

**Виховний захід**





Рекомендації щодо організації свята

1. Дізнатися в учнів заздалегідь про їх бажання

(щоб батьки змогли підготувати подарунки).

2. Домовитися з дідусем із класу, щоб він побув на святі «добрим Миколаєм».

3. Ознайомити дідуся з усім добрим, що зробили діти, але й згадати нечемні вчинки.

Обладнання. Святково прибрана зала (свято можна провести в музеї народознавства). На стінах вишиті рушники, серветки, гілочки сосни, моделі ялинкових прикрас. На цент­ральній стіні ікона Святителя Миколая Чудо-творця.

Учні одягнені в національні костюми.

Хід свята

Свято розпочинає вчитель.

- Є в народу нашого чудові традиції:

Колядка, щедрівки, є і вечорниці.

Ось настав чудовий день,

Повний сонця і пісень,

Повний пахощів для друзів,

Що зібрав їх в дружнім крузі.

Показати хочем нині,

Як у нашій Україні

Ми святкуєм Миколая.

1-й хлопчик

- Ми зібралися у школі

В нашім гарнім, добрім коді,

В нашій радісній родині,

Бо велике свято нині.

А чи є між вас, дівчата,

Хто не знає, що за свято?

Дівчатка (разом).

- Нема.

Вчитель

- Може, хлопчики мовчать,

Бо не знають, що сказать?

2-й хлопчик

- Ми давно його чекаєм,

Бо із дідом Миколаєм

Ми по колу дружно йшли,

Коляду із ним вели.

3-й хлопчик

- Поки він ще не прийшов,

Станьмо разом в коло знов,

Миколаю заспіваймо,

В гості діда закликаймо.

(Хлопчики і дівчатка разом виконують українсь­ку народну пісню

"Ой, хто, хто Миколая любить").

Учень

- Сніги покрили поля і гори,

Інеєм блищать і ліс, і гай.

Іде до нас крізь ниви й гори

Святий угодник Миколай.

Учениця

- Що він несе в своїй торбинці?

Багато гарних забавок

Несе чемненькій він дитині,

А для нечемних – жмут різок.

Учениця

За ним рушають янголята,

Тримають книги у руках,

Що, де, кому з нас треба дати, –

Усе списали в тих книжках.

Вчитель.

- До нас у гості прийшла вчитель історії. Саме вона найкраще за всіх знає все про доброго Миколая. Ми запрошуємо її до нас на гостину і на­даємо слово.

Вчитель історії.

- Свято Миколая до нас, у Київську Русь, прийшло у 1088—1089 роках, за часів Всеволо­да Ярославовича. В церковному календарі воно нази­вається "Празник Святого Отця нашого Ніколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця".

 Історія свідчить, що Миколай жив за часів імпера­тора Костянтина у IV ст. і був архієпископом у Мирах в Лікії (Мала Азія). Народився він у багатій сім'ї і зріс дуже доброю і чуйною до чужої біди дитиною. По смерті батьків він став спадкоємцем великого багатства, яке повністю віддав бідним та калікам. Як щедрий Бог із небес, він часто заходив до по­мешкання багатодітних чи хворих людей і обдарову­вав їх, чим міг.

 Після смерті його було визнано святий, а мощі в 1087 р. перевезено у м. Бар, що в Італії, де їх було перезахоронено. І от з того часу у день Ангела Святого Миколая, 19 грудня, ми маємо улюблене всіма свято.

Вчитель.

- Дякуємо вам за розповідь про Святою Миколая. І у мене є доповнення. Розказують, що Святий Ми­колай допомагав мандрівникам та подорожнім, а особ­ливо – запорозьким козакам. А вони за цю поміч по­будували йому понад ЗО храмів, названих його іменем.

- Діти, а у вас є запитання?

Виступ учнів

1

- А що принесе нам Святий Миколай?

2

- Я ляльок багато маю.

Але прошу Миколая,

Щоб приніс мені новеньку,

Кучеряву і гарненьку.

3

- Я хотів би дві машини

І солодкі мандарини.

Але що це, що я бачу?

Чому наш Володя плаче?

4

- Мені сумно, як згадаю

Бліду дівчинку з трамвая, –

В неї дуже хворі ніжки,

І вона не ходить пішки.

Я не хочу ні машинок,

Ні солодких мандаринок.

Я прошу у Миколая –

Хай ту дівчинку з трамвая

Десь у Львові віднайде

І на ніжки підведе.

5

- Я також собі згадала,

Як цукерки купувала:

Біля нас живе бабуся,

Що просити хліба мусить,

Бо не може вже ходити.

А ніхто на цілім світі

Про старесеньку не дбає

І нічим не помагає.

Попрошу я Миколая –

Хай про неї він згадає.

Все, що він мені готує,

Хай бабусі подарує.

6

- Я у Бога завжди прошу

Не цукерок і не грошей,

А здоров'я мамі й тату,

Миру, щастя в нашу хату.

