**19.05.2022**

**Стрембицька Л.А.**

**11 клас**

**Українська література**

**Читацький практикум**

* [1. "Різдво"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50182)
* [2. "Автопортрет"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50183)
* [3. "ДОРОГИ"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50184)
* [4. "ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50185)
* [5. "Вишні"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50186)
* [6. "Автобіографія"](https://eschool.dn.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=203468#ch50187)

1. "Різдво"

Народився  бог  на  санях    
в  лемківськім  містечку  Дуклі.    
Прийшли  лемки  у  крисанях    
і  принесли  місяць  круглий.

Ніч  у  сніговій  завії    
крутиться  довкола  стріх.    
У  долоні  у  Марії    
місяць  —  золотий  горіх.   1934.

**АВТОПОРТРЕТ**

“Я все — п’яний дітвак із сонцем у кишені”.   
“Я — закоханий в житті поганин”.  
“Привітання життя”. З першої книжки “Привітання життя”

Червоні  клени  й  клени  срібні,    
над  кленами  весна  і  вітер.    
Дочасності  красо  незглибна,    
невже  ж  тобою  не  п’яніти?

Я,  сонцеві  життя  продавши    
за  сто  червінців  божевілля,    
захоплений  поганин  завжди,    
поет  весняного  похмілля.

**ДОРОГИ**

Розгорнулась  земля,  наче  книжка    
(дороги,  дороги,  дороги).    
Зашуміла  трава  і  принишкла,    
простелилась  нам  юним  під  ноги.

Тільки  небо  і  тільки  пшениця    
(над  нами,  за  нами,  під  нами).    
Тільки  безкрай  і  далеч  іскриться,    
тільки  безвість  вітає  вітрами.

Голубінь,  золотавість  і  зелень    
(яруги,  галявини,  кручі).    
Розспівались  таємно:  дзінь-дзелень    
цвіркуни  в  конюшині  пахучій.

Залізиста  вода  із  криниці    
(дороги,  дороги,  дороги).    
О,  відкрий  нам  свої  таємниці,    
дивний  місяцю  мідянорогий!

Бо  в  дорогах  звабливая  врода    
(о  зелень!  о  юність!  о  мріє!).    
Наша  молодість,  наче  природа,    
колосистим  ще  літом  доспіє.   1934 р.

**ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ**

Весна  —  неначе  карусель,    
на  каруселі  білі  коні.    
Гірське  село  в  садах  морель,    
і  місяць,  мов  тюльпан,  червоний.

Стіл  ясеновий,  на  столі    
слов’янський  дзбан,  у  дзбані  сонце.    
Ти  поклоняйся  лиш  землі,    
землі  стобарвній,  наче  сон  цей!.   1934.

**ВИШНІ**

Антонич  був  хрущем  і  жив  колись  на  вишнях,    
на  вишнях  тих,  що  їх  оспівував  Шевченко.    
Моя  країно  зоряна,  біблійна  й  пишна,    
квітчаста  батьківщино  вишні  й  соловейка!

Де  вечори  з  євангелії,  де  світанки,    
де  небо  сонцем  привалило  білі  села,    
цвітуть  натхненні  вишні  кучеряво  й  п’янко,    
як  за  Шевченка,  знову  поять  пісню  хмелем.   16 квітня 1935.

6. "Автобіографія"

В горах, де ближче сонця, перший раз приглянувся небу,

тоді щось дивне й незнане пробудилося у мені,

і піднеслася голова, й слова прийшли до уст зелені.

Тепер — де б я не був і коли-небудь,

я все — п'яний дітвак із сонцем у кишені.

А як зійшов із гір гамірливих міст,

у злиднях і невдачах не кляв ніколи долі та не ганив,

глядів спокійно на хвиль противних гурагани.

Мої пісні — над річкою часу калиновий міст,

я — закоханий в життя поганин.

Домашнє завдання: Вивчити напам 'ять «Різдво»