**Дерев’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів**

***«Той, хто йшов шляхом Кобзаря.***

 ***Схожість двох доль – Василя Стуса та Тараса Шевченка»***

учениця 11 класу: Зеленюк Діана Олегівна

керівник: Зеленюк Тетяна В’ячеславівна

І радісним буремним громом

 спадають з неба блискавиці,

 Тарасові провісні птиці -

слова лунають над Дніпром

В. Стус

Україна!? Дев’ятнадцяте століття – двадцяте століття. Тарас Шевченко – українолюб, геній, пророк, Василь Стус- поет, повен любові до людей і рідної землі. Більш ніж століття розмежовує цих відомих українських письменників. Та об’єднує їхнє життя «дорога крізь терни до зірок». Мабуть, доля кожної людини вирішується десь далеко, на небі, і кожен несе свій хрест через усе життя.

 Я з раннього дитинства читала і пізнавала поезію Тараса Шевченка. Його вірші – це його доля, біль, переживання і розрада. Не раз ставила собі запитання: « Як можна так любити Україну, оту бідну, окрадену, стражденну? І тільки в ній бачити весь сенс свого існування?» Але,вивчивши творчість Тараса Шевченка, я зрозуміла – можна! Твердим переконанням для мене, учениці одинадцятого класу, стало дослідження життя і творчості Василя Стуса.

Простий хлопчина з Вінничини, наділений добротою, любов’ю до краси і до всього народного і рідного, починає небезпечну боротьбу із власним «я» і владою. Обирає для себе важкий і тернистий шлях. Розуміє, що на цьому шляху його чекає смерть. Але і це його не лякає, тому що «смерті не боюсь я…», - говорить він.

Я із сльозами на очах перечитувала рядочки віршів Стуса. І моя любов до рідної землі, Батьківщини, матері все міцніла і міцніла.

«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» - це шлях самоусвідомлення не тільки для Стуса, а для кожного українця, який вірить у правду і добробут своєї держави.

Як на мене, дуже важко втриматись у своїх поглядах і переконаннях, вистояти до кінця. Людина може зламатися або її можуть зламати. Та ні Тарас Шевченко, ні Василь Стус не здались, не зреклися. Я не знаю, напевне, як складеться моє життя, але окремі висновки і цитати я все ж таки для себе візьму у дорогу…

«Сховатися од долі – не судилось»

«Де не стоятиму – вистою»