ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ СВЯТО ДЛЯ УЧНІВ

 «ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ"

МЕТА. Ознайомити учнів з одним із найулюбленіших християнських свят – Днем Святого Миколая та народними традиціями, звичаями, пов’яза- ними з ним. Розкрити історію даного народного свята, а також пока­зати красу та мудрість українського народу. Розвивати духовність, ви­ховувати на прикладі народних традицій добре та шанобливе ставлен­ня до інших людей.

ДІЙОВІ ОСОБИ. Святий Миколай - високий чоловік у єпископській мантії з жезлом в руках. Ангели – діти у білих костюмах. Мати і діти (хлопчик і дівчинка). Зірочки – дівчатка у блискучих костюмах. Чортики.

ОФОРМЛЕННЯ. Святково прикрашений зал: стіл, покритий скатертиною, на столі ікона, свічка; місяць, зірочки(блискучий папір), хмарки.

ДІЯ І

*/ На сцені стіл, ікона, свічки, мама і діти в національному одязі./*

МАМА: Ось і закінчився день.На славу ми попрацювали, ви мені дуже

допомогли, були добрими і слухняними, тому до нас обов'язково прийде Святий Миколай.

ДОЧКА: А хто такий Святий Миколай? Розкажіть нам про нього.

/*Мама сідає, а діти пригортаються до неї*/.

МАМА: Колись давно-давно, більше тисячі років тому, ріс в одній родині хлопчик – добрий-предобрий, слухняний преслухняний, як ангелочок. А виріс – став священником. Всіх любив. Бідним і немічним допомагав. Старався це зробити так, щоб ніхто не здогадався, що це робить він.

ДОЧКА: І це йому вдавалося?

МАМА: Так. Ось в тому селі жила дуже бідна сім’я.Діти росли сиротами, бо тяжка хвороба забрала у них маму. Батько зажурився, але молився Богу і діточок того навчав. Миколай бачив ту біду і однієї темної ночі, коли всі навколо спали, тихесенько підкрався до тієї хати, відкрив вікно і поклав мішечок із золотими монетами. Тішилися діти, зрадів батько. Розумний він був, не розтратив цього золота, а віддав його у придане старшій дочці. Пройшов рік і знову Миколай приніс у ту хату золото. Батько віддав заміж другу дочку, а те золото дав у придане їй.

СИН: І знову ніхто не бачив?

МАМА: Ніхто, але з тих пір чоловік не спав. А сидів біля вікна, щоб побачити свого рятівника. І побачив, коли Миколай приніс ще раз мішечок із грішми. Вибіг батько, залився сльозами і дякував йому щиро за допомогу. Засмутився Миколай, що його побачили і впізнали, і просив чоловіка, щоб нікому не розповідав про нього, бо він не хоче слави, а лише прагне допомагати бідним. Хоч жив Миколай у далекій Азії, у місті Мири та слава про нього розійшлася по всьому світі. Його ім’ям називають церкви.

СИН: Аще що робить Миколай?

МАМА: А ще Миколай боронить людей від стихійного лиха, найбільше опікується тим, хто перебуває в плаванні.

ДОЧКА: Він дуже любить людей? Так мамо?

МАМА: Так, доню. Любить людей і шанує заповіді Господні. Любив ближнього, як себе самого, бо віддавав йому все своє, був милосердним і співчутливим. А тепер помоліться і лягайте спати.

/*Діти моляться, а мама гасить свічку*/

ДІЯ ІІ

ВЕДУЧІ 1.Наш народ у році має гарних свят багато.

 Та ніяке не замінить дітям одне свято.

 2. Коли зимонька надходить - земля примерзає.

 До діточок іде в гості свято Миколая.

 1.То не місяць ясний сходить, не цісар гряде,

 То до нашої хатини Миколай іде.

 2. Той, хто Божим заповітам був вірний до скону.

 Хто був бідним і нещаснимзавше в оборону.

1. Все багатство він віддав бідним і нужденним.

За життя його всі мали святим і блаженним.

1. Та вернулось у стократ віддане в офіру,

Бо святий наш Миколай нам примножив віру.

* + 1. І приходить він до нас перед Новим роком

Щедрим, добрим і багатим пресвятим пророком.

* + 1. Всіх згадає, всім він знайде дар свій по заслузі.

За те Святий Миколай дорогий нам дуже!

/*Під музику виходять Зірочки і танцюють*/

ЗІРОЧКИ: 1. Ми, зірочки, спустились з неба,

 Щоб освітити путь святому Миколаю.

