

Підготувала

учитель української мови та літератури

комунальної установи Сумська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №23, м.Суми, Сумської області

Шевець Вікторія Миколаївна

**Безсмертна Кобзарева дума звучить як заповіт для поколінь**

Усний журнал

**Ведучий. Дорогі учні, учителі, гості**! Традиційно в перші березневі дні ми згадуємо великого сина нашого народу - Тараса Шевченка. Багато літ минуло з дня народження поета, проте й нині живе під сонцем України Кобзареве слово, слово великої, непогасної любові до свого народу, своєї землі. Адже для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що створюється враження, ніби ми про нього все знаємо і він завжди з нами. Та це лише враження. Він невичерпний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших, - у ньому наша історія, реальність. Україна - це Шевченко, Шевченко - це Україна.

 **Ведуча.** Тарас Григорович Шевченко… Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Його творчість невмируща. Життя Кобзаря можна вважати справжнім подвигом у мистецтві, бо він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, українську культуру та відкрив перед ними шлях у майбутнє. З плином часу все більше переконуєшся, що поезії нашого Кобзаря — то одкровення, які він висловив на адресу минулих, сучасних і прийдешніх поколінь українців. І не одне покоління українців звіряє своє життя іменем і творчістю Кобзаря.

 **Читець**

Кобзарю! Знов до тебе я приходжу,

бо ти для мне — совість і закон…

Кобзарю, знаєш, нелегка епоха,

оцей двадцятий невгамовний вік.

Завихрень — безліч. Тиші — анітрохи…

Прости, що я дрібницями тривожу

твій вічний, твій глибокий сон… (Ліна Костенко)

**Ведучий.** Тарас Григорович Шевченко — великий поет, геній українського народу зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. У своїй творчості митець сягнув на світовий рівень. Його довершені твори сіють зерна світла й добра, палахкотять незгаслим полум’ям безкомпромісної справедливості, проникливої мудрості. Жоден поет світу не зрівняється з ним у величі своєї жертовної любові до свого народу.

 **Читець**

 **Тарас Шевченко « Мені однаково»**

Мені однаково, чи буду

 Я жить в Україні, чи ні.

 Чи хто згадає, чи забуде

 Мене в снігу на чужині —

 Однаковісінько мені.

 В неволі виріс між чужими,

 І, неоплаканий своїми,

 В неволі, плачучи, умру,

 І все з собою заберу —

 Малого сліду не покину

 На нашій славній Україні,

 На нашій — не своїй землі.

 I не пом'яне батько з сином,

 Не скаже синові: — Молись.

 Молися, сину: за Вкраїну

 Його замучили колись. —

 Мені однаково, чи буде

 Той син молитися, чи ні...

 Та не однаково мені,

 Як Україну злії люди

 Присплять, лукаві, і в огні

 Її, окраденую, збудять...

 Ох, не однаково мені.

**Ведуча.** Т. Г. Шевченко — це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Творчість Т. Г. Шевченка — це святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до Вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами.

**Читець**

**Максим Рильський «Пророк зорі»**

З дитячих літ живе у серці він,

Як материнське слово незабутнє,

І тихо каже: знай, ти не один,

З тобою друг у дні щасливі й скрутні.

Його слова — мов та вода жива,

Що гоїть рани, мертвих воскрешає;

В свої обійми правда світова

Його, як сина, радісно приймає.

Коли в важких ти стомишся трудах

Чи закрадеться в душу сумнів чорний, —

Згадай лише, який пройшов він шлях,

Який він був у бурях непоборний.

Він голос мав, як кари правий гнів,

Він голос мав, як пісня колискова.

Із муки він народної розцвів,

Щоб людям радість розцвіла чудова.

Зростає покоління молоде,

Нові вогні горять на небокраї, —

Та в далеч з наймолодшими іде

Пророк зорі, що землю всю осяє.

