СЦЕНАРІЙ НЕХАЙ КВІТУЄ ДЕРЕВО РОДИННЕ

 "Рiд", а вiд нього - "Родина"!

**Ведуча.**"Родина", а від неї "народ"!

**Ведучий.**А "народ" – це, безперечно, Украïна i всi ми –ïïдiти. Старше покоління, молодi, зовсiмюнi й тi, хто тiльки спинається на ноги - всi!

 "З родини йде життя людини", - говорить народна мудрість. Тут людина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ. У сім’ї вона навчається любові й добра, шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду.

З давніх-давен існувала традиція: кожен повинен знати свій рід до сьомого коліна поіменно. З кожним членом роду були пов’язані цікаві історії, чим більше людина знала про свій рід, тим довше жила пам’ять про родичів.

 Як гілка міцно зростається із деревом, то її не відламати, так і родина ніколи не ослабне, поки буде споживати соки матінки – землі через мову, звичаї, обряди, родинні реліквії.

**Ведуча.** I коли ми говоримо: "Мiйрiд, моя родина", то у кожного в душi народжується щось таке нiжне, таке рiдне i близьке. Бо ж це найрiднiшi люди: тато, мама, бабуся і дiдусь, брати та сестри. Отож, пориньмо сьогодні у спогади. Згадаймо де починалося наше життя, перші кроки, стежину до отчого порогу,рiднудомівку, просторий двiр, квітучий сад, криниця з чистою джерельною водою, свій рід і мудре батьківське слово.

 **Ведуча.** Бо з усього цього зiткане наше життя, ми - галузка, гiлочка великого родового дерева.

**Виходять читці.**Родино, дорога родино!

Що може бути краще в світі цім?

Чим більше дорожить людина?

За батьківський і материнський дім!

Де можна більше зачерпнуть любові?

Де взяти більше доброти?

Як в материнськім ніжнім слові,

Як з батька щедрої руки!

Батьки і діти! Діти і батьки!

Нерозділиме і довічне коло.

Ми засіваємо життєве поле

І не на день майбутній – навіки!

Отож зібралися ми нині

Щоб поклонитися РОДИНІ

І побажати щастя всім!

**Звучить пісня. Ірина Федишин «Родина»**

**Ведучий.**Материнство – це нескінченність людського роду. Любов до рідних починається з Матері з ніжної колискової пісні, у якій вмістився увесь світ, виспіваний лагідними материнськими устами. Світ, у якому панують радість, щастя, щирість і справедливість, життєдайна надія та невмируща віра у перемогу добра і краси!

**Ведуча.**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.

**Ведучий.** Яка ж вона, материнська доля?

**Ведуча.** 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…

**Ведуча.** Мамо! Ніжна, щира, добра, сувора. З радістю і болем завжди линемо до тебе із найдальших країв, із найсолодших обіймів, із найгіркіших розчарувань!

**Ведучий.** Виростають діти-соколята, вилітають з родинного гнізда, та на все життя пам’ятають колискову пісню, лагідну усмішку, ніжний погляд, теплі материнські руки і щиру молитву матері.

**Фонова музика.**

**Виходять дівчата – читці. Композиція «Мамина молитва»**

Щонедiлi зранку

Мама йде до храму,

Просить тихо в Бога

Долi для дiтей:

Щоб росли розумнi,

Щоб росли здоровi;

Й котяться у мами

Сльози iз очей.

Ця молитва щира

Враз летить до Бога:

Слiзного прохання

Не вiдкинеВiн,

Бо молитва мами -

То найбiльша сила;

Серце материнське

Молиться без слiв.

А коли прийдеться -

В дальнюю дорогу

Мама нас з любов"ю

Поблагословить:

Мамина молитва

Розсуває гори,

Зiркою ясною

Вперед нас летить.

В радостi i в горi,

В щастi i в тривогах,

У батькiвськiйхатi,

Чи в краях чужих,

Нас теплом зiгрiє,

Й завжди допоможе

Мамина молитва -

Рiднийоберiг.

**Виходить мама з двома дітьми.**

Прошу, Господи, ТЕБЕ за свого Сина.

Дай йому долю кращу за мою, хай він біди і розпачу не знає.

За нього серцем зболеним молю, любов ТВОЯ його, хай не минає.

Опорою йому станьу житті, дай йому світла, мудрості, терпіння.

Його до себе міцно пригорни, не дай, щоб він спіткнувся об каміння.

,,ОТЧЕ НАШ " - із вірою до Тебе, я звертаюсь в цю годину,

І Молюсь за Доньку, не за себе, збережи, прошу, мою дитину.

