**Святе слово - рідна мати**

**Відеозапис « Мій Ангел»**

Ведуча.
Христос Воскрес! Шановні гості, Матері, вчителі та діти! Сьогодні, коли вже прокинулася від сну природа, коли лунає у блакиті пташиний спів, теплий вітерець приніс і до нас чудове свято - День матері!

*1-й учень.*Добрий день вам, люди добрі,
Що сидять в нашій господі,
Ми зі святом вас вітаєм,
Щастя і добра бажаєм.

*2-й учень.*
Красиво і світло у нашій світлиці,
Букети в руках у діток вогняні.
Сьогодні у школі родиннеє свято,
І хочеться всіх привітати мені

*Ведучий.*А історія цього свята така. Жила у Філадельфії маленька дівчинка, яка дуже любила свою маму і була впевнена, що вона найкраща в світі. Минув час, дівчинка виросла і зрозуміла, що для кожної людини її мама найдорожча, наймиліша. То чому б разом для усіх мам на світі не започаткувати свято - День матері.

*Ведуча.*Вирішила так уже доросла Анна Джарвич і в травні 1910 року організувала у Філадельфії свято Матері. Згодом його почали відзначати у всьому світі.

*Ведучий.*
У 1929 році Союз українок Галичини звернувся до громади з пропозицією зробити цей день святом Матері. Воно стало у нас найкращим, і ми від усього серця вітаємо всіх мам, які сидять у нашій залі, і тих, хто не зміг прийти до нас. Хай і до них доторкнеться ласкавий вітерець наших сер-дець, нашої любові.Так сталося, що в усьому світі День Матері святкували і святкують у травні. Ма¬буть тому, що саме у травні заявляється так багато різних квітів.

*Ведуча.*
Дорогі матері! Ми зібрались на велике свято - День Матері. У цей день усі вшановують і матір-неньку, і матір-землю і Матір Божу. Перше слово, яке дитина вимовляє, - «мама». З’являється на світ малятко - лине до Бога мамина молитва з проханням щастя-долі її дитині.

*Ведучий.*Богиня-Берегиня… Яке поетичне, яке точне і загадкове наймення! Берегиня - це та, що береже тепло, оберігає нас від невірного кроку. Це та, що ніколи не вимагає від нас ніяких жертв, а са¬ма жертвує задля нас всім, навіть життям . Це та, що темними ночами колихала тебе, не зімкнувши очей ні на мить. Ім’я цій Богині - Мати!

Пісня «Мамин вальс»

Учень.
Рано до молитви щиро руки зложу
І буду просити Бога й Матір Божу,
Мамо тебе, Мати, щирими словами:
- Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами,
Силу і здоров ‘я дай нам, Мати Божа,
Поможи нам вчитись, чесно працювати,
Щоб була потіха дня мами і тата.

Учень.
А у мене найкраща матуся.
Я молюся за неї - серденько
День і ніч я за неї молюся,
Бо найкращу з усіх маю неньку.
Я звертаюсь до неї словами,
І жадаю їй щастя і долі.
Все для неї, для любої мами,
Щоб не знала ні смутку, ні болю.
Я бажаю їй щастя усюди,
Хай дасть Бог і удачу, і силу,
А що вже мене вивела в люди,
Розцілую матусеньку милу…

Учениця.
Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові.
Мати, матінка, матуся,
Мама, мамочка, мамуся! -
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!

Учень.
Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світилось,
А то лиш так моя мама
Дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітрик,
Що пестив колосся,
А то мені моя мама
Гладила волосся.

Учениця.
Снилась мені ягідочка,
Як мед солоденька,
А то мене цілувала
Мама дорогенька.

Учень.
Снились мені ангелики,
Що в рай мене несли,
А то мене мами ручки
До серця притисли.

Учениця.
Снилося мені, що на крилах
Я в гору несуся,
А то мене із постелі
Піднесла матуся.

**(Пісня «Матуся моя»)**

Ведуча.
Слово «мама» росте разом з нами тихо, як тихо ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як гладить дитину по голівці рідна рука. І так же тихо воно приходить на уста - промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою,

Ведучий.
«Із букви-краплинки та звуку-сльозинки народиться одного дня на світ святе слово «м-а-м-о», мовлене устами янголятка, і осяє хатину, як дар Божий, тільки не дано нам запам’ятати цю мить, як не згадати того дня, коли над нашою колискою вперше нахилилася мати. Це - мить, і це - вічність, бо мама завжди з нами, вона живе у нас, у наших дітях та внуках, в усьому нашому роді та береже нас і благословляє на добро» (Ярема Гоян).

