Великобережецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Літературно-музична композиція

**«А Україну я, як вірний син,**

**Люблю її над все, як рідну матір…»**

(130-а річниця з дня народження О.Неприцького-Грановського)

**Підготувала вчитель**

**української мови та літератури**

**Сікліцька Г.Т.**

2017

**Ведучий 1**Епоха не цінує геніїв за життя – вона згадує про них надто пізно. У час відродження повернулися в Україну імена її славних синів і дочок, одним з яких був наш земляк Олександр Неприцький-Грановський. Щедро обдарував його Бог талантами, але він сам збудував свою долю всупереч усім перешкодам. Земля Америки стала другою домівкою для Олександра Неприцького-Грановського.

**Ведучий 2** Наша бережецька земляподарувала світові талановитого поета та вченого-ентомолога, художника та писанкаря, громадського та політичного діяча. Народився ОлександрАнастасійовичНеприцький-Грановський 4 листопада 1887 року у селі Великі Бережці в родині коваля. Сашко був найстаршим у сім’ї, де підростало ще четверо дітей: Сергій, Марія, Лідія, Галина.

**Ведучий 1** Закінчивши церковно-парафіяльну школу в рідному селі, юнак продовжує навчання у Білокриницькій сільськогосподарській школі. А наприкінці літа 1907 року О.Неприцький-Грановський їде до Києва, щоб здобути вищу освіту у Комерційному інституті ім.Довнар-Запольського (нині Київський Національний Економічний університет імені Вадима Гетьмана).

**Ведучий 2** У Києві Сашко познайомився з такими видатними діячами як Микола Лисенко, Олена Пчілка, Микита Шаповал, Павло Богацький, Борис Грінченко та інші. Бере активну участь у клубі «Родина», товаристві «Просвіта», співпрацює з київськими часописами, пише вірші, оповідання, нариси, репортажі. У 1907 році в часописі «Рідний край», редактором якого була Олена Пчілка, був надрукований перший вірш Олександра «Порожня оселя»

*Вірш «Порожня оселя»*

По гаєві вітер тихесенько віє

І листя пожовкле на землю летить…

І стежка, укритая листом, жовтіє,

А гай спорожнілий так сумно стоїть.

Не чути йому вже, як літом, бувало,

Із самого ранку до пізньої ночі

В зеленому морі гарненько співали

Пташки свої пісні, неначе дівочі.

Порожнє зосталось гніздечко маленьке,

І листя сухеє на нього летить.

То сонце його пригріває ясненьке,

То дощ починає осінній кропить.

Дивлюсь я на гілку важку, нерухому,

Як тихе гніздечко сумує на ній,

І сумно стає, і так тяжко самому

Бо й серце у мене без пташок-надій…

**Ведучий 1**Перед небезпекою арешту за активну громадсько-політичну та культурно-просвітницьку діяльність О.Неприцький-Грановський, маючи 25 років, змушений був переховуватись від жандармів, а пізніше, у березні 1913 року, виїхати за кордон.

**Інсценівка «Прощання з родиною».**

*На сцену виходить Олександр, збирає валізу.*

**Сергій:** Таки їдеш, брате?

**Олександр:** Я змушений їхати, за мною встановлено пильний нагляд. Не хочу завдати шкоди рідній сім’ї. Та й що я тут можу зробити… Якщо залишуся, мене арештують.

**Сергій:** Куди ж ти поїдеш? Де ж ти маєш знайти притулок для себе?

**Олександр:** Збираюсь в далеку Америку. Ось лист-прохання моїх товаришів-хатян до емігрантів Америки, щоб прийняли мене, як рідного.

*Читає листа.*

**Сергій:**Я маю надію, брате, що добрі люди підтримають тебе в далекій чужині. Що, береш з собою так багато книг і журналів?

**Олександр:** (бере в руки Біблію, «Кобзаря») Як же я без Святого Письма і Тарасового слова, часописів «Рідного краю» та «Української хати» *(бере журнали і складає).*

**Сергій:** Брате, не забудь свої вірші. Я прочитав обидві збірки: і «Пелюстки надій», і «Намистечко сліз». У тебе неабияке обдаровання, я б так не зміг написати.

