**Свято до 200-річчя від Дня народження Т.Г.Шевченка**

**«І ГЕНІЇ БУЛИ ДІТЬМИ»**

**Підготувала**

**вчитель початкових класів**

**Красненської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2**

**МАНДИБУРА**

**ІРИНА ДМИТРІВНА**

**Голос з-за сцени**

У старій хатині

Кріпака колись,

В тихий день весінній

Хлопчик народивсь.

***СЦЕНКА ЗА МОТИВАМИ КНИГИ С. ВАСИЛЬЧЕНКА***

***“В БУР’ЯНАХ”***

     Інтер’єр: українська світлиця, дійові особи: Шевченкова мати з новонародженим Тарасиком на руках, баба-повитуха***.***
**Мати:**проказує  гірко, схилившись над немовлям:
–  Сину мій, родився ти в лиху годину, щоб рости в неволі.
**Баба-повитуха розважає:**
**–**Не можна так казати, дочко, – гріх! **додає таємниче:**
–  Може, доля якраз талан твоїй дитині готує...
**Мати:**Нам усім – один талан – і дідові, і батькові, і дитині – довічне панське ярмо.

**Повитуха:**А ти не клич на дитину недолю та ось послухай, що я тобі буду казати. У нас, у повитух, є така приміта, що коли, перше ніж зайти до новонародженого в хату, треба заглянути знадвору у вікно, то в хаті побачиш долю немовляти. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла. Скільки всього бачила – а такого не доводилось бачити. Не знаю, чи й казати.

**Баба позирнула на жінку і замовкла.**
      **Мати:**І що ж ви, тітко, побачили?Кажіть!

    **Баба стишила голос:**А побачила  я – сидить за столом  повно всякого панства, а поміж панством – мужик, стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це, де не візьмись, щось таке, як цар у короні, та як схопляться з тим мужиком за барки: той за груди, а той за шию... Я так і обімліла, і дивитись далі побоялась... Так бач, що виходить, виросте твій син неабияка людина – буде змагатись з панами та з царями... А за що – сама догадайся. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме і стануть тоді люди всі свободні… Хто знає – може, це й він.

**Мати:**Волю? Мій синочку! Рости рідненький та набирайся сили!

   **Завіса.**

***Мелодія «Зоре моя вечірняя»***

**Сценка «Тарас з мамою»**

*(На фоні тихої мелодії* ***«Зоре моя вечірняя»*** *звучить розмова Тараса з мамою.)*

**Хлопчик.** Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається?

**Мати.** Так , мій синочку, правда.

***(Жінка сідає на лаву, хлопчик біля неї. кладе толову на коліна матері, вона співає «Колискову»).***

**Тарас.** Мамо, чому так багато зірок на небі?

**Мама.** Це коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює, і горить та свічка поки людина не помре. А як помре – свічка гасне, зіронька падає. Бачив?

**Тарас**.Бачив, матусю, бачив… Матусечко, а чому одні зірочки великі, ясні, а другі ледь-ледь видно?

**Мати.** Бо, коли людуна зла, заздрісна, скіпа, її свічка ледь-ледь тліє. А коли добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини світить ясно і світло це далеко видно.

**Тарас.** Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічка світила найяскравіше.

**Мати**. Старайся, мій хлопчику.

*(На фоні мелодії* ***«зоре моя вечірняя****» звучать слова матері.)*

***Мати.***

*Як гірко, як нестерпно жить,*

*Що долі нам нема з тобою…*

*Ми вбогі змучені раби,*

*не маєм радісної днини,*

*Нам вік доводиться робить.*

*На розгинать своєї спини.*

*Промовиш слово – і нагай*

*Над головою люто свисне.*

*І тут усюди – з краю в край –*

*Лютує панство ненависне.*

*Росте неправда на землі*

*Згорьованій, сльозами змитій,*

*О, любі діточки малі,*

*Одні залишитесь на світі!*

*Ну хто замінить вам мене,*

*Мої ви квіти нещасливі,*

*Коли безжально смерть зітне*

*Мене на довгій панській ниві?*

***Пісня «Зоре моя вечірняя»***

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Як широка сокорина

Віти розпустила...

