**Сценарій літературно-мистецької композиції «До тебе, матінко, горнусь...»**

 У другу неділю травня, коли природа прокидається від сну, а птахи своїм веселим щебетанням заповнюють небо, теплий весняний вітер приносить Свято матері, яке народилося в далекій Філадельфії завдяки зусиллям молодої американки Анни Джарвіс. Вона втратила свою матір. Смерть була раптовою і передчасною. Анна звернулася з листами до конгресменів та Президента Америки, у яких запропонувала раз на рік, навесні, вшановувати матір. Ідею Анни Джарвіс підхопили у світі.

**Ведуча 1:**

Якщо говорити   
Між нами,  
То все починається   
З мами.

І казочка перша   
У світі,  
І сонячна подорож   
В літо.

Найперші легенькі   
Сніжинки   
І сяюче диво —   
Ялинка.

Від мами — і літери,   
Й слово,  
І зроблена разом   
Обнова...

Якщо говорити   
Між нами,  
То все починається   
З мами.

**Ведучий 1:**

Я вперше побачив сонце —   
Воно дивилось на мене.  
Я вперше побачив море —   
Безмежне, синьо-зелене.

Я вперше побачив гори,   
Загублені у віках.  
Я вперше побачив світ   
На маминих милих руках...

**Ведуча 1:** Мама! Матуся! Скільки тепла і ласки таїть це магічне слово, бо називає людину, чия любов не знає меж, чия жертовність оспівана у піснях усіх часів і народів. Це перше слово, мовлене нами, на все життя залишається дорогим у серці. У хвилини радості й печалі пташкою надій злітає з наших уст, тамує біль.

**Ведучий 1:** Рідна мати... Вона—любов, вона—печаль і втіха,  
 Жива вода на виразки душі.  
 Поки живе—обереже від лиха,  
 Завжди підтримає мене.

**Ведуча 1 :** Ми мам своїх любим найдужче у світі!  
 Зі мною, звичайно, погодишся ти.  
 Та маму потрібно не тільки любити, —  
 Маму потрібно іще й берегти.

Ми мам своїх любим!.. А посуд не митий...  
 Та й в хаті згодилося б теж підмести...  
 А маму потрібно не тільки любити, —  
 Маму потрібно іще й берегти...

Щоб ласкою мами, як сонцем, зігріті,  
 Могли ми веселі й щасливі рости,  
 Нам маму потрібно не тільки любити, —  
 Маму потрібно іще й берегти!

**Ведучий 1 :** Щаслива пора - дитинство. Та, на жаль, із дитинства виходять, але до нього не повертаються. Немає таємних слів, немає мага, який би повернув нас туди простим помахом чарівної палички. Єдине, що нас єднає з ним - це люба матінка і її колискова пісня та добра казка…

*(Інсценізація казки Богдана Лепкого «Про дідову дочку Марусю і про бабину Галюсю»)*

**Ведучий 2:** Був собі дід-удівець та мав він доньку Марусю: добру, роботящу, тиху. Аж і оженився дід, взяв собі бабу, вдову з донькою Галюсею. І була тая бабина донька лінива,сварлива і вередлива. Все мусило бути так, як вона захоче. А баба її дуже любила, а дідової не терпіла на очі. Як треба що зробити, або куди послати, то баба все дідову доньку посилає, а своїй нічого не загадує робити. Отож раз сіли вони обідати, баба дивиться на діда та й каже:

**Баба:**

Ото мені дівка,

Ото невторопа

За малу дитину робить,

А їсть за два хлопа.

Моя з вечорниців

Принесе півмітка,-

Не напряде й півпочинка

Твоя дідовідка.

Бо моя хвилини

Дурно не змарнує,

А твоя, куди не піде,

З хлопцями жартує.

Та вона нас, чуєш,

З'їсть разом з кістками..

Візьми її й провадь куди

До дідької мами

**Ведуча2:**

Так баба щоднини

Діда бунтувала,

Поки таки, як звичайно,

На її не стало.

**Ведучий2:**

Надягнув кожух дід,

Чоботи шкапові,

А Маруся – якусь дранку-

Обоє готові..

**Маруся:**

А куди ми, тату,

Так пізно підемо?

**Дід:**

Та до лісу, може трохи

Дровець принесемо

**Ведуча2:**

До лісу не близько

Було, може з миля,

Прийшли вони, наломили

Сухенького гілля

Наломили гілля,

Сіли спочивати,

Коли глянуть – перед ними

Стоїть якась хата.

Стоїть собі хатка

В гаю при доріжці,

Похилена, покривлена,

На курячій ніжці.

**Дід:**

Лишися

Ти тут, а я в гаю

Ще хоч трохи дрівець сухих

Для мами врубаю

**Ведучий2 :**

Пішов, а Маруся

В печі запалила,

Назгортала муки дрібку,

Галушки зварила.

А дід взяв колодку,

Прив'язав до бука…

Що повіє вітер в лісі –

Колодкою стука.

А Маруся каже:

**Маруся:**

Ото як завзято

Якесь дерево рубає

У лісі мій тато..

**Ведуча2 :**

Вибігає з хати,

Відчиняє двері

І гукає:

**Маруся:**

А ходіть вже,

Тату, до вечері..

**Ведучий2:**

Біжить її голос

Від бука до бука..

В лісі тихо, тільки вітер

Колодкою стука.

**Ведуча2 :**

Вертає у хату,

А там біла мишка

Визбирує коло печі,

Яка де є кришка.

Підняла головку:

**Мишка:**

Дівчинонько-душко,

Даруй мені для діточок

Хоч одну галушку.