**Сестра:** Любий брате Сашо, візьми цю вишиту сорочку. Я вишивала її для тебе з молитвою і вкладала в неї душу й серце. Нехай вона захищає і оберігає тебе. Коли ти будеш її одягати, то завжди згадуватимеш рідну хату, мене, сестер, брата, батьків та рідну землю.

**Олександр:** Дякую, сестро Лідо, за такий дарунок і щире слово.*(Обнімає сестру, складає сорочку і кладе у валізу).*

Виходять батьки, батько з хлібом, мати з іконою.

**Батько:** Сину мій, візьми з собою хліб святий. Цей святий хліб як божий дар, візьми його в дорогу, щоб ти ніколи не знав голоду та нужди. *(Цілує хліб, руку батька, замотує хліб рушником).*

**Олександр:** Благословіть і ви мене, мамо, в далеку дорогу!

**Мати:** Нехай тебе Бог благословить. Від усякого буревію і напасти збереже тебе. Нехай Матінка Божа візьме під свій покров. А я буду за тебе молитися і вдень, і вночі. *(Мати хрестить іконою, Олександр цілує ікону).*

**Олександр:** Рідні, я завжди буду пам’ятати про вас. Дасть Бог, ще повернуся, обов’язково повернуся, коли Україна стане вільною, незалежною, самостійною!

*(Звучить мелодія «Пісні про рушник»).*

**Ведучий 2** На жаль, доля розпорядилася так, що Олександру не судилося за життя повернутися на рідну землю. Проживши 89 років, наш земляк повернувся в Україну лише після смерті у своїх поезіях, наукових працях, літературно-меморіальним музеєм у рідному селі.

**Ведучий**1Синьоока річка дитинства поета Іква, курний Радивилівський шлях, могутні дзвони Почаївської лаври – це спогади молодих літ поета.

*(Сл. М.Росоловського, музика С.Красевич, Г. Гамери «Звучить мелодія». Виконує : Жіноче тріо «Мальви»)*

**Ведучий 2**.У своєму листі на Батьківщину від 16 листопада 1965 року Грановський пише :

*«…Дуже часто думаю про рідний край і майже бачу кожну стежку в Бережцях і у всіх тих місцях, де мав нагоду бути!*

*Я ще донині пам’ятаю всі тодішні стежки в наших околицях. Безумовно, багато за цей час змінилося, але краса природи і її магічна сила і надалі притягує до себе …»*

**Ведучий 1** Стежки і дороги до рідної землі заросли роками, але поет прагнув, щоб народ його зажив вільно, у щасті і славі. Звертаючись до друзів, автор благав : «Люби її – нам рідну Україну». І ці слова звучать клятвою вірності рідній Землі.

О.Неприцький –Грановський «Багато літ пройшло»

Багато літ пройшло, мій давній друже,

А щирим полум’ям горять вогні.

Любов до раю родить запал дужий,

Хоч довгий час живем на чужині.

Це ж та земля, що нас обох скормила,

Той шум лісів, зелений верболіз,

І пісня, що давала серцю крила

Й душила непомітні перли сліз

Люби її – нам рідну Україну!

Чудову даль степів, солому стріх,

Люби народ, сплюндровану Руїну,

І наших давніх літ веселий сміх!...

Люби її! Не дай душі спокою!

Про все чистіший спогад збережи.

Надходить час майбутність взяти в бою

І сповнить заповіт – допоможи!

**Ведучий 2** Глибока любов до рідного краю, як і до своєї матері – землі, що його народила, була нерозривно зв’язаною з усім його єством. Прекрасною є земля, де пройшли молоді літа. Зелені ліси, високі блакитні небеса, оспівані у віршах і піснях.

*«Українська земля»*

*Виконуєдитячий ансамбль*

*Пісня «Діти України»*

**Ведучий 1** Перебуваючи далеко за межами отчого краю, в цій благодатній чужині, поет марить рідною землею, його душу тривожить неспокій, журба. Згадуються щасливі дні і те лихо, яке він залишив. Серце щемить від болю за рідним скривдженим народом.