А над самою водою

Верба похилилась;

Аж по воді розіслала

Зеленії віти,

А на вітах гойдаються

Нехрещені діти.

***Слайд №3***

**Інсценівка оповідання С.Васильченка «Залізні стовпи»**

**Ведуча.** Невесела вечеря – зморений батько, зажурена мати, сестричка Катерина, брат.

**Сусід.** Слава Ісусу Христу!

**Всі.** Слава на віки!

**Сусід.** Це тільки вечеряєте? Що так пізно?

**Мати.** Та у нас клопіт, що й вечеря не вечеря: хлопець десь дівся,- зранку як пішов, то й досі немає. Бігали і до ставка, і до греблі, всі бур’яни обшукали,- як у воду впав!

**Батько**. Догляділи!

**Сусід.** Нічого, знайдеться. Може заснув десь у буряні. Проспиться, прийде…

**Мати**. Ну й де б їй дітися, вражій дитині?

**Ведуча.** Раптом чути:»Чумаки! Чумаки!»

**Катерина.** А ось і наш волоцюга з’явився!

**Брат.** Нарешті прийшов!

**Мати.** Де ти був?

**Батько**. Де тебе носило?

**Мати.** Де ти волочився?

**Батько**. Де ж ти був оце - питаю?

**Тарас.** Був у полі та й заблудив.

**Батько.** Бачили таке? Хто ж тебе привіз додому?

**Тарас.** Чумаки.

**Всі.** Хто?

**Тарас.** Стрітився з чумаками, питають: «Куди ідеш-мандруєш?» а я кажу: «В Кирилівку!» а вони й кажуть: «Це ти йдеш в Моринці, а в Кирилівку треба назад іти. Сідай з нами, ми довеземо.» та й посадили мене на віз. І дали мені батіг волів поганяти.

**Батько.** Бачили такого? Чумакувати надумав уже! І як воно згадало, що з Кирилівки.

**Сусід.** Я ж казав, що знайдеться. Такий лобатий не пропаде.

**Батько.** Ну, почумакував, тепер бери ложку та й сідай вечеряти.

**Катерина**. Ну, чого тебе понесло в поле? Чого? Як мотає! Наче три дні не їв.

**Мати.** Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує, старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ворота, куди сонце заходить на ніч. Розповідає, ніби сам теє бачив. Ой, Тарасе, що з тебе буде?

**Сусід.** Всі на кутку кажуть, що з вашого сина, мабуть, щось добряче вийде!

**Батько.** Що вийде? Розбишака великий вийде – ось що! Ото чули про Кармелюка? А це другий буде такий.

**Сусід.** Це той, що в панів віднімає та наділяє бідних?

**Батько.** Так.

**Завіса**

***Дід іде впевнено ходою, а за ним біжить Тарас, забігаючи то справа, то зліва.***

***Коли Тарас дає запитання дід зупиняється.***

**Тарасик.** Діду, діду, що ви там усе шепочете? Розкажіть мені.

**Дід.:** Як іду цими шляхами, так і згадую батька нашого Максима Залізняка, гайдамаків згадую. В оцих лісах збиралися вони, отут панів проклятих били. Давно те було, як я ще молодим був. Ненависті пани ляські задумали нашу землю загарбати, всіх людей на свою віру навернути, всіх на окатоличити. Знущалися – і сказати не можна як! Не стерпів наш народ – пішов у гайдамаки – боронити бідний свій край.

**Тарасик:** А що далі було, діду?

**Дід.:** У тому Мотронинському монастирі зібралися до Максима запоріжці, посвятили ножі свої та й пішли чорним шляхом – панів бити! Отаке було! Хто тільки сокиру міг підняти, всі до Залізняка – навіть жінки з рогачами в ліси до гайдамаків попадали.

**Тарасик:** А Гонту ви бачили?

**Дід.:** Ні, синку, Гонту не бачив. Та, кажуть, вірним побратимом був Максимові, за Вкраїну життя віддав.

**Тарасик:** А потім?

**Дід.:** Що ж потім – зрадили гайдамаків. Цариця Катерина, її військо разом із шляхтою задушили гайдамаків. Гонту скатували, язика йому одрізали, четвертували. Максима в Сибір заслали та й пішли ловити гайдамаків по ярах та лісах, вішали, палили.

