***Перед пам’яттю поета розступаються сніги***

(Літературна композиція, присвячена дню пам’яті О.С.Пушкіна)

**Ведучий 1.** 10 лютого – особлива дата не тільки у російській, а й у всій світовій літературі. В цей день в 1837 році закінчилося життя Олександра Сергійовича Пушкіна і почалося його безсмертя, про яке поет здогадувався. Думка про продовження життя після смерті генія звучить і в поезії М.Т.Рильського – українського поета і перекладача, який любив творчість Пушкіна: «І як час йому прийшов умерти, сам він знав, що весь не умира…»

**Ведучий 2.** 182 роки назад був такий же зимовий день, як і сьогодні.

8 лютого 1837 року в околицях Петербургу на дуелі був смертельно поранений Олександр Пушкін. Місце, де відбувався поєдинок, називалося Чорною річкою. В цьому можна побачити дещо символічне: злодіяння завжди вважалося справою несправедливою, чорною. Проживши два дні в тяжких стражданнях, Пушкін помер.

**Ведучий 1.** Хуртовини давно замели сліди сумних саней з труною Олександра Сергійовича, які мчали із Петербургу до Псковської губернії, але хто скаже, що ця дорога вивітрилася, загубилася в історії? Лютневі сніги і донині обпікають душу і пам'ять. І це не забувається.

***Читець 1.*** Ніна Гнатюк. «Ленінград, на місці дуелі»

Догоряє сонця свічка.

Обліта бурульок віск.

Білий вечір. Чорна річка.

Серед снігу – обеліск.

Вітер натягає віжки,

І дерева на диби.

Тут прометені доріжки,

Хоч намети як горби.

Тут вітри безжально гострі:

З ніг, прошу я, не зваліть!

І, здається, чую постріл

Аж із глибини століть.

І встає зоря багрова,

І німіють всі слова…

І Наталя Гончарова –

Вже заплакана вдова.

Ні, вдова – Росія! Зле там,

Де панують вороги!

…Перед пам’яттю поета

Розступаються сніги.

**Ведучий 2.** Багато води збігло за ці довгі роки, багато у світі до невпізнанності змінилося. Іншою стала рідна країна поета, нові люди зі своїми радощами і печалями живуть на її просторах.

 Народилися нові поети, з’явилися нові пісні. Але ім’я Пушкіна не тільки не втратило своєї чарівності і привабливості, а стало ще ближчим і ріднішим кожній людині.

***Читець 2.*** О.Пушкін. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» .

**Ведучий 1.** З самого раннього дитинства і до кінця свого життя ми не розлучаємося з Пушкіним – з його віршами і поемами, повістями і романами, трагедіями і казками.

***Читець 3.*** Ростислав Братунь

Я с детских лет язык России

По сказкам Пушкина учил.

Он свет мечты неугасимой

Навек мне в сердце поселил.

Львов утопал в осенней ночи,

И дождь, и снег, и мрак густой…

Мне виделись Татьяны очи,

Полтавы полдень золотой…

Олег дружинников сзывает,

В бой Пугачёв ведёт людей,

Волшебной сказкой озаряет

Мне детство Пушкин-чародей…

**Ведучий 2.** А зараз ми перевіримо, чи уважними ви були читачами, коли в дитинстві читали казки Олександра Сергійовича Пушкіна.

**Ведучий 1.** Вам потрібно визначити, з якої казки даний уривок.

1.Жил был поп,

Толоконный лоб.

Пошёл поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Навстречу ему Балда

Идёт, сам не зная куда. *(«Сказка о попе и работнике его Балде»)*

*2.*В синем море звёзды блещут,

В синем море волны хлещут,

Туча по морю идёт,

Бочка по морю плывёт. *(«Сказка о царе Салтане…»)*

3. Жил старик со своей старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу.

Старуха пряла себе пряжу. *(«Сказка о рыбаке и рыбке»)*

4. На девичник собираясь,

Вот царица, наряжаясь

Перед зеркальцем своим.

Перемолвилася с ним:

«Я ль, скажи мне, всех милее,

Всех румяней и белее?» *(«Сказка о мёртвой царевне…»)*

5. «Посади ты эту птицу, --

Молвил он царю, -- на спицу;

Петушок мой золотой

Будет верный сторож твой:

Коль кругом всё будет мирно,

Так сидеть он будет смирно;

Но лишь чуть со стороны

Ожидать тебе войны,

Иль набега силы бранной,

Иль другой беды незванной,

Вмиг тогда мой петушок

Приподымет гребешок,

Закричит и встрепенётся,

И в то место обернётся». *(«Сказка о золотом петушке»)*

6. В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,

Разольётся в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны как на подбор,

С ними дядька Черномор. *(«Сказка о царе Салтане»)*

**Ведучий 2.** Це були спогади дитинства. Але і в школі творчість Пушкіна постійно супроводжує нас.

***Читець 4.*** Вступ до поеми «Руслан і Людмила».

**Ведучий 2.** Творчість Пушкіна постійно супроводжує нас в шкільні роки. А яким було життя цього генія. Давайте разом пригадаємо.

