Програмовий зміст: узагальнити знання дітей про поетичну творчість та життєвий шлях Т.Г.Шевченка; вчити відчувати красу рідної мови в поетичних творах; розвивати естетичні смаки; виховувати інтерес до творчості поета, любов до рідного краю, почуття патріотизму.

Матеріал: Портрет Т.Г.Шевченка, «Кобзар», фотографії, репродукції картин «Селянська родина», «Пожежа в степу», «Автопортрет».

Хід заняття

В залі портрет Т.Г.Шевченка, прикрашений вишитими рушниками, квіти, його книги, «Кобзар» та картини його виконання.

Вихователь: В історії завжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє і шанує людство. До них належить Т.Г.Шевченко.

В похилій хаті край села

Над ставом чистім і прозорім.

Життя Тарасику дала

Кріпачка – мати, вбита горем.

Народився Т.Г.Шевченко в бідній селянській сім’ї. у нього було п’ять сестричок і два братики. Коли йому було 9 років в нього померла мати, а трохи згодом і батько.

Важко жилося сироті, але його завжди підтримувала його старша сестра Катерина.

Тарасик ріс спостережливим, мрійливим хлопчиком. Він любив малювати і слухати історії діда Івана, любив українські пісні. Він був дуже допитливим хлопчиком. Як і ви, він цікавився де небо починається, як Земля тримається, на чому вона стоїть; чому одні живуть бідно, а інші багато.

Фрагмент інсценізації з твору «Залізні стовпи»

Запитання до дітей:

* Чому хвилювалися за Тарасика?
* Куди він подівся?
* Хто його привіз додому?
* Хто такі чумаки?

Не легким було життя Тараса: поневіряння, голод, дякова наука.

Т.Г.Шевченко любив природу і оспівував красу нашої рідної природи у своїх віршах.

Діти читають вірші

«Садок вишневий коло хати»

«Дивлюсь.. аж світає»

«Тече вода з під явора»

Правда ж гарні, приємні вірші.

Ось яка красива наша рідна мова.

Вірші так подобались людям, що вони перекладали їх на музику.

Дівчинка соло виконує пісню «Якби мені черевики»

Хлопчик у відповідь співає пісню «На городі пастернак, пастернак»

Всі разом діти виконують українську народну пісню «А у мене черевики».

Вихователь: Шевченків «Кобзар» - це свята книга, українського народу, це книга, якій судилося бути безсмертною, бо сам народ визнав її своєю книгою. В цій книзі переплелась доля селянки – кріпачки з долею всієї неньки України, боротьба гайдамаків та козаків з боротьбою народу за щастя і волю. Т.Г.Шевченко зібрав у цій книзі кожну сльозинку, найменший стогін болю кріпака. Духовну велич і красу народу він підніс на найвищу височінь.

Діти читають вірші «Встала весна», «Вітер з гаєм розмовляє»

Вихователь звертає увагу на картину Т.Г.Шевченка «Селянська родина».

Бідно жилося людям в ті часи. Скрізь Т.Г.Шевченко бачив кривду, знущання над бідними людьми. І про це він писав у своїх віршах.

Цар і пани були дуже злі на нього за його гостре слово відправляли його у солдати на багато років. Будучи далеко від рідного краю він сумував за рідною землею і написав такі вірші, як «Зоре, моя вечірняя», «Думи мої думи». Сум за рідною землею огортав його душу. Він ходив ввечері надвір вдивлявся в небо, шукав свою зіроньку і розповідав їй про свій біль. Вірші його переповнені смутком, мелодійні, задушевні, піснею линуть над світом.

Дорослі виконують пісню «Зоре, моя вечірняя».

Від’їжджаючи далеко від України, на згадку про неї він взяв з собою гілочку одного дерева, посадив його, доглядав і воно виросло. А що за дерево виросло, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте кросворд.

Кросворд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | | |
|  | | |  |  |  |  |

1. Як назвати одним словом квіти, листя, гілки сплетені в коло?
2. Як називається виріб, виготовлений із тканини, особливого ґатунку, яким накривають стіл?
3. Як називається довгастий шматок тканини для витирання обличчя, тіла?
4. Як називають матір батька або матері?
5. Як називається сільський одноповерховий будинок?

Вихователь:

Будучи далеко від України, він заповідав, щоб його поховали

На Вкраїні милій

Серед степу широкого.

Друзі виконали його «Заповіт» і похоронили його в м.Каневі на горі Чернечій, яка зараз зветься Шевченковою. І видно йому:

І Дніпро могучий

І всю Україну.

І приїздять туди люди, щоб вклонитися йому, покласти квіти у підніжжя.

Його іменем названі вулиці міста, відкрито музей в Україні, Росії, Канаді.

Його шанують і пам’ятають.

Вихователь читає вірш «На Чернечій горі»

Над могутнім Дніпром

Височіє гора,

Хлюпочуть хвилі об берег крутий.

Там, з тієї гори, промовляє Тарас

До майбутніх, нових поколінь.

Вчить наш славний Кобзар

Мову рідну свою

І святу Батьківщину любить!

Діти виконують пісню «Україно – ненько»

Пам’ятаймо, діти, що ми українці. Любімо, шануймо землю, на якій ми живемо!

Підготувала і провела вихователь – методист

Комаровських Галина Ільківна