СЦЕНАРІЙ

СЕРЦЕ МАМИ

з нагоди відзначення свята Дня матері

За участю завідувачів бібліотек: ВCП Заліщицького фахового коледжу імені Є. Храпливого НУБіП України, Рівненського фахового коледжу НУБіП України, Путивльського фахового коледжу СНАУ, Іллінецького державного аграрного коледжу.

Мета: Маємо виховувати у студентів любов і шанобливе ставлення до жінки - матері, почуття вдячності, повагу до старших, зміцнення родинних стосунків.

- Під час марафону зустріч з прикарпатською письменницею Оксаною Кузів.

- Поетичним словом розкажемо студентам про мамину любов, її жертовність, що супроводжує дитину впродовж усього життя.

- Поговоримо про відомих поетів, письменників, які образ матері возвеличили у своїх творах.

Оформлення: антураж - прибрано вишитими рушниками, хустинами різних кольорів, квітами, ікона Матері Божої. Учасники одягнуті у вишиті сорочки. На фоні мелодії «Пісня про рушник».

**Парнета Н.М.** Місяць травень особливий. В ці дні складаємо молитви Діві Марії. В Другу неділю травня відзначаємо світле свято Всесвітній День матері щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей.

Серце мами, рідне і гаряче,

За тобою слідує в путі,

І коли душа твоя заплаче -

Серце від образи захистить.

І закриє від біди собою.

Серце мами, сповнене тривог,

Серце мами завжди із тобою!

Сьогодні ми зібралися для того, аби поговорити про матір. Не стане навіть одного дня, щоб розказати про її роль у житті у кожної людини.

Ми разом із вами маємо виховувати у студентській молоді любов і шанобливе ставлення до жінки - матері, почуття вдячності, повагу до старших, зміцнення родинних стосунків.

Прислів’я каже: «Найвища любов – Господа, найкраща любов – Матері». Материнське серце не знає кордонів страху, сумнівів, розрахунків. Мамина любов очищає нас, зігріває, зупиняє перед безоднею. Мати – захист і притулок для дитини. Все, що є в нас найкращого, все від неї, від рідної неньки.

Багато поетів, письменників, піснярів возвеличили і оспівали образ матері у своїх творах. Сьогодні у нашому марафоні Оксана Кузів прикарпатська письменниця та журналістка. Світ слова цієї авторки насправді єнчий, а не інший. Бо, на мій погляд, тільки це означення може передати ту глибоку філософію, неповторний світ і тепло слова, якими характеризується літературна неповторність творів пані Оксани. Запрошую Вас…**Оксана Кузів до 20 хв.**

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

Продовжуючи цю тему запрошую до виступу **завідувачку бібліотеки "Бережанського фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України" Ольгу Михайлишин.**

Місяць травень — це місяць Небесної Матері Діви Марії, яка для нашого народу є особливо шанованою, заступницею скривджених і знедолених, яка благословила у хресну путь свого єдиного Сина — Спасителя людства. І сьогоднішнє свято — це свято Божої Матері, матері України і нашої земної матері, яка дала нам життя. Адже саме вони є тими чистими джерелами, з котрих людина живиться від першого свого подиху на цьому світі до останніх днів життя.

Ой, маю я три матері та всі три хороші, -

Три матері, як три квітки, як три красні рожі!

Перша мати - Непорочна, як лілея біла,

Із дитятком-Немовлятком, Пречистая Діва.

Друга мати - це найкраща на світі країна,

Земля наша, наша славна Ненька Україна.

Третя мати - що ж про неї гарного сказати?

Це ласкава, люба, мила рідна моя мати.

Ой маю я три матері та всі три хороші, -

Три матері, як три квітки, як три красні рожі!

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.

У Пречистій Діві Марії знаходимо миле слово, розсудливу пораду, материнську мудрість, оновлену надію. Будь почитателем Богородиці і обов’язково будеш щасливим.

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 сво

Даруй, Маріє!

**Парнета Н.М.** Цікавою і складною є історія України та українського народу. В усі віки любов до своєї країни надавала сили нашим предкам. Друзі, ми пишаємося тим, що ми українці, що маємо таку чудову, рідну, найкращу країну, нашу маму – Україну! І в ці нелегкі часи ми вкотре переконалися, яка вона нам дорога і рідна. А яка вона багата і барвиста розкаже

**Юлія Смірнова «Путивльського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету»**

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

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

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.

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

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!

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 Україну.

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

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

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

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.

**Парнета Н.М.** Нелегкі настали часи для матері – України. За незалежність, мир, волю, справедливість багато молодих чоловіків, юнаків борються за наш спокій.