У своєму листі від 7 липня 1972 року Грановський пише:

*«… А Україна прекрасна. Що за прекрасний край ця наша Україна! Що за чудовий і мудрий наш народ, хоч і зіпсутий віковою неволею.*

*Але прийде пора і цілюща роса все зло змиє, і наш народ будуватиме майбутність для продовження свого роду…»*

І ця вперта віра поета вкраще живить його розум і дає наснагу.

*О. Неприцький –Грановський «В цій благодатній чужині»*

Не раз в цій благодатній чужині,

Де воля враз з добробутом живе

Мій рідній край ввижається мені –

Й журба моя у грудях спокій рве…

Пригадую свої щасливі дні,

Лани, де, як колись, Іква пливе

Блакитним небом у прозорім дні,

Гаї… Лиш лихоліття там нове.

І бачу я по рідній борозні

Там лихо править, бурею реве,

Бідніють пишні села у борні

І чую – брат на поміч нас зове!

Не можу призабути сіл, де зріс –

Там мій народ покривджений живе!

Йому новий подати треба зміст,

Здобути волю, дать життя нове,

І незалежність рідної землі!

Тоді добробут скоро припливе

Як всі дадуть ідеї й мозолі…

Чи чуєш? Брат на поміч нас зове!

**Ведучий 2**Коли слухаєш поезії, то перед очима постають ліричні картини рідної природи, тихі Волинські озера, золота краса осінніх лісів, болі та радощі земляків, заклопотаних щоденними земними турботами.

У розділі « На берегах Ікви» поміщені ліричні образки рідної Волині. Із захопленням автор говорить:

Це ти, моя Волинь прекрасна!

Твої мережані поля,

Старий твій сум і сила власна,

Моя чаруюча земля.

*Звучить пісня: « Пісня про Волинь».*

*Виконуєжіноче тріо «Мальви»*

**Ведучий 1** Пейзажна лірика займає помітне місце у творчості Олександра Неприцького – Грановського. Як гімн природі було складено вірш «Бувало, вийдемо у поле» , який згодом було покладено на музику.

*Сл. О.Неприцького–Грановського, пісня «Бувало, вийдемо у поле».*

**Ведучий 2**Чи можна любити два краї неподільно? Так. Адже стільки літ, прожитих далеко від отчого порога, зродили в серці у поета ніжне почуття – любов до Землі, яка стала йому другою вітчизною.

У вірші «Питаєте мене» автор признається, що в його серці єднається любов до України і Америки.

*О.Неприцький –Грановський «Питаєте мене»*

Питаєте мене – як можу я

Любити два краї так неподільно?

Ділити душу в них, своє життя

І бути вірним їм обом, - чи вільно?

То правда. Так! Я їх обох люблю!

Америку люблю я, - як дружину,

З якою щастя, хліб, життя ділю.

Її любитиму аж до загину!

А Україну я, - як вірний син,

Люблю Її над все, як рідну мати.

Я кожен крок життя, і кожен чин

З любов’ю хочу їм обом віддати!

**Ведучий 1** Відлітали у вирій журавлі…Відлітали, щоб більше не повернутись. Безмірна туга і печаль розносилася по світу від їхнього журавлиного плачу. І ось уже більше століття тому, здається, безконечному пташиному лету, а серце зранене болить, тужить, скочується пекуча сльоза у роз’ятрене тіло матері - України.

Я – журавель. Весни чекаю

Про рідну землю мрію в снах,

Згадки про неї вишиваю,

Оспівую в своїх піснях,

Я – журавель. Та вірю, знаю:

Розкотиться весни гроза,

І я крилом блакить розкраю

До рідного гнізда.

*Слова Б.Лепкого, музика Л.Лепкого «Кру-кру».*

*Виконує народний жіночий ансамбль «Горлиця»*

*Вірш «Разок намиста»*

Коли згадаю в чужині

Свій рідний лан, отави –

Разок намиста, – то мені

Щось в горлі стане, давить.

Навколо радість рідних нив,

Сміється сонце в травах, –

Між них народ наш не спочив

Без волі і без права.

Хоч жде і нарікає все,

Як лан чужий він оре,

Ярмо наїзника несе

Оплакуючи горе, –

Він вірить, що ще буде жить!

