**СЦЕНАРІЙ ОСТАННЬОГО ВЕЧОРА**

**ДЛЯ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКІВ**

***«Вечір на вокзалі прощання»***

Класний керівник

учнів 10 класу

Михайлівської СЗШ І-ІІІ ст.

Липко Наталія Петрівна

**Мета:**сприяти  формуванню ціннісного ставлення  до традицій школи, виховання почуття поваги до вчителів; підсумувати події, які відбулися з випускниками за роки навчання.

**Обладнання:**Зал прикрашений дитячими іграшками, кульками, квітами. На сцені — символічні вагони, на передньому плані — на межі сцени і виходу до залу — кордон із прикордонними знаками: «Країна Дитинства» і «Країна Юності».

**(*На фоні музики до пісні «Маленька країна» сл. і муз. І. Ніколаєва, звучать слова)***

 Так час летить від вечора до рання

 В минуле вже немає вороття

 Наш поїзд мчить з республіки «навчання»

 В республіку «дорослого життя»

***(Виходять ведучі )***

**Ведучий 1:** Добрий вечір шановні вчителі, учні, батьки та гості! Ось і настав цей довгожданий вечір. Сьогодні наша зала у сяйві квітів, святкового вбрання, добрих і щирих посмішок. Ми зібралися усією родиною на останній шкільний вечір для наших одинадцятикласників.

**Ведучий 2:** Добрий вечір всім, хто з нетерпінням чекав сьогоднішньої зустрічі. Студія «Школярія» вітає вас на головному дійстві цього року - саме сьогодні і саме тут на вокзалі «Прощання з дитинством» в далеку, незвідану, неймовірну, загадкову подорож під назвою «Доросле життя» відправляться випускники-одинадцятикласники.

**Ведучий 1:** Наша знімальна група зосередила усі свої фото та відеокамери в самому епіцентрі подій. Вчителі передали свої знання випускникам, вклали в кожного часточку свого серця, допомогли знайти своє місце в житті. Хай же воно буде сповнене радістю, щастям, творчою працею. Досягти цього буде нелегко, адже від сьогодні кожен піде своїм власним шляхом, не озираючись, не чекаючи підказок, кожному доведеться самостійно шукати відповіді на безліч запитань.

**Ведучий 2**: Ти знаєш, сьогодні якось по особливому співали пташки, сонце, спокійне та мирне, не поспішаючи сідало за обрій, небо було чистим та безмежним. Цей прекрасний весняний вечір ніби пророкує тим, хто вступає в доросле життя, ясну та спокійну долю, чистий та безмежний політ.

**Ведучий 1:** Життя – вічний вокзал, де розлучаються, зустрічаються, плачуть і радіють. І сьогодні 19 травня 2017 року до вокзалу прощання з дитинством, шкільними роками зайдуть наші випускники. Час іде. Потяг стоїть біля перону. А пасажири щось запізнюються…

**Ведучий 2:** Прийшла пора запросити до цієї святкової зали тих, кому присвячується ця подія, заради кого ми всі тут зібралися, для кого цей вечір – перша сходинка у самостійне життя - наших одинадцятикласників – випускників 2017 року!

**Ведучий 1**: Тож давайте запросимо наших випускників до цієї святкової зали. Зустрічаймо їх добрим словом, поглядом світлим, музикою та оплесками.

***(Звучить музика. Заходять випускники.)***

**Ведучий 2:** Запрошуємо їх - оптимістів і жартівників.

**Ведучий 1:** Розумниць і розумників.

**Ведучий 2:** Відвертих і впевнених в собі.

**Ведучий 1:** Добрих і гарних.

**Ведучий 2:** Талановитих і успішних.

**Ведучий 1:** Надію сучасної науки.

**Ведучий 2:** Майбутню еліту України.

**Разом:** Це вони, наші випускники та їхній класний керівник – Наталія Іванівна.

**Ведучий 1:** Дитинство ваше, мов вчорашній день.
 Ось-ось майне крильми у темінь ночі,
 А світанок від дзвінких пісень
 Прокинеться і вам загляне в очі.

**Ведучий 2:** Ви підійшли до першої межі.
 Шкільним порогом звуть її в народі.
 Ще крок – і Україна перед вами
 Відкриє всі свої шляхи-дороги.

