Літературно – музична

 композиція

 «Звучать Шевченкові

 слова»

 **Звучить пісня «Шлях до Тараса» (запис). Музика стихає**.

1. В дні перемог і в дні поразок.

В щасливі дні і в дні сумні

Іду з дитинства до Тараса,

Несу думки свої земні…

До портрета Шевченка підходить учень. У руках – запалена свічка. Учень клякає на одне коліно.

 2. Свічку поставлю, свічку поставлю,

 Мов перед образом, перед тобою.

 І хоч у мріях народ свій заставлю

 Стати навколішки поряд зі мною.

 3.Благословенна най буде година

 І тая хата, і село,

 Що Україні принесло

 З великих найбільшого сина.

**Говорить до портрета.**

 4.Стою перед тобою, поете,

 Маленька, як макове зерня

 Твій погляд пронизує душу,

 Немовби колючеє терня.

5. Не знаю, де очі подіти,

 Не маю про що розповісти:

 Квітуче життя наше – попіл,

 Моральне обличчя – це містика.

6. Яке в нас обличчя, коли ми

 Господнє ім’я проклинали,

 Твоїми словами, поете,

 Брехню ми на правду міняли.

7. Ми дзвону усі боялися,

 Лякало нас світло лампади.

 Прости нас, прости нерозумних,

 Я, каючись, долілиць впаду.

8. Стою перед тобою, Тарасе,

 Боюся, щоб зовсім не впасти

 Й травою безплідною щоби

 На вітрі епох не пропасти.

8. Схиляюся низько. Тарасе,

 І клятву тобі я приношу.

 За всіх і за вся нерозумних

 У тебе прощення я прошу.

10. Я так тебе люблю, дідусю мій Тарасе,

 Не висловлю словами,

 Замало слів, мабуть, узяв

 Із молоком у мами.

11. Я так тебе люблю –

 І пензлем не змалюю.

 Нема в палітрі фарб,

 Які у серці чую.

12.Я так тебе люблю.

 І музика не скаже,

 Є сім у неї нот,

 Де восьма нота ляже?

13. У пісню переллєм

 Любов свою дитинну.

 Нехай вона крізь вічність

 До тебе аж полине.

**Пісня «Кобзареві»**

14.Тарас Шевченко. З цим іменем сьогодні на планеті ідентифікується Україна та українці. І хто б ти не був, де б не жив, той, хто перечитає «Кобзаря», не зможе уявити своєї долі без Шевченка.

15. Той, хто крізь алмазну грань Кобзаревого слова гляне у світ, той уже ніколи не спиниться в дорозі до ідеалу – істинного братства між людьми і народами. Шевченко належить до найулюбленіших поетів світу.

16. Як досяг, чим завоював цю славу найбезправніший солдат Російської імперії – найбільшої і найжахливішої в’язниці народів, яку тільки знала історія? Словом!

17. Пізнавати Шевченка – це пізнавати історію, доходити до найостаннішого кола українського пекла, опускатися в огидні ями національного розбрату, малоросійського плебейства, всього того, що доводиться викорчовувати і випалювати словом Шевченка.

18. Пізнавати Шевченка – це мучитися, страждати від того, що нашу предковічну землю позбавили спокою сусіди-нероби. Пізнавати Шевченка – це терзатися думкою, що міг би дати такий талановитий і працьовитий народ, якби був від запровадження кириличного письма самостійним.

19. Пізнавати Шевченка – це працювати до сьомого поту й наближатися до торжества добра над злом, очиститися духовно й морально.

20. Думаймо про Шевченка, живімо Шевченком, продовжуймо його безсмертя в собі та дітях наших.

21. Шевченкове свято – то кришталево чисте свічадо. 199 років минуло від того дня, коли жінка-кріпачка дала світові генія. Але він не віддаляється, а наближається. Тож слухаймо Шевченкове слово!

 **Пісня «Живеш, Тарасе, поміж нас»**

22. Є безсмертя зоря і слова є пророчі,

 Їх вогонь не палить, не зігне бурелом,

 Супроводять мене скрізь Шевченкові очі,

 Що палають, як цвіт, під високим чолом.

23. Вони кличуть людей гордо стати на чати,

 Рідну землю і рід берегти від іржі

 І за правду святу невідступно стояти,

 Подолавши і ляк, і сумні міражі.

24.Вони вчать мене, вчать відрізнити зерно від полови,

 І вогонь чистоти в їх глибинах горить.

 Очі кажуть мені: «Як зречешся ти мови,-

 Станеш блудом навік, скам’янієш в ту ж мить».

25. З них, немов з джерела, я наснагу черпаю,

 Стережуть вони світ від наруги і бід.

 Очі кажуть мені: «Як зречешся ти краю,-

 Змиють перші дощі неглибокий твій слід»

26. Дивовижне якесь в них незгасне сіяння,

 Вони кажуть, щоб вчитись і в дії рости.

 Очі кличуть людей до братерства, єднання,

 До любові і віри, і доброти.

27. І зневіра летить в чорне прізвисько ночі.

 І живиться словом тяжіння земне.

 Де б не був – відчуваю Шевченкові очі,

 Що сіяють добром й надихають мене.

**Пісня «Про Шевченка, про Тараса»**

28. 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 трудні».

29.Його слова – мов та вода жива,

 Що гоїть рани, мертвих воскрешає;

 В свої обійми слава світова

 Його, як сина, радісно приймає.

