**Вступ.** На фоні стишеної музики учень ;

Матері Божій , матері земній, матері, Україні присвячується.

Воістину небесна і земна, заквітчана і терном і барвінком,

Свята і грішна , рідна , чарівна, повіки будь,

Повіки слався жінко.

Це ти мені явила білий світ, це ти мене від лиха закривала

І в повоєнній холоднечі літ згортаючи , мене ти зігрівала.

Це ти мені вогнем нутруєш кров,

Що стукотить , кипить і не вгаває

Земля, Вітчизна, доля і любов – усе святе жіноче ім’я має.

Якби не ти , земля моя єдина зневірилась би в щирості в слові,

Бо вже давно тримається вона не на квітах , а на твоїй любові.

Цвіти мені , калино, край неба.

Все людяне , що в серці я зберіг, від тебе, і для тебе, і про тебе.

Лиш ти єдина, гідна молитов, всього життя немеркнуча сторінка.

( О. Головко.» Ода жінці»)

**Ведуча**: Материнство .Святе і прекрасне, оспіване поетами, увіковічене художниками на полотнах. Через віки наш народ проніс глибоко шанобливе ставлення до матері.

**Ведуча:** про неї, берегиню домашнього вогнища, уособлення духу, памяті, волі душі і наміру, написано і сказано багато , і водночас мало. Сьогодні майже всі люди світу святкують День Матері.

**Ведуча:** Згадаймо ж історію виникнення цього свята.вона в нього давня і цікава. Повязана із долею американської дівчинки Анни Джервіс, яка рано втратила найдорожчу у світі людину- маму. Серед кривдних сирітських буднів вимріяла Анна думку:люди повинні мати один день на рік, коли усі разом вшановуватимуть і матір- неньку, і матір- землю, і Матір Божу. На її клопотання 1910 року конгрес США встановив нове державне свято - День Матері . Невдовзі його узаконило чимало держав.: Серед української громади це свято вшанував вперш е- Союз українок Канади в 1928 році. А в 1929 році це свято відзначалось вже у Львові. Ініціатором була редактор тижневика «Жіночадоля» Олена Кісілевська. Відтоді в другу неділю травня День Матері стали відзначати на Україні

**Ведучий** : Чому ж саме травень став святом наших матерів? Травень – місяць Пречистої Діви Марії, яка благословила у хрестну путь свого сина – Спасителя людства. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва і допомоги.

Відеофільм про те як Бог подарував людству Матір.

**Учень**: скільки б не судилося страждати ,

Я благословлятиму завжди  
 день, коли мене родила мати

Для життя , для щастя, для біди

День коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли

, день, що мене вперше приголубив ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато, скільки в мене щастя – чорт візьми!-

На землі сміятись і страждати,

Жити і любить поміж людьми.

**Звучить пісня : Мама мир подарила.**

**Мама - первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  
Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  
  
Так бывает ночью бессонною  
Мама потихоньку всплакнет,  
Как там дочка, как там сынок ее,  
Лишь под утро мама уснет.  
  
Мама - первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  
Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  
Мама землю и солнце,  
Жизнь подарила мне и тебе.  
  
Так бывает, если случится вдруг  
В доме вашем горе-беда,  
Мама самый лучший, надежный друг  
Будет с вами рядом всегда.  
  
Мама - первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  
Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  
Мама землю и солнце,  
Жизнь подарила мне и тебе.  
  
Так бывает, станешь взрослее ты  
И, как птица, ввысь улетишь,  
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты,  
Как и прежде, милый малыш.  
  
Мама - первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  
Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.**

**Ведуча:** Мати – це перше слово , яке із радісною усмішкою вимовляє дитина, слово, яке найчастіше повторює людина в хвилини страждання і горя. Матерів міліони . І кожна несе в своїм серці любов

**Учень**: матусю. Мамо. Люба наша ненько.

Тобі на свято квіти ми несем…

Ти наше сонце матінко рідненька

Ти над усе для нас, ти над усе.

**Учень** : мамо! Немає милішого слова, ти ж бо життя і творіння основа,

пензель, перо надихались тобою

вічна ти в пісні – з болем, любовю

Учень: матінко моя єдина!

Ти для мене цілий світ.

І хоч я мала дитина.

Хоч мені 12 літ, та тебе матусе мила,

Я кохаю наджиття, і бажаю – буть щаслива

Наче квітка весняна.

**Ведуча**: слово мама росте разом із 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 ії очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою.

**Учень:**

Без Свята немає Святині.

Кришталяться будні.

У часі ! А Мати – найстарша

Богиня В сімейному іконостасі.

Без роду немає родини.

І ранок уже, наче вечір.

