**Свято Доброти і Милосердя**

**Ведучий** Розпочинається година доброти,

Тож прошу Вас серця свої відкрити,

Щоб зрозуміти і запам’ятати,

Лише з добра усе бере початок!

**Ведуча** Сказав мудрець: живи, добро звершай,

Та нагород за це не вимагай.

Лише в добро й у вищу правду віра

Людину відрізняє від мавпи і від звіра.

Хай оживає істина стара:

Людина починається з добра!

**Учень** Доброго дня.

**Учениця** Раді всіх бачити, бо ви прийшли, щоб почути з уст наших учнів про найсокровенніше, про безцінне.

**Учень** А говоритимемо ми сьогодні про виховання доброти і милосердя.

**Учениця** Нехай кожен із нас: і дорослий, і дитина, ще й ще раз осмислить, як ми живемо, для чого живемо, що робимо не так.

**Учень**  Щоб кожен із нас мав можливість зазирнути найпотаємніші куточки цієї душі. «І зваж, і переваж, а хто є ти. А зваживши, нікого не вини». Почни із себе.

**Учениця** Саме тому сьогодні відбудеться розмова про найцінніше, вічний людський скарб – милосердя. Крім милосердя, є у світі й інші людські почуття – любов, прощення. Їх не придбаєш у магазині, їх ні в кого не позичиш, їх просто можна виховати і виростити в собі. Кожному під силу навчитися бути добрим, людяним, милосердним.

 **Учень** Якось священик зустрів на вулиці жебрачку, котра просила милостиню. Вона розповіла історію свого життя.

Була колись молода, вродлива, багата, жила в своє задоволення, мала все, чого душа забажає. І це все призвело її до такого жалюгідного стану. Чи ми з вами часом не схожі на цю жебрачку?

**Учениця** Так, ми моральні жебраки, бо маючи все, стоїмо на краю прірви. «То те нам спати не дає, то се. Придбав одне – дивись за іншим помчав. Ми рятуємо

нині землі і води, бо дійшли до крайньої межі. А чому? Чому довкола стільки

 1

зла? Чому діти такі жорстокі? Адже вони мають все: комп’ютери, мобільні телефони, музичні центри, різноманітні ігри. Одним словом – механізми. А душа, що там діється? Де шукати порятунку?

**Учениця** *(із запаленою свічкою у руках читає молитву до Матері Божої)*

Царице Небесна, Господня Мати,

Тобі довелося найбільше страждати:

На смерть віддала Ти єдиного сина.

Подбай же про долю синів України.

Врятуй їх од скверни, злої напасті.

Не дай у краях чужинницьких пропасти.

Де дикість породжує помсту й розплату,

Де брат піднімає меча проти брата.

І де їм накажуть також убивати

За пільги високі, солідну зарплату.

Пречиста Марія, Тебе ми благаєм:

Життя збережи їм для рідного краю.

Ти наша опіка й опора віками.

До Тебе ішли ми з своїми жалями.

У днини погожі і ранки невтішні,

Хоч знали, що ми недостойні і грішні.

В Тобі воскресали забуті надії,

Здійсни ж їх і нині,Пречиста Маріє.

**Учень**

Сталося з душею щось людини.

Думаєш: ну як це може бути?

Мати підкидає комусь дитину,

 2

Син відвозить батька до приюту.

Ми рятуєм нині землю й води,

Бо дійшли до крайньої межі.

Та в святих турботах про природу

Дбаємо про відновлення душі.

**Пісня «Хай добро вам сіється»**

**Учень**

Сьогодні в Україні

Демони панують

Злими люди стали дуже,

Б’ють, вбивають і грабують.

Безсердечні матері

Дітей залишають,

А сини –

З дому матір виганяють.

Схаменімося на хвилину.

Божу заповідь згадаймо,

Любімо ближнього свого,

Й про добро не забуваймо.

**Учень**

Поможім бідній людині,

Вибачмо образу,

І на нашому серденьку

Стане легше зразу.

Будем всім допомагати,

 3

Й пам’ятати лиш одне,

Що добро і милосердя

Цілий світ від бід спасе.

**Учениця** Милосердя і доброта – два крила, на яких тримається людство. Без них воно просто загине. Потреба в них повсякчас. Навіть тоді, коли немає біди. Навіть там, де гори спокійні, а тверда земля не хитається під ногами.

