***Новорічний переполох***

**Дійові особи**

ведуча 1

ведучий 2

Єлизавета ІІ

Вакула

Грудень

Учениця 1

Учениця 2

Учениця3

Маленький принц

Троянда

Дух Нинішнього Різдва

Скрудж

*На фоні завжди гратиме мелодія заметілі*

**І дія**

*мелодія номер1*

**Вед1**:Добрий день! З прийдешніми святами вас любі гості!.. *(шукає поглядом ведучого 2)* …ти де? Знову десь він подівався. Не розумію, ніби ось-ось був поряд, повторювали слова, щоб вечір новорічний розпочати, а він ніби крізь землю провалився.

*(Ведучий підходить із заду, лякаючи)*

**Вед2**. та ось я тут!

**Вед1:** Ох, ну ти й налякав мене. А де узявся? Тебе ж не було поряд.

**Вед2** Та як же не було? Ти просто не помітила мене.

**Вед1**От то дивина, ти що смієшся з мене? Ти краще розкажи мені , куди ти зникаєш увесь час, а краще з чиєю допомогою.

**Вед2** А ти нікому не розповіси?

**Вед1** Ну ти ніби мене не знаєш , звісно нікому!

*( за спиною схрещує пальці , це знак, що може не тримати у таємниці, та так показує, щоб бачили глядачі)*

**Вед2** Ну добре, тоді слухай.

Нещодавно біля столу вчителя знайшов дивну річ*. (Показує медальйон)* ну я собі і узяв, тай почав крутити у руках, та раптом , не зрозуміло як потрапив до циган. Потім, знову покрутив і в клас повернувся. Знахідку свою я викладачу вже не віддав, думаю, по користуюся і покладу, де узяв. Ввечері вдома, вирішив знову спробувати, і ти не повіриш, потрапив у замок Єлизавети Петрівни.

**Вед1**Самої Єлизавети Петрівни, тої самої цариці? Не сміши. Ой мені таки не віриться, ти щось вигадуєш. Краще давай наше свято розпочинати, а то гості вже давно на місцях, а ведучі ніяк свято не почнуть

**Вед1**То ти мені не віриш? А ну тримайся міцно за мою руку , і заплющ очі, щоб не страшно було.

***(Мелодія 2 перенесення)***

*(покрутивши медальйон, узявшись за руки, звук перенесення, на проекторі змінюється надпис «з прийдешнім новим роком» на засніжену хатину)*

*Ведучі на місці. Ведуча здивовано розглядає зимовий ліс. До зали виходить Єлизавета Петрівна*

***(Мелодія 3 хуртовини)***

**Єлизавета:**

Ну нарешті! Добралися до цього хутору! Сходи *(до ведучого)* і попросися до хатини першої, що зустрінеш, і скажи, що цариця в гості йде*! (Велично)*

Так, а ти скоріш доповідай *(до ведучої)* як там справи у матінки твоєї. Писала, Анна Іванівна, що хворіла бідна довго.

*Розгублено*

**Вед1**Та добре з нею все тепер, одужала. Дякую за турботу.

**Єлизавета**

Ну от і добре. Ну зовсім не розумію, як те колесо від карети могло відпасти? Тепер не зможемо потрапити на власний бал, там і козаки мали завітати, ой що ж робити тепер?!

Втім, у таку заметіль, що хоч статися може... цікаво , а що це за хутір?

**Вед1** Та той що поблизу Диканьки. Таємничий хутір...

*(Заходять ведучий із Вакулою)*

**Вакула**: Здоровенькі були! (*Кланяється по простому)*

**Єлизавета:**

Як тебе звуть козаче?

**Вакула** Вакула я.

**Єлизавета:**

Вакула, а приймеш ти царицю у ніч різдвяну?

**Вакула**.:Так матінко царице, прийму, але ви мені допоможете у біді моїй страшній.

**Єлизавета:**

Козаче звісно! Але давай, про усі проблеми ми поговоримо вже в домі, а то така хуртовина, що хочеться теплого молока, або й узвару!