І лише матері чекають додому своїх синів і страждають від болю. До виступу запрошую

**Людмилу Бурячинську завідувачку бібліотеки Рівненського фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України**

**Читець.** Проводжає мама сина на війну

Душу розриває і собі й йому

Тихими сльозами,що із серця йдуть

Слів... немає в мами,скроні аж гудуть,

Бо не знає мама і ніхто не зна,

Чи надовго буде клята ця війна,

Чи вже скоро хлопці додому прийду́ть?

А хто зна чи при́йдуть,чи там пропаду́ть.

**Мама.** Виростила сина я не для війни,

не для гармат і не для автомата.

Оберігала я його крильми -

Любити вчила, а не убивати.

Плекала сокола, пишалась між людьми,

Молилася за нього. Боже милий!

Я хочу тішитись його дітьми .

І що ж? Для чого зараз ця війна?

Чому дітей багато так згубили?

**Син.** Не плачте, мамо, я повернуся живим,

Молитву чую Вашу – кожне слово.

Несу я свій обов‘язок святий:

Бороню край і нашу рідну мову.

Лелека, як вертає до весни,

Повернуся живим я і здоровим.

А поки зігрівають мене сни,

Там горнусь у обійми Ваші, мамо.

**Читець.** Син вистояв, вижив, вернувся додому,

По маминій щирій, душевній молитві.

Як він уцілів невідомо нікому,

І вийшов з страшної, пекельної битви.

**Читець.** Від щастя заплакані очі у мами,

Найкраща матусина мрія здійснилась.

Синок повернувся її молитвами ,

Бо мама молилась, від серця молилась.

**Парнета Н.М.** Справді, материнська молитва – воістину рятівне коло. Її вплив прирівнюється до чуда. Таку міць молитовне материнське прохання отримало від самого Господа за свою чистоту, жертовність і безкорисливість. Нехай кожна мама дочекається свого сина, дружина - чоловіка, діти - батька.

Щоб всі наші Захисники повернулись додому живими.

Віримо, молимось. Нехай Всевишній їх оберігає.

Мамина доля! Мати – берегиня роду, домашнього вогнища. Саме вона є тією ниточкою, яка єднає всю родину. Є тим серцем дому, у якому панують радість, щастя, щирість і справедливість, життєдайна надія та невмируща віра у перемогу добра і краси! **Пані Надіє, яка ж вона, материнська доля?** **Надія Ємчук завідувачка бібліотеки зі своїми колегами Заліщицького фахового коледжу імені Євгена Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України .**

Мати всьому початок. Мати – берегиня роду, домашнього вогнища. Саме вона є тією ниточкою, яка єднає всю родину. Невтомні материнські руки…Не було такого чого б вони не вміли. Мати — завжди трудівниця. Вона — як сонце, непосидюча, сумлінна, душевна. Жодної хвилинки не знаючи відпочинку, наші матері завжди працюють. Материнська доля - щаслива і нещасна, весела і сумна. Це безсонні ночі, велике терпіння, мудрість, це - материнська любов, яка не знає кордонів, сумнівів, розрахунків. Все що є в нас найкраще від неї, від рідної неньки.

Знову мама до вікна припала.  
В невеликій шибці — цілий світ.  
А надворі віхола кружляла  
Спомином тривожних давніх літ.

Мамо! Мамо! Там лиш сніг по полю  
Й сумно плаче вітер, як скрипаль.  
Може, нелегку жіночу долю  
Бачиш крізь засніжену вуаль.

Бачиш свою молодість журливу.  
Бачаться всі діти, ще малі,  
Як їх піднімала терпеливо,  
Як білила одяг у золі,

Як сушила сіно за ставами,  
Як пекла хліби на черені,  
Як щодня удосвіта вставала…  
Нам крізь сон лиш чулися пісні.

Ще живе коріння родоводу:  
Діти, внуки, правнуки малі  
З батьківських криниць черпають воду  
І несуть надію на крилі.

Відійдеш від шибки, ненько-мати.  
Ой літа, безжалісні літа!..  
Й будеш довго фото розглядати,  
Ти на ньому — гарна й молода…

**Парнета Н.М.** Образ матері возвеличений у слові і оспіваний не одним поколінням поетів. Бібліотекарі найбільше знають про ці твори.

**Запрошую до спілкування Оксану Пальоху завідувачку бібліотеки Володимир – Волинського фахового коледжу імені Агата́нгела Кри́мського.**

Кожен із відомих майстрів слова створив свій образ найріднішої в світі людини, в якому і буяння краси, і тепло любові, і синівська самовідданість.

Борис Олійник – чи не єдиний із відомих авторів, який присвятив матері цілу книжку – «Мати сіяла льон», низка поезій, що стали загальновідомими піснями.