Ведуча.
Немає кращої любові, як любов материнська, бо всі любові цвітуть і перецвітають, а любов материнська вічна, вона вічно пестить і гріє серця своїх дітей. Ось послухайте одну з легенд про материнську любов.

**Легенда про матір**Колись дуже давно, на узбережжі Чорного моря жили люди. Вони орали землю, випасали худобу, рибалили. Восени, коли закінчувались польові роботи, люди виходили на берег моря і влаштовували веселі свята, ігри, які закінчувалися пусканням стріл щастя. Дивитися на ці ігри виходив сам цар морських глибин Нептун, надзвичайно страшний і сердитий володар морської стихії.
- Хоч як люди хваляться своєю силою, а мене бояться. Ніхто не пускає стріл в мій бік.
Та одного разу вийшли до вогнища три юнаки і пустили в бік Нептуна три стріли.
- Я вас поховаю у морській безодні, - заревів Неп¬тун.
Матері, дивлячись на своїх синів, замислилися. Цар морів і справді може це зробити. Думали вони, думали і вирішили віддати свою силу синам. Юнаки стали такими дужими, що могли вистояти навіть під ударом величезної хвилі. А матері, що віддали свої сили дітям, стали слабкими.
Ти бачив коли-небудь слабких, немічних жінок? Якщо зустрінеш їх, не посміхайся. То вони віддали свої сили своїм дітям.
Розлючений Нептун вигукнув:
- Хай вони вистояли проти мене на березі, але в морі я порву їм руки.
Жінки знову зажурилися. Раптом на поверхню води вийшли дочки морського царя. Вони, як і їхній батько, були некрасиві.
- Жінки, віддайте нам свою красу, ми врятуємо ваших синів. З морської трави сплетемо для них жили, і руки у них будуть такі ж сильні, як у нашого батька.
Жінки погодились.
Якщо ти побачиш десь некрасиву жінку, не смійся, не відвертайся. Знай: вона пожертвувала своєю красою заради дітей.
Коли цар Нептун дізнався про вчинок своїх доньок, він страшенно розгнівався і перетворив їх у чайок.
Ти чув, як плачуть чайки над морем? Це вони просяться додому, але жорстокий батько не пускає їх. А моряки на чайок дивляться - не надивляться. Тому що вони носять красу їхніх матерів.
От, нарешті, юнаки, ставши сильними, вийшли в море. Вийшли та й не повернулися.
Голосно зареготав Нептун:
- Не діждатися вам своїх синів. Вони заблукали. Забули, бо у морі немає доріг.
Тоді матері вигукнули:
- Хай у наших очах буде менше світла, але хай над землею яскравіше світяться зорі, щоб сини наші знайшли дорогу до рідних берегів.
Тільки-но матері сказали це, як у небі яскраво-яскраво засіяли зірки…
Ось яка сила материнської любові! Пам’ятайте цю легенду! В ній сказано так багато!

Вчитель.
«Три біди є в людини - смерть, старість і погані діти», - говорить народна мудрість. Старість неминуча, смерть невблаганна, перед нею не можна зачинити двері свого дому, а від поганих дітей можна застерегтися, це залежить як від батьків, так і від самих дітей. Тож завжди старайтеся бути слухняними, дітки! Турбуйтеся про своїх батьків і не завдавайте їм прикрощів.

Учень.
Допоки нас чекають наші мами,
І доки виглядають нас батьки,
Провідуймо, та не лише листами,
Хоч дорогі їм і скупі рядки.
Коли нежданно вдарять в дзвони далі,
Тоді на все, на все знайдеться час.
Але ні сльози, ні вінок печалі,
Уже ніщо не виправдає нас.
Живе рідне слово в піснях колискових,
Стрічається знову в них світ поколінь.
Матусина мова цвіте веселково,
Освічує в небі захмарену тінь.
І де б не були ми в безмежному краю,
Нас кличе додому дитинство святе,
Де кожна пташина, як мати співає,
Верба і калина у лузі цвіте.
Де вся Україна - колиска любові
ІЗ явора й дуба, з горіхових віт.
В устах материнських, у рідному слові
Шепоче Молитву - душі заповіт.
Гойдайте веселку своїми серцями,
Гарячим цілунком торкніться хмарин,
Щоб сонце сміялось, умите дощами,
Щоб завше вертався до матері син.

