**Сценарій до дня матері**

**Автор:**Мудрик Оксана Борисівна

**Навчальний заклад: Тернопільська класична гімназія**

**Родинне свято до Дня Матері  «Все починається з мами…»**

**Мета:**Формувати в учнів уявлення про призначення жінки (жінка – матір, берегиня домашнього вогнища, родинних традицій, джерело ніжності, любові й краси); розвивати творчі здібності учнів, уміння декламувати, співати, танцювати, проявляти фантазію; сприяти формуванню духовно-моральних цінностей учнів, бережливого відношення до близьких і рідних людей; прищеплювати цікавість до народних звичаїв, традицій, історії; створити умови для виховання почуття поваги, любові і вдячності до матері, пошану до жінки.

**Тип:** Позакласний виховний захід.

**Обладнання:**проектор та монітор,  презентація «День Матері»,

**Очікувані результати:** шанобливе ставлення до родини, сім'ї, людини; володіння основами культури поведінки; вміння розрізняти добрі вчинки й ті, що шкодять іншим людям.

**Учень: У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітерець приносить до нас свято - День матері. Свято матері - свято любові. Воно схоже на ніжну травневу квітку, від якої не хочеться відводити очей.  Матір! Вона — як весна, що пробуджує все живе своїм теплом, дає початок новому життю.Cвято прийшло до нас із** забуття**, переживши нещадні заборони, й повертає нас душею до давніх традицій, щоб ми вміли проносити крізь усе життя шану до матері.**

Матусин день  
Нагадав уранці тато,  
Що сьогодні в мами свято.  
Подарунки ми взяли  
І матусі принесли.  
Цілували всі, вітали,  
А я в себе запитала:  
Хто у світі наймиліший?!  
Хто для мене найрідніший?  
То - матусенька моя,  
Це з дитинства знаю я.  
Хто мене завжди голубить?  
Хто мене так ніжно любить?  
То ж - матусенька моя,  
Так люблю її і я.  
Хто мені допомагає,  
Розуміє і навчає?  
Так, матусенька моя,  
Вранішня моя зоря.  
Моя подруга й порада,  
І у відчаях розрада.  
Все - матусенька моя,  
Моє літо і весна.  
Мама - будні, мама - свято.  
Іпостасей в ній багато.  
«Береже вона весь рід»,-  
Говорив колись мій дід.

**Матір! Вона — як весна, що пробуджує все живе своїм теплом, дає початок новому життю.**  
Учень: Мама, мати, матуся! Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо ним ми звертаємось до найближчої.  
Учень: Найдорожчої.  
Учень: Найріднішої.  
Учень: Найдобрішої.  
Учень: Наймилішої для нас людини, людини з прекрасним і гордим іменем — Мати! Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас крізь усе життя. Любов до матері — це святе почуття. Немає вищої любові за материнську. Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше, піднімаються трави, розцвітають квіти, радісно щебечуть пташки. По-особливому дерева там ростуть, опустивши свої віти до матінки-землі, віддаючи данину шани і поваги. А інші здіймають віти до сонця, ніби прославляючи ім’я Матері!

Можна у світі чимало зробити:   
Зиму на літо перетворити.   
Можна моря й океани здолати,  
Гору найвищу штурмом узяти.   
Можна пройти крізь пустелі і хащі,   
Тільки без мами не можна нізащо,   
Бо найдорожче стоїть за словами —   
В світі усе починається з МАМИ!

**Мама... Коротке слово, але скільки любові, ніжності, доброти, наснаги і самопожертви містить воно. Слово «мама» росте разом із нами як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як пестить дитину рідна мамина рука.     Матір! Вона — як весна, що пробуджує все живе своїм теплом, дає початок новому життю. І так само тихо воно приходить на уста - промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні та світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю  веселки.**

**Рідна мати... Вона–любов, вона–печаль і втіха, Жива вода на виразки душі. Поки живе–обереже від лиха, Завжди підтримає мене.**

. Я прокидаюсь рано –

Й зразу, хоч ще не встаю,

Тільки спросоння погляну,

Бачу матусю свою.

Мати – досвітня пташинка,

З досвітку віч не зімкне,

Ходить по хаті навшпиньки,

Щоб не збудити мене.

Мати – то сонечко рідне,

Сонечко ясне, земне,

Слово її заповітне

Гріє і живить мене.

**Мама... В усі часи всі народи пов'язували з нею найсокровенніше, возвеличували її як найбільшу святиню. Вона — корінь життя, берегиня роду людського, вона та квітка, промінь якої ніколи не в'яне, а розцвітає з плином літ усе ясніше.** Все її життя з серця б'є великим джерелом безкорислива любов до своїх дітей.

**Серце мами  
З маленьких років пестить піснями,  
Не наглядиться, тішиться нами...  
Охороняє, благословляє.  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами!  
  
Усе віддасть нам: тепло і силу,  
Ясне проміння, здійме на крилах...  
Краси навчає, добра навчає.  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами!  
  
Коли ми в горі — за нас ридає,  
Коли в нас болі — за нас страждає.  
Найбільш леліє, найбільш жаліє!  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами!  
  
