**МИ БЕЗ ВАС, ЩО ДЕРЕВО БЕЗ КОРІННЯ**

02.02.2011.

С*ценарій вечора - зустрічі випускників минулих років.*

*Лунають мелодії шкільних пісень . Музика стихає.*

**Танець** (*виконують 11 класники*).

*Дівчинка та хлопчик (ведучі) в шкільній формі заходять до залу й дзвонять шкільним дзвінком, піднімаються на сцену й дзвонять в центрі сцени ….залишають дзвінок на сцені на почесному спеціально відведеному місці.*

**Сценка***(троє одинадцятикласників та п’ятикласник).*

*Після дзвоника, що пролунав з’являються одинадцятикласники, які не поспішають. В одного у руках піца, в другого – сок у пляшечці, а в третього – кава з тістечком. Позаду біжить «розтріпаний, захеканий» п’ятикласник з рюкзаком на одному плечі. Він «влітає» в старшокласників, пробивається крізь них і з переляканими очима запитує:*

**П’ятикласник:**А дзвінок вже був?

**Одинадцятикласник:**Був*. (повільно і посміхаючись).*

**П’ятикласник:** А де 11 аудиторія?

**Одинадцятикласники :** Там. (Троє показують у різні сторони. Сміються.).

*Хлопчик біжить шукати аудиторію.*

**Одинадцятикласник:** А пам’ятаєте, як ми теж були такими.

**Одинадцятикласник:**Теж боялися учителів, боялися спізнитися на урок.

**Одинадцятикласник:** А тепер ми «дембеля», нам нічого не страшно.

**Одинадцятикласник:** А ДПА, а ЗНО?

**Одинадцятикласник:** А який урок зараз у нас?

**Одинадцятикласник:** Алгебра.

**Одинадцятикласник:** Ой! Побігли.

*Учні намагаються все з’їсти і починають бігти. Їх зупиняють ведучі.*

**Ведучий:**Друзі, зупиніться! Цей дзвінок не для вас.

**Ведуча:**Сьогодні він звучить для всіх присутніх у цьому залі.

**Ведучий:***Дзвенить дзвінком.*

 Це дзвенить шкільний дзвінок

 Щиро, любо і сердечно.

 Під який ви кожен раз

Йшли у школу, в рідний клас.

**Ведуча:***Дзвенить дзвінком.*

 Це дзвенить шкільний дзвінок

 І ці звуки милозвучні

 Вас зворушили, напевно,

 Бо були колись й ви учні.

**Ведучий:***Дзвенить дзвінком.*

Добрий вечір, дорогі вчителі, випускники різних поколінь та учні ліцею! Щиро вітаємо вас на цьому урочистому святі.

**Ведуча:**

Лютий знов запросив у ліцей

І теплом у душі зустрічає.

Дім наш зранку повний гостей

Своїх ластів'ят він вітає.

**Ведучий:**Золотою симфонією для вас прозвучала мелодія шкільного дзвоника як відгомін далекого дитинства, у яке неможливо повернутися.

**Ведучий:** Тож нехай цей вечір наповниться спогадами давно минулих років…

**Ведуча:**Хоч залишивши стіни нашої школи, ви розійшлися різними дорогами, але всіх вас єднає одне – вогник любові до всього близького і рідного: школи, шкільних друзів, вчителів.

**Ведучий:**Дехто давніше, а дехто рік тому попрощався із своїм дитинством, друзями, школою. Можливо, радісним смутком того, що не повернеться, але довгожданою мрією щемить у вашій душі вогник зустрічі. Звичайно, ви зустрічаєтесь між собою, але ця зустріч особлива, тому що це – зустріч шкільних друзів.

**Ведуча:**Адже всі ви випускники нашої дорогої і такої рідної школи.

Щороку ліцей гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на вечір-зустріч.

**Ведучий:**

В усіх святкові, і щасливі лиця

І радісно стурбовані серця

Сьогодні свято – зустріч традиційна,

Матуся - школа наша, всіх стріча.

**Ведуча:**

І ми вітаєм щиро всіх присутніх

Учителів, випускників, гостей.

І хай залишиться у пам'яті майбутніх

Ця неповторна зустріч-свята мить!

**Ведучий:**Шановні випускники! Ваші стежки – дороги злилися сьогодні в одну, єдину, яка вас повернула в дитячо-юнацькі роки, привівши до храму науки, до рідного ліцею! Тут все, як колись: дзвінко щебече дітвора, заклопотані вчителі... Та ви вже не ті. За вами – дороги життя, такі різні і такі нелегкі... Як посивіли ваші вчителі……. Ніхто не в силах зупинити час.

**Ведуча:**Та сьогодні вам належить творити диво: ви не тільки зупините час, ви повернете його назад, в ті найщасливіші роки, коли світ переливається кольорами веселки, пробуджуючи в кожному серці веселкові надії. То ж бажаємо вам приємної мандрівки в шкільні роки!