*(Перегляд відео про життя і творчість О.С.Пушкіна)*

**Ведучий 1.** Він жив, дишучи віршем. І кожний із них говорив: людина прекрасна, людина добра, людина повинна радіти життю. Позаду залишилися ліцейські роки. Три роки в Петербурзі. Лише зовнішньо здавалися вони легкими і безтурботними. Пушкін становився виразником волелюбних устремлінь молоді.

**Ведучий 2.** Гостре слово Пушкіна переходить із вуст в уста. Над головою поета збирається гроза. Його політичні вірші і смілива поведінка викликали на нього донос. «Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами: вся молодёжь наизусть их читает. Пушкина надобно сослать в Сибирь», -- незадоволено промовляв Олександр І директору ліцею Енгельгарду.

**Ведучий 1.** Клопотання Миколи Карамзіна, Петра Чаадаєва, Федора Глінки дещо полегшили долю Пушкіна: ні Сибір, ні Соловки не стали місцем його заслання.

 6 травня 1820 року він відправився на південь. Незабутньою сторінкою в житті і творчості поета залишилася вимушена мандрівка Україною. Картини української природи, приємні мелодії народних пісень народжували дивовижні рядки.

***Читець 5.*** Тиха украинская ночь. И пышных гетманов сады

Прозрачно небо. Звёзды блещут. И старый замок озаряет.

Свою дремоту превозмочь И тихо, тихо всё кругом…

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты

Над Белой Церковью сияет

**Ведучий 2.** За одеським наступило михайлівське заслання. Тут Олександр Сергійович працює над третьою частиною роману «Євгеній Онєгін».

До вашої уваги уривок з цього відомого твору.

***Читець 6 і 7.*** Уривок з роману «Євгеній Онєгін».

**Ведучий 1.** І ще одна зустріч освітила «зачаровані дні»: в Тригорське приїхала погостити давня знайома поета Анна Петрівна Керн. Саме їй ми завдячуємо одним із найдосконаліших творінь поета.

***Читець 8.*** О.Пушкін. «Я пам’ятаю мить чудову…»

**Ведучий 2.** Ми відкриваємо найпрекрасніші і найтрагічніші сторінки із життя поета. 18 лютого 1831 року Пушкін привіз в дім молоду дружину –

18-річну красуню.

 «Я женат – и счастлив, -- писал поэт Плетнёву. – Одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

*Исполнились мои желания. Творец*

*Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,*

*Чистейшей прелести чистейший образец.*

**Ведучий 1.** Останні роки життя Пушкіна, роки напруженої праці і високих задумів, відмічені все більш загостреною ворожістю оточуючого його суспільства, літературною самотністю, матеріальними труднощами. Але поет умів перемагати зовнішні обставини.

 Від негараздів, від гіркоти нерозуміння, від суєти світського життя він втікав у творчість.

**Ведучий 2.** До всіх прикрощів і занепокоєнь додалося ще одне: до Наталії Миколаївни почав відкрито і наполегливо залицятися молодий француз Жорж Дантес, який перебував на російській службі. Навколо імені великого поета і його дружини поповзли брудні плітки. Останньою каплею, яка переповнила чашу терпіння, був отриманий Пушкіним анонімний лист, в якому Наталію Миколаївну підло звинувачували у зраді. Пушкін повинен був вступитися за свою честь, за честь дружини.

**Ведучий 1**. Ранок 8 лютого 1837 року. Пушкін ще працював. Зовнішньо був спокійним, дуже веселим. Короткий зимовий день вже наближався до завершення, коли він і його секундант відправилися на Чорну річку.

***Читець 9.*** Я.Смеляков. «В феврале тридцать седьмого года…»

***Читець 10.*** А.Плещеев. «Мы чтить тебя привыкли с детских лет…»

**Ведучий 1.** Нині Пушкін – священне ім’я для кожної людини. «Пушкін – це небесне світило, котре погасло, але світ якого все ще струмує по неозорому просторові всесвіту, доходить до нас і буде доходити ще багато-багато років…» (академік Котляревський).

**Ведучий 2.** *Не просто всё в подлунном мире,*

*В нём мало знать, что дважды два – четыре,*

*В нём спутаны коварство и любовь.*

*Немного проку в вырванной цитате, --*

*Внимательно поэта прочитайте.*

*И жизнь прожив, перечитайте вновь.*

**Ведучий 1.** Найкраще, що ми можемо зробити в пам’ять про поета, -- це любити, читати його твори, читати так, немовби він нас чує…

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный.

И, долго слушая, скажите: это он;

Вот речь его. А я, забыв могильный сон,

Войду невидимо, и сяду между вами,

И сам заслушаюсь…