**Ведучий.** Святого пророка народила українська жінка – кріпачка.  **Мати** Тарасова, Катерина Якимівна, була з тих матерів, які віддають дітям усе своє життя до решти, які нічого в житті не знають, крім самопосвяти й непосильної праці: то на панщині, то в господарстві, то коло дітей ( а їх стало шестеро). Вона горіла в тій праці й клопотах, як свічка на вітрі. І згасла передчасно в сорок років»

**Читець. Марія Гармаш « Матері Шевченка»**

*Марія Гармаш «Матері Шевченка»*

Якби ти знала, як твій син

І возвеличить, і освятить

Усе, чого торкнеться він,

Але найперше – слова «мати»!

І ти живеш в його словах,

Святая мати його сина!

Бо колихала на руках

Майбутнє рідної Вкраїни.

В сльозах, в неволі, між рабів

Дала йому ти ум великий

І вільну душу, й гордий спів

І правду Божу сонцелику,

Крізь тьму віків у дикій млі

Освітить правду слово сина:

Найвища радість на землі –

У мирі мати і дитина!

**Ведуча.** Тарас Шевченко надзвичайно любив свою рідну Україну, усе життя мріяв про її свободу та незалежність, усіма силами прагнув внести свій вклад у справу боротьби за її свободу. Де б не був поет, куди б не закидала його доля, він завжди пам’ятав рідні місця і завжди прагнув скоріше повернутися до рідної землі, зустрітися зі своїми земляками і однодумцями.

 **Читець**

**Максим Рильський «Шевченко»**

Всі його ми батьком звемо,

 Так від роду і до роду:

 Кожний вірш свій і поему

 Він присвячував народу.

Він любив усе прекрасне

 Все ненавидів потворне, —

 І його ім’я — незгасне,

 Світлий образ — неповторний.

Чисту матір і дитину

 Він прославив серцем чистим,

 Всю осяяв Україну

 Поглядом він променистим.

Ось чому в сім’ї великій,

 У цвіту садів прекрасних

 Буде жити він вовіки,

 Як безсмертний наш сучасник.

 **Ведучий.** Роздуми Т. Г. Шевченка над долею українського народу, його любов до Вітчизни, печаль і туга за нею під час перебування поета на чужині висловлені у багатьох творах Т. Г. Шевченка.

Під час навчання майбутнього Великого Кобзаря у Петербурзі, а потім в казематі та в засланні в уяві поета постійно виникали картини рідної землі, рідних вишневих садочків, він пам’ятав пісні українських дівчат.

 **Читець**

**Тарас Шевченко « Садок вишневий коло хати»**

Садок вишневий коло хати,

 Хрущі над вишнями гудуть.

 Плугатарі з плугами йдуть,

 Співають, ідучи, дівчата,

 А матері вечерять ждуть.

 Сем’я вечеря коло хати,

 Вечірня зіронька встає.

 Дочка вечерять подає,

 А мати хоче научати,

 Так соловейко не дає.

 Поклала мати коло хати

 Маленьких діточок своїх,

 Сама заснула коло їх.

 Затихло все, тілько дівчата

 Та соловейко не затих.

 **Ведуча.**  На засланні Т. Г. Шевченко усі свої помисли звертає до долі поневоленого народу своєї Батьківщини. Творчість поета у той період сповнена роздумами про те, як він допомагає своїми поезіями рідному краю, як вони сприймаються українцями.

 **Читець**

**Тарас Шевченко «Хіба самому написать…»**

Хіба самому написать

 Таки посланіе до себе

 Та все дочиста розказать,

 Усе, що треба, що й не треба.

 А то не діждешся його,

 Того писанія святого,

 Святої правди ні од кого,

 Та й ждать не маю од кого.

 Бо вже б, здавалося, пора:

 Либонь, уже десяте літо,

 Як людям дав я «Кобзаря»,

 А їм неначе рот зашито,

 Ніхто й не гавкне, не лайне,

 Неначе й не було мене.

Для кого я пишу? для чого?

 За що я Вкраїну люблю?