**Ведучий 1:** Летять роки, немов пташина зграя,
 Пливуть роки потоком бурних рік,
 І мчать вони холодними вітрами,
 Біжать мільйонами стежинок і доріг.

**Ведучий 2:** Як хочеться сказати: «Зупинись!
 Постій хвилину, не спіши в дорогу».
 А ти біжиш, пливеш і мчиш кудись,
 Все далі від батьківського порогу.

 **Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Музична пауза**

**Ведучий 1:** Сьогоднішній вечір - завершальний акорд неповторної шкільної симфонії, яка виконувалася протягом 3 000 тисяч днів тоненькими дитячими і змужнілими юнацькими голосами. Супроводжувалася мелодією дзвінка 20 000 разів.

**Ведучий 2 :** У кожної людини, як стверджує легенда, є 2 береги. І від одного до іншого має неодмінно причалити кожний із вас. На цій дорозі різні зупинки: надії, єдності, любові… Але де б ви не були, до якої країни не підпливли, вам неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим щедрими спогадами берег маленької дивної країни – Дитинства.

**Ведучий 1:** Ми ще в цій казковій країні, а ви на порозі непростого дорослого життя.

**Ведучий 2:** Сьогодні ви залишите «Країну Дитинства», попереду незвідані далі, позаду батьківський поріг, протоптана стежка у шкільному подвір’ї, незрадлива мамина усмішка. Куди б не закинула вас доля з вами назавжди має залишатися той «солодкий» запах рідного краю, рідної школи, домівки.

**Ведучий 1:** Як відомо, кожен, виходячи з дому, повинен вимкнути газ, погасити світло, закрити двері... і лишити що-небудь на пам'ять.

**Ведучий 2:** Легко сказати. А що ж можуть залишити наші одинадцятикласники? Квіти?

**Ведучий 1:** Красиво, але цього замало, вони зів'януть.

**Ведучий 2:** Хороші слова подяки?

**Ведучий 1:** Вже краще, але вони забудуться.

**Ведучий 2:** Фотографії!

**Ведучий 1:** Але ж вони мовчать!

**Ведучий 2:** Придумала! Тоді ми можемо спробувати зняти фільм про наших випускників, їхні шкільні роки, а в ньому...

**Ведучий 1:** А в ньому будуть і квіти..

**Ведучий 2**: І найтепліші слова..

**Ведучий 1:** І пісні...

**Ведучий 2:** Прекрасно! А назвемо ми його: «Вечір на вокзалі прощання».

**Ведучий 1:** Ні, нічого не вийде!

**Ведучий 2:** Чому? Давай спробуємо!

**Ведучий 1:** А сценарій? А режисура? А спонсори? А декорації? Ні, не вийде!

**Ведучий 2:** Все у нас вийде! Що ж ми, даремно вчилися стільки років у школі?

***Підходять сценарист, режисер, художник***

**Сценарист**  (з довгою шпаргалкою): Твори писати вчились? А шпаргалки? Отже, і сценарій напишемо!

**Режисер** (з рупором): До вечорів шкільних готувались? От і режисера знайдемо.

**Художник**  (з великим олівцем): Малювати вчилися? От і декорації намалюємо.

**Ведучий 1:** А спонсори?

**Ведучий 2:** Та всі ці роки вірними спонсорами наших випускників були батьки. Невже підведуть в такий вечір! Із таким грандіозним проектом!

**Ведучий 1:** А актори?

**Всі разом:** Всі ми!

**Режисер:** Добре! Досить балачок! Час не стоїть! Приготувались! Пішли титри!

***Звучить космічна мелодія (ракета або космічний корабель). На сцену виходять два інопланетянина***

1 – Пам'ятаєш, як колись дуже давно наш міжгалактичний патруль відкрив нову планету?

2 – Звичайно пам'ятаю! Ми назвали цю планету «Школа». Вода там є, атмосфера там є, тепло там є, електрика є – ідеальні умови для розвитку розумного життя!

1 – Під час нашої експедиції на цю планету 1 вересня 2006 року ми виявили абсолютно невідомі нашій Галактиці індивідууми приблизно від 6 до 7 років.

