***Вечорниці у світлиці***

***Мета:*** Залучення дітей до національної культури українського народу, викликати у школярів інтерес до народних звичаїв донести до учнів правильне розуміння народних розваг, познайомити з давніми українськими традиціями та звичаями. Розвивати любов до культури рідного краю.

**Обладнання**: Українська світлиця ,святково прибрана лавка, стіл, піч, горщики, макітри. На стінах вишиті рушники, доріжки, салфетки. На столі вишитий рушник, а на ньому запашний хліб, сіль та мед**.**

**Дія 1**

**Уч.1**: Україно! Чарівна моя, ненько, найкращий куточок землі, солов`їна пісне! Ти прекрасне, але найбільше твоє багатство – народ. Народ чесний, трудолюбивий, нескорений, міцний, як граніт, співучий, дзвінкоголосий.

**Уч.2**: З давніх-давен линули по світу слова про Україну, про щирий і

працьовитий народ, про її гаї зелені, про тихі ріки та озера. Наша Україна славиться великими традиційними святами та обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу.

**Уч.3**:

 Що таке Україна? За віконцем калина,

тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі,

Дужі руки у тата, під тополями хата,

Під вербою криниця, золотиста пшениця.

Серед лугу лелека і діброва далека.

**пісня Україна (Н. Бучинська)**

**Уч.4:** Узимку, коли завершувалися роботи частішали дівочі та парубочі гуляння.

**Уч.5**: Це було 13 грудня і вважається днем пам`яті мученицької смерті одного із дванадцяти апостолів Христових – Андрія Первозданного.

**Уч.6**: За церковними легендами святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів поставив хрест і сказав: «Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа!» Згодом там, де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву.

**Уч.7**: Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами вечорниці в ніч на Андрія, а ігри, забави нагадали молодість батькам, бабусям, дідусям.

**Уч.8**: Хай сьогоднішнє свято відкриє перед вами ,гості, розум, мудрість, щедрість нашого народу!

**Дівчинка(мал.):**

**Дівч..**Українські вечорниці

Починаєм вже не раз,

Хай сміх, і пісня ллється

В серці кожного із нас.

**Хлопчик(мал.):**

Обійдіть весь світ безмірний

І скажіть в якій країні

Так зберігся скарб безцінний,

Як у нас, на Україні?

**Дівч..**Просим всіх на наше свято,

Превелике, пребагате,

Від зірниці до зірниці

Хай лунають вечорниці.

**Хлопчик(мал.):**

Гей, на наших вечорницях

Хто сумний – розвеселиться!

Співи, танці, небилиці –

Гарні будуть вечорниці!

**Пісня**

***Дія 2 (ворожіння)***

**Оксана**: Ми тут ворожимо, а хлопці в цей час бешкетують. І їм люди вибачають, бо самі колись молодими були.

**М ати.:** А тепер всіх прошу сісти. Вареники будем їсти!

**1д**.: Спочатку скуштують дівчата вареників чарівних, з загадками і передбаченнями. (*Бере перша вареник з макітри, надкушує його*). Вареник із сиром! Буду з чоловіком жити в злагоді і в мирі.

**2 д**.(*Підходить друга дівчина, бере вареник, кусає його*) А мій вареник із сіллю. Що це означає?

**3 д**.: Будеш жити в достатку. Не будеш на солене хлебати.

**4 д**.: (бере і надкушує вареник): А мій з соломою!

**5 д**.: Будеш солом’яною вдовою.

**6 д**.: А мій вареник з монетою!

**7 д.:** Багатою будеш!

**8 д**.: А зараз я візьму. Мій вареник з обручкою.

**1 д**.: Заміж скоро вийдеш.

**Оксана**: А мені бабуся казали, що колись ворожили на речах. Дівчина, якій ворожили, виходила за двері. Тоді дівчата брали дві тарілки і ставила під неї речі: хустку, склянку, перли, нитки, вінок. Котра витягувала хустку – буде щаслива, коли склянку – чоловік буде п’яниця, коли перли – суджений буде добрий, нитки - чоловік буде повороткий, а вінок – швидко вийдеш заміж..