**Вакула** Звісно матінко, ходімо!

*(На проекторі змінюється картинка, зображення хатини Вакули)* **Танець**

*Цариця розглядає будинок, і присідає до столу. Ведучі тримаються разом, розгублені, й не знають, що робити*

***(звук 4 піч Вакули)***

**Єлизавета:**

Не стійте там у дверях, присідайте.

**Вакула:** Матінко-царице, чим багаті, пригощайтеся. *(ставить на стіл горщик з узваром, розливає по-чашках)*

**Єлизавета:**

Дякую козаче за гостину, то давай розповідай про свою біду страшенну. Слухаю уважно.

**Вакула**:

Кохана моя Оксана, он що надумала, *(пауза)* захотіла черевички самої цариці. Тільки після того, як їй ті черевички принесу, вона вийти заміж за мене погодиться. Матінко не знаю, що й робити. До вас я вже із козаками запорозькими збирався йти, просити вас, благати, аби дали ви черевички ті мені. А тут ніби сам бог вас мені послав. Тепер і прошу вас

**Єлизавета:**

Ну що ж сказати тобі можу Вакуло, звісно дам я тобі черевички. Це буде моя вдячність тобі за добро твоє, що в ніч різдвяну не залишив нас у біді, й не дозволив нам мерзнути на дворі.

**Вакула:** Матінко царице, дякую вам! *(низько кланяється)*

**Єлизавета:**

Так, усе то добре, що добре закінчується, але що ж робити будемо ми з вами?

**Вед1:** Пропоную розповідати якісь історії цікаві.

**Вед2:** Так так, хороша ідея.

**Вед1**. Чула я таку історію, учителька одна повідала. Якогось разу, три юні учениці після школи зібралися до засніженого Дзензелівського лісу підсніжки шукати. От то дивина, чи не так? Які ж підсніжники взимку, та діло було так…

**(Мелодія 3 )**

*На сцену виходить три дівчинки, радіючи, що перерва і позаду останній урок в старому році. Попереду на них чекають веселі зимові канікули.*

**Учениця 1**. Ура! Нарешті закінчилися уроки, тепер можна буде спати досхочу…

**Учениця2**. Так, так! Можна буде і мультики дивитися щоранку.

**Уч.3** Дівчатка, це все добре, але скажіть мені, будь ласка, яка родзинка буде у вашому новорічному декорі.

**Уч.2** У мене жива ялинка, верхівка якої буде впиратися в саму стелю(*замріяно)*

**Уч.1** А в мене хоч і не жива ялинка, та на дверях висітиме великий, гарний Різдвяний вінок.

**Уч.3** Ну це все звісно класно, але нічого особливого. В мене он теж ялинка до стелі, і вінок різдвяний буде… (*стверджуючи)*

**Уч2.** То що тоді по твоєму родзинка?

**Уч1**. Дійсно, і ялинкою тебе не здивуєш, і прикрасами…

**Уч3**. Звісно не здивуєш, тому що головною прикрасою мого нового року будуть яскраві весняні квіти – підсніжники! *(захоплено, розводячи руками)*

**Уч.2** Та ти щось вигадуєш, підсніжники посеред зими? – це щось не реальне…

**Уч3.** А от і ні! Я знаю галявину в нашому Дзензелівському лісі, де підсніжки цілий рік ростуть. Саме туди я сьогодні направляюся. Хто зі мною? *(Тиша. Дівчатка переглядаюься.)*

Ха! Я так і думала. Злякалися. От завтра пришлю вам фото в телеграм з моїм букетом. І побачите…

**Уч.1** Знаєш, а я теж хочу подивитися на ту галявину в лісі, де квіти цілий рік ростуть. Ти як, з нами?

**Уч.2** Ой ні ні! Мені треба додому бігти, мамі допомагати. Краще на фото почекаю…

*Засніжений ліс. Дівчатка йдуть розглядаючи та захоплено вигукуючи*

**Разом**. Ой як гарно!

**Уч.1** То що? Де та та галявина, бо я вже замерзла, і хочу додому…

**Уч.3** Та скоро знайдемо. Я ж тут ще минулого року бувала, щось забула шлях…

**Уч1.** Ой поглянь! Тут хтось є, бачиш багаття горить…

**Уч.3** А давай підійдемо погріємося, а я тим часом шлях нагадаю.

*(Дівчата присідають на сцену гріються біля імітованого багаття. Тим часом до них підходить чоловік у яскравому одязі, з посохомм в руках)*

