**Наш Кобзар**

Він в Україні перший після Бога

За рідну землю з честю ніс страждання.

І хоч важка була його дорога,

Зронив в серця нащадків сподівання.

Його вірші – як сонця промінь,

Як тихий шелест трав удалині.

Його вірші – як пташка, що на волі

Співає пісню радісну мені.

Для України став він справжнім батьком.

Бо в муках тяжких викохав її.

Для України став він сонцем ясним,

Що світить навіть у похмурі дні.

В його віршах і радість, і журба,

Жіноча доля безталанна.

В його віршах могутній плин Дніпра,

Душа Вкраїни чиста й полум’яна.

Тож шануймо, люди, в днину злу і гожу

Пам'ять про людину, пам'ять про творця.

Бережімо, люди, оту іскру Божу

У своїх оселях, у своїх серцях.

 **Махаєва Анастасія 10 клас**

**«Кобзар» у моїй родині**

У кожної родини є свої традиції й дорогі серцю речі. У моїй сім’ї – це книги, а саме: Біблія і «Кобзар» Т.Г.Шевченка.

Ще не вивчаючи творчості поета, я бачила, як мама довго засиджувалася над його збіркою, а часом навіть плакала. Коли ж познайомилася з творами Шевченка, то зрозуміла – чому. Вірші Тараса пройняті великою любов’ю до людей, до України. Вони пронизані тугою й сумом, коли він говорить про долю жінки. Цього літа ми разом з мамою і сестрою читали «Катерину» та «Наймичку». Плакали і не соромилися своїх сліз. Як же тонко автор (зауважте, чоловік) зумів розкрити душу жінки, її переживання, сподівання. А дитяча душа, беззахисна й вразлива, просто волала до нас зі сторінок «Кобзаря». На жаль, описане поетом безталання можна зустріти і в наш час. І я це бачила на власні очі, бо живу в робітничому гуртожитку, де так багато матерів-одиначок.

Нас із Шевченком розділяють століття, але мені іноді здається, що він все бачить крізь роки і переживає з нами життєві негаразди. Кобзареві твори змушують думати не тільки про себе, а й про тих, хто поряд. Т.Шевченко для мене є також прикладом, як потрібно боротися за щастя, за волю. Дуже хотілося, щоб він був взірцем і для народних обранців, не давав їм забути своє призначення допомагати скривдженим, самотнім жінкам, які виховують діточок, захищати сиріт.

Я не можу словами пояснити, що відбувається, коли читаєш вірші Тараса Григоровича, але якось по-особливому починаєш ставитися до людей, з неймовірною теплотою і ніжністю. Матуся говорить, що після віршів поета хочеться обігріти всіх, хто потребує тепла.

«Кобзар» – настільна книга моєї родини. Я дуже пишаюся, що ходжу по тій землі, де ходив наш геній.

**Піковець Ганна 10 клас**

**Мрії Шевченка про майбутнє України**

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата.

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі!

 «І Архимед, і Галілей»

«Світ постав зі Слова, і Україна постала за Слова, і Слово те було в Шевченка,» – так переспівує Біблію Ярема Гоян. Шевченко, справді, був для України не просто великим поетом, він став Месією, що дав себе розіп’яти за народ.в одному зі своїх тюремних віршів митець щиро зізнається, що йому байдуже, чи буде він жити в рідній стороні, чи будуть його згадувати нащадки, єдине, що його турбує – це доля рідної України.

Як палкий патріот Тарас Шевченко не міг не мріяти про кращу долю своєї безталанної землі. Свого уярмленого народу.

І забудеться срамотня

Давняя година.

І оживе добра слава.

Слава України…

 «І метрвим, і живим»

Яким же бачить майбутнє України геніальний поет? Перш за все, нове суспільство базуватиметься на засадах правди, рівності. «Встане правда, встане воля!» – з певністю стверджує Шевченко у поемі «Кавказ». Він щиро вірить, що нарешті усміхнеться доля нещасній матері-кріпачці і її малому синові (вірш «Сон»), зазнають кращого життя знедолені дівчата – «землі козацької краса», заслуговують на щастя тисячі кріпаків, які віками терпіли тяжкий гніт.

І спочинуть невольничі

Утомлені руки,

І коліна одпочинуть,

Кайданами куті!