**Мати:** Ану, дівчата, хто сміливіший?

**Дівчина2**: Я хочу.

**Дівчина3**: І я спробую

**Дівичина 4**. Та зачекайте, бабця Одарка розповіла, що вона, як була дівкою, кинула на свято Андрія чобіт за тин, так собака його поцупив і заніс прямо у двір де вона зараз живе.

**Дівичина 5.** Я знаю, куди чобіт носком поверне, то туди і заміж підеш. Ану давайте спробуємо. (Дівчата кидають чоботи)

 **Дівчин6**. Ой, а в кого це я влучила?

**Дівчина** 7. Та в кого ще, як не в маму Івана.

 **Дівчина 8.**Ого, прямо в свекруху попала. Скоро заміж вийду, та не скоро улюбленою невісткою стану.

**Дівчина1.** А мій на Київ дивиться. Жених мій їде до мене з Києва. Щось довго їде, мабуть білетів немає.

**Дівчина1.** Не знаю як ваші, а мій чобіт повернув на Голівуд. Буду Голівудською «звіздою».

**Дівчина3**: Цікаво, якою буде моя доля?***(стук у двері)***

**Дівчина4:** Ой, хто там?

**Оксана:** Мамо, я боюся.

**Дівчина5:** Та це ж Панько! І хлопці з ним.

**Хлопці:** Добрий вечір!

**Панько:** Слава Ісусу Христу. Помагай вам Бог!***(дає хазяйці квіти)***

**Мати**: Добрий вечір. Слава навіки. Дякую! Як же ви полякали нас.

***( прибирають свічки та дзеркало)***

**Панько**: Справді?***(усі сміються)***А я і не хотів. Їй Богу не хотів.

**Мати**: Проходьте, та сідайте. Пора вас пригостити

**Оксана:**

Їжте, гості, просим щиро,

Вареники наші з сиром.

Вареники непогані,

Вареники у сметані.

**Мати**: Панько, ану познайом нас з своїми друзями. Може, хто піде за жениха до моєї доньки?(сміються)

**Панько**: А чим я не жених? Може, й не зовсім гарний, та роботящий. Вже як за щось візьмусь – за вуха не відтягнеш. Спати можу до обіду, а що вже обідати люблю! Обідав би до самої вечері, вечеряв би до само сніданку. Вибереш мене – горя не знатимеш.

**Хлопець1**: Не хоче вона тебе, - ти роботящий, а вона хоче багатого. Мене звати Іван.…. Я хазяйський син. Багатий. Маю дві курки. Одна, правда, сліпа на одне око, а друга не несеться. Зате, бачить добре. Маю землі видимо-невидимо. Скільки б не дивився і не придивлявся – не побачиш. А що вже худоби! І жуки, і гусінь, і мухи, а що вже комарів – світу білого не видно!

**Хлопець2 :** Не підходите ви їй! Вона хоче роботящого, розумного та гарного! А мама кажуть, що я такий гарний, як місяць, а розумний, як п’ять писарів вкупі. Мені б ще таку жінку, як я. А то візьму гіршу – люди сміятимуться. Ти не дивися, що я такий замурзаний, ти мене вмий, причеши, - і можна під вінець шкандибати! А цілуватися я й зараз готов.

**Хлопець** : Сидів би вже тихо!:)

**Оксана**: Не потрібно мені нікого . Ти сильно роботящий, ти сильно багатий і курка твоя сліпа, а ти такий замурзаний , що я тебе ніколи не відмию. Ідіть собі до біса.