30. Коли в важких ти стомишся трудах

 Чи закрадеться в душу сумнів чорний,

 Згадай, лише, який пройшов він шлях,

 Який він був у бурях непоборний.

31. Він голос мав, як кари правий гнів,

 Він голос мав, як пісня колискова.

 Із муки він народної розцвів,

 Щоб людям радість розцвіла чудова.

32. Шевченко для України – це не просто поет, геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Значення його слова для нас особливе. Тарас Шевченко – національний пророк, апостол правди, заступник усіх знедолених. Всіх українців він згуртував, збирав докупи і єднав у один великий український народ.

33.І досі Тарас Шевченко закликає своїм словом любити рідний край, брататися сильному зі слабшим, бути справедливим,чесним.

34. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому вся історія наша, все буття, всі мрії. Кому невідомо, що Шевченко – це Україна, Україна – це Шевченко.

Магія Шевченківського слова незбагненна. Його сила є могутньою, глибинною і надзвичайно актуальною в наш час.

**На фоні музики до вірша «Думи мої» читається поезія з цією назвою.**

 35.Думи мої, думи мої.

 Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядками?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?..

Бо вас лихо на світ на сміх породило,

Поливали сльози…чом не затопили,

Не винесли в море, не розмили в полі?..

Не питали б люде, що в мене болить.

Не питали б, за що проклинаю долю,

Чого нуджу світом? «Нічого робить»,-

Не сказали б на сміх…

Квіти мої, діти!

Нащо ж вас кохав я, нащо доглядав?

Чи заплаче серце одно на тім світі,

Як я з вами плакав?.. Може, і вгадав…

Може, найдете дівоче

 Серце, карі очі,

Що заплачуть на сі думи,-

Я більше не хочу.

Одну сльозу з очей карих -

І пан над панами!

Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

36. А про що думав Тарас Шевченко? Звичайно, його думи і помисли були про Україну, про її народ, його долю,нещасливу, занапащену.

 Я так її, я так люблю.

 Мою Україну убогу,

 Що проклену святого Бога,

 За неї душу погублю!

37. Тарас Шевченко пишався славним минулим свого народу. Він не був істориком за фахом за фахом, тому не фіксував з науковою точністю історичні дати, події. Як митець, він створював свій погляд на історію України, і цей погляд є неповторною картиною його історичного світорозуміння. Він пропустив через власне серце і розум давні і тривожні для України події, дав у віршованих рядках яскраві картини історичної долі своєї землі.

38. Україно, Україно, серце моє, ненько,

Як згадаю твою долю, заплаче серденько.

Була колись гетьманщина,

Та вже не вернеться,

Було колись – панували,

Та більше не будем!

Тої слави козацької

Повік не забудем!

39. Слава не поляже.

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда,

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люди, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як Господа слово.

40. У великій книжці Кобзаря не можна поминути ті чулі, ласкаві слова,якими наш безсмертний поет ушанував матір, просту селянську жінку. Сам він у дитинстві тільки й зазнав щастя, доки жива була його мати й своєю ласкою гріла й тішила чулого хлопчика. Але рано вмерла мати, й ті обставини, серед яких урвалося її життя, навіки вразили його.

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим.

Буває, іноді дивлюся.

Дивуюсь дивом, і печаль

Охватить душу; стане жаль

Мені її, і зажурюся,

І перед нею помолюся,

Мов перед образом святим

Тієї матері святої,

Що в мир нам Бога принесла…

41.Якби ти знала. Як твій син

 І возвеличить, і освятить

 Усе, чого торкнеться він,

 Але найперше - слово «мати» !

42.І ти живеш в його словах,

 Святая мати свого сина!

 Бо колихала на руках

 Майбутнє рідної Вкраїни

43. В сльозах, в неволі, між рабів

 Дала йому ти ум великий

 І вільну душу, й гордий спів,

 І правду Божу сонцелику.

44. Спасибі, рідна! Я тобі

 Через віки вклоняюсь низько.

 Благословенна ти в журбі

 Й твоя вербовая колиска.

45. Крізь тьму віків у дикій млі

 Освітить правду слово сина:

 Найвища радість на землі –

 У мирі мати і дитина!

46. В народі живе його пісня яскрава,

 Як з піснею жив, так і з піснею вмер,

 Не з плит мармурових здобув собі славу,

 А словом, що сяятиме і тепер.

**Пісня «Тарасова мати»**

47. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому – вся історія наша, все буття і всі наші мрії. Він – вершина нашого родового дерева. Навіть тіло його вознесене на вершину. Іншої такої могили на світі немає.

48. Цілий світ задивлений на Канів.

 Дивне місто – що не говори.

 Скільки видно піків та вулканів

 З висоти Чернечої гори.

49. День у день-хурделиця чи спека -

 Зрізних сіл, губернія чи країн

 Йдуть до неї люди, мов до Мекки,

 Йдуть до неї люди на поклін.

50. Йдуть каліки, скривджені судьбою,

 Кобзарі, бродяги, варнаки.

 Ті, що дух і тіло рвуть до бою,-

 Йдуть усі – чужинці й земляки.

51. Йдуть, хоч стежка стелиться терново,

 Йдуть і йдуть - без ліку і числа.

 Щоб вогнем Тарасового слова

 Очищати душі і тіла.

**Пісня «На високій дуже кручі»**