Слави й волі всій родині,

Нашій рідній Україні.

(Учні виконують «Веселкову пісню», муз. О.Жилінськоло, сл. В.Гупеника та О.Кононенка).

1

- Святий, небесний Отче Миколаю,

До тебе діти прибігають,

І просять щиро: «Нас ти не забудь,

І в ніч чудес з дарунками прибудь».

2

- Святий і добрий Миколою,

Чекаємо на тебе давно.

Що нам даси, –

Про те не знаєм,

Та просимо тебе одно:

Ти нам в здоров'ї дай зростати,

Завзяття й сили нам надай,

Щоб ми з руїн могли підняти

І звеселити рідний край.

3

- А всьому нашому народу

Ти добру волю принеси,

Усяке зло й лиху пригоду

Від України відверни...

(Учні виконують пісню «Учімося»)

1

- В небі – метушня і рух, –

Янголята працю мають:

Білий тріпають кожух

Для Святого Миколая.

2

- Сів у санки Миколай

В шубі, в теплих рукавицях:

«Янголятка, підганяйте,

Щоб на землю не спізнитись».

3

- Маємо чого радіти, –

Добре знаєте, всі діти:

Долетіла до нас вість,

Що до нас в дорозі – гість.

4

- Хто це? Кожен пам'ятає, –

Це Святий наш Миколай.

Діточок він всіх згадає,

Їм дарунки надсилає.

Він вже близько, вже іде, –

Наша пісня хай гуде.

(Учні виконують пісню «Ішов Миколай лужком, бе­режком»).

1

- Забілів від снігу гай –

Йде Святий наш Миколай.

Йде із Янголом ясненьким,

Посміхаючись миленько.

2

- Він за нас все пам'ятає,

Нагороди заготовляє,

Нам даруночки приносить,

Для нас в Бога ласки просить.

3

- Все багатство він віддав

Бідним і стражденним, –

За життя його всі мали

Святим і блаженним.

4

- І приходить він до нас

Перед Новим роком –

Добрим, щедрим і багатим

Пресвятим пророком.

5

- Ой, щось довго він не йде,

Чи дороги не знайде?

Ой, смішний! Та ще ніколи

Ми не бачили Миколи!

Бо приходить він тихенько,

 Коли дітки сплять любенько.

 (Дзвонять дзвіночки. Па середину залу заходить старенький дідусь із мішком. Поряд із ним підтюп­цем бігає меткий чортик. Протягом всього свята, поки Святий Миколай вручатиме діткам подарунки за їх заслуги, чортик намагатиметься переконати діда в тому, що діти були неслухняними і їм не варто дарувати подарунки).

Святий Миколай

 - Добрий вечір, любі діти. Мандрував я білим світом. Та й до вас на вогник завітав. Я з собою торбу маю, – захопив її із раю. А в цій торбі – подарунки для найчемніших. На дорозі – Новий рік і Різдво Христове. А ви, діти, зустрічати ці свята готові?

Діти (разом). Готові.

Святий Миколай.

 - Молодці. А ось і подарунки для вас.

(Роздає подарунки, при цьому відмічаючи кожну ди­тину. Чортик відмовляє діда. Добрий Миколай цього разу усім вибачає. Кожна дитина разом із подарунком отримує маленьку іконку Святителя Миколая Чудотворця).

Вчитель.

 - Ви всі отримали іконку Миколая-Чудотворця? Діти, ви повинні знати, що ця ікона користу­валася у народі особливою повагою. Вона була майже в кожній оселі, оскільки Святий Миколай захищав усіх бідних і знедолених.

 1

Дуже вдячні Миколою,

Що про нас він пам'ятає.

А найбільша радість нині, –

Що приніс він Україні

Волю, правду і свободу –

Найдорожчу нагороду.

2

Ми, маленькі українці,

Ще слабенькі, як мізинці,

Але ми зростем на славу,

Боронитимем державу,

Щоб ніколи Україна

Вже не впала на коліна.

3

Життя Святого Миколая дає нам важливий урок – бути щирими, лагідними, працьовитими і ми­лосердними.

(Діти виконують пісню "Де згода з сімействі", сл. І.Котляревського, муз. М.Лисенка).

Учитель.

- Віншуємо ще, чесна громадо!

Учень.

- Усім добром, усім гараздом.

Учениця.

- Що собі у Господа Бога жадаєте та дум­кою думаєте.

Учень.

- Щоб так воно і сталося.

Учениця.

- Поможи вам, Боже, ці свята мирно одпровадити.

Учень.

- Та других у радості й веселості щасливо діждати.

Учениця.

- Поверни до вас, Господи Боже, ласкою своєю на цілий рік і вік.

Учень.

- Сим вас віншуємо, самі усім чесним та ґречним низько кланяємось.

(Діти вклоняються).

Всі разом.

- Здорові будьте, в гаразді оставайтеся.