1. Він в санчатах до дітей роз'їжджає,

Їм дарунки дає і ось таке питає:

 3. Чи вмієте молитись?

 Чи не любите сваритись?

4. Чи слухняні ви в батьків?

Чи не маєте гріхів?

 ДІЯ ІІІ

/ *З-за хмаринок заявляються Ангелята і виконують танець*/

Ангел 1. На Святого Миколая цілий рік жде дітвора,

 То ж йому сніжин громада шлях сріблястий простеля.

Ангел 2. Ми летіли просто з неба! Як втомилися крилята!

 Було холодно і важко, відпочинем,янголята!

 Ангел 3. /*Показує книжку*/

 Принести сюди цю книжку накзав нам Миколай.

 І просив нас дуже-дуже: "Від злих сил оберігай!"

Ангел 1. Ми трудились цілий рік, добрі вчинки споглядали.

 І найкращих лиш дітей у ці списки записали.

Ангел 2. Може ми кого забули? Краще ще раз подивитись,

 Щоб для кожної дитини кривди в світі не зробити!

Ангел 3. Чи є Леся та Андрійко?А Іванко та Марійка?

 Юра, Петрик та Галинка?Таня, Оля та Маринка?

Разом : Наче всих ми записали!

Ангел 1. Скільки нам вдалось зробити - тепер можна й відпочити!

 Ще хвилька, діти, і між вами тут стане Миколай святий.

 Він з щирим серцем і дарами опиниться в оселі цій!

/*Ангелята вибігають, залишають книжку. Забігають Чортенята і тацюють*./

Чорт 1. А ось і ми! Привіт, дзень добри, гутен таг! Вітаю вас на різний смак!

 Мене зовуть чортом, Антипком, Антихристом, Нечистим дідьком! Чорт 2. До вас примчали ми із пекла. У вас – зима, в нас – хата тепла.

 У вас мороз за хвіст щипає і снігу в очі насипає.

 Не дивиться, що я тут гість. Морозить, студить, як на злість.

Чорт 3. І голод дав копитам раду: я з’їв цукерки й мармеладу,

 Горішки, яблука, цитрини, банани, груші,мандарини.

 І залишились тільки нові для діток прутики вербові!

Чорт 4. Чув я, що між цими дітьми тут багато є таких,

 Що не вчаться, б"ють слабкіших, ображають стариків.

 Оці прутики в дарунок всім я нині їм приніс.

 І до себе їх вербую, щоб меніслужили вік!

Чорт 1. Погляньте, книжка! Оце діло! Ну, дурненькі янголята,

 Ви – наївніші ягнята! Взяли книжку й залишили,

 Вже її сніжинки вкрили.

Чорт 2. То давай її гортати, й що написано, читати.

 О, та тут є якийсь список. Я читати трохи вмію.

Чорт 3. Тут якісь ось букви, думки! "Цим вру-чи-ти по-да-рун-ки!"

 Он воно що!

Чорт 4. Ми цю книжку заховаєм! Хай Святий її шукає!

 Хай шукають янголята! Це вже наша їм відплата!

Ангел 1. Та вони забрали книжку! Який дідько вас прислав?

 Як зайшли ви у цей гай?

Ангел 2. Принечемні чортенята! Книжку дав нам Миколай,

 Тому швидко віддавай!

Ангел 3. Віддавай, нечиста сило, книжку скоро й не кричи.

 А як ні – тоді кропилом проженем тебе в кущі!

Ангел 4. От як вріжуть Морозенки! Як закрутяться вітри!

 То відмерзнуть ваші роги й відпадуть у вас хвости!

Чорті. Ой, дубар!

Чорт 2. У нас же тепло!

Чорт 3. То й гайда мерщій у пекло!

Чорт 4. Ми ще повернемось! Із своїм списком!

Ангел 1. Слава Богу, що забрався вже Антипко цей безп'ятий.

 Боже-Отче, не дай злому діточок у сіті взяти.

Ангел 2. Та гаразд, вже все готове, можна дари роздавати.

 Яка втіха, який рай, – іде Святий Миколай!

Ангел 3. Йде святий вже Миколай, співом його привітаєм,

 То ж давайте всі вставаймо разом пісню заспіваєм.

ПІСНЯ "ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ"

Ой хто, хто Миколая любить, ой хто,хто Миколаю служить.

Тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю!