2 – Так, я їх ніколи не забуду! Вони були дуже галасливі, непосидючі, невгамовні, веселі, і постійно задавали якісь безглузді запитання «А чому корова не літає?», «А який Місяць на смак?». Я навіть хотів посадити їх у ракету та відправити у відкритий космос! Ледь втримався!

1 – Тоді ми отримали наказ лише спостерігати, втручатися тільки в крайньому випадку.

2 – Невже пора робити звіт про наші спостереження?

1 – Авжеж, наш експеримент на планеті «Школа» тривав 11 років, а це 1320 місяців, 3960 днів, 23760 годин, я вже мовчу скільки хвилин!
2 – За 11 років спостереження за ними зібралося багато цікавого матеріалу, який ми сьогодні готові розкрити. Давай подивимось, що з цього вийшло?

***Під музику виходять зі сцени***

**Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Музична пауза**

**Ведучий 1:** Непомітно летить час, ось і минуло 11 років. Наша школа в черговий раз випускає своїх вихованців. Сьогодні за ними закріпилася кодова назва «випускники».

**Ведучий 2:** Кожен з випускників готовий відкрити свою нову планету, а хтось і запалити нову зірку в своєму Всесвіті на ім'я Життя.

**Ведучий 1:** Ах, не загубитися б у цьому космічному просторі. Але хто відкриє нашим зіркам космічні ворота? Хто дасть путівку у відкритий світ цілого Всесвіту?

**Ведучий 2:** Це головний звіздар, який кожну зірочку знає в обличчя і по імені. Він, як великий магістр знає, що потрібно зробити, щоб досягнення зірок заблищали, а недоліки зникли. Для будь-якого параду зірок, він може створити яскраве сузір'я. Зустрічайте, головний звіздар небосхилу – **директор школи Тетяна Аркадіївна**

**Режисер:** Знято! А що далі?

**Сценарист:**Пригадаємо, з чого все починалось?

**Помічниця режисера**: Дубль 1, серія 1: «В перший клас».

**Ведучий 2:** Що відрізняє першокласника від усіх школярів?

**Ведучий 1:** Маленький зріст і великий портфель.

**Режисер:** Один учень і родичів куча.

**Сценарист:** Радісна посмішка і беззубий рот.

**Ведучий 2*:*** Дорогі одинадцятикласники! Давайте пригадаємо, якими ви прийшли у перший клас.

**Номер - Відеоролик від учнів 10 класу**

**Ведучий 1:** Якими смішними і безтолковими ви були! Скільки безглуздих запитань сипалось на голову вашої першої вчительки!

**Ведучий 2:** І для всіх вас у неї була щира посмішка, добре слово.

***Слово надається першій вчительці – Олені Тимофіївні***

**Ведучий 1:** А давайте повернемось 11 років назад. Як же ви хотіли йти до школи! Як же вам було цікаво і ви з нетерпінням лічили дні, коли ж переступите поріг школи.

**Ведучий 2:** Але не ви одні , батьки теж, ну дуже чекали цієї миті.

**Сценка «Тато і доня»**

**Доня:** Тату, а чому йде дощ?

**Тато:** (читає газету) підеш до школи, дізнаєшся!

**Доня:** Тату, а в баби Яги є бабенятка?

**Тато:** Ну звідки я можу знати!

**Доня:** Тату, а нащо конячці коски на плечах?

**Тато:** Запитай у конячки!

**Доня:** Тату, а твій мотоцикл любить цукерки?

**Тато:** Доню – тато любить цукерки))

**Доня:** Тату, а чому сонечко встало?

**Тато:** Бо… Йому не спиться!

**Доня:** Тату, а чому котик нявкає!

**Тато:** Доню, бо він не вміє гавкати!

**Доня:** Тату, А коли я піду до школи?

**Тато:** Завтра, доню!! Завтра!!! І там тобі вчителька розкаже і про мотоцикл, і про котика, і про сонечко … нарешті завтра …

**Конкурс** **«Буквар»**

Запрошуємо на конкурс 4 одинадцятикласників.

Перед вами на столі буде лежати відкритий на певній сторінці буквар, ваше завдання – дути на нього максимально сильно, щоб перевернути якомога більше сторінок. У кого в результаті номер відкритої сторінки буде більшим, той і буде переможцем.