**Ведучий 2:**

А наша Маруся

Добре серце мала.

І добула галушечку,

І мишці подала

А мишка до неї:

**Мишка:**

Спасибі, дівчино,

Тут до тебе змій крилатий

Прилетить в гостину.

Прилетить з-за моря,

Схоче танцювати,

А ти кажи:

«Черевиків не купила мати…»

Як він черевики

Принесе для тебе,

То ти кажи, що кожуха

Тобі конче треба..

Принесе кожух він,

Загадай спідницю,

І намисто, і хустину,

І всяку дрібницю.

Нічого не бійся,

І не трать надії,

Лиш гуляти не йди , поки

Півень не запіє.

Як когут запіє,

То змій чорнокрилий

Над тобою не матиме

Ніякої сили.

А кожух, спідниця,

Чобітки з сап'яну,

І намисто, і хустина –

Все тобі остане..

(Мишка втікає…)

**Ведуча2:**

Аж тут загуділо,

Аж тут зашуміло,

Чорнокриле чудовище

В хату улетіло..

**Змій:**

Ходи – ходи , дівко,

Ходи танцювати!

**Маруся:**

Не піду я –

Черевиків не купила мати

**Ведучий 2:**

І знов загуділо,

І знов зашуміло,

Чорнокриле чудовисько

Кудись полетіло.

За хвилину знову

Лунає крик дикий:

**Змій:**

Ходи, дівко, танцювати,

Маєш черевики!..

**Маруся:**

Та як же я маю

З тобой танцювати,

Коли мені спідничини

Не пошила мати?

**Ведуча 2 :**

Ще раз зашуміло,

Ще раз загуділо,

Чорнокриле чудовище

Кудись полетіло.

Аж чує Маруся

За малу годину:

**Змій:**

Ходи, дівко, танцювати –

Маєш спідничину!

**Маруся:**

Та як же я маю

В танок виступати,

Коли мені кожушини

Не придбала мати?

**Ведучий2 :**

Полетів проклятий,

Вернувсь за хвилину..

**Змій:**

Ну ходи вже, подивися –

Маєш кожушину!

**Маруся:**

Та як же я маю

У танець ставати?

Чи не бачиш? Намистечка

Не купила мати!

**Ведуча2:**

Загуділо в лісі,

Зашуміло листом,

То Змій летить до Марусі

З червоним намистом.

**Ведучий 2:**

Отак вона його

Слала-посилала,

Поки півні не запіли,

І не засвітало.

Застогнав з розпуки,

Заревів крилатий

І полетів, як та буря,

Тисяч миль від хати.

А дівчина встала,

Чобітки убрала,

Почіпала намистечко,

Як зоря засяла.

**Ведучий 3:** Мама — берегиня роду людського. Незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона своїм дітям, оберігаючи їх повсякчас. Вона завжди готова прийти на допомогу своїй дитині і навіть віддати власне життя.. Пропонуємо вам послухати легенду про безмежну мамину любов.

*(На сцену виходить хлопець і дівчина)*

**Хлопець:**

Колись дуже давно на узбережжі Чорного моря жили люди. Вони орали землю, випасали худобу, рибалили. Восени, коли закінчувалися польові роботи, люди виходили на берег моря і влаштовували веселі свята, ігри, які завершувалися пусканням стріл щастя. Дивитися на ці ігри виходив цар морських глибин Нептун, надзвичайно страшний і сердитий володар морської стихії.

— Хоч як люди хваляться своєю силою, а мене бояться. Ніхто не пускає стріл у мій бік.

Та одного разу вийшли до вогнища три юнаки і пустили в бік Нептуна три стріли.

— Я вас поховаю у морській безодні! — заревів Нептун.

**Дівчина:**

Матері, дивлячись на своїх синів, замислилися. Цар морів і справді може це зробити. Думали вони, думали і вирішили віддати свою силу синам. Хлопці стали такими дужими, що могли вистояти навіть під ударом величезної хвилі. А матері, які віддали свої сили дітям, стали слабкими.

Ти бачив коли-небудь слабких, немічних жінок? Якщо зустрінеш їх, не посміхайся. То вони віддали свої сили рідним дітям.

**Хлопець:**

Розлючений Нептун вигукнув:

— Ці хлопці вистояли проти мене на березі, але в морі я порву їм руки!

Жінки знову зажурилися. Раптом на поверхню води вийшли дочки морського царя. Вони були, як і їхній батько, некрасиві.

Дочки сказали:

— Жінки, віддайте нам свою красу, ми врятуємо ваших синів. Із морської трави сплетемо для них жили, і руки у них будуть такі самі сильні, як у нашого батька.

Жінки погодилися.

Якщо ти побачиш десь некрасиву жінку, не смійся, не відвертайся. Знай: вона пожертвувала своєю красою заради рідних дітей.

Коли цар Нептун дізнався про вчинок своїх доньок, він страшенно розгнівавсь і перетворив їх у чайок.

**Дівчина:**

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 дочекатися вам своїх синів! Вони заблукали. Забули, бо у морі нема доріг.

**Хлопець:**

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!

**Ведучий 3:** Справді, сказано багато, та можна сказати ще більше.. Ми можемо безкінечно говорити про наших мам, прославляти їх, возвеличувати.. Але найбільшою нагородою для них є тиха синівська любов і шана.

**Читець:**

На мене звернені очі:

Великі, карі, жіночі.

В своїй любові бездонні.

Магічні, як у Мадонни.

Добром налиті до краю.

Я з них наснагу черпаю.

За них я Богу молюся —

Кохані очі матусі.