**Ведучий:**Ідуть роки. Час змінює землю, суспільство, людей. І тільки школа залишається незмінною частиною життя кожної людини. Змінюється й сама школа, вчителі, директори, учні…

**Ведуча:**

В школі в нас нового є багато.

Заняття й класи стали вже нові.

І в школу йдем одіті як на свято,

Завжди на витівки і на підйом легкі.

**Ведучий:**

Нового в школі є багато,

Як у житті країни, так і в нас.

Про це багато можем розказати,

 Та все ж директор знає більше нас.

**Ведуча:** Слово для привітання надається директору Хмельницького ліцею №17, відміннику освіти України Броніславі Володимирівні Бейдерман.

*Виступ директора.*

**Ведучий:** Є у нашому ліцеї друзі, які ніколи його не зраджують. Сьогодні, 2 лютого 2011 року, як завжди, зустрітися зі своїми учнями і усіма, для кого слова «ліцей 17» мають особливий сенс, прийшла Світлана Миколаївна Бобровнік, проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, директор Хмельницького ліцею №17 у 1979 -1993 роках, вчитель ліцею і просто вчитель та наставник.

**Ведуча:** Слово Вам, дорога Світлано Миколаївно.

*Виступ*

**Ведучий:**Ну, що ж, як бачимо, сюрпризи почались.

**Ведуча:**І це прекрасно. Нехай вони продовжуються увесь вечір.

**Ведучий:**Так, звичайно. Але давайте перевіримо випускники яких років прийшли на вечір-зустріч.

**Ведуча:**Підніміться, будь ласка випускники:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ років.
Оплески випускникам.

**Ведучий:**Підніміться будь ласка випускники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ років.
Оплески випускникам.

**Ведуча:**Підніміться, будь ласка, випускники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_років. Оплески випускникам.

**Ведучий:**Вас вітає учень 8 – го класу , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яньков Сергій з піснею \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Звучить пісня.*

**Ведуча:**Сьогоднішня зустріч – це мандрівка у світ дитинства і юності. Тож сьогодні почувайте себе дівчатками і хлоп’ятками, якими були 10 - 25 чи 50 років тому, коли бігали шкільними коридорами, жартували, сміялись.

**Ведучий:**Дитинство – маленька безтурботна країна. Кожному з нас доводиться бувати в ній лише раз. І скільки б не шукали цю країну на карті – не знайдете.

**Ведуча:**Лише приємні і щасливі спогади, мрії мають чарівну здатність повертати нас у дитинство.

**Ведучий:**

 Країна дитинства – країна казкова,

 І часто дорослих вона вабить знову,

 І часто дорослі літають у мріях,

 Вернутись в дитинство живе в них надія.

**Ведуча:**

Із казкою, любі, не розлучайтесь!

В далеке дитинство сьогодні вертайтесь.

Вам казка чарівна підкаже пораду,

 В ній знайдете завжди утіху й відраду.

*Звучить музика. Заходять першокласники із кульками в руках.*

*Після виступу першокласників,звучить музика і дітки роздають кульки присутнім у залі.*

**Ведучий:** Одні повертаються в дитинство, інші – впадають в дитинство, і це печально.

**Ведуча:** А є категорія людей, які ніколи країну – дитинства не залишають, вона є їхнім життям. Ці люди – вчителі.

**Ведучий:**Тож давайте заглянемо у альбом фотографій наших учителів.

Увага на екран!

*На екрані відеоматеріал про вчителів в дитинстві.*

**Ведуча:**

Усе мине та пам'ять не минає

Тому, стрічаючи випускників,

Хай кожен із присутніх пригадає,

Прекрасний час своїх шкільних років.

**Ведучий:**Серед випускників нашого ліцею є такі, які його не покидали і проходять його коридорами кожного дня. Напевне їм було недостатньо 10 шкільних років, тому вони вирішили присвятити йому все своє життя.

**Ведуча:**Це сьогоднішні вчителі : Олександр Аркадійович Поташнік, Наталя Миколаївна Сокольська, Наталя Павлівна Зісько, Сіма Юхимівна Поляк та Андрій Леонідович Бекас.(Підніміться будь-ласка. Оплески).

*Піднімаються вчителі. Звучить музика.*

**Ведучий:**Учитель… Одна з найважливіших професій. Вона – для обраних. Вчитель щодня стоїть перед прицілом сотеньдопитливих дитячих оченят, палить, як хмиз, нерви, і все ж веде дітвору на вищі сходинки пізнання.

**Ведуча:**До вчителя йдуть зі своїми болями і радощами, черпають сили для підкорення нових висот, бо він заглядає у минуле, живе у сьогоденні, прокладає місток у майбутнє.