**Ведучий** Як же могло так статися, що милосердя втратило свою цінність. Невже для того, щоб виіскрити доброту і милосердя із нашого серця, потрібен землетрус? Що сталося з душею людини? Хто винен? З чого все починається?

 ***Інсценізація з казки Г. Андерсена «Снігова королева»***

**Кай**  Ой, мене щось кольнуло в серце, і щось попало в око!

*(Герда дивиться, а Кай відштовхує її, вона плаче)*

**Кай**  Чого ти плачеш? Ти тепер така негарна. Фу, цю троянду точить черв’як, а ця зовсім погана, не краща за ящики, в яких стирчить.

**Учениця** А починається все з того, що людина, як писав датський казкар Андерсен, широко відкриває своє серце, душу, очі і дозволяє, щоб туди потрапили скалки чортівської школи. Тоді її серце стає крижаним, душа черствою, а очі незрячі. А коли цей лід розтопиться, залежить тільки від самої людини і від оточуючих її людей. (Звучить лагідна, спокійна музика).

**Учень**

Не говори про доброту.

Коли ти нею сам не сяєш,

Коли у радощах витаєш

Забувши про чужу біду.

Бо доброта не тільки те,

Що обіймає тепле слово.

В цім почутті така основа,

Яка з глибин душі росте.

Коли її не маєш ти,

 4

То раниш людяне в людині

Немає вищої святині,

Ніж чисте сяйво доброти.

**Учениця** Милосердя, доброта… Ще з давньогрецьких часів благодійність була великою чеснотою. Цілком природним і закономірним вважалося допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скривдженого.

**Учень** Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати  у важку хвилину, розрадити в горі й біді – є в характері нашого народу.

**Учениця** Доброта і милосердя – багатоликі. Потреба в них є повсякчас. Навіть тоді, коли немає біди.

**Учень** Хіба у звичайному плині днів немає людей, які потребують допомоги? Важко уявити собі, що люди страждають не через голод, а через те, що не чують украй необхідного-доброго слова.

**Учень** Так добрим бути просто чи не просто?

**Учениця**

Добрим бути просто чи не просто?

Не залежить доброта від зросту,

І дитина робить добру справу.

Як не кине друга на поталу.

Як людей полюбиш, пошануєш,

Силу для Добра в душі відчуєш.

І закрутиться земля скоріше.

Якщо разом станемо добріші.

Доброта з роками не старіє,

 5

Доброта від холоду зігріє

І якщо вона як сонце світить.

То радіють

І дорослі й діти.

**Ведуча**  Є красива легенда, що коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірку і посилає до дитинки ангела – охоронця. Уві сні ангел цілує дитя тричі: в чоло – аби воно було розумне, в личко – щоб було красиве, та в груди, аби здоров’я, любов і доброта вселилися в його тіло, серце та душу.

**Ведучий** Ангел-охоронець захищає нас від біди. Якщо людина робить добрі справи, Ангел радіє, а якщо злі — пла­че, тужить, утрачає свої сили.

**Пісня «Даруй добро»**

**Учень**

* Доброта і милосердя – Якості людські.

А чи часто їх стрічаємо

В нашому житті?

Є на світі різні люди – Добрі і лихі.

Є на світі правда – кривда

Й творим ми гріхи.

А чи завжди, зранку вставши,

Ручки ми складаєм,

І у Бога на день добрий

Щастя всім бажаєм?

А чи ходимо до церкви,

Бідним помагаєм?

І шануєм тата, маму,

Старших поважаєм?

 6

Біблія – велика книга

Цього всіх навчає.

Заповіді знаєм ми,

Та чи їх сповняєм?

Отже, треба жити нам

В правді, дружбі, мирі,

Доброті і милосерді –

Стануть всі щасливі.

**Ведуча**  Хто перший у нашому житті допомагає пізнати суть Добра? У кого найдобріші очі, найкрасивіші коси,найласкавіші у світі руки? Уважно послухайте оповідання:

 Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка побачила щось цікаве. На радощах заплескала в долоні. І загубилася в юрбі. Загубилася і заплакала:

**Дівчинка** –  Мамо! … Де моя мама?

**Автор**  Люди оточили дівчинку і питають:

**Люди –**  Як тебе звуть, дівчинко?

**Дівчинка** –  Оля.

**Люди** –  А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо.

**Дівчинка** –  Маму звуть… мама… матуся.

**Автор** Люди усміхнулися. І знову питають:

**Люди –**  Ну, скажи, які в твоєї мами очі: карі, сині, блакитні, сірі?

**Дівчинка –**  Очі в неї… найдобріші…

**Люди –**  А коси? Які в мами коси – чорні, русі?

**Дівчинка –**  Коси… найкрасивіші…

**Автор** Знов усміхнулися люди. Питають:

 **7**

**Люди** –  Ну скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руках є,

 згадай.

