**Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр Полтавської обласної ради**

**Сценарій свята**

**«Ой, маю я три матері та всі три хороші, -   
Три матері, як три квітки, як три красні рожі!»**

****



**Підготувала вихователь**

**Дробітько Т.В.**

**2017р**

**Мета:** Виховувати любов, повагу до берегині роду людського – матері. Розширити знання учнів про значення матері в житті людини.

**ХІД:**

**ВИХОВАТЕЛЬ:**

**На фоні вальсу Шопена «Весна»**

Відшуміла зима морозами, від хурделила сніжними віхолами, а на зміну їй прийшла чарівна, звабливо – прекрасна красуня – весна. То ж недаремно саме вона увібрала в себе найкраще найсвітліше свято – свято жінок. В усі часи, в усіх країнах жінка стоїть вище чоловіка: в ній ніжність,краса, надзвичайна зворушливість і чуйність. То ж наше свято ми присвячуємо жіночності, найдорожчим людям на землі – мамам.

**Звучить пісня «Ода матерів»**

Мати – символ усього найкращого, найдобрішого, найсвітлішого. В одному арабському прислів’ї говориться,що Бог створив на світі матерів, щоб заміняли Бога та, де його нема.

Від першої миті життя над нами схиляються рідні мами, в тривозі та надії вдивляються в своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них. Все зносять, аби їхнім дітям жилося краще. І скільки б не було їм років – 5 чи 50 – нам завжди потрібна ласка саме її, матері!. Бо знаємо,що мама не злукавить, не скривдить, вона захистить, зігріє душу теплом і ласкою. Де б ми не були, щоб не робили, в дні щастя і в дні смутку вона завжди освітить шлях ніжним відданим серцем.

То ж дозвольте розпочати наше свято!

**Саша:** Весна і мама! Що в них спільне є,

Що жінку ми порівнюєм з весною?

Бо кожна з них комусь життя дає:

Весна – Землі, а мама – нам з тобою.

**Андрій:** Весна приходить, будить все од сну.

Несе тепло, дає життя рослині.

А жінка-матір зірочку ясну

З життям дарує крихітці – дитині.

**Святослав:** Весна і мама! Що в них спільне є,

Що так одвічно їх обох єднає?

Бо кожна з них любов, тепло дає,

Нічого у замін не вимагає.

**Валентин:** Весна і мати! Радість йде від них,

Добро і щедрість, ласка наймиліша.

Пташиний спів, дітей веселий сміх

І ніжна пісня, щира, найрідніша!

**Сергій:** Весна і мама! Вічне джерело

Усього сущого, що в світі процвітає.

Від них обох іде живе тепло,

І це весну і матінку єднає.

**Маргарита:** Мама, мати, матуся! Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо ним ми звертаємось до найближчої – до матері.

**Ілона:** Найдорожчої.

**Івана:** Найріднішої.

**Анастасія:** Найдобрішої.

**Ніка:** Наймилішої для нас людини, людини з прекрасним і гордим іменем – Мати! Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас усе життя.

**Маргарита:** Любов до матері – це святе почуття. Немає вищої любові за материнську.

**Ілона:**Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше, піднімаються трави, розквітають квіти, радісно щебечуть пташки.

**Івана:**По-особливому дерева там ростуть, опустивши свої віти до матінки-землі, віддаючи данину шани і поваги.

**Анастасія:**А інші здіймають віти до сонця, ніби прославляючи ім’я рідної неньки. У них черпаємо скарби народної мудрості, наснагу, сподівання на кращу долю рідного народу.

**Слайд шоу «Рідна ненька»**

**Святослав:** Хіба щось є прекрасніше у світі,

Як молодая матір і дитя!

Відразу й сонце яскравіше світить,

І зміст такий високий у життя!

**Маргарита:**Вона маленьке тільце притискає,

В очах вогонь любові аж іскрить!

Із немовлям так ніжно розмовляє,

Із ним не розлучається й на мить.

**Андрій :** Дитя і мати – таїна одвічна!

Саме життя – як Небо і Земля!

І доброта, й краса. І радість вічна,

Тривога й щастя – Матір і Дитя!..