 Чи варт вона огня святого?..

**Ведучий.** Т. Г. Шевченко усе своє життя відчуває нерозривний зв’язок з Україною, проявляючи до рідного краю синівську любов. Багато років перебуваючи в далеких степах, поет прагне, щоб вітер приніс хоч «крихітку землі із-за Дніпра». Він мріє ще повернутися на Батьківщину, подивитися на чарівну природу рідного краю:

**Читець**

**Тарас Шевченко «**Лічу в неволі дні і ночі…»

 Лічу в неволі дні і ночі

І лік забуваю.

О Господи, як-то тяжко

Тії дні минають.

А літа пливуть меж ними,

Пливуть собі стиха, Забирають за собою

І добро і лихо!

Забирають, не вертають

Ніколи нічóго!

І не благай, бо пропаде

Молитва за Богом.

 **Читець**

 І четвертий рік минає

Тихенько, поволі,

І четверту начинаю

Книжечку в неволі

Мережати, — змережаю

Кров’ю та сльозами

Моє горе на чужині,

Бо горе словами

Не розкажеться нікому

Ніколи, ніколи,

Нігде на світі! Нема слов

В далекій неволі!

Немає слов, немає сльоз,

Немає нічого.

Нема навіть кругом тебе

Великого Бога!

**Читець**

Нема на що подивитись,

З ким поговорити.

Жить не хочеться на світі,

А сам мусиш жити. /209/

Мушу, мушу, а для чого?

Щоб не губить душу?

Не варт вона того жалю.

Ось для чого мушу

Жить на світі, волочити

В неволі кайдани!

Може, ще я подивлюся

На мою Украйну...

 **Ведуча.** Любов до рідного краю й віра у світле майбутнє українського народу завжди допомагали Т. Г. Шевченку переносити поневіряння та злидні, допомагали вистояти йому у будь-яких життєвих негараздах. З тієї пори, як творив Великий Кобзар, пройшло досить багато часу, але поезії Т. Г. Шевченка й досі дивують і зачаровують читачів, вчать наших сучасників відданості рідній країні і безмірній синівській любові до рідної матері – нашої України.

**Читець**

 **Олександр Олесь «В РОКОВИНИ ШЕВЧЕНКА»**

Одно питання мимоволі

 Ввесь час в думках моїх встає:

 Чом не вгледів він сонця волі,

 Чому тепер він не жиє?

Якими дужими громами

 Пророчий голос би гримів,

 Якими буйними річками

 Котивсь, шумів би його спів!?

Які б вінки він сплів героям,

 І як уславив би їх чин?

 Він грав би в сурму перед боєм.

 Боровся б сам серед руїн.

А як оплакав би могили,

 Яких би квітів насадив!

 Калина б віти похилила

 І в вітах вітер б гомонів.

**Ведучий.** Українці — це народ Шевченка. У кожній світлиці по наших селах на покуті під вишитими рушниками висів портрет Кобзаря, на нас дивилися очі нашого духовного батька. Кожна хата, де був "Кобзар" Шевченка, була твердинею духу народу. Сім'я входила у родину, родина — в рід, рід — у народ. Люди шанували не тільки геніального поета. Через нього вони усвідомлювали себе як народ. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому — вся історія наша, все буття і всі наші мрії. "Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини" — так писав Шевченко. Уявити українцеві себе без Шевченка все одно, що без неба над головою. Він - вершина нашого родового дерева.

**Читець**

 **Тарас Шевченко ПОДРАЖАНІЄ 11 ПСАЛМУ**

…Воскресну я!

Воскресну нині!

Ради їх, людей закованих моїх,

Убогих, нищих.

Возвеличу

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

 Поставлю слово.

Я так люблю Мою Україну убогу,

Що проклену святого Бога,

За неї душу погублю.

А все-таки люблю її,

Мою Україну широку.

Свою Україну любіть,

Любіть її во время люте,

В останню тяжку минуту

За неї Господа моліть….