**Тарасик.** (витирає сльози) . Жаль гайдамаків. Так жаль!

Діду, діду! Там кобзар! Ходімо! Дідусю, попросіть, щоб заспівав!

***На екрані картина М. Дерегуса «Малий тарас слухає кобзаря. Звучить запис пісні бандуриста «Про Максима Залізнячка» Тарас з дідом підходять і слухають.***

***Слайд №***

**Дівчина.**

Рано вмерла його мати,

Лишивсь сиротою

Не міг раду собі дати

З горем та журбою.

Були в Шевченка

Брати й сестри рідні.

Всі кріпаки, всі сироти,

Усі дуже бідні.

Була сестричка Яринка,

Микита, Маруся,

Малим його забавляла

Найстарша - Катруся.

**Сценка «Тарас і Катря»**

**Тарас**. Катре! Де ти?

**Катря.** Я ось тут.

**Мачуха**. Ти може знов кудись навтіки вибираєшся ледащо? Ані кроком мені з хати бо битиму чуєш? Степанко плаче, іди колиши, а як засне, принеси води і підмети подвір’я!

**Тарас.** Сестричко!

**Катря.** Що?

**Тарас.** Я побіжу трохи на потічок! Там такі камінчики, я намальовані. І рибки плюскочуть. А в хаті темно чогось так зле.

**Катря**. Іди, іди. Я вже докінчую грядку, то сама подвір’я замету і принесу води.

**Тарас.** Тямиш сестричко, як мама жили, то в нас часто був смачний борщик, варенички, фасолька. Тепер не так! Ми ходимо такі голодні і обдерті! Чи і другі діти не мають мами так як ми?

**Катря.** Всюди є сирітки по світі мій дороги хлопчику. Але ти не думай про се йди над потічок гратися.

**Танець «зацвіла в долині»**

**Дівчинка**

Тяжко-важко в світі жити

Сироті без роду,

Нема куди прихилиться —

Хоч з гори та в воду.

Утопився б молоденький,

Щоб не нудить світом,

Утопився б — тяжко жити,

А нема де дітись.

В того доля ходить полем,

Колоски збирає,

А моя десь, ледащиця,

За морем блукає.

Добре тому багатому,

Його люди знають,

А зо мною зострінуться —

Мов недобачають.

Багатого губатого

Дівчина шанує,

Надо мною, сиротою,

Сміється, кепкує.

**Дівчинка**

Що ж любив Тарас робити,

Де люби бувати?

В літній сад він вечорами

Ходив малювати.

**Пісня «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.

**Сценка «Тарас і Оксанка»**

**Голос мачухи:**  Тарасе, Тарасе!Ой лихо мені. Куди ж це клятий байстрюк подівся? Тарасе, де ти швендяєшся? Чи знов ховаєшся? Он тільки – но прийдеш ледащо? Щоб тебе лиха година побила Тарасе! Тарасе

**Оксанка.** Чом же плачеш ти? Ох дурний Тарасе. Давай я сльози витру. Не сумуй ти читаєш, найкраще за всіх Тарасику, адже кажуть найкраще від усіх співаєш, ще й кажуть малюєш. От виростеш і будеш малярем. Еге ж?

**Тарас**. Еге є малярем.

**Оксана**. І ти розмалюєш нашу хату?

**Тарас.** Еге є. А всі кажуть, що я ледащо і ні на що не здатний. Ні я не ледащо. Я буду таки малярем.

**Оксанка.** Авжеж будеш! А що ти ледащо, то правда. Дивись, де твої ягнята! Ой бідні ягняточка, що чабан у них такий – вони ж питоньки хочуть!

**Слайд №.**

**Мені тринадцятий минало.**

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

Тойді 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…

***(Тарас –підліток порається коло хати. Приніс відро з водою, поставив коло типу. Поправив покривало на лаві, позамітав, поставив лавку, пензлі і присів. Виходить Яринка з клунком в руці. Сідає на лавку.)***

**Яринка**. Здоров, Тарасе! На хвильку забігла до тебе (розв’язую клунка). Ось твоя ситка, полатана вже.

**Тарас** (бере свитку)

О, як гарно полатана! Яринко, ти вже як дівка шиєш! Рідненька моя, хоч ти мене не забуваєш (тулиться до неї).