Як щастя й успіх гостює з нами,  
Світиться сонцем вгорі над нами,  
За нас радіє, щиро сміється...  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами!  
  
Коли образим ділом, словами,  
Кудись поїдем в далеч світами —  
Тихо заплаче... і все пробачить...  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами!  
  
Коли нам душу вкриють печалі,  
А потяг щастя полине в далі —  
Нас не покине, за нас загине!  
Для нас лиш б'ється ночами й днями  
Єдине в світі — серце мами! (Є. Лешук).**

Мати — тільки вона нічого не пожалкує для своєї дитини, це вона в хвилини небезпеки ніколи не згадає про себе, все віддасть для того, щоб захистити свою дитину, зазнає будь-яких труднощів, щоб жилось їй краще. Віддасть всю свою мудрість душі, тепло свого серця, своє здоров’я. Материнська любов не знає страху, сумнівів розрахунків. Вона очищає нас, зігріває, зупиняє перед безоднею. Мати — захист і притулок для дитини, вона її опора і совість. Все, що є в нас найкращого, все від неї, від рідної неньки. Тож будьмо гідні материнської любові і пронесімо через усе своє життя це ніжне і прекрасне слово "Мама".

**Вклоняюсь, мамо, я тобі  
З далекої тривалої дороги,  
Через печалі й гіркоту розлук  
Спішу вклонитись отчому порогу  
І доторкнутись материнських рук.  
Ти вміла ждать. За це тобі спасибі,  
За білі короваї на столі.  
Ти в путь мене благословляла хлібом,  
Щоб не цурався рідної землі.  
Ділив з людьми і радощі, й печалі, і тривоги,  
Не спотикався і не відступав,  
Щоб рідного батьківського порога   
Ніколи у житті не забував.  
Чому мене так вабить рідна хата,  
Збадьорює, мов подихом весни?  
Бо в хаті тій мене чекає мати,  
У світлому серпанку сивини.  
Вертаючи з віддалених країв,  
Після тривожних мандрів і розлуки  
Цілуймо руки наших матерів,  
Натруджені й ласкаві рідні руки!  
Ніщо не вічне — вічні матері!  
Уже й тоді, як нікому стрічати,  
Допоки сонце сяє нам вгорі,  
У кожного живе у серці мати**

**Мамо, матінко, матуся. Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо називає людину, яка завжди для нас найближча, найдорожча, найдобріша, наймиліша. Вона завжди подумки супроводжує своїх дітей у їхніх далеких життєвих мандрах, її материнська ласка зігріває нас усюди.**  
**Жінці на роду написано - бути матір'ю, сповідувати материнство, продовжувати свій рід і родовід. Це найвище призначення життя. Заради цього і варто жити на землі, долаючи всі труднощі та негаразди.**

Мати наша, мати, як голубка сива,  
Крильцями любові усіх нас прикрила.  
Мати наша, мати, як сонечко ясне.  
Цілий день нам світить і внічку не гасне.  
Мати наша мати, як сонечко з неба,  
Вдень і внічку знає, чого дітям треба.  
*М. Підгірянка*  
*(Звучить пісня «Сива ластівка» у виконанні Н. Матвієнко).*

**РУКИ МАТЕРІ!**  
О руки ті!  
Вони вночі не сплять,  
Оберігаючи рожевий сон дитяти.  
З віків у вічність проліта земля,  
Нас на руках тримаючи, як мати.  
З чужих країв вертаючи домів  
Після далеких мандрів і розлуки,  
Цілуймо руки наших матерів,  
Натруджені, сумні, ласкаві руки.  
Ці руки пестили, варили і пекли,  
І сорочки нам шили й вишивали,  
І підкидали в небо нас малих,  
Щоб і в житті так високо літали,  
Мов ластів’ята, лаштуючи в політ.  
В любистковому літеплі купали.  
І прикіпали руки до воріт,  
Коли між люди вперше випускали.  
Ніщо не вічне — вічні матері...  
Уже й тоді, як нікому стрічати...  
Допоки сонце сяє угорі,  
Вона живе — многостраждальна мати.

Хто більше нас жаліє, ніж мама? Хто більше нам пробачає? Звичайно, бабуся. Добрі і мудрі літами бабусі завжди з нами і завжди нам допомагають.