**Пісня “Сину, ангел мій”**

 **СЦЕНКА** *«НЕЗВИЧАЙНІ ГОСТІ»*

 *Мелодія Ангелів*

**Мама:** Кінчайте, діточки читати!

 Вже пізній вечір! Треба спати.

**Маруся:** *(закриває книжку, стає)*

 Івасю, чуєш? Кажуть мати,

 Що пізно вже. Треба йти спати.

**Івась:** Іди, як хочеш – я не йду!

 Добраніч! *(відходить)*

 Сину, я тут жду!

 Я ще не піду! Маю час.

 Послухай мами бодай раз!

 Чи мусить мама все терпіти

 Через такі нечемні діти?

 Отак не виспишся ніколи,

 Невиспаний ідеш до школи,

 А через те і не вважаєш,

 І й так в науці успіваєш.

**Івась** *(читає далі, по довгій хвилі схиляє голову на книжку і дрімає)*

**Ангели** *(за сценою)*

 Ми два ангела небесні,

 З неба ми посли чудесні, опікуни діточок, -

 Ми з наказу пресвятого

 Бережемо їх від злого,

 Не відступимо на крок!

*(Виходять на сцену і стають збоку)*

**1 Ангел**: Вже Маруся спить чемненько!

 Підійду я потихенько,

 Біля ліжечка там стану,

 На Марусеньку погляну, -

 Розніму над не крила,

 Щоби сон солодкий снила!

**2 Ангел** *(Глянув на Івася і в смутку закриває своє личко долонями)*

**Івась** *(пробудився і здивовано дивиться на ангелів):*

 Хто то? Де я? Що зі мною?

 Чи я сплю? Чи сню? Ні, стою!

**1 Ангел:** Ми два ангела небесні,

 З неба ми посли чудесні, опікуни діточок,

 Ми з наказу пресвятого

 Бережемо їх від злого,

 Не відступимо на крок!

**Івась** *(поступає крок вперед)*

 Ах, ви Ангели прекрасні!

 Ваші крильця білі, ясні!

 Та чого те Ангелятко

 Ніби плаче, небожатко?

 Ти ж, Ангеле, веселенький!

**1 Ангел** *(пояснює)*

 Слухай, хлопче молоденький!

 Кожна дівчинка й хлоп’ятко

 Має своє Ангелятко, -

 Кожний Ангел без упину

 Стереже одну дитину

 Й доки та дитина мила

 Ще ні разу не згрішила

 Доти ангелик радіє і веселістю ясніє.

 Але як якась дитина,

 Чи дівчатко чи хлопчина, -

 Зробить щось лихе, ледаче,

 Ангел той сумує й плаче…

**Івась** *(Сумно..)*

 Ах, тепер я розумію!

 Я веселий, я радію!

 Я є Ангелом Марусі

 Вона ж слухає матусі

 А ти?

**Івась***( з щораз більшим жалем)*

 Знаю – знаю, нині

 Ось недавно в тій хвилині

 Не послухав її слів,

 Ще й нечемно відповів…

**2 Ангел** *(відслоняє личко і дивиться сумно)*

**1Ангел** *(з докором)*:

 Так! А треба тобі знати,

 Що дитині рідна мати

 Завжди лиш добра бажає –

 Чи хвалить, чи дорікає…

 А тому вважай, небоже,

 Що то діло зле й негоже –

 Не зважать що каже мати,

 Ще й словами уражати!

**Івась** *(кається щиро)*

 Твого слова не забуду –

 Мами слухати я буду,

 Це святочно прирікаю!

*(несміло до 2 Ангела, складаючи руки, як до молитви)*

 Але як просити маю…

 Прости Ангеле святий,

 Прости мені вчинок злий.

**2 Ангел**: Згода! Знов будемо в мирі,

 Бо слова твої є щирі!

*(простягає руки і благословить Івася. Ангели зникають, виходить мама і бере його за руки)*

**Івась** *(глянув і здивувався, радісно)*:

 Ах, то ви, матусю мила?