**Яринка.** Давай, я тобі ще й сорочку виперу, зашию...

**Тарас.** Не треба я сам.

**Яринка.** Тарасику! А у тебе малюнки є? То покажи.

**Тарас.** Добре, тільки тобі, сестричко (показує дощечку з малюком). Ось наша хата.

**Яринка**. Дуже схожа.. Невже це ти сам намалював? А чому на дощечці?

**Тарас.** Паперу не було. Дяк не дав... Ось розживусь, може на свитку, і на фарби, і на папір.

**Яринка**. Коли ж це буде?

**Тарас.** Колись буде. Ось чекаю, коли дяк повернеться. Обіцяв вчити малювати. Бачиш, і біля хати прибрав, і води приніс, і почистив пензлі. Якби мені... малярем... я б нічо не хотів більше.

**Яринка**. То вчись у нього.

**Тарас.** А... Хіба йому голова болить за мене? Тільки п’є та й норовить щоб різками одшмагати...

**Яринка**. І зараз? (Тарас ствердно киває головою) Та хай йому грець! Вертайся додому.

**Тарас**. А там що? (розводять руками).

**Учень.**

Як же далі склалася доля Тараса?

**Учениця.**

У пана Єнгельгардта

За козачка служив.

Не згинався перед паном –

Служив, як умів.

Скуштував на юнім тілі

Не раз батогів.

**Учень.**

Чи довіку залишився

Тарас кріпаком?

Чи усе-таки звільнився

Від своїх оков?

**Учениця.**

О, довіку вдячний

Був Тарас Шевченко,

Що в саду Петербурзькім

Стрів його Сошенко.

Сошенко й Григорович

У розумнім колі

Вирвали талант вкраїнський

З тяжкої неволі.

**Учень.**

А звільнившись від кріпацтва

Чи став він щасливим?

**Учениця.**

Не жилось йому спокійно

На білому світі:

Всю неправду, всі нещастя,

Що душили груди

Виливав він на папері

Піснею між люди.

Серце мліло

Від горя людського

Й викресало гордо й сміливо

Тарасове слово.

**Учень.**

А вже цар

Та пани прелюті

Налякались того слова,

Бо люди розкуті

Підуть волю здобувати,

Кайдани ломати,

Із неволі народ визволяти.

**Учениця.**

Тому й засудили

Судді-недоріки

І на каторгу заслали

Мало не на віки.

Десять літ пробув Шевченко

На солдатській службі.

Із казахами в їх краю

жив у щирій дружбі.

Повернувсь Тарас з неволі

Вже хворим додому.

Але пісню, але думу

Не забув складати.

Як страждала-горювала

Україна-мати.

**Сценка «Шевченко та Україна»**

**Тарас**

Світе тихий, краю милий

Моя Україно!

За що тебе сплюндровано!

За що мамо гинеш?

Чи ти рано до схід сонця

Богу не молилась

Чи ти діточок непевних

Звичаю невчала?

**Україна**

Молилася, турбувалась

День і ніч неспала,

Малих діток доглядала,

Звичаю навчала.

Виростали мої квіти

Мої добрі діти

Панувала і я колись

На широкім світі.

**Тарас**

Подивіться на рай тихий,

На свою Вкраїну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тільки

На чужому полі,

В своїй хаті своя правда

І сила, і воля.

**Україна**

Благослови, батьку рідний

Великий Тарасе.

Слово твоє нести гідно

І з нашого часу

**Тарас**

Простіть! Я богу помолюсь

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу

Що проклену святого бога

За неї душу погублю!

**Україна**

Тарасе, батьку! Брате мій і сину!

Я – твоя доля.

Безталанна твоя Україна!

Без тебе я була б безголоса.

Ти дав мені слово.

То ж дай віру у майбутнє.

**Тарас**

Ми не лукавили з тобою

Ми просто йшли

У нас нема

Зерна неправди за собою.

Ходімо ж доленько моя

Мій друже вбогий, не лукавий.

**Україна**

Боже! Бачиш – Україна

Це наша країна

Чуєш, брате, пісня ллється.

То – наша родина.

То заплаче, то сміється,

Неначе дитина.

**Слайд 30 Заключне слово про Тараса Шевченка (відеоролик)**