**Біловодський районний центр дитячої та юнацької творчості**

**Виховний захід**

**«Кобзарева струна не вмирає»**

**Черкасова Катерина Іванівна**

**«Кобзарева струна не вмирає»**

**2017рік**

**Мета:**Ознайомити з життєписом великого сина українського народу Т.Г. Шевченка. Вчити дітей добирати необхідний матеріал з літератури. Працювати над розвитком їх активного мовлення – виробляти в учнів уміння зв’язно висловлювати свої думки. Розвивати їх акторські здібності в декламуванні віршів. Продемонструвати красу і чарівність Шевченкового слова. Виховувати любов і повагу до спадщини, яку залишив поет.

**Звучать позивні «Реве та стогне Дніпр широкий»**

Велетню духу,лицарю могутньої,творчої сили,співцеві волі народної Тарасу Григоровичу Шевченку присвячується….

**1-й вед.:** Навесні, коли тануть сніги

І на рясті заграє веселка,

Повні сил і живої снаги

Ми вшановуємо пам'ять Шевченка.

**2-йвед.:** Ти слухав Кобзаря?

Ти чув його печаль,

Що піснею лилася

З-під струн?

Горіла,мов зоря,і сяяла як жар,

Висока пісня кобзаревих дум.

Дзвенить вона і досі у серцях,

Відлунюється в співі журавлів -

Великим Кобзарем оспівана в віках

Чарівна мова рідної землі.

**Вчитель:** В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу - Тараса Шевченка. 203 роки минуло з дня народження поета, проте і нині живе під сонцем України Кобзареве слово, слово великої, непогасної любові до свого народу, своєї землі. Сьогодні ми зібралися,щоб вшанувати пам’ять великого Кобзаря. І хоча багато років минуло з того часу,коли народився він «…на українській землі,під українським небом,проте він належить до тих людей-світочів,що стають дорогими для всього людства і що в пошані всього людства знаходять безсмертя».

Мужицький син,кріпак,школяр Моринського дяка-п’яниці,самоук,професор графіки Петербурзької академії мистецтв,геніальний пот,мислитель,патріот-інтернаціоналіст,інтелігент з душею людського милосердя…І все це він-Тарас Григорович Шевченко.

Ні,не мужикуватий селюк і не наївний неотесаний простак,як дехто з потомственних панських родин «подавати Шевченка. Це був велет духу і душі народної,що вивів себе самого на вершини всесвітньої культури щоденною каторжною працею,назавжди зрікшись світських благ,що манили в свої обивательські тенета».

**1.вед**: Шевченко - це буря

Шевченко - це гнів!

Огненного серця удари..

Як блискавка в небі,

Як жайвора спів,

Зорі золотої пожари

**2вед:**  Це-сонце,що сяє з-під хмар,як з-під вій,

Розпечений клекіт металу..

Мільйонами став він у пісні своїй,

І їхньою пісня ця стала.

**1вед:** У серці народу,в народних вустах

Їй жити й життя прославляти.

Садів аромати і шаблі розмах -

Це слово Шевченка крилате.

**2-вед:** Віддав він народу всі сили в борні

За долю його соколину

І,сповнений віри у сонячні дні

Він кликав любить Україну.

**Звучить пісня про великого Кобзаря**

**1-й учень:** Щороку в березні до нас

Значний приходить день

Це ж народився наш Тарас

Творець палких пісень.

**2-й учень:** Не на шовкових пелюшках,

Не у великому палаці,

В хатині бідній він родивсь,

Серед неволі, тьми і праці

**1-й вед.**: 9 березня 1841 року весна подарувала на радість людям маленького Тараса. Народився він у селі Моринцях, що на Черкащині, в бідній хаті Григорія Шевченка. Давно це було… У невеличкому селі Моринцях народився і зростав маленький Тарасик. Ще пройде багато років, допоки він виросте, стане талановитим поетом та знаним художником. Тарасик був такий, як і ви, допитливий, розумний, кмітливий, дуже любив свою старшу сестричку Катрусю, з цікавістю слухав розповіді дідуся про давнє минуле.

**До вашої уваги відеофільм «Край,де народився Шевченко»**

**2-й вед.:**Восьмилітнього Тараса батьки віддали до дяка в «науку». Дивна це була наука. П’яниця – дяк навчав дітей по церковних книгах. За найменшу провину карав своїх учнів різками. Будучи уже відомим поетом,Т.Шевченко згадував ту школу,куди привела його кріпацька доля.

«…Ти взяла мене маленького за руку

І в школу хлопця одвела,

До п’яного дяка в науку

Учися,серденько,колись

З нас будуть люде, - ти сказала»

**1-й вед.:** Поки була мати,хлопчику жилося добре,але Катерина Акимівна часто хворіла і в 1823 році померла.

«.. Там матір добрую мою

Ще молодую у мо праця гилу

Нужда та положила…»

**2-й вед.:**У батька,Григорія Івановича,на руках зосталося п’ятеро дітей. Одному було важко. Змушений був одружитися вдруге. Мачуха,Оксана Терещенко,мала своїх троє дітей. Ось що про це пізніше говорить Шевченко: « Хто хоч здалеку бачив мачуху та зведених дітей,той бачив пекло в самому огидному його тріумфі».