Його життя я стежу: –

Як пута ці навік розбить –

В думках із ним мережу…

**Ведучий 2** Рідний дім, батьківська хата. Ласкава оселя…Які близькі і знайомі ці слова. Вони увійшли у нашу свідомість разом з материнською колисковою піснею.

У своєму вірші «До матері» Грановський пише:

* «О, мамо! … кохана, люба голубко моя!

Один я зостався утіха моя

Та серце віщує, що мушу піти

Тим терном колючим, кудою брати

Пішли і зложили голівки свої –

Я мушу… вагатись не можна мені!

*Пісня«Чебреці» виконуєансамбль «Горлиця»*

**Ведучий1**Навчаючись у Києві Олександр Неприцький – Грановський веде щоденник, який розповідає про його щирі юнацькі почуття до студентки Київського комерційного інституту Віри Затуловської.

*«…Я нею впиваюсь до нестями не зовнішнім видом, ні, а лише красою її зніженої душі. Буде не перебільшено, коли скажу, що такої людини ще не здибав. Всі свої найкращі думки і бажання засилаю до неї. Так і я нею живу при одних споминах, згадках, в уяві…»*

**Ведучий 2** Це перше юначе щире почуття у щоденнику та в чудових рядках закоханого поета було нетривалим. Віра Затуловська в 1911 році добровільно поїхала сестрою – жалібницею на Балканську війну. Подальша доля її невідома.

Уже пізніше, у своєму вірші Грановський пише:

Наче символ вгорі

Сяє нам дві зорі…

Ой, приходь, же приходь – я чекаю!

На мотиви старі

Нам дзвенять кобзарі,

А я долю свою проклинаю!

*Пісня «Тільки любов» виконує дует дівчат*

**Ведучий 1**Багатогранною є поезія Грановського. Він писав вірші на різну тематику. Картини природи переплітаються з піснями, а ніжні квіти дарують пелюстки надій.

Що шепчете, біленькі хризантеми?

Що хочете сказати ви мені?

Я чую шелест ваш на творчі теми

І співи ніжно – легкі неземні!

Чи знаєте, кохані, щастя –квіти,

Як тяжко серденько моє болить,

Коли зо сну доводиться злетіти

Й нестерпний біль у сльози перелить?!

Багато віршів О.Неприцького-Грановського було покладено на музику. Один з них «Чудодійні квіти».

*Слова О.Неприцького –Грановського, муз. С.Красевич, Г. Гамери*

*«Чудодійні квіти» виконує жіноче тріо «Мальви»*

**Ведучий 2**Історично багате наше село. Тарас Шевченко писав тут свою поему «Варнак», Леся Українка милувалася краєвидами, автор «Запорізького маршу» Євген Адамцевич приїздив у гості до своєї дочки, О. Неприцький – Грановський писав свої перші вірші. Можливо, через це поетичний дух над нашим бережецьким краєм витає і донині.

*Вірш «Іква»*

Іква… садами квітчані Бережці,

На берегах Ікви сосновий бір,

Зелене пасмо Авратинських гір –

Й на верх заманює вузенька стежка.

Із серця чистого землі, з каміння,

Із крейди білої дзюрчить вода, –

В цілющих чарах вічно молода,

Біжить, плюскоче довгі покоління.

Вода холодна, свіжа й непорочна,

Як ти, мій друже, чиста і в’юнка.

Волинь також все сміла й вільно-очна,

Відродження мелодія дзвінка!

Бо на Волині люди непокорі,

І світ новий заповідають зорі!...

*Вірш «Каплиця у Підлісцях на Волині»*

Тримає Бог красу в своїй руці:

Вгорі мережить віття хризоліт,

Під ним трави зелений оксамит,

А там – лежать Підлісці й Млинівці.

Все на узгір’ї любо манить зір

І та капличка, що ось тут стоїть

Поміж зелених гір з старих століть

І тихо тче легенди давніх лір…

Татари тут були і їхній хан,

Молився в ній великий наш Богдан,

Йдучи в похід на Збараж, Львів, Замостя.

Сюди ішов до Бони Кривоніс,

І партизан ховав ярами ліс…

Ти ще вітатимеш нового гостя…

**Ведучий1** Українська пісня… Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою ніжну і красиву юність! Неприцький –Грановський захоплювався народною піснею - бездонною душею українського народу.