**Грудень:** Дівчатка, а що ви робите в таку заметіль, тут у лісі? Чого ж ви не вдома, не з рідними?

**Уч3.** *(Здивовано*) Та ми підсніжники шукаємо. Хочемо, щоб цього року Новорічний стіл прикрашали весняні квіти. А хто ви?....

**Грудень**: Я дівчатка, місяць Грудень!.... Та які ж підсніжники взимку? *(велично, розводячи руки в сторони)*

*(Дівчата здивовані)*

**Уч.1** Так, так! І я про це! Але ми так віримо, що знайдемо їх сьогодні.

**Уч3.** І не хочеться повертатися додому з порожніми руками. Тай ми мабуть заблукали вже *(озирається по-сторонах)*

**Грудень:** Ви грійтеся біля вогнища, та будемо думати чим можна допомогти вам.

**Уч1.** Ви вибачте, що потурбували вас, та ми будемо йти, шукати підсніжники.

**Грудень**: Брати мої десь забарились, та думаю я, що не будуть вони проти того, що допоможу вам.

**Уч3**. Ой , та не треба, ми якось самі…

**Грудень**: Ні, сьогодні в нас Новий Рік, й тому дух свята та віри у здійснення усіх мрій, сьогодні збудеться. *(підіймається і починає велично говорити)*

Не лютуйте , морози ,

В заповіднім бору !

Досить вам пташечок заморожувать

І людськії хати вихолоджувати .

Сніг тепер уже не той,

Потемнів у полі.

На озерах тріснув лід

А тепло все ближче

Вже на пагорбі трава

Зеленіє ніжно.

Вся природа ожива

І розцвів підсніжник

Дівчатка, хутчій збирайте квіти, бо чари мої швидкоплинні.

**Уч1**. Дякую вам пане Грудне, за вашу турботу та розуміння!

**Уч3**. Дякую вам сердечне, та у знак своєї вдячності даруємо вам цю пісню!

**Всі співають. Мелодія «Вчать у школі»**

У костюм ти одягнись

І святково посміхнись

Новий рік вже на порозі

В нашій школі

Ми чекали свята всі

Готувались як могли

З Новим роком / 3 р

В класі добре чергував

І уроки не зривав

Був старанним , чемним

Учнем цього року

Ми вітаєм учнів всих

Зичим успіхів усим

З Новим роком / 3 р

Нехай біди вас минуть

Про добро ти не забудь

З Новим роком / 3 р

(*Виходять, сідають в залі)*

***(Мелодія 4 піч Вакули)***

**Вед2.** Яка цікава історія.

**Вед1.** А ти що розповіси нам?

**Вед2.** Я он недавно казку притчу прочитав «Маленький принц» називається.

**Єлизавета:**

«Маленький принц»? Цікаво, а ну розповідай…

**Вед2:** На одній із тисячі планет великих та маленьких жив Маленький принц. На планеті маленького принца завше росли звичайні прості квіти, які ніколи нікого не турбували, та якогось разу проросла насінина, яка не була схожою на всі інші квіти. Так і розпочалося знайомство Маленького принца із високомірною Трояндою.

*(Заходить маленький принц та троянда)*

***(Фон 7 Маленький принц)***

**Троянада**

Ох! Я ледве прокинулась!.. Даруйте мені... Я ще зовсім не зачесана...

**Маленький принц** *(не тямився од захвату, РОЗГЛЯДАЄ КВІТКУ З УСІХ СТОРІН)*

Яка ви гарна!

**Троянда** Правда? (*тихо озвалася квітка*) народилась я разом із сонцем... *(Пауза)* Здається, пора снідати. Прошу, потурбуйтесь про мене.