**Хлопець :** Дякую, тітонько. Дуже смачні у вас вареники. Пішли , хлопці!

***Пісня***

***Дія третя***

*(Кімната: сидить Євдокія Пилипівна, Прокіп Свиридович)*

**Прокіп Свиридович:** То ми сьогодні їсти будемо?

**Євдокія Пилипівна:** Ти знову почав?

**Прокіп Свиридович:** Та й мовчу. Та може хоч чаю?

**Євдокія Пилипівна:** Химко, Химко! Самовар готовий?

**Химка:** Ні, ще не ставила.

**Прокіп Свиридович:** Та став же швидше!

**Химка:** Своєю душою не нагрію, як закипить, то й подам! *(уходить)*

*(Вбігає Проня)*

**Євдокія Пилипівна:** Де це ви, доню, були?

**Проня:** На Хрещатику. Ось для вас подарунки купила.

**Прокіп Свиридович:** Що ж там?

**Євдокія Пилипівна:** Чи не черевички купила?

**Проня:** *(із паперу дістає)* Ось що я вам купила.

**Євдокія Пилипівна:** Що це ви, доню? *(розглядає чепчик)*

**Прокіп Свиридович:** О, Боже!

**Проня:** Така саме мода!

**Євдокія Пилипівна:** Пізно мені до моди привчатися.

**Проня:** Ну як хочте, а оту міщанську хустку з ріжками скиньте!

**Прокіп Свиридович:** А чого ж це ви так бігаєте, доню?

**Проня:** Сьогодні до мене прийде благородний кавалєр!

**Разом:** О, хто?

**Проня:** Голохвастов. Глядіть, щоб усе було гаразд! Пошліть Химку за чимпанським.

**Прокіп Свиридович:** А вона десь самовар ставить.

**Проня:** Химко! Піди в комору за чимпанським.

**Химка:** У мене не десять ніг, а дві!

**Проня:** Що ти там гавкаєш? Іди кажу!

**Химка:** От наказаніє.

**Проня:** Так на голові все гаразд. Ой, лице! Я живу в епоху прогреса і достєженій, тому я вибираю новоє средство для ухода за кожей «Чорний жемчуг». Тести доказали, що через несколько недель морщини іщезають і кожа стає гладкою. Вона причаровує своєю молодістю. Химка!

**Химка:** Га!

**Проня:** Не гавкай!

**Химка:** Я й не гавкаю!

**Проня:** Мовчи!

**Химка:** Мовчу!

**Проня:** Мовчи!

**Химка:** Мовчу!

**Проня:** Ти в коморі була, все купила?

**Химка:** Там хтось стука.

**Проня:** *(метушиться)*  Це він! Постой, постой! Що ж надіти? Як прийняти? Чи стоячи? Чи сидячи? Ні. Краще лежачи! Хамеона, проси!

**Химка:** Чого просити?

**Проня:** Панича проси!

**Химка:**Так би і казали. Ой, так це ж колядники!

*(Входять співаючи пісню «Грицю, Грицю, до роботи»)*

**Проня:** Так і знала, у нас сьогодні не прийомний день.

**Химка:** А у нас дуже приємний.

**Проня:** От простота! Не розумієте у нас сьогодні прийому нема. Геть з хати!

**Дівчина:** ~~А~~ давайте подивимося, що далі буде!

*(Стук в двері)*

**Химка:** Та зараз, зараз. Ой, панич.

**Голохвастов:** Честь імею, одрекомендуватись у вашому домі.

**Проня:** Ах, це ви? Бонжур! Мамонька, папонька, Голохвастов прийшов, пожалуйте!

*(Старі входять і кланяються)*

**Євдокія Пилипівна:** Дуже раді! Просимо, сідайте!

**Прокіп Свиридович:** Вибачте, добродію, ми люди прості, сідайте, сідайте!

**Євдокія Пилипівна:** Куріть, будьте здорові! *(до старого)* Ну й розумний же!

**Прокіп Свиридович:** Аж страшно!

**Голохвастов:** *(до батька)* Пардон! Нєту лі тут огню, бо я свого забил!

**Проня:** Химко! Химко! Подай вогню!

**Прокіп Свиридович:** Вагню!

*(Химка входить з повною покришкою жару)*

***Химка:*** Я його підпалювала, підпалювала

**Проня:** Та ти що! Сірників принеси!

**Химка:** Так би і казали, а то – вагню, вогню!

**Голохвастов:** Не беспокойтєсь, пардон. Це не головне. Я прийшов, щоб попросити руки вашої доньки.

**Проня:** Ой! *(береться за голову)* Душка моя! Я согласна бить вашою половинкою!

**Прокіп Свиридович:** Ой, діти наші, сідайте рядком!

**Проня:** Душа співає і танцює! Химка, чампанське!

**Химка:** *(вбігає з пляшкою, затикаючи її пальцем, піна летить)* Ай, ой! Гвалт! Я одтикала її каторжну – не бере, зубами тягла і на самоварі гріла, а це як лусне, так і потекло.

