**Тема: Кобзар і Біблія.**

**Мета**: довести до свідомості учнів істину, що Шевченко був віруючою людиною, у творчості якого духовна наявність Біблії; розкрити багатство творів Шевченка, написаних за мотивами Святого Письма; прищеплювати любов та повагу до Бога як всерозуміючого Творця і надійної опори для кожної людини; виховувати патріотизм, високі моральні якості, естетичні смаки.

*Обладнання: Біблія, «Кобзар», мультимедійний комплекс, відеофільми(«Заповіт» Ч.2., документальний фільм-трилогія «Віра»), аудіо записи (Шуберт «Аве Марія»), образ «Ісус Христос – Учитель», портрет Шевченка.*

**Хід уроку**

**І. Організаційний момент.**

Презентація «Світло»

Споконвічним прагненням кожної людини є прагнення до Світла. Кожен виявляє це прагнення по своєму:, а хто і проповіддю, хто піснею, хто словом, хто молитвою.

*Свічка, звучить «Отче наш».*

 У кожного народу є свої святині. Український народ щасливий, що має свої святині. І серед них дві найголовніші книги. Одна навчає нас любові до людей, самопожертви, віри у Творця, а друга навчає до самозабуття любити Україну. Це книги – Біблія і Кобзар. І не випадково, в кожній хаті на стіні поміж вишитих рушників висить образ Ісуса Христа і портрет Т.Г.Шевченка.

*Чому так?*

*(Відео 1)*

*Учні під цей супровід читають псалом з Біблії і псалом з Давидових Псалмів.*

А згадайте, діти, що таке псалом, Псалтир.

Псалтир ( з давньоєврейської мови перекладається як «Книга хвали». Це найулюбленіша книга Старого Завіту багатьох поколінь людей, у якій вміщено 150 псалмів, покладених на музику для Богослужінь. Головний автор псалмів – Цар Давид (73 псалми приписуються саме йому). Іншими авторами були Асаф ( 12 псалмів), сини Кореєві (11 псалмів), Соломон (2 псалми), Мойсей (1), Ефам (1) і невідомі автори ( 50 псалмів).

Давид був відважним воїном, чудовим стратегом і видатним громадським діячем. Він підняв свій народ на вершину міці і слави. Був також поетом і музикантом, і від усього серця любив Бога. Участь Давида в укладенні Псалтиря можна вважати вагомішою за державні досягнення його царювання. Книга Псалтир – надзвичайна пам’ятка усіх століть. (Генрі Галлей. Біблійний довідник.- с.254-274).

Яку роль у житті Шевченка відіграли Псалтир та Святе Письмо.

(Фрагмент відео фільму «Заповіт», 2 ч.).

Тарас Григорович Шевченко – геніальний поет-пророк, художник, філософ, освічений діяч – був людиною глибоко віруючою. Ще у дитинстві читані похоронні молитви (з веління вчителя) він відмовляв усе життя. Протягом усього життя Шевченко молився, сповідався, причащався. Читання Біблії він не покидав до кінця свого життя. А одинокою книжкою, яку він мав із собою і читав на засланні протягом певного часу було Святе Письмо.

Щоб глибше збагнути ставлення Кобзаря до Бога і релігії, ми й проаналізуємо цей аспект його творчості.

Зверніть увагу на таблицю, яку склав М. Гнатишак ще в 1936 році.

(Слайд)

**Християнські поняття та уявлення у творах Т. Шевченка**

**Статистичні підрахунки**

|  |  |
| --- | --- |
| Усіх віршованих творів у “Кобзарі” | 218 |
| Кількість поем, в основі яких лежить біблійний сюжет | **7** |
| Кількість творів, у яких наявні довші поетичні молитви (в деяких творах кілька молитов) | 17+10 псалмів та кількаподражаній пророкам |
| Кількість творів, у яких є вислови “молитися”, “Бога благати” | 150 |
| Кількість творів, у яких є вислів “перехрестився” (автор-оповідач або персонаж) | 20 |
| Кількість творів, у яких є вислови “Господа благати”, “Бога благати” | Кілька десятків |
| Кількість творів, у яких мовиться про Святе причастя | 6 |
| Кількість разів уживання в “Кобзарі” слова Бог, у тому числі й Ісус Христос | 600 |
| Кількість віршів, у яких не згадано Бога (це переважно побутова лірика) | 75 |
| Кількість творів, де згадано Бога | 143 |
| Скільки разів у “Кобзарі” згадується Матір Божа? | 25 |

І власне у *Святому Письмі,* а передовсім у книгах *Нового Заповіту*, у християнській релігії віднаходить Шевченко джерело та ідеї правди, справедливості, добра й любові до ближнього.