**Маленький принц (***ЗБЕНТЕЖЕНО)*

Звісно! Я буду піклуватися про вас! Трояндо, а ви знаєте, зараз на моїй планеті період новорічних свят.

**Троянда**. А що це таке? Мені це невідомо. Під час новорічних свят за мною будуть ще ліпше турбуватися?

**Маленький принц**

Ні. У період новорічних свят, я як найкраще прибираю свою планету від назойливого насіння баобабу. Також для своїх квітів я завжди граю, а часом можу й заспівати.

**Троянда**. Хмм, дивно, і в туж мить цікаво. Але я, щоб ви знали, безстрашна, правда, мої тендітні пелюсточки бояться холоду. А на вашій планеті вітер нахабно гуляє.

**Маленький принц**

Тож зима на вулиці, тому й прохолодно, але ж ви квітка. Як вам може бути холодно?

**Троянда.** Так, але я не проста, ви ж бачите яка я красива, неповторна… І рятуйте мене від холоду, на ніч накривай мене ковдрою. А щоб ліпше спалося розкажіть мені про Різдво, а потім заспівайте…

**Маленький принц**

Різдво – це свято, коли здійснюються усі мрії та бажання. Ми чекаємо на Різдво більше ні на власне день народження. У час Різдва тане лід будь-якого крижаного серця, я переконаний, що і ваш лід розтопить. А щоб це скоріше настало, заспіваю вам…

*(Під гітару співає Маленький принц, троянда починає підтанцьовувати, потім посміхається, знімає із себе накидку, яку їй дав принц, і каже)*

**Троянда** Ах, ваша душевна пісня розтопила моє серце, я не хочу більше бути самозакоханою. Дякую вам Маленький принц! Дух Різдва подарував мені найголовніше – душу.

*(Виходять)*

***(мелодія 3 звук печі Вакули)***

**Вед.2** Ось таку історію нещодавно дізнався

**Єлизавета:** Ох, які цікаві історії ви знаєте. Не чула я таких раніше. Хоча як можна чути про життя інших за тими проклятими інтригами та війнами. А ти Вакуло, що поник? Сумно тобі з нами?

**Вакула:** Та ні, що ж ви матінко говорите таке. Я про Оксану свою думаю, як вона там рідна.

**Єлизавета:** Та не хвилюйся, добре там буде все з нею, ось тільки завірюха вщухне, ми й поїдемо, а ти мої черевички і понесеш до коханої. А зараз не журися козаче.

**Вакула** добро ваше матінко-царице буду вічно пам’ятати. Нас гарна пісня розважити в таку погоду можу тільки.

**Вакула:** А й правда, пісня настрій завжди підіймає.

А ви матінко-царице, знаєте якусь історію цікаву?

**Єлизавета:**

Та історій усіляких знаю я багато, та нещодавно, коли до мене у царські палати приїздив англійський граф, то той розповів мені історію про скупого, як ніч без зірок чоловіка, по імені Ебенезер Скрудж. Це був чоловік дивної удачі. Своїм розумом та наполегливістю, контору прибуткову відкрив. Фінансове положення росло, репутація надійного компаньйона в нього була. Ніби живи та насолоджуйся. Та була проблема в нього з розмір його самого, через свою скупість та жадібність втратив він найголовніше – віру у дух Різдва.

Та в одну містичну ніч навідалися до цього ж Скруджа три духи Різдва. Минулого, Теперішнього та Майбутнього.

Ох граф тоді як розійшовся у розповіді своїй, і не знаю вірити йому чи ні, та діло було так…

*(пауза)*

Наступним був дух теперішнього Різдва

*(Дух Різдва пан в яскравому одяганні з посохом сидить посеред залу. Заходить переляканий Скрудж і вітається тихо та ніяково)*

**Скрудж** Здрастуйте! Будемо знайомі добрий чоловіче! *(каже все це йдучи до духа знітившись, ховаючи очі)*

**Дух:** Я Дух Нинішнього Різдва! *(пауза)* Глянь на мене! *(Скрудж підводить очі)*Ти ж ніколи ще не бачив таких, як я! *(стверджуючи)*

**Скрудж** Ніколи!

**Дух** І ніколи не спілкувався з молодими членами нашого сімейства, з яких я – наймолодший? Я маю на увазі моїх старших братів, які народжувалися в останні роки?