**Вихователь:** Свято Матері в Україні має триєдину сутність. Бо саме в цей день ми вшановуємо Божу Матір – Діву Марію, неньку Україну та рідну Матусю.

**На екран виводиться по черзі : образ Діви Марії, неньки України та рідної Матусі.**

**Маргарита:** Ой, маю я три матері та всі три хороші, -   
Три матері, як три квітки, як три красні рожі!

**Ніка:** Перша мати - Непорочна, як лілея біла,   
Із дитятком-Немовлятком, Пречистая Діва.

**Сергій:** Друга мати - це найкраща на світі країна,   
Земля наша, наша славна Ненька Україна.

**Саша:** Третя мати - що ж про неї гарного сказати?   
Це ласкава, люба, мила рідна моя мати.

**Маргарита:** Ой маю я три матері та всі три хороші, -   
Три матері, як три квітки, як три красні рожі!

**Звучить «Молебень до Пречистої Діви Марії»**

**Вихователь:** Найнижчий поклін, свої щирі сердечні молитви складаємо Матері Божій. Богородиця – покровителька і Свята Діва, найбільш шанована у християнському світі. Її називають Діва Марія, Пресвята Діва. У християнстві вона є матір’ю Ісуса Христа. Вона сама шанована і найвеличніша з усіх святих. Богородиця народилася в місті Назареті, що в Галілеї. Батьками Марії були святі Анна і Іоаким. Вони були вже зовсім немолодою сімейною парою, і у них не було дітей. Однак Ганні було видіння ангела небесного про те, що вона скоро народить дитину. Народилася дівчинка, назвали її Марія. До трьох років дівчинка жила разом з батьками. Потім разом з іншими дітьми вона виховувалася в Єрусалимському храмі, де дуже багато молилася. Після досягнення повноліття вона пішла з храму, так як їй був обраний чоловік Йосип Обручник. До Марії явився ангел Гавриїл, він оголосив про те, що вона буде матір’ю, довгоочікуваного месії. Було пророкування про те, що Богородиця народить сина, який врятує свій народ від гріхів. Закінчила своє життя вона в місті Єрусалимі. Смерть Марії ознаменувалося її вознесінням на третій день, а в останню мить її життя до неї з’явився сам Ісус Христос. У Пречистій Діві Марії знаходимо миле слово, розсудливу пораду, материнську мудрість, оновлену надію. Будь почитателем Богородиці і обов’язково будеш щасливим.

**Звучить пісня «Через поле України ішла Божа Мати»**

**Анастасія:**  Щоразу, як до Тебе йду,

Душа моя радіє.

Нехай спасення я знайду,

Свята Маріє!

Свої найкращі почуття

Сюди приношу у надії.

Щасливе, праведне життя

Даруй, Маріє!

В житті не просто часом йти,

Усюди підступи лихії,

Тож поможи усе пройти,

Свята Маріє!

Прости провини всі мої,

Нехай душа, як сніг, біліє,

Здоров’я й милості свої

Даруй, Маріє!

**На фоні «Кліп про Україну»**

**Ніка:** Моя чорнобривцево - любисткова Україно, рушникова доле моя, уквітчана діамантами-росами, вмита срібними нитками дощів, зігріта ласкою ніжного сонечка!

**Саша:** Ти даруєш мені рожеві світанки і веселкові мости, які вселяють у душу світлу соняшниково-медову радість і дарують пшеничне добро.

**В’ячеслав:** Ти даруєш споришеві стежки і ромашкові дороги чебрецево-волошкового літа і м’ятно-яблуневої осені, а ще оту непідробну гордість за те, що я тут народилася і що я українка.

**Маргарита:** Я вдячна тобі, рідна моя, земле! Цей степовий вітер, в хвилях якого я купаюсь, приносить наспіви і глибокі роздуми про життя нашого славного галицького краю.

**Сергій:** А вишневий цвіт розказує про найбагатший твій скарб, про долі людські, калинові віти та маки червоні дарують пам’ять роду нашого, мови нашої барвистої, солов’їної! Вклоняюсь тобі, Україно моя!

**Ілона:** Ти омита чистими росами, оспівана у піснях і легендах, прикрашена барвінком і калиною! Зігрітий теплим сонячним промінням і загартований вітрами жорстких випробувань, кущ калини із яскравими кетягами уособлює нашу Батьківщину.