А мати в найтяжчу годину

Візьме усе горе на плечі.

Без ласки немає Любові.

Сини про це знають і дочки. …

А Мати - то Вічна Покрова.

Накриє останнім листочком.

Життя в кольорах живописних.

Не всім подарує по зірці.

А Мати – суддя

І захисник!

За вищою мірою в мірці.

**Ведуча**. Мама! Чи є на світі слово більш прекрасне й ніжне? У матері добрі і ласкаві руки, найвірніше і найчутливіше серце – в ньому ніколи не сгасає любов, воно ніколи не залишається байдужим. У народі кажуть: «як під сонцем квітам, так з матір` ю дітям», «Немає цвіту цвітнішого, як маківочка, немає і роду ріднішого як матіночка».

А руки в мами пахнуть хлібом і рутою, і якимось зіллям, яке п` янить, освіжає, кличе до великого життя.І вічно вони в роботі. Навіть тоді, коли не мають ніякого діла, мамині руки легенько ворушаться, як стебла водяної лілії, від ледь чутної течії…

**Учень:** Глянь на них – немов на пергаменті,

Встане повість нелегких років…

З чим зрівняти вас,ручки мамині,

Де знайти найпісенніших слів?

Не були вони під манікюрами,

Замість перснів – сліди мозолів,

Пахнуть полем,весняними бурями,

І настоєм п`янких чебреців.

Сині жилки на них, наче промені,

Що від серця вразливого ідуть.

Руки ці дарували добро мені,

І в життєву виводили путь.

Як лежав я,осколками вражений,

До очей підкрадалася мла,

Нахилялися рученьки мамині,

До мого огневого чола.

Загорілі під сонцем і стужею,

Вмиті росами рідних долин,

Я люблю оці руки натруджені

І цілую як вірний твій син.

Пісня. «Я цілую твої руки»

**Ведучій:** Довга і мінлива дорога людської долі,на ній зустрічаються і радощі і невдачі але у мами таке велике серце,гаряче,що розбиває кригу зла і біди, зігріває, оберігає рідну дитину до останнього подиху.

**Учень:**

Дівчину вродливу юнак покохав,

Дорожче від неї у світі не мав.

І клявся, божився, що любить її

Над сонце,над місяць,над зорі ясні:

«Тебе я кохаю,за тебе умру…

Віддам за кохання і неньку стару!»

Та мила його не боялась гріха:

Була, як гадюка, зрадлива, лиха.

Всміхнулась лукаво і каже йому:

«Не вірю, козаче, коханню твому.

Як справді кохаєш, як вірний єси,

Мені серце неньки живе принеси!»

Юнак мов стерявся: не їв і не спав,

Три дні й три ночі він десь пропадав

І стався опівночі лютій злочин:

Мов кат вирвав серце у матері син…

І знову до милої,з серцем в руках

Побіг,і скажений гонив його жах.

Ось - ось добігає,не чуючи ніг…

Та раптом спіткнувся і впав на поріг.

І серденько неначе кров`ю стекло,

І ніжно від жалю воно прорекло…

Востаннє озвалось до сина в ту мить:

«Мій любий, ти впав…чи тобі не болить?»

**Ведучий:**

Мати. Материнське серце здатне перейматися болем на відстані, журитися долею своїх дітей, ОНУКІВ , ПРАВНУКІВ УСЕ ЖИТТЯ. Якби могла, СОНЕЧКО ПРИХИЛИЛАБ, І ХОЧЕТЬСЯ КОЖНОМУ ІЗ НАС Аби мати жила вічно.

Берегти матір- значить піклуватися про чистоту джерела, з якого ти пив із першого свого подиху І питимеш до останньої миті свого життя; ти живеш, ростеш , дорослієш , старієш - та для матері завжди залишаєшся її дитиною. Бережіть матерів до поки вони є.Є ласкава посмішка та руки Зустрічають рідні та ласкаві очі. Адже час так швидко проліта, а потім нічого неможна повернути.

**Учень:** Під фонограму пісні. Звучать слва:

Посіяла людству літа свої літечка житом,

Прибрала планету, послала стежкам споришу,

Навчила дітей як на світі по совісті жити,

Зітхнула полегко – і тихо пішла за межу.