Ой глянь, глянь на Вкраїну рідну,ой глянь,глянь на змучену, бідну.

Ми тебе, всі люди, молим: "Проси в Бога ти їй долі, Миколаю!"

Ой проси долі для Вкраїни, ой нехай встане із руїни.

Доля й щастя хай витає, в славі й долі хай засяє, Миколаю!

Під музику заходить Миколай: Слава Богу, добрі люди!

 Хай вам завше добре буде!

Хай кожного часу і кожну годину

Господь вам поможе, в біді не покине.

/*Хрестить усіх*/.

По землях далеких із краю у край спішив я до вас на гостину. Україна наша – то сам Божий рай: красива, чарівна, родиннна. Як живете, мої любі діточки кохані?

Чи вчилися добре, чи були слухняні?

А чи знаєте хто я такий?

Ангел 1. Чудотворцю ясний! Ти повідай усим про дарунки,

 які ти приніс у цей дім.

 В кожнім мешканні дитинці снилися твої гостинці.

Миколай: Я дарунки оті просто так не даю.

 За хорошії справи я торбинку свою

 Розв’жу для дітей, що достойні наград.

 Як цей рік прожили, ластів’ята мої?

 Розкажіть нам про справи свої!

Чортик: Миколаю, а тобі допомога потрібна?

Миколай: Тільки тебе мені й не вистачало!

Чортик: Дай мені один мішок. Уявляю, що там!

 Оце б я з’їв – цукерки, марципани,

 Горішки і банани, і яблука і груші,

 І жуйок цілу купу.

Миколай: А дітям?

Чортик: Дітям? Так я приносив різочок для нечемних діточок!

 Тут стане всім: і дівчаткам-задавакам, і хлопцям-розбишакам!

 Всі чули про різдвяні подарунки? Це значить рі-зоч-ки-різ-двя-ні! До залу: Кому різдвяі подарунки? Не хочете? Дивно!

Миколай: Бачиш, не подобаються твої подарунки!

Чорт: Та я швиденько навіть свій список склав, кому різочки призначені. Давай поміняємось! У тебе список, у мене список...

 Давай... Яка різниця? Ось дивись, у мене навіть довший!

/*Витягує список*/ "Сашко вибив вікно!"

 "Тетянка насмітила у класі!"

 "Андрій забув удома щоденник!"...

Миколай: Е ні, у нас таких не майже не має.

 Нам такий список не годиться.

Чортик: Ех, жаль! А ти все-таки, не дуже довіряй.

 Може у твій список і з мого потрапив?

 Я стану поряд і буду слідкувати, щоб усе було чесно.

Миколай: Гаразд, тільки не заважай.

 Про що там написано у Чарівній книзі?

Читають Ангели: Встаньте ті, хто навчається найкраще.

 Встаньте ті, хто найкраще зберігає підручники. Встаньте ті, хто ніколи не ображав інших і т.д.

 В честь Святого миколая мами діток називали,

 І тим самим своїм дітям долі доброї бажали. Миколай: Чи є в нашому залі Миколи?

/*Нагороджує хлопчиків, інших працівників школи, спонсорів …*/

 Ще в нас є один Микола. Не простий оцей Микола

 - Це ж бо є …!

 Всі його в …. величають.

*До Чортика*: Ну, а ти тікай із неба швидко!

Чортик: Ой, тікаю, вже тікаю! Я темряву тільки люблю.

 Люблю лиш, як світло згасне.

 Йду дітей лихих шукати і потішу пекло наше!

Миколай: От настав прощатись час, залишаю вже я вас.

 Будьте добрі й завжди щирі, живіть в злагоді і в мирі.

 Мамі й татку помагайте, менших себе не чіпайте.

 Вчителям у поміч будьте і мене ви не забудьте.

 Ну, прощайте! Час втікає, а хаток іще багато.

 За рік знову завітаю з Архангелом в вашу хату!

Ангели з свічками: Святий Отче! Обіцяєм завжди добрими бути.

 І в житті, і в молитві тебе не забути.

 Ти опікун віддавна українського народу.

 Добре знаєм, що ми всі козацького роду.

 Дівочі молитви велику силу мають,

 Волю церкві, Україні вимовляють.

 Святий Отче Миколаю!Ми всі твої діти,

 Поможи нам, щоб життя це вміло прожити,

 А після – вічне щастя в небі заслужити.

Всі учасники виходять на сцену під пісню Т. Петриненка "Господи, помилуй нас"