**Дівчинка –**   Руки в неї… найласкавіші.

**Автор** Пішли люди і оголосили по радіо: ,,Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші в світі руки”.

**Ведучий** Задумаймось, а як ми ставимося до своєї мами? Чи завжди слухаємо її, промовляємо їй добрі слова, цілуємо її?

 **Інсценізація «Все безкоштовно»**

**Автор** Василько сидів за столом і щось старанно записував у свій зошит.

**Мама** Що це ти так старанно пишеш?

**Василько** Це я для Вас, мамцю, рахунок.

**Мама** О, це вже мене зацікавило.

**Василько** Побачите, коли закінчу.

**Автор** Василько писав і думав: «Кожна праця повинна оцінюватись. Чому я повинен робити щось безкоштовно? От напишу рахунок, подам мамі і татові й стану таким чином гроші заробляти. Розбагатію і куплю собі все, що заманеться».

 Коли він списав цілий аркуш, то показав мамі. Мама почала вголос читати.

**Мама** Рахунок сина Василька мамі

 З рази приніс молоко — 3грн;

 5 разів прибрав кухню — 10 грн;

 4 рази повитирав посуд — 4грн;

 7 разів почистив взуття — 7грн;

 9 разів побавив сестричку — 20 грн;

 5разів допоміг бабусі — 10грн;

 7 разів всіх порадував п'ятірками — 20 грн;

 З рази допоміг татові ремонтувати мій велосипед — 6 грн;

 8

Разом із татом розв'язав аж 5 цікавих задач додатково — 5 грн

 Усього разом — 81 грн.

**Автор** Мама засміялась, коли прочитала цей дивний рахунок. А потім узяла ручку і сказала.

**Мама** І я тобі напишу свій рахунок.

**Василько (здивовано).** Ваш, мамцю, рахунок? Ви що, теж для мене щось зробили?

**Мама** Та так собі, трішки...

**Автор** Сіла мама за стіл і написала:

 **Рахунок мами Ганни синові Василькові**

9 років для нього варила їсти — 00 коп.;

9 років прала йому майки, трусики, шкарпетки, сорочки, штанці — 00 коп.;

47 штанів, сорочок, курточок зашила й залатала — 00 коп.;

105 ночей просиділа коло нього, коли був хворий — 00 коп.;

зв'язала 5 шарфиків і пар шкарпеток — 00 коп.;

пришила 200 ґудзиків — 00 коп.;

розказала 1000 казок — 00 коп.;

поцілувала 50000 — 00 коп.

 Усе разом — 0 грн. 00 коп.

**Автор** Василько уважно прочитав рахунок.

**Василько**  Але, мамцю, чому Ви скрізь написали 0 коп.?

**Мама** Тому, що мама для своєї дитини все робить просто так, з любові. Але я можу тобі заплатити ті 4 грн. 60 коп., які ти заробив.

**Василько** Ні, мамцю, я все зрозумів. Я не хочу жодної копійки, бо Ваш рахунок мав бути в мільйон разів більшим від мого. Дякую вам за науку.

**Ведуча** Отже, діти повинні любити батьків,шанувати їх допомагати їм безкоштовно, а в старості піклуватися по них.

 **9**

**Ведучий** Кожен з нас потребує уваги і піклування. Щоб людині добре жилося, працювалося, її середовище має бути сприятливим, комфортним. У державі повинні панувати мир і процвітання. У сім’ї добробут і любов. У колективі – доброзичливі відносини. Якщо ви прагнете щоб вас поважали, прислухалися до вашої думки, навчіться поважати оточуючих, любити їх, допомагати їм.

**Ведуча** В школі ми живемо з вами однією родиною - це маленький світ, маленька країна. В цій країні свої закони, звичаї, традиції. Дуже хочеться щоб в кожній родині, і в нашій шкільній - панували мир і спокій, злагода і любов.