**Ведучий 1:** А далі? Що було далі?

**Сценарист** : А далі — знову школа. І йшли роки...

**Режисер:** Хвилиночку! Знімаємо наступний дубль!

**Помічниця режисера:** Дубль 2, серія 2: «Промчали роки...»

**Ведучий 2**: Промчали роки.
 Від землі в нас сила,
 Земля зростила дочок і синів.
 А школа всіх вас мудрості учила,
 Терпіння й доброти від вчителів.

**Ведучий 1**: Усі знання одержали важливі,
 Що всім згодяться потім на землі.
 За те, що добрі ви були і терпеливі, —
 Спасибі, дорогі учителі!

**Номер – відеоролик від учнів 11 класу.**

**Музична пауза**
**Ведучий 2:** Почекайте, щось наш серіал виходить занадто серйозним.

**Крик:** Почекайте! А я?!

***На сцену спускається домовий — лохматий, конопатий, бородатий***

**Режисер:** А це що за поява?

**Сценарист:** Такого у сценарії не передбачено!

**Нафаня:** Ніяка не поява! Я — Нафаня! Ваш шкільний домовий. Ледве встиг. Як же це ви так? Про всіх згадали — а я? Хіба я не допомагав їм учитися у школі? Мені пощастило, коли будинки на Раді ділили — мені ваша школа дісталася. Спочатку я засмутився, ледве топитись не пішов: біготня, малишня, пакості всякі дитячі, безладдя. А вчителів як боявся — жуть! А потім звик, освоївся. Перше-ліпше, навчився дружить, потім читать, потім уже і всякі фізики-хімії засвоїв. Та ось, у травні на уроці хлопці димову шашку зривали. Так і я там трошки почаклував! От!

**Ведучий1:** А ми і не знали! Не бачили!

**Нафаня:** Та ви мені всі як родичі: скільки я їхніх огризків з-за батарей витяг, скільки дзвінків вислухав, скільки разів на контрольних хвилювався, і журнал від класної ховав, світло раніше строку виключав. Все разом з ними спробував: і на мопеді катався, і курити починав, і кинув — правда! Чесне Нафанінське! І говорити по-їхньому можу, і танцювати. А от тепер ви вже виросли. Радієте! Ви що ж думаєте — виросли і все? А я, а ваші дитячі іграшки! Ми ж усі живі! Ми так вас любимо! А ви?.. Ех! ***(Схлипує).***

**Нафаня:** От така історія. Ви виростаєте, ідете далі. А ми — залишаємося.

**Ведучий 2:** Нафаня! А ти поїдь з ними!

**Ведучий 1:** Ти ж учився разом з ними! Їдь! І не треба буде розлучатись!

**Нафаня:** Ні! Не можу! ( *Показує в зал)* Як же вони в школі без мене? Пропадуть! Я — залишаюсь.  *Нафаня іде в зал*

**Ведучий 2:** Дорогі випускники, кожному із вас, мабуть, цікаво, що ж вас чекає попереду у житті.

**Ведучий 1:** Ми звернулися до відомих астрологів нашої країни. І ось, що ж вони вам пророкують.

***(Виноситься капелюх, в якому згорнуті в трубочку листочки з передбаченнями. Кожен випускник дістає листочок і зачитує)***

* Ти станеш директором тієї школи, яку закінчуєш.
* Участь у космічному польоті як туриста тобі обійдеться не так вже і дорого.
* У всіх столицях країн світу тебе чекають приємні сюрпризи.
* Ким ти будеш, невідомо, але шанувальники завалять тебе квітами та листами.
* Тебе будуть показувати по телевізору більше, ніж президента.
* Твої знання допоможуть врятувати життя багатьом людям.
* Ти зробиш сенсаційні відкриття у галузі дитячої та підліткової психології.
* Ти подаруєш світові новий вид мистецтва.
* Ти станеш власником найбільшої в світі приватної бібліотеки.
* Твоє обличчя ми побачимо на обкладинках відомих журналів.
* У тебе буде сама рідкісна професія.
* У своїх мемуарах ти напишеш, що суцільне везіння почалося з прочитання цього пророкування.
* На церемонії вручення Оскара ти будеш в рожевому…
* Тебе чекає справжнє щастя.
* Ти дуже здивуєш тих, хто сьогодні стоїть тут поруч з тобою.