**Скрудж** Мабуть, ні. *(більш упевнено)* Боюся, що ні. А в тебе багато братів, Привиде?

**Дух.** Дві тисячі вісімнадцять аж… *(велично)*

**Скрудж**: Оце так сімейка! Спробуй таку прогодуй! *(відводячи голову, незадоволено)*

*(Дух нинішнього Різдва підвівся)*

**Скрудж** Веди мене куди хочеш. Минулої ночі я йшов з примусу й одержав урок, який не минув марно. Якщо цієї ночі ти теж маєш мене чому-небудь навчити, хай і це піде мені на користь.

*(На проекторі показати уривки святкування Різдва, сімейні фото, передноворічні приготування до свят)*

**Дух:** Ось Скрудже, поглянь! Різдво, Новий рік – це свята на які чекають усі, від бідного до багатого. Новий рік це день коли мрії збуваються. Різдво – це вечір, коли у повітрі витає дух віри, надії та любові. Ми повинні бути вдячні за щастя святкувати ці світлі свята у родинному колі. Адже через свою скупість та байдужість, ти утратив найрідніше – єдиного племінника. Який на відміну від тебе щиро вірить, що Новий рік, Різдво, це квиток у можливо краще майбутнє.

**Скрудж**. Та він просто нерозумний юнак, який ще не зрозумів головного сенсу у житті, він тільки те і робить, що гроші тратить, а щоб зберегти, заощадити, вкласти у щось, то це вже ні. Не буде людей з нього.

*(ДУХ насупився, хотів посохом дати по лобі, та у туж мить передумав, і мовив далі)*

**Дух.**  Це ти Скрудже через гонитву за грошима забувся, що таке щастя, любов та підтримка рідних. Хоча я знаю як тобі двій настрій повернути. Допоможе тобі у цьому пісня.

(Пісня, під гітару «Диво Різдва»)

**Дух:** Ну що Скрудже, твій лід тане.

**Скрудж:** Так, а я вже і забув, як це бути гарним гостем у чиємусь домі. Я забув, як це бути щасливою людиною у день Різдва. Так добре, і в туж мить тепло на душі стає, коли ти знаєш, що ти комусь зовсім не байдужий, що ти можеш комусь стати рятівником, просто не будучи байдужим до зустрічного.

*Виходять*

**Єлизавета**: Ось таку історію повідав мені граф. Ви що там позатихали?

**Вед2**. Та це гарний привід задуматися, про те, що дійсно кожен із нас може стати Скруджом.

**Вед1**. Так, треба пам’ятати добро, і жити з добром на серці.

*(Забігає Вакула)*

**Вакула:** Матінко-царице, карету починив я, та і хуртовина вщухла, ви можете вирушати в путь-дорогу.

**Єлизавета:** Ну що ж, дякую тобі козаче за прийом, за доброту твою та допомогу. Вічно пам’ятатиму тебе. І на знак вдячності тримай туфельки самої цариці. Нехай твоя Оксана більше носом не верне.

**Вакула:** Дякую вам пані! Врятували ви мене від гибелі душевної…

*(На цьому моменті ведучі беруться за руки, закривають очі, переносяться в аудиторію.)*

**Вед1.** Це був сон чи реальність? Досі повірити не можу!

**Вед2.** Це була наша маленька реальність. Про яку ми тільки нікому!

**Вед1**. Звісно, адже кому розкажу, то і не повірять, що таке диво з див можливе.

**Вед2**. Повір, у ніч Різдвяну дива усі можливі!

**Вед1**. Дякую тобі за цю незабутню подорож, та медальойон варто повернути, а то раптом вчитель щось дуже важливе втратив.

**Вед2**. Та поверну-поверну. Певно зараз це і зроблю.

**Вед1.** Молодець! Дякуємо за увагу любі глядачі!

Вітаємо вас з прийдешнім новим роком! (разом)

**Фінальнат пісня «Christmas»**