 Не лінуйтесь робити добра,

 Лише зла не бажайте нікому.

 Бо воно, як велика гора,

 Стане вам на шляхові земному.

 І заступить навколишній світ.

 Зробить серце жорстоким, холодним.

 Ви з любов’ю живіть з юних літ,

 Будьте чуйним, веселим і добрим.

 І старайтесь робити добро

 День і ніч, і у кожну хвилину.

 Щоб серденько, як сонце, цвіло,

 Бо це доброю робить людину!

 Хай душа буде світлою в вас

 Й промениться завжди добротою.

 Йдіть робити добро! В добрий час!

 І живіть в цьому світі з красою.

 10

 Правда в світі є дуже проста:

 Сонце Землю теплом зігріває.

 А людину — її доброта,

 І любов у житті прикрашає.

**Ведучий** Про добро можна багато і красиво розповідати, говорити, мріяти. Але слова не принесуть ніякої користі, якщо добрі діла не втілювати в життя, якщо гарні слова залишаться лише словами.

**Ведуча** Кожна людина може і повинна в собі зрощувати добро. У прислів’ї сказано: «Перший крок до добра — не роби зла». Якщо хочеш, щоб тебе оточувало добро, то пам’ятай: «Добро починається з тебе».

**Ведучий** З давніх-давен гарні стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були основними у житті.

Виростай, дитино, каже мені мати,

І розкриється весь світ тобі

— Зможеш легко труднощі долати.

Як повік не зрадиш доброті!

Пожалій мурашку, і полий ромашку,

Кущик посади! При потребі старшому,

Меншому і слабшому

Вмій допомогти.

**Ведуча** Про добро можна багато і красиво розповідати, говорити, мріяти. Але слова не принесуть ніякої користі, якщо добрі діла не втілювати в життя, якщо гарні слова залишаться лише словами.

**Ведучий** Справжня доброта німа. Людина, яка робить добро за велінням серця, ніколи не буде вихвалятися цим, хизуватись своїм вчинком перед іншими.

**(Сценка)**

 **Гарні слова та гарні справи**

**Автор** Серед поля стоїть маленька хатинка, її побудували, щоб у негоду люди

 11

могли сховатись і пересидіти у теплі.

 Одного разу серед літнього дня захмарило, і пішов дощ. А в лісі було в цей час троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як із неба ллє дощ, як з відра.

 Коли бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтить від холоду.

 І ось один із тих хлопчиків, що сиділи в сухому одязі, сказав:

**1 хлопчик**  Як мені тебе шкода.

**Автор** Другий теж промовив красиві жалісливі слова:

**2 хлопчик** Як страшно опинитись у зливу серед поля. Мені шкода тебе!

**Автор** А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і подав її змокрілому хлопчику! Той скинув мокру сорочку та одягнув суху.

**Ведуча** Зло є причиною війн, голоду, знущань, зради, обману. Зла людина своїми словами і вчинками може завдати іншим великої шкоди.

 Але добро завжди сильніше, ніж зло. Люди цінують і довго пам’ятають добрих людей, допомагають їм у тяжку хвилину, а від злих намагаються триматися подалі. Злі люди завжди одинокі.

Доброта, як промінь сонця,

 Що з’явився у імлі,

 Пригорнувся до віконця

 І розлився по землі.

 Доброта, як ласка мами,

 Віддає любов свою.

 Ніжить серденько так само.

 Як і пісенька в гаю.

 12

Доброта, як щедрість літа, —

 Радість, щастя і краса!

 Як волошка серед жита.

 Ще, як дощик і роса.

 Пам’ятайте, любі діти,

 Істина така проста!

 Найцінніше в цілім світі —

 Це любов і доброта.

**Пісня «Добро»**

**Учениця**  Гей, гей, старість – не радість, ніхто її вже не жде, всяк прихитряється відсунути її небажаний прихід. Та ба, вона підкрадається несподівано, раптово впаде, як сніг на скроні. І з тобою лише недуги та спомини, самота та немічність. Добре, коли довкола променяться рідні усмішки й дзвенить дитячий сміх. А як цього нема?..

 **Сценка «Іменинний обід»**

**Автор** У жінки велика сім’я – мати, батько, двоє братів, дві сестрички і бабуся. Ніна найменша, їй восьмий рік. Бабуся – найстарша. Їй 82 роки. У бабусі руки тремтять. Несе ложку бабуся – ложка дрижить, капельки падають на стіл.

