**Дата: 10.11.21 Клас: 6-А**

**Укр.літ Вч.: Харенко Ю.А.**

**Історична основа поеми Т.Шевченка «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору**

1. **Історична довідка.**

У ХV-XVІІст. турки і татари нападали на українські села, грабували, забирали в полон.

Кошового Дмитра Вишневецького (Байду) вважають засновником Запорізької Січі. На Хортиці він збудував фортецю. Власник земельних маєтків. Але справедливий. Захищав скривджених. Лицар. Ходив із козаками на турків. Народ склав «Пісню про Байду». Був першим гетьманом новонародженого Війська Запорозького.

У 1575 році повів запорожців на татар другий кошовий Богдан (Остафій) Ружинський. Був українським князем, гетьманом. У цій битві він загинув.

Третім славним козацьким кошовим, гетьманом Війська Запорозького був Іван Підкова (Серпяга, Серп’яга). Народився недалеко від Умані. За національністю – молдованин. Учився в Острозькій школі. Ламав підкову однією рукою, за це козаки прозвали його Підковою. На Січ прийшов після 1550 року. Перший військовий досвід здобував у походах Самійла Кішки. Водив козаків на Очаків, Козлов, Кафу, звільняв християн – бранців. Про Івана Підкову народ склав пісні та думи.

Турецький султан погрожував польському королю Стефанові Баторію: якщо той не звелить схопити Підкову, то турки підуть воювати з Польщею .

І король, не бажаючи входити у війну з могутньою тоді Туреччиною, велів покарати Підкову смертю. Коли Іван Підкова прибув до Львова весною 1578 року, — тут його було ув’язнено, і на підставі королівського указу відрубали голову смілому отаманові на львівськім Ринку в присутності турецького посла Ахмета.

Дуже багато польських діячів того часу дорікали королю, що так суворо обійшовся зі славним козацьким отаманом.

Ще по нинішній день згадує український народ про Івана Підкову і в піснях співає про його страшну смерть, а Тарас Шевченко звеличив славні подвиги цього героя в поемі «Іван Підкова». Цей твір поет написав у 1839 р. у Санкт-Петербурзі.

1. **Питання за змістом твору.**

- Яку цікаву минувшину розповів дід онуку?

- З чим звернувся отаман до козаків?

- Чи підтримали запорожці свого ватажка? Чому?

- Із скількох частин складається вірш?

*Тема та ідея твору (записати у зошит)*

***Тема:*** зображення спогадів діда про героїчну минувшину рідного краю, коли козаки на чолі з отаманом Іваном Підковою боролися з турецькими загарбниками.

***Ідея:*** возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їх сили волі, братерської дружби, які так необхідні в здобутті перемоги над ворогом

Робота в зошитах: учні записують тему та ідею твору.

**Жанр твору** – історична поема.

***ТЛ.*** Поема - … (від грецького слова, що означає "твір", "творіння") — ліричний, епічний, ліро-епічний твір, переважно віршований, у якому зображені значні події і яскраві характери.

Історична поема - … Iсторична поема — лiро-епiчнi фольклорнi твори про конкретні iсторичнi подiï, процеси та iсторичнi особи.

***Як ставляться козаки до свого отамана?***

*Іван Підкова – відважний – рішучий – впевнений у собі – вміє прислухатися до думки інших, цілеспрямований – має чорні вуса, чуприну – його називають батьком – приклад для козаків).*

***Знайдіть у вірші опис моря і зачитайте його.***

- Яке значення у творі має опис бурхливого моря?

- Як козаки поставилися до морської негоди?

-Можливо, хтось почув якісь звуки? Які саме?

-Які почуття викликають у вас словосполучення «бурхливе море», «ревіли гармати»?

**3. Аналіз художніх особливостей поеми**

Відшукайте у творі художні засоби у поемі «Іван Підкова».

* Рефрен: «Було колись…»
* Метафори: «ревіли гармати», «тіло лягло», «могили чорніють…говорять», «лихо танцьовало», «лиман човни вкрили», «хвилі запінились», море грає», «серце мліє», човни стали».
* Епітети: «біле тіло», «козацьке тіло», «синє море».
* Порівняння: «могили…, як гори», «хвилі, як ті гори».
* Звертання: «Ануже, хлоп’ята», «Грай же, море», «Добре, батьку, отамане».
* Риторичні оклики: «А згадаймо!», «На байдаки!», «Ходім погуляти!», «Грай же, море!», «Поїдемо в гості», «Спасибі вам!».
* Риторичні запитання: «Де-то буть роботі?»

Можна зробити висновок, що без нашого минулого, без історії не може бути щасливого майбутнього. Шевченко був настільки сильний духом, що ніякі перипетії життя не зламали його волю. Вражає, як любив поет вітчизну, уболівав за її майбутнє, переймався історією свого народу.

Шевченко – це взірець духовності, це постать, яка залишила слід не лише в історії української літератури, а й у моїй душі.

1. ***Домашнє завдання.***

Вивчити вірш «Думка» (надсилати у вайбер, або на платформу Х`юмен)

Виразно прочитати у підручнику поему «Іван Підкова».