 Де ж вони? Де ясні крила?

**Мати** *(здивовано)* : Хто Івасю?

 Два Ангели!

 Два Ангели, як соколи!

 Тут були, коло вікон…

**Мати**: То був сину, гарний сон!

**Івась:** Гарний сон.. Та як на яві,

 Ще їх бачу в світлій славі –

 Чую ще слова святі –

 (просить маму):

 Ненечко, простіть мені!

 Я вже слухати вас буду,

 Не приспорю смутку, труду –

 Я вас буду шанувати,

 Бо ви моя люба мати!

**Мати** *(пригортає Івася)*

 Згода! Знов будемо в мирі,

 Бо слова твої є щирі…

 Ах і Ангел так казав!

 Ви як Ангел! Я впізнав..

*(Мати цілує Івася в чоло. З боку являються Ангели і благословляють їх.)*

 Сині дзвіночки молитву дзвонять,

 Зложили в молитві щиро долоні.

 Ніч проминула і сонце світить

 Вислухай, Мати, що просять діти.

МОЛИТВА

 Є в мене найкраща на світі матуся

 За неї до Тебе Пречиста молюся,

 Молюся устами, молюся серденьком

 До тебе небесна Ісусова ненько.

 Благаю у тебе щирими словами

 Опіки та ласки для любої мами.

 Пішли їй не скарби а щастя і долю

 Щоб днина минала без смутку і болю,

 Рятуй від недуги матусеньку милу

 Даруй їй здоров’я, рукам подай силу,

 Щоб вивела діток у світ та й у люди

 За це я складаю в молитві долоні

 До Тебе, царице, на сонячнім троні.

Коли вам важко,

Так нестерпно важко,

Що аж ридає серце в самоті,

Згадайте світ у росяних ромашках,

Згадайте все найкраще у житті.

Згадайте ніжні, мамині долоні,

Що досвітком торкалися чола,

А біля хати соромливий сонях,

В якого закохалася бджола.

І колосків пшеничні вруна

Це їх побожно гладила рука,

І перший полохливий поцілунок,

Отой, що досі щоки обпіка.

І вчителів не постарілі лиця

Що добротою осявали клас

І придорожну стомлену криницю

Вона з відром давно чекає нас.

Коли вам важко, невимовно важко

Коли стає полинним білий світ,

Покличте з лісу квітку, з неба пташку,

І маму від розчинених воріт.

**Танець «Весняний вальс»**

***Вітання бабусь***

Ми вдячні за скарби, що дала нам мати,

Та ще хочемо сьогодні бабусь привітати.

Бабусі кохані, голубки сивенькі,

Добра вам зичимо з цілого серденька.

І щастя бажаєм, здоров’я міцного,

Прийміть ці бажання від внука малого.

Бабусі кохані і ми вам бажаєм

Многих літ прожити з нами, мов у раю.

Многих літ прожити, прикрості не знати,

Від своїх онуків потіхи діждати.

Бабусина доля – як ота тополя,

що посеред степу в небо порина.

Вітер гне тополю, заметілі в полі,

Так біліє в бабці сивина.

Бабусині очі – то чисті озерця,

Глибокі,мов думка, правдиві, як серце,

Всміхаються ласкою так до онуків…

Як птахи в бабусі натруджені руки,

До тебе злітають вони полохливо,

Тоді серденько б’ється спокійно й щасливо.

А скільки ж уміють робити ці руки:

Варити, пекти, доглядати онуків.

І шити, і прати, хліби випікати,

Голубити інших, очепурити хату.

Бабусині руки - святі та прекрасні,

А усмішка сонце журливе і ясне.

Коханою ласкою зцілює душу…

Я їй до землі поклонитися мушу!

Бабуся, мов горлиця, казку туркоче –

В онуків тоді сяють радісно очі.

Й шепочуть іздавна літа світло-русі,

Святе і прекрасне це слово – бабуся…

***Пісня « Про бабусю»***

**Вчитель** Бабуся – це найближча для кожного з нас людина, бо це мати нашої матері чи батька. Вона заслуговує на подвійну увагу та низький уклін за недоспані ночі, натруджені руки, смуток у її очах.