Отже, поезія Т.Г.Шевченка тяжіє до Святого Письма. Як доказ цього переглянемо презентацію.

«Використання епіграфів із Біблії у поетичних творах Т.Шевченка».

Свідченням глибинної релігійності Шевченка є його поетичні, живописні, прозові твори, і зокрема, «Буквар», створений ним для недільних шкіл. Адже Шевченко з піднесеним ентузіазмом вітав появу недільних шкіл на території України, щиро радіючи з того, що з їх допомогою можна подолати не писемність серед населення, піднести поневолену націю до належного рівня освіченості, духовності, культуру. Загальна освіченість народу, на думку поета, - величезне добро, але коли на сотню населення припадає лише один письменний – величезне зло. Добре усвідомлюючи те, що недільні школи лише розпочали своє функціонування і не мали навчальної літератури українською мовою, поет, будучи вже тяжко хворим, наполегливо працював і підготував для них перший підручник під назвою «Буквар южнорусский». Невелика за обсягом книжечка (24 сторінки) вийшла з друку власним коштом автора на початку 1861 року, тиражем 10 тис. примірників.

 Будучи добре ознайомленим з якісним складом учнів недільних шкіл, їх релігійністю, (а це були неписьменні як діти так і дорослі люди 50 років), Шевченко побудував «Буквар», виходячи з їхніх інтересів, потреб, захоплень. Тому, більшість текстів для навчання читання є релігійно-виховного спрямування. Адже, Тарас Григорович Шевченко народився в тих часах та зростав у тому середовищі, в якому наші предки-українці першої азбуки вчились, читаючи *Псалтир* Віра цих простих людей була щира, свята, глибинна та чесна. Хто не має віри у Всевишнього, той не вірить і людям. Людська спільнота без віри в Бога та в безсмертя душі – це, можна сказати, ніби стадо тварин, хоч і наділених свідомістю, та які завше готові ворогувати між собою, знищувати один одного. Релігійна віра дозволяє людині пізнавати Бога і постійно спілкуватися з Ним, вона відкриває їй духовне, вічне і небесне.

(Відео 2 про віру)

Які ж тексти включено у «Буквар»? Це глибоко повчальні Шевченкові вірші, в авторському переспіві фрагменти з 6-ти «Псалмів Давидових», написаних ним за мотивами релігійних пісень-псалмів, що входять до Біблії.

“Десять псалмів у переспіві Шевченка – це ніби невеличкий Псалтир, що обіймає все багатство й розмаїття Книги псалмів”, – сказав Віктор Радуцький.

Ці десять є не лише високохудожніми переспівами давніх релігійних гімнів та молитов, а й Шевченковими заповідями рідному народові.

“Давидові псалми” Тараса Шевченка – передусім гімн Богові:

Псалом новий Господеві

І новую славу

Воспоєм чесним собором,

Серцем нелукавим;

Во Псалтир і тимпані

Воспоєм благая,

Яко Бог кара неправих,

Правим помагає (*псалом 149*).

Презентація «Псалми».

 У «Буквар» включено також християнські молитви, які добре знає кожен християнин: «Отче наш», «Вірую» та молитва Єфрема Сіріна. До кожної з цих трьох молитов, Шевченко написав короткі вступи, що містять фрагменти священної історії. Так, молитва Єфрема Сіріна – це особлива молитва, яка читається саме в період Великого посту.

Презентація «Молитва Єфрема Сіріна» (без звуку), молиться уся аудиторія.

А як же молився Шевченко?

Один з авторів - Д. Бучинський згадує християнську молитву, якою Шевченко молився за своїх благодійників. Він наводить таку записку поета: “Жертва таємна-великодушна. Чим я віддячуся вам, великодушні земляки мої, за цю щиру жертву? Вольною молитвою, щирою піснею, піснею вдяки й молитви”. Молитвою віддячує він і своєму другові Щепкіну за зустріч у Нижньому Новгороді, про що читаємо у “Щоденнику”: “Чим я віддячуся тобі за це щастя? За ці радісні, солодкі сльози? Любов’ю! Але я люблю тебе давно та й хто, знаючи тебе, не любить? Чим же?” – запитую себе вдруге. Окрім молитви за тебе, крім найщирішої молитви – я нічого не маю!”