**Ведучий:**Яке ж серце потрібно мати вчителеві, щоб рік у рік щоденно

віддавати його учням, і якою має бути любов, до дітей у його добрій,

терпеливій нестаріючій душі.

**Ведуча:**Саме такими – люблячими, терпеливими, добримиі справедливими,

закоханими у свою справу є вчителі нашого ліцею, а саме класні керівники, які залишають незабутній слід у душі кожного випускника.

**Ведучий:**

Вже й зорі поникли, мов квіти на сонці,
               І вітер на гіллі струною бринить.
               Лиш вогник тендітний в твоєму віконці,
               Як зіронька ясна, допізна горить.

**Ведуча:**

           Нічка на землю сонну спустилась.
               Хто в цю хвилину працює, не спить?
               Над столиком вчителька наша схилилась,
               На столику зошит учнівський лежить.

**Ведучий:**
        Схилившись над книжкою, лагідна, мила
               Ти думкою линеш до учнів своїх.
               А кров, мов струмочок, пульсує у жилах,
               Бо ж вчителька й мати в єдино злились.

 *Танець у виконанні Оксани Перебейнос та Олександра Яремчука.*

**Ведучий:** Вас вітали учні 11-го класуОксана Перебейнос та Олександр Яремчук з композицією \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведуча:**

Ти пам’ятаєш дитинство своє босоноге,

Стежки, що до школи тебе привели,

І перші тривоги, і перші щасливі дороги,

І тих, хто за руку повів у світи.

**Ведучий:**

Учитель! Що в імені цьому?… Відкрийте!

Тут погляд твоїх і моїх оченят.

Учитель! Він друг назавжди… і мрій тих,

І років шкільних не повернеш назад.

**Ведуча:**

Згадай! Скільки прощених нас, не забутих…

А вийшли із школи і стали людьми,

Бо перші у світі свої інститути

Ми тут починали малими дітьми.

**Ведучий:**

Тож серце хай б’ється у вас без упину,

І кожен з нас знайде дорогу сюди,

Бо бачили в нас ви і доньку, і сина…

Ви просто щасливими будьте завжди!

**Ведуча:**Складна праця вчителів: недоспані ночі, недобачені сни, постійна напруженість і знервованість. Бо як же не нервувати, коли на твоїй совісті лежить доля людей, коли від тебе залежить майбутнє. А у кожного з них є родина.

**Ведучий:** Давайте заглянемо, які ж наші вчителі поза школою, які у них сім’ї.

**Ведуча:** Отже, вас вітає вчительська команда КВК «Веселі Піранії».

*Сценка у виконані Алли Миколаївни Шпилюк, Олени ВіталівниСестрової та Андрія Леонідовича Бекаса.*

**Ведучий:**

Літа, літа, чом ви не журавлі?

Чом вас не можна з вирію вернути?

Чом юності щасливі, добрі дні

За 40 літ ніяк не можна вам забути.

**Ведуча:** Сьогодні в залі присутні випускники, які закінчили 17 – ту школу 40 років тому. Класним керівником у 10 – А класу 1971 року випуску була Євдокія Василівна. А викладали у цьому класі Раїса Іванівна, Міна Давидівна, Ніна Семенівна, Юхим Миронович та інші.

**Ведучий:** Слово надається Юхиму Мироновичу Шмідту.

*Відеорилик. Виступ Сіми Юхимівни.*

**Ведуча:** Вас вітає лауреат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

онук Юхима Мироновича, син Сіми Юхимівни - Михайло Поляк з піснею «Обернитесь».

*Співає Михайло Поляк.*

**Ведучий:**

Школа рідна, як світла мрія

Як натхнення, як пісня пісень

Ти у кроні сивин не старієш

Ти яснієш, як сонячний день.

**Ведуча:**Спогади про школу будуть з вами все життя. Зворушлива мелодія шкільного дзвоника супроводжуватиме вас протягом багатьох років.

**Ведучий:** І нехай ця мелодія завжди лунає золотою симфонією у вашій душі, як відгомін дитинства, у яке неможливо повернутись.

*Відеокліп про школу*

**Ведуча:** Ну що ж, дорогі наші вчителі, випускники, ми разом з вами побували в країні дитинства з вашими спогадами, привітаннями, з нашими веселими піснями та танцями .

**Ведучий:**Але все гарне та приємне, нажаль закінчується.

**Ведуча:**Шануйтеся, друзі на довгім віку

**Ведучий**:Прощайтесь в надії зустрітися знову

**Ведуча:**І хай, як сьогодні, завжди вам щастить

**Ведучий:**На добру і щиру розмову.

**Ведуча:**Шановні випускники ! Урочиста частина нашого вечора завершена.

**Ведучий:**Далі в програмі зустрічі таке довгождане спілкування зі своїми

 учителями, однокласниками.

**Ведуча:**І пам’ятайте! Ви завжди бажані гості в нашому ліцеї. До нових зустрічей.