**Ведучий 2**Будучи далеко за межами рідного краю, організовував різні українські свята та вечори, робив усе, щоб народні пісні, поезія, національні традиції, костюми, танці розвивати, працював над збагаченням і збереженням рідної мови - духовної скарбниці свого народу.

*Вірш «Під час промови»*

Сиджу і слухаю

Чудових слів промови.

Немов прикований, не рухаюсь

І п’ю багатий скарб живої мови…

Немов старе вино

Міцне й солодке п’ю я…

І в мелодійних звуках вже давно

Краса п’янить мене. Її люблю я…

Невже це ти проста

Моя <<мужицька>>мово?

Тебе ж на сміх розп’яли до хреста,

Моїх батьків живе, натхненне слово!

Потоки слів пливуть,

Мов хвилі вод весною

І скарби потенціальних сил зовуть

До подвигів за мрії аж до бою!...

*Пісня «Про мову» 4 клас*

**Ведучий1** У своєму листі від 9 листопада 1968 року Неприцький –Грановський пише:

*«…Всі ми вже не молоденькі і нам треба жити як Бог приказав з любов'ю до себе, шануючи пам'ять наших дорогих батьків, та постаратися виховати своїх дітей та внуків, як добрих, чесних, порядних і творчих людей завжди з любов'ю до свого рідного, як мови, наших рідних традицій, нашої козацької культури і всього, що наш народ створив доброго за сотки літ.*

*Шануймо свою старовину і все, що рідне і не даваймо свою національну спадщину занедбувати і зневажати.»*

*Вірш «Молитва»*

Творець землі, Всевишній Боже,

Прийми із глибини душі хвалу!

Хай воля Неба переможе

Над злом землі, та іскру, хоч малу,

Надії вірі дай, що просять

Серця зболілі вірних всіх людей

В Твою величність! І що може,

Прийди всесильна Правда тих ідей,

Які тримали і ще носять

Твої сини, як з вірою на смерть

Ішли,--що дух Твій переможе,

І смертьнадією поборе смерть!

Предвічний Боже, наша сила

Росте в житті любови і добра!

Подай думкам відважні крила

Й сумління світлом правди най загра,

Дай слову міць, а грудям віру,

Непереможність духа в боротьбі,

А почуттям дай стрим і міру,-

Достойно жить, молитися Тобі!

Допоможи розвіять тіні

Нікчемних прагнень влади злих людей –

Дай славу, єдність Україні

Й цілющий лік бузсмертності ідей!

*Пісня «О Боже, милості безмірній»*

**Ведучий2**О.Неприцький-Грановський залишив своїм нащадкам чималий спадок. Його особистий архів при Міннесотському університеті налічує понад 10 тисяч одиниць матеріалів. Він є автором близько 100 наукових праць у галузі ентомології, восьми книг віршів, більше двох тисяч писанок.

Наш земляк був першим українцем у США, який одержав ступінь доктора наук і звання професора університету.

**Ведучий 1** У листі на Батьківщину від 18 листопада 1972 року Грановський пише:

*«…Людське життя в руках Провидіння і ми стараємося бути творчими для добра і розвитку рідного краю та його народу, бо людина живе і вмирає, а народ вічний – живе тисячі літ і лишає по собі культурні здобутки і спадщину своєї творчості для майбутніх поколінь.»*

*Вірш «Поклін тобі, народе мій»*

**Ведучий 2**Бережецька земля була колискою вченого – ентомолога, поета, писанкаря, художника, громадського діяча Олександра Неприцького – Грановського.

Бережецька земля, рідний край дорогий,

Тутколиска дитинства мого,

Наш куточок Волині малий,

Моє рідне чудове село…

*В’язанка пісень «Моє рідне село» у виконанні народного жіночого ансамблю «Горлиця».*

**Ведучий 1** На завершення літературно-музичної композиції, приуроченої 130-йрічниці з дня народження О.Неприцького-Грановського, ми дякуємо всім, хто долучився до цього свята. Бажаємо вам добра, сімейної злагоди та Божого благословення.

*«А ми бажаєм Вам добра»*

*Виконує жіночий ансамбль «Горлиця»*