**1-й вед.:**У 10 років Тарас Шевченко здійснив першу велику подорож - батько,який ходив на Південь з чумацькими обозами,взяв його з собою. А через рік хлопець залишився круглою сиротою – в 1825 році Григорій Іванович помер.

**1-й учень:** І мати кинула цей світ

Як мав Тарас лиш дев’ять літ.

Потім два роки не привало,

Ще й батька рідного не стало.

Зостався круглий сирота

І гірко попливли літа.

Ходив, шукав що було сили,

Людей, щоби добра навчили.

Писати вчився у дяка,

А малювати в маляра.

По селах пас чужих ягнята

Та мачуха прогнала з хати.

**2-й вед:** Малий Тарас був цікавим і допитливим хлопчиком і мав велику любов до життя, хоч важко було йому,сироті. На літо мачуха віддавала Тараса в пастухи. Але життя продовжується. «Все робитиму: воду носитиму, дрова колотиму, в школі прибиратиму, тільки дозвольте в школі жити і вчитись». Та дяк більше знущався з Тараса, ніж учив його. Він утік від нього, бо почув, що в сусідньому селі є дяк, який вміє малювати. Але і цей дяк вчити хлопчика не збирався. І знову пошуки роботи, найми, аби дістати шматочок хліба, якусь одежину. Повернувся Тарас до свого села, деякий час пас свиней у свого дядька, а пізніше – громадську череду. Перебуваючи на засланні, Шевченко пригадав своє важке і разом з тим неповторне дитинство.

**1-й вед.:** До вашої уваги відеофільм «Край,де народився Шевченко»

**2-й учень:** У тяжкій неволі

Ріс малий Тарас.

Він не вчився в школі –

Він ягняток пас!

**3-й учень:** «Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало,

Неначе в Бога......

Уже прокликали до паю,

А я собі у бур’яні

Молюся Богу... І не знаю,

Чого маленькому мені

Тоді так приязно молилось,

Чого так весело було.

Господнє небо, і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята —

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати —

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,…»

**1-й вед.:** Важка була в нього доля, але в серці жила велика любов до рідної України, до рідного народу, до рідної мови. Доля закинула Тараса далеко від рідного дому, аж у Петербург, де він залишався у пана, не маючи змоги вчитися і малювати. Лише згодом його друзі викупили з неволі. Потім переїзд до Ніжина. Згодом заслання на 10 років. Після заслання поїхав на Україну. Ось послухайте, як він говорив про Україну: « Рідний край – у груди б’ють духмяні пахощі зелених гаїв, широкополих ланів.» Шевченко мріє, пише, милується.

**1-й учень:** … Світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

**2-й учень:**  Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Між ярами над ставами

Верби зеленіють.

**3-й учень:** Сади рясні похилились,

Тополі поволі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

**2-й вед.:** Мріям не судилось здійснитися. Знову арешт. За бунтарські вірші 33-річного Тараса забрали в солдати. Незважаючи на заборону,Тарас Григорович писав вірші і ховав їх за халявою чобота. Тепер цю книжку називають захалявною. Поет писав: «О думи мої!О славо злая!

За тебе марно я в чужому краю

Караюсь,мучуся…Але не каюсь.»

**1-й учень:** Змовкла пісня на устах,

Але в душі жила, бриніла

І в серці бідного співця

Вогнем палаючим горіла.

Він рвався серцем із тюрми

На волю, до ланів широких,

До тихих тих могил високих.

Та сил в співця вже не було,

Остання пісня продзвеніла.

І в небо тихо піднеслась

Душа поета наболіла.

**1-й вед.:** 9 березня 1861 року Тарасу Григоровичу виповнилося 47 років. Надійшло багато вітальних телеграм. Привітати поета,який лежав тяжко хворий,прийшли друзі. А 10 березня перестало битися серце великого Кобзаря. Це була велика втрата для всього українського народу. Поховали його у Петербурзі, а згодом тіло перевезли на Україну і поховали на Чернечій горі поблизу Канева. Так заповідав великий поет. А збірка віршів поета «Кобзар» невдовзі сколихнула всю Україну.

**1-й учень:**  Умер співець, але живуть

В серцях людей слова безсмертні.

Й сьогодні по Вкраїні всій

Бринять його пісні славетні.

**2-й учень:** Йшов він долею своєю

Так, як Бог сказав.

І в кінці дороги тої

Книга, книг «Кобзар»

**2-й вед.:**  Це був Поет. Поет з родини бідної,

А душу мав розкрилену , як птах.

Гарячим болем і живою піснею

Його слова – в народу на вустах.

**1-й вед:** А скільки ж раз його було розіп’ято

За правду, за «Кобзар», і «Заповіт».

В душі народу словом заповітним він

Залишив вічний і глибокий слід.

**(всі виходять )**

**1-й учень:** Він був сином мужика,а став володарем у царстві духа.

**2-й учень:** Він був кріпаком,а став велетнем у царстві людської культури.

**3-й учень:** Він був самоуком,а вказав на нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

**1-й вед.:** Доля переслідувала його в житті скільки могла,та вона не змогла перетворити золота його душі в іржу,ані його любові до людей в ненависть і погорду,а віри в Бога у зневіру й песимізм.

**2-й вед.:** Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість,яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

**Всі разом:** Отакий був і є для нас,українців,Трас Шевченко.

**Звучить пісня «Заповіт»**