**Володимир:** Цікавою і складною є історія України та українського народу. В усі віки любов до Батьківщини надавала сили нашим предкам у боротьбі із ворогами і загарбниками. Почуття патріотизму завжди надихало наших співвітчизників на щоденну працю заради процвітання України.

**Виходять :**

**Андрій:** Станемо на коліна перед Матір’ю-Україною і помолимось, як Матері Божій.

**Володимир:** Станемо на коліна перед Матір’ю і душею засвітимось правдою, як на сповіді.

**Сергій:** Станемо на коліна перед Україною – і виростемо духом до небес.

**Ніка:** Вишита колоссям і калиною

Вигойдана співом солов’я.

Звешся веселково Україною,

Нене, зачарована моя.

Вишиту колоссям і калиною,

Виборену кров’ю і вогнем

Називаєм гордо Україною,

І ніхто нам цим не дорікне.

**Пісня «Моя Україна»**

**Слайд шоу «Моя Україна»**

**Вихователь:** Україна – рідний край,Поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти,Тут живемо я і ти.

Україна – це наша рідна земля, рідний край де ми народилися. ЇЇ багатство – це хліб і цукор, сталь і вугілля, літаки і комп’ютери. А ще тихі озера, безмежні лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади. Це гори Карпати та шахти Донбасу. Це – калина, барвінок, м’ята. Україна – це земля де ми з вами живемо, де живуть наші рідні, де жили наші предки. І все це треба любити, пам’ятати, берегти.  Такою ми хочемо бачити під мирним небом нашу неньку – Україну.

Україна не раз піднімалася з колін. Побита і ціла в ранах, та нездоланна для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Здавалось все скінчилося, давно минуло і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталось. Що робиться з тобою, чому ти плачеш,  Україно?

Ми вшановуємо пам'ять героїв України: Голодомор 1932-1933рр, Битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та  не  залишають  байдужими  жодного  громадянина  країни.

Українці –найпрацьовитіша, найщиріша і найспівочіша нація. Та, на жаль, дзвінка пісня навіває в наші серця не радість, а тривогу за нашу країну.

**Гурт Джерело … «О Україно Господь з тобою!»**

**Володимир Вавілов – Джуліо Каччіні «Аве Марія»**

**Виходить мама – звертається до свого сина:**

Коли маленьким був, я колисала,   
Пісні-перлини сипала до ніг,   
Молила , щоб недоля не приспала,   
Просила Бога, щоб тебе зберіг.   
Мій любий сину, зоряний світанку,   
В канву життя непройдених доріг,   
Вплітала щирим серцем в вишиванку   
Свій материнський світлий оберіг.   
І вишила я хрестиком стежини   
Під шепіт трав та пісню солов’я .   
Рости, рости! Зростай , моя дитино,   
Надія, щастя, радосте моя!   
Як весни будуть плинуть без упину   
Й зозуля накує багато літ,   
То не забудь і посади калину,   
Та на землі залиш достойний слід.

**Вихователь:** Дуже любить мати своїх дітей. І скільки б їх не було в неї: одне, двоє, троє чи четверо – любові вистачає у матері на всіх. Ця материнська любов – всесильна, безмежна, безкорисна. Вона оспівана здавна у народних піснях і легендах. Прослухайте одну з легенд.

**Саша: Легенда про матір.**

Дівчину вродливу юнак покохав,

Дорожче у світі за неї не мав.

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 справжній єси,

Мені серце неньки живе принеси».

Юнак, мов стерявся: не їв і не спав,

Три дні і три ночі він десь пропадав.

І стався опівночі лютий злочин:

Мов кат, витяг 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 неньчине кров’ю стекло,

І ніжно від жалю воно прорекло…

Востаннє озвалось до сина в ту мить:

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

(М. Вороний)

**Вихователь:** Ось така вона, мама. Вимовляєш це рідне до болю слово – і перед тобою постає образ її, єдиної, найріднішої, наймудрішої, найсвятішої. Мати – всьому початок. Мати – берегиня роду, домашнього вогнища. Саме вона є тим центром, який єднає всю родину. Коли її не стає, все в хаті розлагоджується. Недаремно один поет сказав: «Вмерла мати – погас вогонь, що грів усю хату…» Тому ми просимо в Божої Матері щастя, здоров’я та довголіття для вас, матері.