**Прокіп Свиридович:** Пропало п`ять рублів!

**Проня:** Та що ж це таке! *(біжить і бє Химку, за нею Голохвастов, батьки)*

**Хлопець:** Пішли, тут нічого цікавого вже не жди.

*(Звучить пісня*

***Дія***

**1д.:** Чомусь хлопці затримуються.

**2д.:** Не хвилюйся! З’являться.

(*На передньому плані появляється Галя, яка поспішає на вечорниці.*

**Галя** (*йде, потім зупиняється*): Он хтось стоїть, чи не Степан?

**Голохвастов** (*уздрівши її):* А, на ловця і звір біжить, ціп-ціп, куріпочко!

**(Галя хоче його обійти, а Голохвастов заступа їй дорогу)**

**Голохвастов**: Господи! Це ж та сама красунечка, що я вже бачив. От ціпонька! Не тремтить-бо: чого лякатись, моя зозулечко,- хіба з’їм?

**Галя:** От, їй-богу, коли не пустите, то калавур закричу.

**Голохвастов**: Вигадайте! Тільки крикніть, то я такого наговорю, що зараз і в часть вас посадять.

**Галя**: За що? Що ви галасуєте серед ночі, то я маю сидіти?

**Голохвастов**: Слухайте, серденько, не лементуйте, бо я только поговорить хотів з вами, моя зірочка красна. Як повідав я вас, то з того часу і пропадаю, - просто вхопили моє серце щипцями, гвоздиком у голові сидите, хоч і бритви не бери в руки!

**Галя**: Чого переступаєте дорогу; сорому нема, а ще панич!

**Голохвастов**: Да коли улюбльон, да так улюбльон, що хоч візьміть в руки піштолета і простреліть тут грудь мою!

**Галя**: Так і повірили. Шукайте собі панночок!

**Голохвастов**: Да ви лучччі за самих найкраших панночок; ви просто така ціпонька, що аж слина котиться, - вірте!

**Галя**: Хороша пороша, та не для вас!

**Голохвастов**: Чого ж не для мене? Яка ти строга, нелюб’язна! Да у мене, голубонько, всякого добра. Да я озолочу тебе, брильянтами обсиплю на весь Київ...

**Галя**: Обсипайте кого іншого, а мені вашого золота не треба.

**Голохвастов**: Да хіба я разві поганий? Придивись, пожалуста, первий хвасон...

**Галя**: Та що – що гарні!

**Голохвастов** (*бере її за руки*): Серденько, пуколько моя! Улюбись у мене, бо, єй-богу, застрелюсь отут зараз перед тобою, щоб тобі напасть зробить!

**Галя:** Ой, що ви кажете?

**Голохвастов**: Потому хоч ножницями перетни моє серце, то там тільки одна любов стримить... Куріпочко моя! (Обнімає)

**Галя:** Пустіть-бо! Пустіть, бо кричатиму!

**Голохвастов:** (притискує її до себе) У-ух! Пропав я! Пожар в моєму серці!!!

(Галя виривається і тікає, а Голохвастов прямує до виходу)

**Дія 5**

**1д.:** Галю, то Голохвастов до тебе женихається?

**Галя**: Причепився як реп’ях, ледве втекла!

**2д.:** Я оце сиджу на вечорницях, вишиваю і думаю, що поки ми дівуємо, поки і горя не знаємо. А як тільки вийдемо заміж і почнуться клопоти та негаразди. Свекруха буде гризти, діти спати не дадуть... Непорозуміння та колотнеча в сім’ї. Особливо коли під однією стріхою збереться декілька невісток. Як ото в “Кайдашевій сім’ї” (*У буденному одязі на сцену виходить Мелашка і замітає. Змела сміття в купку)*