**Ведучий 2**: Скільки світлого, хорошого
 Залишається в дитинстві!
 І «Принцеса на горошині»,
 Перші казки — друзі близькі.

**Ведучий 1**: Перші квіти і побачення,
 Перша дружба і кохання.
 Наші любі одинадцятикласники!
 Разом з вами ми — востаннє!

**Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Музична пауза**

**Конкурс**

Запрошуємо на сцену 4 випускників для участі у конкурсі.

***(на спини прикріплюються написи: у кабінеті директора; на прийомі у лікаря ; в кафе; на перекурі).***

Учасникам по черзі ставляться запитання, на які вони відповідають, не знаючи, що написано.

1. Як часто ви тут буваєте?
2. Що ви там зазвичай робите?
3. Вам подобається це місце?
4. Скільки часу ви там перебуваєте?
5. Кого б ви запросили відвідати це місце?
6. Чи запрошували ви свого директора туди?
7. Чи знають батьки, що ви туди ходите?
8. Чи хочете ви повертатись туди знову і знову?

**Режисер:** Друзі, ми ж зовсім забули про наш фільм!

**Сценарист**: Дійсно, забули!

**Ведучий 2**: А що там далі у сценарії?

**Сценарист**: А далі серія — батькам присвячена.

**Режисер**: Приготувались? Камера! Світло! Поїхали!

**Помічниця режисера:** Дубль 3, серія 3: «Завжди з нами тато й мама».

**Ведучий 1:** В житті ще буде іспитів багато —
 Ми їх складемо, буде все гаразд!
 Чого ж ви зажурились, мамо й тату?
 Це ж наша зрілість вже прийшла до нас!

**Ведучий 2:** Це ми сьогодні розправляєм крила,
 Щоб полетіти у майбутній день.
 Ми стрінем там «червонії вітрила»
 І заспіваєм ще своїх пісень.

**Ведучий 1**: І ти за нас, татусю, не журися,
 На славу й честь благослови синів.
 Будь певний, батьку, весело всміхнися,
 Ми ще повернем славу козаків.

**Ведучий 2** : Можна у світі чимало зробити,
 Перетворити зиму на літо,
 Можна моря й океани здолати,
 Гору найвищу штурмом узяти,
 Можна пройти крізь пустелі і хащі...
 Тільки без мами не можна нізащо,
 Бо найдорожче стоїть за словами —
 «В світі усе починається з мами!»

**Музична пауза - танець з батьками Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сценарист**: Пам'ятаєте, у дитячому мультфільмі мамонтенятко шукало маму? І не могло знайти. А вам так пощастило в житті! У вас мам — дві!

**Режисер**: Одна — рідна, любляча, та, що дала вам життя. І друга — теж рідна, любляча, та, що вела вас з 5-го по 11-ий клас шкільним марафоном.

**Ведучий 1:** Ви вже зрозуміли, про кого мова? Про ваших класних керівників! А це Галина Михайлівна, Марія Володимирівна, Раїса Самійлівна, ну і звичайно, Наталія Іванівна.

**Ведучий 2:** Пропоную занотувати до тлумачного словника: словосполучення класний керівник утворилось від вияву найвищої якості — клас! І означає найвищий ступінь вчительської душевності і майстерності.

 **Режисер:** Це ж геніально! Наступну серію так і назвемо: «Класний керівник від слова клас!»

**Помічниця режисер:** Дубль 4, серія 4. «Класний керівник»

**Ведучий 1**: Хороших слів сказали ви немало.
 Ще більше добрих справ зробили ви,
 Ви нам свою любов подарували,
 Ми стали вам мов рідними дітьми.

**Ведучий 2:** До слова запрошуємо класного керівника – Наталію Іванівну.

**Ведучий 1:** Ще трішки і наші випускники покинуть стіни рідної школи, шкільне подвір’я. Але ми не відпустимо їх, поки вони не пройдуть останню шкільну атестацію і не покажуть усім присутнім, як вони знають свою школу, чи були уважними до всього, що їх тут оточувало.

***(Випускникам пропонується екзамен-жарт. На столі білети з запитаннями про школу)***

А зараз кожен із вас підійде до столу, витягне свій білет і дасть відповідь на запитання.