Образ матері, її почуття у своїй знаменитій пісні про рушник Андрій Малишко оспівав, добре розуміючи, що, поки мати жива, «незрадлива материнська ласкава усмішка» і «засмучені очі очі хороші її» будуть супроводжувати дітей на життєвих дорогах. Ця поезія майстерно вишита автором на рушнику, який є одним із оберегів української родини.

Зворушливий до болю вірш Бориса Олійника «Пісня про матір» наголошує на тому, що все добре – від матері. «Це вона прибрала планету», а головне – «навчила дітей, як нас віті по совісті жити».

Мотив вишитої хрестиком чи гладдю людської долі продовжує у своїй творчості Дмитро Павличко. Вишита мамою сорочка в поезії «Два кольори», символізує любов і журбу, радість і смуток, бо на життєвих дорогах, як і в шитті переплились особисте і вічне. Творів про маму багато, про них говорити не переговорити але найбільше мені до душі такі слова…

**Парнета Н.М.** Впродовж тисячоліть, незважаючи на всі лихоліття, Мамине серце є вічним джерелом невичерпної любові і енергії. Вона не розгубила спадщини, а захистила і передала наступним поколінням її найбільші скарби – життєдайні джерела: сильної віри в Бога, багатства традицій, рідну мову і культуру. А які диво – обереги, узори вишивала мама на білому полотні гаптуючи у вишитті долю дітей, історію краю.

**Запрошую до поетичного слова про мамине вишиття Людмилу Бурковську завідувачку бібліотеки Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету.**

Вітаю колеги! Вже у четвер 19 травня відзначатимемо День вишиванки. Цей день не пов’язаний із релігійними святами, а також не є державним, але за 15 років він дуже сподобався багатьом українцям.

Наші мами справжні трудівниці із золотими руками.

Саме в той рушник чи сорочку, яку дитя носитиме на тілі, вкладала вона свої думки, сподівання на гарну долю дитини, на щасливе майбутнє. Тому вишиті сорочки, рушники, обруси – це закодовані добром, любов’ю та молитвами символи, які неодмінно оберігатимуть власника від усього лихого.

Майже кожна область, кожен регіон, часто і окремі села, від матері до дочки передавали свої узори. Тому за кольором , орнаментом вишивки завжди можна визначити місце її виготовлення. Здебільшого в Україні переважали вишивки червоними та чорними нитками. Наш регіон славиться… Вишиванням займалися кожну вільну хвилину, на вечорницях і досвітках, довгими осінньо-зимовими вечорами.

Не уявляємо ми доброї батькiвської хати без прикрас: вишиванок i рушникiв - витворiв народного мистецтва. Саме з батькiвської хати починається пiзнання свiту.

Вишиванка — це гарно, це наше, рідненьке,

Це стремління душі і політ до краси.

Вишивати для діток старалася ненька…

Тож свою вишиванку з любов’ю носи.

В ній любов і турбота, усі сподівання,

Світлі мрії, натхнення і серця політ…

Захистити дитину свою намагання,

Щоб здоровою, мудрою йшла вона в світ.

Тож вона оберіг! В ній краса, в ній надії,

Вічні думи матусі у вишивці тій.

Щирість серця її, світлі мамині мрії.

Тож вклонися доземно матусі своїй.

Одягни вишиванку і нею пишайся,

**Парнета Н.М.** Слово «мати»... Вічне й неповторне, як світ. Де б ми не були, що б не робили, завжди матуся освітлює наш шлях своїм ніжним серцем, відданим своїй дитині. Вона завжди поруч — і в дні важкі, і в дні на щастя щедрі. І на цьому, і на тому світі наші мами моляться за нас.

Материнське серце здатне пройматися болем дитини на відстані, журитися долею своїх дітей усе життя. Якби могла—сонечко прихилила б.

У народі кажуть: «Як під сонцем квітам, так з матір'ю дітям». Бо ж справді, мати в хаті — це серце, що дає життя всій родині.

**Діалог сина з мамою. Викладачка фундаментальних дисциплін Борщівського агротехнічного фахового коледжу Надія Чернятинська і її син Володимир студент освітнього закладу.**

Син. Розкажіть мені, мамо, про вишні.

Їх було так багато в саду.

Мама. Були, сину, морози невтішні,

А вони кого хочеш зведуть.

Син. Розкажіть мені, мамо, про долю,

Чи людині підвладна вона?

Мама. Наша доля, мій сину, як море -

Той пливе лиш, хто має човна.

Син. Розкажіть мені мамо, про пісню,

Від якої душа стрепенеться.

Мама. Пролетить вона доброю вістю,

І у пам’яті внуків озветься.