* Кудиж це в и мамо?- сполохано кинулись діти
* - Кудиж , ви бабусю? – онуки біжать до воріт.
* Та я недалечко.. де сонце лягає спочити.
* Пора мені діти.. а ви вже без мене ростіть.
* - Та як же без вас ми? .. Та що ви надумали мамо?
* - А хто нас бабаусю, у сон поведе по казках?
* -А я вам лишаю всі райдуги із журавлями,
* І срібло на травах,- і золото на колосках.
* - Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і золота
* Аби лише ви нас чекали завжди край воріт.
* Та ми переробим усю вашу вічну роботу,
* -Лишайтесь матусю, на віки лишайтесь, не йдіть.
* Вона посміхнулась, красива і сива як доля,
* Махнула рукою – злетіли у вись рушники.
* « Лишайтесь щасливі- і стала замисленим полем
* На цілу планету, на всі покоління й віки.

**Песня**

Спасибо тебе мама за жизнь,за воспитание что мне давала,за то что твои все пожелаия сбылись,за все что с любовью ты мне пожелала, Спасибо тебе мама за счастье,быть твоей дочкой,любимой тобой,мимо тебя пусть пройдут все ненастья,не забывай я всегда буду рядом с тобой, спасибо тебе мама-ты такая одна,я людей таких больше не знаю,ты прости если есть моя в чем то вина,по тебе я всегда очень сильно скучаю, спасибо тебе за все,там где надо ты была упряма,где то не по кладистой и злой,это ради нас-я знаю мама, спасибо тебе мама за то,что ты моею мамой стала,что ты с трудом меня рожала,и детсво мне дала потом.спасибо тебе милая за точ то ты всегда поможешь,что все на свете сможешь в моей учавствовать судьбе, я очень счастлива мамочка моя.ты со мною под руку шагаешь,что как и в детстве иногда ругаешь, благодарю за это я тебя,Спасибо тебе за счастье,называться дочерью твоей,пусть всегда все будет в твоей власти, для меня ты в мире всех родней,мне так становится легко и без проблемно,когда с тобою я чуть чуть поговарю, всегда придешь на помощь не применно,мамуля я тебя благодарю,не нуждаешься ты в популярности, ты ведь мама,а значит вожна,во мне столько к тебе благодарности,что душа моя лопнуть должна, мамочка.любимая,родная-я благодарю тебя за жизнь,я тебя прошу,я умоляю.не грусти ,не надо,улыбнись

**Сценка "День мамы"** Сын напевает, подметая пол. В комнату входит мама с огромными сумками. Она удивлённо осматривается и испуганно садится. «Сынок, что случилось? Ты получил двойку?» - «Почему ты так решила?» - «Ну а зачем тогда ты вдруг взялся за уборку?» - «Просто на полу был мусор, вот я и решил подмести!» Мама трогает полку и хватается за сердце: «Ты и пыль вытер! Неужели меня к директору снова вызывают?» - «Да нет, просто я решил тебе помочь, вот и вытер пыль везде!» - «Везде???» - мама теряет сознание. Сын несёт ей стакан воды. Мама пьёт, стуча зубами. «Тебя, наверное, исключили из школы? Чем это так вкусно пахнет?» - «Вовсе не исключили. А пахнет жареной картошкой – я для тебя приготовил. Ты же устала, наверное!» Мама падает со стула, кричит: «Врача! Скорую! Тебя, видимо, поставили на учёт в детской комнате!» Сын идёт к телефону, набирает номер и бурчит: «Говорил же, что ничего хорошего из этого дня мам не получится… «Скорая»? Примите вызов! Да, тоже мама! Тоже с приступом!»

Мама осторожно поднимает голову: «Так это всё – просто подарок? – сын кивает. - На день мам? А завтра будет всё по-старому?» - «Ну, конечно, мамочка! Я обещаю!» Сын целует маму в щёку, они берутся за руки и шагают в кухню. Сын несёт сумки.

**Пісня Про маму.**

Я завжди мріяв написати пісню про маму,  
Але різні поети всі слова вже сказали.  
І я не хотів повторити когось із них.  
Я біля свої мами буду завжди маленьким  
І, як тільки покличе, прибіжу скоренько,  
Тому я їй і написав ці слова як міг.  
  
Приспів:  
Мам,  
Ти мене вибач шо я став дорослий  
І вже минула сорок третя осінь,  
Як я побачив перший раз свій дім.  
Мам,  
А можна я до тебе завтра приїду  
І ми на кухні не одну годину  
Собі на різні теми "посидим"?  
  
Я може трохи пізно став її розуміти  
І не часто дарував на день народження квіти.  
І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив.  
І кожен раз, коли вона мене обіймає  
І разом із татком все про внучку питає -  
Я з радості плачу, що маю живих батьків.  
  
Приспів.  
  
Я дуже дякую тобі за то, шо я вмію  
І дякую тобі за то, шо я розумів  
Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках.  
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель  
І я десь тут поряд буду також бродити,  
Шоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках.  
  
Приспів.