1. Як називається місце, до якого не люблять виходити учні? (Дошка)
2. Як називається сюрприз на стільці вчителя? (Кнопка)
3. Як називається плоский глобус? (Карта)
4. Скільки сходинок ведуть з вестибюля до другого поверху? (
5. Як називається клуб знайомств для батьків і вчителів? (Батьківські збори)
6. Як називається альбомчик для автографів батьків? (Щоденник)
7. Місце, де діти відбувають 11 років. (Школа)
8. Сигнал до початку і закінчення мук. (Дзвінок)
9. Десять хвилин свободи. (Перерва)
10. Три місяці щастя. (Канікули)
11. Президент в масштабах школи (Директор)
12. Скільки букв у прізвищі вашого класного керівника? (7)
13. Хто є автором слів, які написані у вестибюлі школи? (В. Симоненко)
14. В якому році була побудована наша школа? (1993)
15. Якого кольору стіни у вашому класі? (Зеленого)

**Ведучий 2:** Ви гарно здали екзамен, тому за рішенням атестаційної комісії отримуєте «Диплом про уважність і любов до рідної школи»

**Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Режисер**: Все! Знято останню серію фільму! Кошти вичерпані! І час теж.

**Ведучі**: Як останню?!?!

**Ведучий 1:** А від'їзд?

**Ведучий 2**: А перехід через кордон в країну «Юності»?

**Сценарист:** Доведеться дозняти ще одну серійку.

**Режисер:** Ой, не витримають батьківські кишені наших випускників такої перевитрати коштів. А скільки ще попереду!

**Ведучий 1:** А випускники компенсують ці витрати своєю любов'ю, турботою і успіхами в житті.

**Сценарист:** Тоді — приготуватись усім до посадки у вагони.

***Входить прикордонник***

**Прикордонник:** Почекайте! Ваша дорога лежить через кордон між країнами Дитинства і Юності. При переїзді кордону — приготуйте ваші документи, візитки.

**Ведучий 1:** Колективні візитки приймаються?

**Прикордонник:** А чому б ні!

**Ведучий 2:** Тоді проїзний документ 11 клас

**Режисер:** Знімаємо в прямому ефірі!

**Помічниця режисера:** Дубль 5, серія 5: «Ось такі ми є!»

**Прикордонник:** Кордон відкритий! Щасливої дороги!

***Під музику всі випускники вишиковуються на сцені, беруть на руки іграшки***

**Ведучий 1**: Прощай, дитинства золота країно!
 Прощай, красива лялько — назавжди!

**Ведучий 2**: Прощай, старенька легкова машино,
 І тракторці, і міні-поїзди.

**Ведучий 1:** Прощай, м'який медведику вухатий,
 Прощай, малий собачка волохатий,
 Прощай, прекрасний світ казкових див,
 Прощай, солодкий сон дитячих днів.

**Ведучий 2:** Прощай, чарівний океан уроків,
 Дзвінків, контрольних і шкільних порогів,

**Ведучий 1**: Прекрасний, неповторний, світлий рай,
 Ми від'їжджаєм.
 Юність, зустрічай!

**Виходять дівчинка (Дитинство) та хлопець (Юність)**

**Дитинство:** Хто ти?

**Юність:** Я – Юність.

**Дитинство:** Так швидко і непомітно пролетіли ці роки, що я і не помітила. Ти зачекай. Ще мої діти не натішились і не награлись досхочу.

**Юність:** Час вже їм відправлятись до моєї країни, саме тому я тут, щоб вказати правильний шлях.

**Лунає бій годинника**

**Юність:** О, чуєш? З небесної високості подається сигнал. Прощай, дитинство, ми вже вирушаємо.

**Номер - Пісня від одинадцятикласників**

**Режисер**: А далі ідуть титри, імена акторів і назва кіностудії.

**Сценарист**: Але нам уже не до них. Шлагбаум відкритий...

**Ведучий 1**: Ми переходимо кордон
 З дитинства в світ новий.
 Чекайте пошту, телефон,
 І зустрічей, листів.

**Ведучий 2:** Ми ще повернемось не раз —
 І радості й печалі —
 А нині — всім у добрий час —
 Прощання на вокзалі!

***Під музику випускники через підняті шлагбауми переходять кордон і виходять із залу***