Настав час познайомитись ближче з нашими бабусями. Провівши соціологічне дослідження в нашій класній родині, ми дізналися, що у нас є бабусі:

Наймолодшій- 47 років;

Найстаршій – 72 роки.

Носять імя :

Надія -6, Валя -5, Ганна – 4, Марія – 5, Галя – 4, Оля – 4, Лілія , Оксана , Анізія, Лєна , Світлана, Стефа, Ярослава - по1 бабусі,

Женя 2 бабусі, Люда- 2 бабусі

*Улюбленими стравами є:*

У15 – борщ та вареники у 14 бабусь.

Люблять пекти 17 бабусь.

*У вільний час люблять:*

Шити, в'язати -15, вишивати – 11, співати -7.

*Люблять своїх бабусь:*

За доброту – 26,

За любов і піклування – 20,

За мудрість – 15 внуків.

*Якби діти були чарівниками:*

*То повернули* б бабусям молодість – 17,

нічого б не хотіли міняти – 7.

*Подарували б бабусям:*

Весь світ – 21,

Міцного здоров’я – усі,

Свою любов – 18,

Улюблену іграшку – 8.

Любі бабусі, хороші, ласкаві –

Ці слова ми мовим залюбки.

Сьогодні вірші ми читаєм не для слави.

Ми для вас читаєм ці рядки.

Люба, добра бабцю!

 Ми – твої анучата –

Звертаємось до тебе,

Щоб щастя побажати.

Ой нема миліше, нема веселіше,

Як в бабці в гостині –

Медом нагодує, ще і поцілує личенько дитині.

Хай твоє волосся густо посріблилось –

Ти для нас , бабусю, другом залишилась.

Ти нас батькові й матусі помагаєш вчити,

Як вирости чесними, як по правді жити.

Ми твої слова розважні пам’ятати будем.

І в життя твою науку понесемо всюди.

Хай тебе в своїй опіці

Бог не опускає,

Хай тобі міцне здоров’я й славу посилає.

А до того наша бабцю,

Хай ще на додаток

Гордість дасть тобі і втіху

За нас, за внучаток.

Моя бабуся люба. Гарна, мила,

Вона найкраща від усіх людей.

І хоч вона вже трохи посивіла,

але як щиро любить нас дітей.

Милі наші бабусі.

Ми вам шану складаєм.

І признатися мусим,

Що без вас нас немає.

В и нас рідні зростили,

Нам життя дарували,

І безмежно любили,

Від біди захищали.

*Вчитель*

*Спасибі вам, – говорим знов,-*

*За вашу ласку і любов.*

*І вся вкраїнська дітвора*

*Вам зичить щастя і добра.*

*Щастя, здоров’я, золота міхи,*

*А ще, крім того, в домі потіхи.*

*Хай радість у вашому домі вирує.*

*А внуки за працю і щирість шанують.*

*Хай радість і сонце заглянуть в віконце,*

*Відкриються двері для щастя й тепла.*

*Хай сила прибуде, здоров’я зміцніє*

*На щедрі, на довгі, на многі літа!*

 ***Поміняймося місцями***

О, якби б ви, мами з нами помінялися місцями!

Уявіть собі, будь ласка, не життя у вас, а казка!

Вас зі школи зустрічаєм,

- Чи веселі ви? – питаєм.

І коли в моєї мами двійка трапиться, словами

Не картатиму дарма – знаю, виправить сама.

І не кину в злості мамі:

- Чом товчешся під ногами?!

Без наказу, без поради за уроки мама сяде.

І коли в цей час неждано однокласниця нагряне,

Не скажу їй, річ відома, що немає мами вдома,

А скажу: «Заходь до хати!

Буду тортом пригощати.»

І не злитимусь нітрішки, як засмітите доріжки…

Ну то як, кохані мами,

Поміняємось місцями?

Немає кращого, як рідна хата,

Немає милішого, як рідна мати,

Та їх любити маєш не словами,

А лиш своїми добрими ділами.

**Молитва**

«Пошли, Боже, нашим діткам здоров’я і щастя, віру в завтрашній день, людяності їм пошли, милосердя, доброти їхньому серцю, світлого розуму голові, дай їм бажання працювати, примножувати багатства роду»!

Чуєте? Молиться мати. Не за себе, а за своїх дітей, тому що вона – Мати!