**Мелашка**: Оце вимела хату, половину сіней, обмела коло призьби і змела в купку. Піду по ряднину та винесу його.

*(виходить, а в цей час вибігає Мотря з хати)*

**Мотря** (*дивиться на сміття*): Доки я буду терпіти од тієї іродової Мелашки!

(*хапає віника і розмітає його по двору. Виходить Мелашка з рядниною*).

**Мелашка:** Хто це порозкидав сміття?

**Мотря:** Я розкидала: не мети свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую!

**Мелашка:** А зась! Не діждеш ти мене сміттям годувати. Нагодуй свого Карпа *(почала змітати сміття до порога).*

**Мотря:** Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити!

**Мелашка:** Авжеж, велика пані. Покалякаєш, княгине, золоті підківки.

**Мотря**: Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в сміття, щоб удруге так не робила.

**Мелашка**: Ах, ти, поскудо! То ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? Ось тобі, ось тобі!

*(Почала розкидати віником сміття)*

**Мотря** (з подиву аж рот розкрила): То це ти так! То це та, що од свекрухи втікала?

**Мелашка**: Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я тобі мовчать не буду!

*(Мотря замахнулась на Мелашку диркачем. Та схопила його і закричала:)*

**Мелашка**: Гвалт! Гвалт! Якого ти дідька чіпляєшся до мене, сатано?!

*(З хати вибіг Карпо і почав забирати у жінок диркача. Потім вибіг Лаврін і допоміг брату розборонити жінок).*

**Мотря** (з дверей): Одривай хату! Не буду я з ними жити через сіни, хоч би мала отут пропасти! Бери, Карпе, сокиру, та зараз одривай хату!

**Карпо**: Чи ви показились, чи знавісніли? (Зайшов до хати)

**Лаврін**:Якого ти нечистого полохала наших курей!

**Мотря:—** Хіба ти не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі.

**Лаврін:—** Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? Чи шапку перед

нею здіймали, чи що?

**Мотря**: Верни, лишень, мені яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі.

**Карпо**:Та коли це все скінчиться? Все-будемо хату розділяти. Геть з хати!!!

***Пісня***

**ДІЯ 6**

**Стецько , Уляна, Степан
С т е ц ь к о**. Оце ж увечерi і старостiв пришлемо. Чи присилать?
**У л я н а**. А як же? присилай, присилай. (В сторону). Побачиш, якого облизня пiймають.
**С т е ц ь к о**. А пiч колупатимеш?
**У л я н а.** Як-то вже не колупатиму? Оттак усю поковиряю. (*Дерет его по лицу пальцами).***С т е ц ь к о**. (*Оправляясь, хохочет*). Бач, яка жартовлива! Але трохи баньок не виколупала. Зачим так робити.

**У л я н а.** Затим, що я тебе шаную (тихо), - як ту собаку рудую!
**О л е к с i й.** (в сторону, с огорчением). От тобi i правда на свiтi! Послухаю, що дальше буде.
**С т е ц ь к о.** Ну! Кажи ж ти менi: як ми оженимось, то що будемо робити? Га? кажи, кажи.