Дай їй, Боже, Долю - Вишиванку, підбири яскраві кольори,

Буду я молитись до світанку і досконудякувать ТОБІ !

Дай їй, Боже, радості і щастя, поможи їй встоїти в вітри,

Пережити сили дай нещастя, і до себе, доню, пригорни.

**Оля.**Всевишній Господи!

 Я знову з проханням. Як і кожного разу: молюся за неї. За її здоров’я, за її силу та процвітання.

**Олег.** За милостиву, щедру на добро долю – для неї! За її успіхи, за радість щоденну молюсь.

Бережи, Господи, усіх дітей!

Від бід відверни,

З стежки невірної уведи,

Дай їм відданих друзів.

Бережи, Господи, усіх дітей!

**Пісня А. Матвійчука «Мамина молитва»**

**Ведучий.** Слово «Матір» - має триєдину сутність. Бо через нього ми вшановуємо Божу Матір – Діву Марію та неньку Україну.

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

**Ведучий.** З ласки і волі Господньої 1 вересня 2012 р. у нашій альма - матері освячено духовну святиню, капличку Діви Марії. На цьому святому місці кожен із нас може наодинці побути з нею, стати під її покров , поговорити , попросити здоров’я для себе і своїх рідних.

**Ведуча.**Щасливі ми, що народилися й живемо на багатій, щедрій землі Україні. Це земля наших предків. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій, які сьогодні відроджуються.

**Ведуча.**Нелегкі настали часи для матері – України. За незалежність, мир, волю, справедливість багато молодих юнаків віддали життя за наш спокій. Кожен з нас свідомо знає, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям «Небесня Сотня» і воїни на сході.

**Ведучий.**Ще не загоїлися рани майдану. Небесна сотня поповнилася новими ангелами. А вже душі загиблих у зоні АТО зірками спалахували на небі. Україна продовжує оплакувати своїх героїв. І лише матері чекають додому своїх синів і страждають від болю.

**Імпровізація дівчина – мати згорьована проводжає сина на війну.**

**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.

**Звучить пісня. І. Федишин «Прошу в неба»**

**Ведуча.** Мати і батько – найближчі й найрідніші люди для кожного з нас.

**Ведучий.**  Батько господар у домі. Його роль у нашому житті неоціненна. Він суворий і вимогливий, саме батько стоїть на захисті своєї родини.

**Ведуча.**Батько в родині є прикладом для своїх дітей. Він виховує їх, слово його завжди є законом. Кажуть, що дітей потрібно любити так, щоб вони цього не знали. Саме така – батьківська любов.

**Ведуча**

Батько в родині завжди голова сім ї. І ним, батьком, пишаються. Якщо батько добрий господар, то і родина вся живе багато й щасливо.

Тато – це та людина, яка може для дітей зробити все: захистити у лиху годину, розділити нашу радість. Він може бути для нас вірним другом і порадником.

**Пісня «Батько»**

**Студенти читці.**

Сім’я, Родина”, “рід”, які слова святі!

 Вони потрібні кожному в житті,

 Бо всі ми з вами гілочки на дереві,

 Що вже стоїть віки.

 Це дерево – наш славний родовід,

 Це батько, мати, прадід твій і дід.

Ну, словом, родичі й близькі усі.

І є ще предки давні — це коріння,

Що глибоко у цій землі лежить.

А діти, діти — нове покоління,

Це пишне гілля, що увись летить.

Родинне дерево ось тут укоренилось,

На цій землі, у рідному краю.

Й новим гіллям так щедро розпустилось

Та має біографію свою.

Потрібно всім це дерево вивчати,

Бо ми господарі на цій святій землі.

Коріння роду треба добре знати,

Дітей навчати, поки ті малі.

Бо що то за людина без коріння?

Як перекотиполе, що летить...

Без роду-племені, його благословення

Не може праведно на цій землі прожить.

Батьки і діти! Діти і батьки!

Нерозділиме і довічне коло.

Ми засіваємо життєве поле

І не на день майбутній – навіки!

**Звучить пісня. Тетяна Шарган «Українська родина».**

Сім’я – це пам’ять роду, а рід – запашна гілка на кроні української державності.

То нехай же з року в рік, із століття в століття пишно розквітають крони наших плодових дерев, нехай коріння їхнє буде міцним і дужим від діда до прадіда.

**Ведучий.** Від батька до сина.

**Ведуча.** Від матері до доньки.

**Ведучий.** Дай Боже щоб у кожному роду та й не було переводу.

**Ведуча.**Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.