**Ніна** У мене незабаром день народження.

**Мама** Так, доню, і на твої іменини у нас буде святковий обід. Ти можеш запросити на свято своїх подруг.

**Ніна** Добре, матусю.

**Автор** От і настав цей день. Мама наклала стіл білою скатертиною.

**Ніна** Ой, ще й бабуся сяде за стіл. Та у неї руки тремтять. Подруги сміятимуться. Розкажуть потім у школі, що у моєї бабуся руки тремтять. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає.

**Мама** Чому?

**Ніна** Бо у неї руки тремтять, капає на стіл.

 13

**Автор** Мама зблідла. Не сказавши ні слова, вона зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Довго мати сиділа мовчки.

**Мама** У нас сьогодні бабуся хвора. Тому іменинного обіду не буде. Вітаю, Ніно, вітаю тебе з днем народження. Моє тобі побажання. «Будь справжньою людиною».

**Учень** Будиночок для літніх, сумне пристанище на схилі літ. Хоч там і непогано. Бо не побачиш людей у рваному одязі, тут готують досить пристойну їжу, показують кінофільми і т.д. Чому ж старі радіють, коли звідти їх забирають, чому просто на очах в’януть, почувши новину, що їх відправляють в будинок для літніх людей.

 **Інсценівка**

**Син** Все гаразд, мамо, документи в будинок для літніх людей оформлені. Там вам буде добре. Спокій, тиша, обслуговування… І ми не набридатимемо. Звісно, будемо наглядати інколи…

**Мати** Одна, тепер назавжди одна… Ідуть геть найрідніші, ті без котрих життя не матиме сили, стане байдужим настільки, що втратить ціну.

**Син** Що ви, мамо? Ми ж не куди – небудь, а в будинок. Там вам буде краще ніж з нами.

**Учениця** Та мати не чує. Вона розуміє, що діти відправляють її в «зал чекання» перед похоронною процесією життя.

Людина чуйна

Й пса не вижене із двору,

Коли той проживе

Десяток – другий літ,

Охороняючи садок його й комору,

Притулок дасть,

Поїсти дасть як слід.

А зла –

І рідну матір виряджа,

 14

Коли нема

Вже користі од неї.

(Б’ють дзвони, звучить запис фонограми, виходять діти із запаленими свічками).

**Учениця** З давніх–давен дзвони, окрім богослужіння, повсюдно використовувались як набат для оповіщення про якесь лихо, біль, сполох під час пожежі. Сьогодні вони б’ють на сполох, закликаючи нас до милосердя, доброти.

**Учень** Помолимось за тих, що у розлуці,

Помруть відірвані від рідних хат.

Помолимось за тих, що у розпуці

Вночі без мами плачуть і не сплять.

Помолимось за всіх.

Помолимось за тих, кого лишила мама

Помолимось за одиноких і сиріт.

Над ними, Господи, в небесній тверді,

Відкрий свої долоні милосердні.

**Учень** Хай в кожному із нас палає свічка милосердя

І зігріває ближнього теплом.

**Учень** Байдужості хай крига скресне

Й життя-ріка наповниться добром.

**Учень**  Не будь сліпцем із соколиним зором,

Не будь глухим, коли ти не глухар.

Віддай краплину – і повіки сором

Не буде гризти душу, мов сухар.

 15

**Учениця**  Візьмемось, друзі, разом всі за руки,

Нехай єднає нас тепло сердець.

Розділимо на всіх і щастя й муки,

Й біда міліє поруч хай, не десь.

**Вчитель** Хочеться вірити, що у нас все буде гаразд, щоб слова доброти, які почуті сьогодні ви пронесли крізь усе життя. Будьте милосердними, людяними, терпеливими та нехай не черствіють ваші душі!

**Вчитель** Сьогоднішню зустріч мені хочеться закінчити словами святого Августина:

*Коли мовчиш – мовчи з любові,*

*Коли говориш – говори з любові,*

*Коли виправляєш – виправляй з любові,*

*Коли вибачаєш – вибачай з любові,*

*Май завжди в глибині серця корінь любові.*

*З того кореня виростуть тільки добрі справи.*

 16

**Виховний захід на**

 **тему**

***,,Свято Доброти і Милосердя’’***