**Vánoční povídání**

Babička: Vítám vás tu milé děti.

A že vás je jak smetí.

Děti: My jsme přišli babičko,

vyprávěj nám kratičko.

O tom, jak to kdysi bylo,

když se v jeslích narodilo

malé děťátko.

Dítě: Já tu knihu dobře znám,

doma v poličce ji mám.

O Ježíši se v ní píše.

Tak už děcka buďme tiše,

poslouchejme chviličku,

naši milou babičku.

Babička: Ten příběh už jistě dobře znáte,

v nedělce si o něm povídáte.

Dítě: Ale já jsem do nedělky nechodil,

protože jsem s chřipkou marodil.

A nemám babičko vůbec zdání,

proč se ti mudrci jesličkám klaní.

Babička: Tak jo, děti, pěkně vkrátku

vezmeme to po pořádku.

Jeden císař přání měl, všechny lidi sepsat chtěl.

Ženy, děti ba i muže, zkrátka všechny, kdo jen může.

Museli jít do rodného města, byla to někdy velmi dlouhá cesta.

Z Nazaretu do Betléma, kráčí muž a těhotná žena.

Aut tehdy ještě nebylo, všude se jen pěšky chodilo.

Dítě: Babičko, já vím, jak se jmenovali.

Josefem a Marií je nazývali.

Marie čekala děťátko vkrátku,

Josef ji vezl na oslátku.

Babička: Postavme se teď chviličku

a zazpívejme písničku.

(Následuje zpěv písničky Šel Josef s Marií...)

Babička: To, cos řekl pravda je, náš příběh pokračuje.

Když přišli ti dva do Betléma, Marie byla unavená.

Josef dlouho a marně shání, nějaké místo pro přespání.

Hostince byly plné všude, zvlášť pro ty, co vypadali chudě.

Víte, kde hlavy složili?

Dítě: Já vím, bylo to ve chlévě, kde si ustlali na seně.

Ovečky a oslíčci se na ně dívali a svým dechem je zahřívali.

Dítě: I když to tam moc útulné nebylo

něco zvláštního se tu přihodilo.

Na obloze zazářila velká hvězda do noci,

děťátko se narodilo, hříšným lidem ku pomoci.

Dítě: Jméno jeho Ježíš bylo, do jeslí ho vložili

mudrci a pastýřové poklonu mu složili.

Babička: Jak se o tom dozvěděli, kdo jim o tom zprávu dal????

Dítě: Andělé Pastýřům zvěstovali, že se dnes narodil Král.

Mudrce zas hvězda vedla až k samému Betlému,

aby se tam poklonili Mesiáši malému.

Babička: A když přišli z velké dálky, přinesli mu také dárky??

Dítě: Já si myslím, že snad ano, vždyť je o tom v Bibli psáno.

Dítě: Já bych mu dal trochu mlíčka, aby měl červené líčka.

Dítě: Já bych mu dala teplé ponožky, aby mu nebyla zima na nožky.

Dítě: Já bych mu dala svoji panenku Aničku, aby si mohl pohrát trošičku.

Dítě: Já bych mu dal banán a jablíčko, aby zas povyrostl maličko.

Dítě: Já bych mu dala ještě čepičku, aby mu nebyla zima na hlavičku.

Dítě: Kdybych já byl trochu větší

do Betléma šel bych hned.

V jeslích krásné Boží dítě

chtěl bych také uvidět.

Až by se mě lidé ptali,

každému bych pověděl,

že v těch jeslích tiše leží

Kristus Pán – všech Spasitel.

Dítě: Slyšte ten hlas, velcí, malí, narodil se Spasitel.

Věřte jemu, jeho dílu, šťastný, kdo by rozuměl.

Milujte se, Bůh je láska, aby On z nás radost měl.

Dítě: Pojďte všichni, velcí malí,

kdo by stranou stál.

Zazpívejte Pánu svému,

píseň díků, chval.