У л я н а. Ти знаєш, а я не знаю.
С т е ц ь к о. Пожалуй, я знаю, а ти чи знаєш?
**У л я н а.** Та не знаю. Ну тебе зовсiм**.
С т е ц ь к о** (смеясь). Еге! так я тобi усе розкажу: нiгде правди дiти. Мене батько навчив. Чи сказати? (Более смеется). Напечемо коржiв, зомнемо маку, та намiшаємо з медом, та й посiдаємо, та й їстимемо. I не мудро, скажеш? (*Увидя у нее шелковый платок)*. А що то в тебе? Хустка? Чи не менi то?
**У л я н а**. Кому ж, як не тобi, мiй вороне чорнесенький! (Тихо). Твоїй пицi вона i пристала.
**С т е ц ь к о**. А дай сюди, я примiряю.
**У л я н а**. Та нехай же увечерi, сама тобi почеплю (тихо), що i у дверi не потовпишся.
**С т е ц ь к о.** Що то, мабуть, гарно з хусткою? Чи знаєш що? Я ще зроду не женився. То-то, десь, гарно жонатому; що усi ж то, усi, куди оком закинеш, усi женються. Будеш же менi головоньку мити i голубити?
**У л я н а.** Змию, змию (тихо), що тебе i чорт не пiзна. Цур вже йому! прожену його вiдсiля та й втечу додому. (Ему). А приголублю ось так: ось ходи сюди. *(Протягивает к нему руки, а он, разнежась и охорашиваясь, хочет подойти к ней).*

**О л е к с i й** (*с сердцем становится между ними*). Здорова, Уляно! Нехай тобi бог помага! **У л я н а** (*обрадовавшись, бросается к нему*). А, мiй Олексiєчку! Де ти узявся? Я тебе цiлий ранок бажала.
**О л е к с i й** *(сердито и отворачиваясь от нее*). Дурний, що i прийшов, не чув би об своїм нещастi.
**У л я н а** (*испугавшис*ь). Ох, менi лихо! А що там за нещастя?
**О л е к с i й**. Тобi лихо? Не знаю кому! Ох-ох-ох! От правда на свiтi! Здоров, Степане! Поздоровляю тебе засватавшись!
**С т е ц ь к о** *(важно*). Спасибi.
**О л е к с i й**. Так оце увечерi до Уляни i за рушниками пришлеш?
**С т е ц ь к о**. Пришлемо.
**О л е к с i й**. Боже ж вам помагай! (*Медленно идет).*
**С т е ц ь к о.** Спасибi.
**О л е к с i й** (*все уходя, горестно*). Прощай, Уляно!
**С т е ц ь к о**. Iди здоров!
**У л я н а** (в сторону). О батечки! що менi робити? Вiн нiчого не зна, та й сердиться i утiка, коли менi свiт не милий. Як би його зупинити? (Громко). Олексiю!
**О л е к с i й** (в сторону). Схаменулась! Нехай покортить! (Будто не слышит и все идет).
**У л я н а**. Олексiю-бо!
**О л е к с i й** (останавливаясь). А чого там?
**У л я н а**. Чого-бо ти сердишся?
**О л е к с i й** (возвращаясь к ней). Чи се ж таки правда, що ти iдеш за його?
**У л я н а**. Так що ж, що правда?

**О д а р к а** (из-за ворот кричит). Уляно, Уляно! А iди обiдати!
**У л я н а**. Зараз, мамо, прийду.
**О д а р к а**. Коли Стецько тут, клич i його.
**С т е ц ь к о**. Ось-осьдечки я. Обiдати? Зараз. Що то вже я люблю обiдати! Я б i вдень i вночi усе б обiдав.(Уходит во двор).
**О л е к с i й**. Що, Уляно, чула? От за якого дурня iдеш!
**У л я н а**. Чи я ж сама за нього iду, чи що?
**О л е к с i й**. А як же? коли i за рушниками велiла присилати? Я сам чув. Прощай, Уляно! Бог з тобою! Тiльки мене i бачила. Сам собi смерть заподiю.
**У л я н а** (бросаясь к нему). Олексiєчку, мiй голубчику! I я без тебе не хочу на бiлiм свiтi жити! Не вмирай без мене, возьми i мене з собою! Не покинь мене сиротинкою!
**О л е к с i й** (стоит, не обнимая ее). Так се правда? Де ж твоя божба, Уляно? Тяжко моєму серцю, коли вже й ти не держиш правди i мiняєш того, хто тебе любив, вiд щирого серця... дуже, дуже любив... i мiняєш на кого? Не боїшся ж ти бога, га?
**У л я н а** (все обнимая его). Бога я боюсь, люблю тебе, мiй лебедику, мiй сизий голубоньку; час вiд часу бiльш люблю, чим уперш на вулиці зiйшлися. Не покинула б я тебе нiзащо на свiтi; що ж будеш робити? Не моя воленька: мати силує!
**О л е к с i й**. Ти ж їй казала, що мене любиш?
**У л я н а.** Казала усе: казала, що не хочу за Стецька, казала, що коли не за тебе, то й нi за кого не пiду; так i говорити не дає. Та вже ж: на усе пiду, а за Стецьком не буду. Приголуб же мене у останнiй разочок! (Обнимаются).

