*ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ*

(ДО 200 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕАЧЕНКА)

Підготувала:

вчитель поч. класів

Блистівського НВК

Доборович В.В.

**Мета:**розширити знання учнів про життя і творчість Т.Г. Шевченкка,

сприяти вихованню самосвідомості учнів, формувати громадянсь-

ку і загальнокультурну компетентності, бажання читати твори

Т. Г. Шевченка, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати

почуття гордості за Україну.

**Учень 1** Щовесни, коли тануть сніги,

І на рясті засяє веселка,

Повні сил і живої снаги

Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.

**Ведуча:** 9 березня 2014року виповнюється 200 років від дня народ-

ження Т.Г.Шевченка – поета, художника,палкого патріота

України.

Саме 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в

сім’ї кріпака Григорія Івановича Шевченка народився

хлопчик, назвали його Тарасом. Хлопчик ріс лагідною,

чуйною та щирою дитиною. Гірке дитинство випало на

долю Тараса. Коли йому було 9 років, померла мама.

І почалося страшне сирітське життя біля мачухи. Чужа

жінка дуже погано ствавилася до Тараса. В 11 років помер

батько. Залишився хлопчик сиротою. Пішов Тарас тинятися по

чужих людях: дрова рубав, топив піч, носив воду.

**Учень 1** У старій хатині

Кріпака колись,

В тихий день весінній

Хлопчик народивсь.

**Учень 2** У тяжкій неволі

Ріс малий Тарас

Він не вчився в школі,

Він ягнята пас.

**Учень 3** Вмерли мама й тато…

Сирота – в дяка.

Тут була в хлоп’яти

Грамота одна.

**Ведуча:** З самого дитинства Тарас прагнув до знань. Навчився

читати, писати, співати, а особливо любов була до малювання.

Часто сидів під деревом, чи на березі річки , рано – вранці чи

увечері, і дивився: як ростуть верби та берізки, чи слухав,

як пташки співають в гаю, бачив як сонечко увечері сідає.

А потім складав вірші.

**Читання віршів “ Зацвіла в долині ”**

**“ Зоре моя вечірняя**

**Ведуча:** В своїх віршах та поемах Т.Г.Шевченко описував і тяжке

життя народу. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну,

сумну пісню.

Тарас в дитинстві любив слухати, як співала його сестра

Катря. Слухав, завчав слова і сам співав. Дуже любив

слухати і пісні і думи старих кобзарів. Багато віршів,

написаних Т.Г.Шевченком, покладені на музику.

72 вірша Кобзаря стали піснями.

**Виконується пісня “ Садок вишневий коло хати ”**

**Ведуча:** Усміхнулася доля Шевченкові тоді, коли йому було 24 роки.

Земляки – художники побачили ньому талановиту людину і

викупили його з неволі, допомагали з навчанням в Академії

мистецтв. І в той час Тарас написав багато творів, які увійшли

до збірки “ Кобзар ”(1840р.) . Для своєї збірки Т.Шевченко

обрав таку назву тому, що колись кобзарями називали

народних співців , які ходили від села до села, граючи на

кобзі. Вони співали людям про долю України, її народу.

Згодом ця назва стала символом творчості поета, адже

він і є Великим Кобзарем – співцем українського народу.

Справді,“ Кобзар ” належить до тих книжок, які найбільше

друкують і читають у всьому світі.

**Учень 1** Кобзарем його ми звемо,

Так від роду і до роду.

Кожний вірш свій і поему

Він присвячував народу.

**Ведуча:** Т.Г.Шевченко був ще й талановитим художником.

Він написав 1000 картин. За свої малюнки Шевченко

був нагороджений трьома срібними медалями.

**Виставка дитячих робіт за творами Шевченка.**

**Ведуча:** Все своє життя Тарас присвятив боротьбі за кращу

долю свого народу . Його вірші вічно будуть жити.

9 березня 1861 року Шевченку минуло 47 років.

Привітати поета, який лежав хворий, прийшли друзі.

А 10 березня перестало битися серце великого Кобзаря.

Тіло Шевченка було перевезено в Канів і поховано на

Чернечій горі. Так заповідав великий поет.

**Вірш “ Заповіт ”**

**На картках слова під номерами, діти стають**

**по- порядку , одна дитина читає**

**Учень 2** Т.Г.Шевченко залишив нам заповіт

“ Учітесь, читайте, і чужому научайтесь,

й свого не цурайтесь ”.

**Учениця:** Я, маленька українка,

Вісім років маю,

Про Тараса Шевченка

Вже багато знаю.

Він – дитя з – під стріхи,

Він – в подертій свиті,

Він здобув нам славу,

Як ніхто на світі.

А та наша слава

Не вмре, та не загине.

Наш Тарас Шевченко-

Сонце України.