**Бабусю моя дорогенька,**

**Матуся моєї матусі,  
Присядь біля мене близенько,  
Я ніжно отак пригорнуся.  
Накину тобі я на плечі  
Хустину тепленьку, пухову.  
Як гарно з тобою малечі!  
Бабусю, завжди будь здорова!  
На руки твої подивлюся,  
Що ніжно голівку ласкали.  
Ці руки старенькі бабусі  
В колисці мене колихали.  
Вони хоч старенькі, та вправні,  
Все вміють ці руки робити:  
Хустиночки вишити гарні,   
Сніданки й обіди варити.  
Молюся Вам, єдиний Боже, — Мамо.  
Молитва ця і радісна, й сумна,  
В моїй душі, немов у Божім храмі,  
Вночі і вдень із ніжністю луна.  
Молюся Вам і кланяюся в ноги,  
Схиляю до землі своє чоло.  
За ваші всі чекання і тривоги,  
Благословення, віру і тепло.  
Матусю люба, хай моя молитва  
Любов'ю втішить серце хоч на мить,  
Нехай його гаряча в грудях битва  
Не ллє сльози і болем не щемить.  
Молюся Вам за пісню колискову,  
За ласку, карий погляд і терпець,  
За усмішку Богині сонечкову  
Й за те, що я молюсь, молюсь тепер...  
О мамо-ненько, цвіте яблуневий!  
Не збитий громом долі і весни.  
Я вам готовий прихилити небо,  
Щасливі й світлі насилати сни.  
Молюся вашій мудрості, Матусю,  
Ясного слова чистій простоті.  
До нього я душею притулюся, —  
До скарбу найдорожчого в житті.  
Бо в нім — любов, і дім, і подзвін жита,  
Криниця пам'яті, і віри джерело,  
Бо в нім — моєї совісті молитва,  
Ріка моя. І човен, і весло...  
Молюся вам, єдиний Боже, —Мамо...  
Молюся, та нічого не молю:  
Ні харчу, ні срібла-злата, ані краму,  
Живіть лишень. Благаю і велю!**

 Життя, на жаль, таке мінливе:

Щось загубив, а щось знайшов.

Та береже у сніг та зливу

Мене твоя свята любов.

Матусю рідна, ти не сердься,

Що дні бувають у журбі.

Сьогодні пісню свого серця

Дарую я лише тобі.

/Звучить пісня/

О матері, про вас лунає ода! Вам від Творця готова нагорода. Господь про вашу жертву пам’ятає, Вас в небесах вінець за це чекає.

Нелегка річ доглянути дитину, Давати краще, виховать людину. Лиш вам, о матері, ця річ під силу І посмішку чарівну мати милу.

Ви не забуті у Всевишнього. О, ні! Благословенні будуть ваші дні. Ви їм любов до Бога прививайте, Настане час, плодів в ділах чекайте.

Прийміть же до землі уклін низький, Він від душі, від серця, він простий. Прийміть його від молодих людей, Від дочок та синів – своїх дітей.

Люблю тебе, матусенько єдина,

Любов’ю щирою, як любить лиш дитина,

І Господа щоденно я молю,

Щоб зберігав матусеньку мою.

Люблю тебе, хоч, може, люба ненько,

Непослухом раню твоє серденько,

Що, вражене до болю, давить груди,

Прости мені, матусенько, прости.

Прости мені, ти вмієш все прощати,

Ласкава, добра і терпляча мати!

Ти янгол мій, який ізлинув з неба,

Люблю тебе – і більше слів не треба.

 У нас усіх турбот немало –

Куди ми їдемо чи йдем…

А вдома нас чекає мама

Серед турбот, земних проблем.

Весь день у неї до смеркання

В очах лампадка доброти,

Висвічує одне питання:

–     Коли приїдеш, доню, ти?

  Ну, що сказать тобі, матусю, –

Ти не ховай в очах жалю,

Приїду я – і пригорнуся,

Бо я тебе найбільш люблю.

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!  
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.  
За сонечко ясне, за серце прекрасне,   
За те, що добром зігріваєте нас,  
За те, що в щасливу і скрутну хвилину   
Ми можемо всі прихилитись до вас.  
Хай вас обминають невдачі та грози,  
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,  
Міцного здоровя з роси і води,   
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!  
  
\*\*\*  
  
Я Тебе вітаю із великим святом.  
Я Тобі бажаю радості багато.  
Хай сміється сонце з голубого неба,  
І троянда перша зацвіте для Тебе.  
Хай в житті Твоєму горя не буває,  
На устах усмішка маком розцвітає.  
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,  
Дорога матусю – будь завжди щаслива.  
Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,  
Синього неба і все, що я маю.  
Нехай Тебе любить, хто милий душі,  
Цього я від серця бажаю Тобі!

Спасибі матусю, спасибі бабусю,  
За щирість сердечну й турботу про нас,  
За руки Твої, що не знають спочинку,  
Готові на поміч прийти повсякчас.  
Дай Боже Вам жити і горя не знати,  
Щоб соту весну із нами стрічати.  
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,  
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Матусю,  
Хай збудеться все, що Ти хочеш,  
Хай збудеться все, що чекаєш,  
Хай стежка проляже в трояндах,  
Яку Ти в житті прокладаєш.  
  
Матусю,  
Хай буде удача у всьому,  
Добробут хай буде у домі,  
Багатство і радість, й наснага,  
І шана людська і повага!

Xай молодість Твоя ще довго квітне,  
Нехай усмішка сяє на вустах.  
І лиш хороше, лагідне, привітне  
Тобі в житті перетинає шлях.  
Щастя хай веселкою сміється,  
Квіти квітнуть на Твоїм путі,  
В радості здоров'ї серце 6ється,  
Мрії всі збуваються в житті!

**Багато сказано слів про найдорожчу людину у світі: матір, ангела-охоронця, жінку, берегиню, наповнену любов'ю, добром, милосердям. Сподіваюся, що наші діти не зрадять своєї родини, свого батьківського порога, своєї матусі.**