**Ніка:** Стоїть на землі Мати, вища і святіша від усіх богинь. Прийми, Боже, молитву своїх дітей, бо ми просимо за рідну Матір, і молитва наша праведна, як і любов.

**Пісня «Молитва за маму»**

**Ілона:**

Є в мене найкраща в 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.

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,

Щоб дні її минали без смутку,без болю,

Рятуй від недуг матусеньку милу,

Даруй їй здоров'я, рукам подай силу.

Щоб вивела діток у світ та у люди,

Щоб нами раділа, пишалась усюди.

За це я складаю в молитві долоні

**До тебе, Царице, на сонячнім троні.**

**Виходять читці. Виконують композицію «Шануйте матерів».**

**Відео «Пісочне шоу»**

**Вихователь:** Людина стає на коліна тільки в трьох випадках: щоб напитися води із джерела, зірвати квітку для коханої і щоб вклонитися матері.

**Сергій:** І ми низько вклоняємося вам, і не тому що сьогодні велике свято, а тому що ви – Матері.

**Ніка:** Це ваші муки дають нове життя. Це ваші безсонні ночі роблять з безпорадних крикунів старанних дівчат і безстрашних юнаків.

**Сергій:** Це ваше велике терпіння, ваші турботи, ваша любов благословляють нас на подвиги в ім’я життя на землі.

**Ніка:** Вклоняюсь вам за те, що рятували мене від хвороб, нещастя і труднощів…

**Сергій:** Вклоняюсь тобі, дорога мамо, за те що вигодувала мене хлібом, потом і кров’ю, вірою і терпінням…

**Маргарита:** Шануйте матерів, святих Господніх дочок,  
Бо їхні сльози — як густа роса —  
З очей котилися повільно опівночі,  
Нам кроплячи дорогу в небеса.

**Саша:** Щоб ми не дихали гріховним пилом світу  
І не сліпив нам очі промінь зла,  
Щоб ми могли протистояти вітру —  
Молитвою нас мати берегла.

**Святослав:** Щоб багатіли ми душею, а не грішми,  
Ціну любові знали у житті…  
Але розмови всі облишмо,  
А пошукаєм почуття святі.

**Андрій:** Ніхто з людей не любить так, як мати,  
Ніхто не пробачає, як вона.  
Їй перед Богом ще за нас відповідати,  
А ми й не бачили, що в косах — сивина…

**Івана:** Що руки погрубіли від роботи,  
Що зморшки впали на ясне чоло…  
Але не зменшились душі її щедроти  
І серце таке ж юне, як було.

**Валентин:** Всі наші долі нею пережиті,  
Їй біль дітей — немовби власний біль.  
Її повчання — як волошки в житі,  
А наш характер — як надутий джміль.

**Анастасія:** Її пісні, немов вечірні зорі,  
Мережили нам безтурботні сни.  
І коли снігом замітало все надворі,  
Була нам мати квіткою весни.

**В’ячеслав:** Тож хай не в’яне материнська доля,  
Хай не змовкає пісня на вустах.  
Шануйте матерів — це Божа воля,  
Вони ж свої нам віддали літа.

**Ніка:** Нехай тепер радіють нашим крокам,  
І щоб ці кроки — у небесний дім.  
Немає матерів в нас одиноких,  
Буває, діти залишають їх…

**Володимир:** О, дай синівської нам, Господи, любові!  
Дай слів прощення і подяки слів!  
Щоб ми в житті завжди були готові  
До ніг припасти наших матерів…**Пісня «Мамина хустина»**

**Сергій:** Вклоняюсь тобі, Мати роду людського, ім’я якій – Жінка!

**Ніка:** Миру і щастя дому твоєму, сім’ї твоїй, роду твоєму!

**Сергій:** Миру і щастя на землі, по якій ти йдеш, Мамо!

**Вихователь:** Такими словами дозвольте закінчити наше свято. Дякуємо за увагу !!.