А якою ж має бути наша молитва?

**Молитва проста.**
Бог хоче, щоб ми говорили з ним, як з Тим, Хто любить нас і знає, як з членом своєї сім’ї.
Молитва спонтанна.
«Без мене ж ви нічого чинити не можете» (Йо. 15,5) – сказав Ісус, тому маємо молитись протягом всього дня і у всій нашій діяльності, коли навчаємось у школі, їдемо в транспорті, готуємо їсти чи гуляємо з друзями.
Молитва повільна.
«Слухавши, будь скорий, а відповідавши – повільний».(Сир. 5,11).
Молитва щира.
Цар Соломон молився при посвяченні храму в Єрусалимі такими словами «…Вислухай з неба… ти, що знаєш серце кожного, бо ти єдиний знаєш серце кожного, бо ти єдиний знаєш серце синів людських» (2 Хр. 6,30)
Бог знає наші серця, знає нас краще, ніж ми самі. Він хоче допомогти нам, бо знає всі наші потреби і реально оцінює нашу ситуацію, але від нас потребується відвертість, чесність, щирість у молитві.
Молитва біблійна.
Молитва бере свій початок із Святого Письма, як ріка із джерела. Святе Письмо – збірник правдивих шедеврів молитов різних людей: Авраама, Мойсея, Давида, Анни, Марії, Ісуса – Господнього сина.
Молитва визначена часом.
Скільки часу протягом дня виділяємо для Бога?Це дуже важливе питання. «Бо де твій скарб, там буде і твоє серце» (Мт.6,21). Щоб наше серце було з Богом, мусимо привчати себе до регулярного проведення часу з ним в молитві (обов’язкова ранішня, вечірня молитва).
Молитва пристосована.
Кожен з нас повинен шукати саме свій спосіб молитви. Молитва мусить бути пристосована не лише до конкретних обставин, але й до нас особисто, маємо знайти для себе такий спосіб і форму молитви, яка буде підходити нам найбільше.
Молитва особиста і спільна.
Основа нашого християнства – особиста молитва. Ми потребуємо молитись самі, але і в спільноті, бо **спільна молитва** нам необхідна, щоб підтримати молитву особисту. Святе Письмо містить унікальний збірник молитов – книгу Псалмів. Псалми виражають молитву народу Божого. Вона стосується, як тих хто молиться, так і всіх людей.
Молитва в Святому Дусі.
«Дух Святий – «жива вода», яка у серці , що молиться, «стримує життя вічне» (Йо.4, 14).Дух Святий в потрібні моменти нагадує нам те, що сказав Ісус, надихає молитись за певних людей чи конкретні потреби.
Молитва пережита.
Протягом дня варто роздумувати про те,що Бог дає нам в молитві, аналізувати причинно – наслідкові зв’язки між подіями і нашими молитвами.
Молитва переможна.
Ми повинні молитись переможно. По вірі нашій дається нам. Ми учасники перемоги Ісуса, тому наша молитва – це частина нашої перемоги. Ми маємо молитися розуміючи, що все залежить від Бога, але діяти так, ніби все залежить від нас.
Молитва витривала.
Пророк Даниїл протягом трьох тижнів молився за свій народ. На 21 –й день йому з’явився ангел і сказав, що Данилова молитва була вислухана вже в перший день, але решта днів молитви були необхідними для зміни ситуації, для боротьби в духовному світі.(Дан.10, 12-14).

Протягом усього життя Шевченко також молився, сповідався і причащався, про що свідчить хоча б фрагмент листа до Варвари Рєпніної, писаного вже із заслання 28 лютого 1847 року

*Інсценізація*

: «Вчора просидів я до ранку і не міг зібрати думок, щоби закінчити листа; якось-то беззвітне почування оволоділо мною (прийдіть усі тружденні і обтяжливі, і я заспокою вас). Перед благовістом до заутрені прийшли мені на думку слова розп’ятого за нас, і я немовби віджив, пішов на утреню і так радісно, чисто молився, як, здається, ніколи раніше. Тепер я говію (говіти – це постити, відвідувати церковні богослужіння, готуючись до сповіді й причастя.– *В. М.),–* писав поет,– і сьогодні прийняв святі тайни, хотів би, щоб усе життя моє було так чисте, прекрасне, як сьогоднішній день.»

Вірш

*Відео «Шевченко актуальний»*