***Дія 7***

*(Звучить пісня «Добрий вечір»)*

**Учень 1:** Добрий вечір тому, хто є в домі цьому,

 І старому, і малому, і господареві цьому.

**Учень 2:** Дай Боже у мирі й добрі святкувати,

 А на той рік ще кращих святок діждати.

**Учень 3:** Бажаємо щастя вам, господарко,

 Щастя й здоров`я від Бога в дарі.

**Учень 4:** Хай у вас достаток завжди гостює,

 Хліба ніколи хай не бракує.

**Учень 5:** Хай ваші діти в будні й неділі

 Будуть веселі, чисті та білі.

**Учень 6:** А за цим словом у дзвіночки дзвонимо,

 У дзвіночки дзвонимо, Іісуса молимо.

**Учень 7:** Щоб зіслав Господь добра до хати,

 І дав ще на рік Різдва діждати.

**Учень 8.** Сієм, вієм, посіваєм,

 Щастя й долі вам бажаєм.

 З Новим роком вас вітаєм!

**Учень 9**. На щастя, на здоров`я, на Новий рік,

 Щоб уродило краще, ніж торік.

**Учень 10**. Щоб у вас, хрещених, голова не боліла.

 Щоб біди смутку не знали.

 В щасті многі літа проживали.

 Будьте здорові, з Новим роком! Дай боже!

**Учень 11:** В день Різдва Христового

 Ми прийшли в ваш дім,

 Щоб добра і злагоди

 Побажати всім.

 Щоб від нас вам, люди,

 Додалось тепла,

 Бо в цей день Марія

 Сина родила.

**Учень 12:** Українцям нашим побажати волі,

Щоб скосили дружно бур`яни у полі.

А потім зорали і заволочили

І добротне зерно в землю положили.

**Учень 13:** Віншую Вас пане господарю,

З Різдвом Христовим!

Щоб Вам щастя квітло вінком малиновим.

Щоб над вашим домом любов процвітала.

А у Вашім домі слава панувала

Щоб Іісус із того світа

Слав нам щастя, долю і многії літа!

**Учень 14:** Давайте, діти, попросимо у Бога, щоб здоров`ячка він нам дав. Нам і всій нашій родині

*( Діти читають молитву ) (У руках в дітей запалені свічки)*

**Учень 15:** Сонечко з хати, Іісусик до хати,

 Матінко Божа, я тебе гукаю,

 Матінко Божа, я твоє дитя,

 Візьми під опіку на ціле життя.

 **Учень 16**. Ой, Іісусе, глянь на мене,

 Зроби з мене дитя чемне.

 Ой, Іісусе, дорогенький,

 В мене серце ще маленьке.

 **Учень 17**. Я до тебе ручки зношу,

 Здоров`ячка, ласки прошу

 І для тата, для всієї родини,

 Вислухай, Іісусе, цю малу дитину.

*( Запалюються свічки і звучить пісня «Святий Миколай» )*

**Учень 18**. Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

**Учень 19.** Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

**Учень 20**.**:** А за цим словом

 Бувайте здорові.

 Нехай буде весело

 У вашій оселі.

**Учень 21**.Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим ! Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословінням, а очі світяться щастям.

**Учень 22.**Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя ! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача !

***Учень21.*** 100% щастя бажємо вам!

 100 листів кохання і телеграм!

 Друзів на всі віки і шлях легкий.

 ***Учень22..*** Щоб серця палали живим вогнем,

 мрії хай збуваються день за днем.

 Миру у кожен дім бажаємо всім, всім!