**Песня маме посвящается**

Я целую твои руки, моя родная.Ты нежнее всех на свете я точно знаю.В мире нет тебя дороже в моем ты сердце.Обними меня покрепче,хочу согреться. Припев:Мама будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости.Ты слышишь мама,будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости куплет:Только ты всегда поддержишь и успокоишь. И от зависти и злости меня укроешь.Я люблю тебя ты ангел тобой живу я.С благодарностью я руки твои целую. Припев:Мама будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости.Ты слышишь мама,будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости. куплет:Свет в окне мы вместе,на душе светло,мамочка родная как с тобой тепло!Я молюсь ночами что бы ты жила,что бы ты здоровой мамочка была!Жизнь мне подарила мамочка моя больше всех на свете я люблю тебя! Припев: Мама будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости.Ты слышишь мама,будь всегда со мною рядом.Мама мне ведь большего не надо.Мама только не грусти,ты меня за все мамочка прости.

**Учень :** Раніше в Україні. Мати вчила дочку прясти. Шити, вишивати, білити хату, глядіти дітей, тоб то все те , що вміла сама, передавала своїм дітям. Особливо старанно навчала мати дочку вишивати рушники, бо що це за хата без рушників, вони створювали затишок

**Ведуча:** А ще моя бабуся розповідала, що колись давно, на простеленому у воді рушнику купали дитину, після купелю батько окутував дитину рушником. І всіх дітей у сімї одним рушником обв’язували, щоб жили дружно. Коли діти вирушали в дорогу мати дарувала їм рушник вишитий своїми руками, як оберіг від лиха.

**Танець із рушниками**.

**Учень:** У народі стверджують:жінка – за три кути хату тримає, а чоловік – за один. Бо жінка могутня і всесильна духовно. Вона з останньою надією протягує руки до щастя, молиться за мир, любов, щастя і долю своїх дітей. Пам’ятайте, що жінка - мати – це» запалена Богом остання свічка»

**Учень:** Люба бабусю і матінка мила

велике спасибі , що ви нас зростили,

ми просимо з глибин сердець,

щоб добрий Бог,щоб Бог\_ отець,

вам щирого здоров’я дав,

і щоб сто літ він вас оберігав,

спасибі вам за руки робочі,

за довгі, нелегкі й недоспані ночі,

тож зичимо вам , ще чимало прожити,

щоб всіх на сторіччя могли запросити.

**Учень:** мати квіти посадила під віконцем біля хати ,

наче діти тії квіти стала доглядати

, І діточок як квіточок цілий вік ростила

, Недоїла, недоспала звідки в мами сила?

Із любові із серденька , із теплого літа

Наша матінка в родині наче сонце світить.

Десь у полі соловейко пісню заспівав

Нашу матінку рідненьку Піснею вітав.

Поклонімось і ми матінці коханій

лиш вона поміж людьми

завжди разом з нами.

**Учень**: Жінку – матір часто порівнюють із небесним створінням, богинею, святою. Любов матері- це найбільша коштовність у нашому житті адже мама – сонце нашого життя

**Учень:** Наші мами!Сьогодні ми низько вклоняємось вам, за нестерпні муки, які подарували нам життя, за безсонні ночі, коли ми хворіли,За ваше велике терпіння, за ніжні і умілі руки,за гарячі і великі серця, Ваша палка любов благословляє нас у дорогу життя.

**Учень:** Лагідна, рідненька, добра і проста

- наша дорогенька, наша золота.

Натруджені руки, мудрії слова,

вам ніколи , мамо спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

побажати щастя, радості в житті,

щоб не знали мамо горя ви ніколи,

і до ста років ви для нас жили.

**Учень:І** сняться часто зорі голубі,

і мама на порозі біля хати,

за все, що маю мамо, дякую тобі,

за все, що маю і що буду мати.

**Учень:** Хай прожиті роки осінь в листок оберта

В зорі згаслі , що падають долі,

Мамо! Зірка ваша золота,

В нашім серці незгасне ніколи,

Щастя, здоров’я многая літа.

Учень:У мене найкраща у світі матуся

За неї до тебе Пречиста молюся

Молюся устами, молюся серденьком,

До тебе , небесна Ісусова ненька

Благаю у тебе дрібними словами,

Опіки та ласки для любої мами,

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,

Щоб дні їй минали без смутку і горя

Рятуй від недуги матусеньку милу,

Даруй їй здоров’я, рукам подай силу

Щоб вивела діток у світ той у люди

Щоб ними раділа пишалась усюди.

За це я складаю в молитві долоні.

До тебе Царице на сонячнім троні

Молюся устами , молюся серденьком,

До тебе, небесна Ісусова ненько.

Пісня Матуся.( всі учні)