02.06. 8-Б укр.літ Добровольська В.Е.

Бесіда про твори, що вивчались протягом року

Мета: разом із учнями підсумувати роботу протягом року, звернути увагу на труднощі, з якими вони зіткнулися, відзначити позитивні моменти, успіхи в учнівській творчості, в оволодінні теоретичним матеріалом; розвивати критичність і самокритичність мислення, бажання читати художні твори, зв’язне мовлення, вміння аналізувати, доводити власну думку; виховувати любов до художнього слова, української літератури.

Бліц-опитування на тему: «Що дало мені вивчення української літератури у 8-му класі». А також пригадати твори та поезії, які діти вивчали протягом року, та переказати, проаналізувати, пояснити , чим вразили, запам’яталися.

Додаток

Засвистали козаченьки в похід до пiвночі,  
Заплакала Марусенька свої карі очі.  
Заплакала Марусенька свої карі очі.

Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися,  
А за свого миленького Богу помолися!  
А за свого миленького Богу помолися!

Стоїть місяц над горою, а сонця немає…  
Мати сина в дороженьку слізно проводжає.  
Мати сина в дороженьку слізно проводжає.

Додаток 2

Мені однаково, чи буду  
Я жить в Україні, чи ні.  
Чи хто згадає, чи забуде  
Мене в снігу на чужині —  
Однаковісінько мені.  
В неволі виріс між чужими,  
І, неоплаканий своїми,  
В неволі, плачучи, умру,  
І все з собою заберу —  
Малого сліду не покину  
На нашій славній Україні,  
На нашій — не своїй землі.  
I не пом'яне батько з сином,  
Не скаже синові: — Молись.  
Молися, сину: за Вкраїну  
Його замучили колись. —  
Мені однаково, чи буде  
Той син молитися, чи ні...  
Та не однаково мені,  
Як Україну злії люди  
Присплять, лукаві, і в огні  
Її, окраденую, збудять...  
Ох, не однаково мені.

Додаток 3

Хотіла б я піснею стати  
У сюю хвилину ясну,  
Щоб вільно по світі літати,  
Щоб вітер розносив луну.  
  
Щоб геть аж під яснії зорі  
Полинути співом дзвінким,  
Упасти на хвилі прозорі,  
Буяти над морем хибким.  
  
Лунали б тоді мої мрії  
І щастя моє таємне,  
Ясніші, ніж зорі яснії,  
Гучніші, ніж море гучне.

Додаток 4

Любіть Україну, як сонце любіть,  
як вітер, і трави, і води...  
В годину щасливу і в радості мить,  
любіть у годину негоди.  
  
Любіть Україну у сні й наяву,  
вишневу свою Україну,  
красу її, вічно живу і нову,  
і мову її солов'їну.  
  
Без неї — ніщо ми, як порох і дим,  
розвіяний в полі вітрами...  
Любіть Україну всім серцем своїм  
і всіми своїми ділами.  
  
Для нас вона в світі єдина, одна,  
як очі її ніжно-карі...  
Вона у зірках, і у вербах вона,  
і в кожному серця ударі,  
у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,  
у пісні у кожній, у думі,  
в дитячій усмішці, в дівочих очах  
і в стягів багряному шумі...  
  
Як та купина, що горить — не згора,  
живе у стежках, у дібровах,  
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,  
у хмарах отих пурпурових,  
  
в огні канонад, що на захід женуть  
чужинців в зелених мундирах,  
в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь  
до весен і світлих, і щирих.