 «Ісаія. Глава 35»

 Обновляться «широкії села, а у селах у веселих і люде веселі». Шевченко вірить, що так і буде, «повинно буть», але як революціонер за духом, як борець, розуміє, що такі зміни можливі лише тоді, коли старий лад буде повалений, тому й заповідає своїм землякам боротися за нове життя:

Вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

У «Заповіті» Шевченко показує нам Україну в «сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій» слов’янських народів. Ще у своїй ранній поемі «Гайдамаки» поет висловлює думку про братні стосунки між слов’янськими країнами, а пізніше розгортає її у творах «Єретик» і «Полякам». Дуже часто посилаються на ці твори ті, хто ратує за повернення СРСР. Я ж розумію Тарасові слова трохи по-іншому.

Шевченко пристрасно картав у своїх творах будь-які вияви шовінізму, братовбивства, рабської покори. Натомість проповідував «єдиномисліє» і «братолюбіє». Поет-демократ мріяв , щоб козацькі онуки жили у справедливому вільному суспільстві, де пануватимуть мир і злагода між людьми, той «сердечний рай», якого він єдиного благає для себе у Бога:

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

 «Молитва»

Чи збулися Шевченкові мрії? Чи стала Україна «оновленою землею», «тихим раєм»? це болюче й важке питання, на яке не можна відповісти однозначно. Так, ми вже двадцять років живемо у суверенній незалежній державі. Маємо свою Конституцію. Робимо спроби розмовляти рідною мовою. Поступово повертаємо те, чого на довгі роки були позбавлені. Але матеріальна скрута, незгода між гілками влади затьмарюють наше життя. Хочеться вірити, що нашому народові вистачить глузду не втратити того, за що боролися наші предки, чого так палко бажав своїй Україні Тарас Шевченко, – волі.

Бо де нема святої волі,

Не буде там добра ніколи.

Нащо ж себе таки дурить?

 «Царі»

А для того нам треба з рабів, «подножок» стати «синами волі», очиститися і освятитися живодайним словом Великого Кобзаря.

 **Піковець Аліна 10 клас**

**ЛИСТ ДО ШЕВЧЕНКА**

 Доброго дня, Тарасе Григоровичу!

 З підручника і розповіді моєї вчительки я знаю, що Ваше сирітське дитинство було тяжким і безрадісним. Ви написали про це у багатьох творах, один з яких – «Мені тринадцятий минало…». У ньому йдеться про те, як хлопчик, залишившися сиротою, змушений пасти чужі ягнята, щоб заробити собі на шматок хліба та не вмерти з голоду.

 Але відомо, що Ваш старший брат Микита Григорович пробував привчати Вас до господарства, але всі його намагання були даремні. Ви просто кидали у полі волів і йшли блукати на волі. Може, Ви вже з дитинства розмірковували про тяжке життя? Адже воно у Вас і справді було дуже тяжке. Коли померла мати і батько одружився вдруге, то мачуха Вас не полюбила. Відомо, що мачуха обвинуватила Вас у тому, чого Ви не робили, - нібито вкрали гроші. Щоб Ви зізналися у цьому, Вас дуже побили, майже до смерті… А справжнього злодія знайшли набагато пізніше.

 Такі лихі життєві події робили Вас, хоча і маленького, ще сильнішим: багато з чим Ви не змирилися в середовищі, яке Вас оточувало, що і відрізняло Вас з-поміж ваших однолітків. Так, бо з дитинства вже виявлялася Ваша надзвичайна допитливість розуму,наприклад, Ви уважно прислухалися до діда чи батька, коли вони розповідали про минуле.

 Я знаю, що в дитинстві проявився Ваш талант художника. Ви малювали крізь, де тільки можна було: на стіні, дверях, воротах. Не важливо, що потрапляло Вам до рук – крейда чи вуглина… Коли у школі Ви придбали папір і олівець, то стримувати себе у малюванні вже було несила.

 Ви пройшли багато випробувань у житті, починаючи з самого дитинства, але все це загартовувало Вас і робило ще сильнішим. Ви стали справжнім народним героєм, взірцем для кожного українця і залишитеся ним назавжди.

**З повагою, Руднєва Марина**