Син. Розкажіть мені, мамо, про серце

Материнське, безмежно терпляче.

Мама. Не тривож, мій любий, озерце,

Що верба над ним жалібно плаче.

Син. Розкажіть мені, мамо, про роки -

Чи спливають помітно вони?

Мама. Роки, сину, помітні, допоки

Матерів пам’ятають сини.

**Викладачки Борщівського агротехнічного фахового коледжу**

Мої діти - то кров моя,

В них уся моя сила,

Мої діти - життя моє,

Бо без них я безкрила.

Розділю своє серденько

Та й на дві половини:

Доні буду я сонечком

І рікою для сина.

За дітей - звірем з кігтями,

Гострим лезом, ще й каменем,

Буревієм та грозами,

Нездоланною стану я.

І в молитві до Господа,

На коліна ставатиму,

Щастя й долі дітям своїм

Доки й сили благатиму.

**Парнета Н.М.** Таке воно «Серце мами»…Рідне і любляче, терпеливе і безкорисливе, золоте і святе, завжди з нами в молитвах. Чи мала дитина, чи доросла має берегти серце мами. Бо допоки живі матері, ми діти!

Друзі! Травень особливий! У цьому місяці відзначаємо дуже важливі події, свята котрі дорогі для нашого серця. Припадають на цей місяць видатні християнські свята – Мироносна неділя. І чудові відзначення Дня Матері, День сім’ї і Всесвітній день вишиванки.

Ці дати, події, відзначення об’єднують нас людей, наших дітей і родини. Саме з Жінки – Матері починається все на Матінці – Землі. Мама народила, виплекала дитя і благословила на щасливу життєву стежину. Це Вона свої молитви возносить до Богородиці, бо материнська молитва ломить залізо. Це Вона своїми невтомними руками створила диво – вишивані узори! Мама своєю любов’ю горне до свого серця дітей, сім’ю, бо вона є Берегинею родинного вогнища! Згуртуймося разом! Будьмо єдині в вірі і любові, помислах і ділі! Шануймо наше – все! Пам’ятаймо де починалося наше життя, перші кроки, стежину до отчого порогу, рiдну домівку, мудре батьківське слово! Не зрадьмо сім’ю і свій рід! Будьмо оберегами надбаного аби родинні реліквії передати нашим дітям!

Впродовж тисячоліть, незважаючи на всі лихоліття, Мамине серце є вічним джерелом невичерпної любові і енергії. Вона не розгубила спадщини, а захистила і передала наступним поколінням її найбільші скарби – життєдайні джерела: сильної віри в Бога, багатства традицій, рідну мову і культуру. А які диво – обереги, узори вишивала мама на білому полотні гаптуючи у вишитті долю дітей, історію краю.

Запрошую до поетичного слова про вишиття пані Людмилу. Вітаю колеги! Вже у четвер 19 травня відзначатимемо День вишиванки. Цей день не пов’язаний із релігійними святами, а також не є державним, але за 15 років він дуже сподобався багатьом українцям.

Наші мами справжні трудівниці із золотими руками.

Саме в той рушник чи сорочку, яку дитя носитиме на тілі, вкладала вона свої думки, сподівання на гарну долю дитини, на щасливе майбутнє. Тому вишиті сорочки, рушники, обруси – це закодовані добром, любов’ю та молитвами символи, які неодмінно оберігатимуть власника від усього лихого.

Майже кожна область, кожен регіон, часто і окремі села, від матері до дочки передавали свої узори. Тому за кольором , орнаментом вишивки завжди можна визначити місце її виготовлення. Здебільшого в Україні переважали вишивки червоними та чорними нитками. Наш регіон славиться… Вишиванням займалися кожну вільну хвилину, на вечорницях і досвітках, довгими осінньо-зимовими вечорами.

Не уявляємо ми доброї батькiвської хати без прикрас: вишиванок i рушникiв - витворiв народного мистецтва. Саме з батькiвської хати починається пiзнання свiту.

Вишиванка — це гарно, це наше, рідненьке,

Це стремління душі і політ до краси.

Вишивати для діток старалася ненька…

Тож свою вишиванку з любов’ю носи.

В ній любов і турбота, усі сподівання,

Світлі мрії, натхнення і серця політ…

Захистити дитину свою намагання,

Щоб здоровою, мудрою йшла вона в світ.

Тож вона оберіг! В ній краса, в ній надії,

Вічні думи матусі у вишивці тій.

Щирість серця її, світлі мамині мрії.

Тож вклонися доземно матусі своїй.

Одягни вишиванку і нею пишайся,

Українець же ти, краю рідного син!

Бути гідним народу свого намагайся,

Одягни вишиванку й йди до вершин!