

ŠC Slovenske Konjice-Zreče

Gimnazija Slovenske Konjice

Seminarska naloga

Pri predmetu Glasbena vzgoja

# JOHANN SEBASTIAN BACH

**KAZALO**

**1.stran - Naslovnica**

**2.stran – Kazalo**

**3.stran – Uvod**

**4.-10.stran – Življenjepis**

**11.-12.stran – Bachov glasbeni opus**

**13. stran - Viri**

**KAZALO SLIK**

**10.stran – Bachov portret, Bachov rokopis**

**UVOD**

**Rojen 21.3.1685 v Eisenachu  
Umrl 28.7.1950 V Leipzigu**  
  
Najmlajši sin dvornega in mcstnega muzikanta Ambrosiusa Bacha (1645-1695) v Eiscnachu, član razvejane turinske glasbene družine, ki izhaja od Hansa Bacha (r. okoli 1520). V družini so bili tako mestni piskaci kot kantorji in organisti. Ko je desetletni Bach osirotel, ga je vzgajal njcgov starejši brat Johann Christoph, organist v Ohrdrufu (tu se je spoznal s Pacheiblovimi orgeiskimi kladbami). Od 1700 je Bach prefekt in gimnaziast v Mihaclovi šoli v Lunchurgu. Njegovo življenjsko pot so odločili vtisi v Ueneburgu, ki jih je dobil od organistov Goerga Boehma in ]oh. Jakoba Loeweja (Schuetzov učenec), pri obiskib V Hamburgu od organistov Johanna Reinkena in Vinzenza Luebecka, v Celle se je spoznal s francosko dvorno glasho (Lully). Spomladi 1703 je Bach postal violinist pri princu Johannu Ernstu II. V Weimarju. Jcseni 1703 organist v Arnstadtu. Med oktobrom 1705 in februarjem 1706 je bil na študijskem potovanju pri Buxtchudeju V Luebecku. Leta 1707 se je poročil 5 svojo sestrično Marijo Barbaro Bach (Wilhelm Fnedemann in Carl Philipp Fmanuel sta sinova iz prvega zakona). Od 1707 je organist v Blaževi cerkvi V Muehlhausnu, od 1708 dvorni organist in od 1714 dvorni koncertni mojster vojvode Wilbelma Ernsta v Weimarju. Za Bacha duhovno spodbudna weimarska leta so čas velikih orgelskih del (1717 je verjetno nastala Orgelbuechlein), številnih cerkvenih kantat in ukvarjanje z italijansko formo concerta (prenos Vivaldijevib in drugih koncertov na kiavir in orgie). Med 1717 in 1723 je Bach dvorni kapelnik kneza Leopolda V Koethenu, ki je bil vnet za glasbo. Ker je bil dvor reformiran, Bach skoraj ni pisal cerkvene glasbe, ampak so nastala njegova glavna dela za klavir in komorno glasbo (1. del Dobro uglašenega klavirja, invencije, suite, instumentalne sonate, violinske koncerte, 6 brandenburskih koncertov 1721). Leta 1720 se je zaman potegoval za mesto organista v Jakobovi cerkvi v Hamhurgu. Leta 1722 Sc je porocil z Anno Magdaleno Wuelcken Uoh. Christoph Friedrich in Johann Christian sta sinova iz drugega zakona). Od 1723 do smrti je hil Bach kantor v Tomaževi cerkvi in glasbeni ravnatelj V Leipzigu, vendar pa ic imel vedno večje težave pri sodelovanju z oblastmi. Med 1729-1739 je vodil študentski Collegium musicum, ki ga je ustanovil Telemann. Leta 1736 ga je Volilni knez August III. Saški imenoval za dvornega kapelnika, potem ko mu je tri leta poprej izročil kyrie in credo mase v h- molu, s katero se je potegoval za to mesto. Leta 1747 je postal član Mizlerjeve Societaet der musikalischen issenschaften, istega leta je igral pred Uriderikom Velikim v Potsdamu. V leipziskih letih so izvedli prvič “Janezov” in “Matejev” pasion, nastal je Božični oratorij, maša V h-molu, številne kantate, velika orgelska dela, instrumentalna dela, med njimi 2. del Dobro oglašenega klavirja, Glasbena žrtev, Umetnost fuge. - K njegovim učencem spadajo njegovi sinovi, Krebs, Homilius, Nichclmann, Doles, Muethel, Agricola, Kimberger.

**ŽIVLJENJEPIS**

## Eisenach (1685 - 95)

Johann Sebastian Bach se je rodil leta 1685 v Eisenachu. Materi je bilo ime Maria Elisabetha Lämmerhirt, očetu pa Ambrosius Bach.

Bach se je najprej šolal v Eisenachu, na istem inštitutu kot Martin Luther dve stoletji prej. Glavna poudarka te šole, ki je temeljila na Lutrovi želji da bi se lahko tudi navaden človek lahko šolal ter naučil pisati, sta bila religija in slovnica, nekaj pozornosti pa so posvečali tudi religiji in aritmetiki. V višjih razredih je študiral še logiko, filozofijo, retoriko ter klasična jezika grščino in hebrejščino. Vemo, da je Johan Sebastian Bach že pri desetih znal brati latinščino.

Prve lekcije glasbe je Sebastian najbrž dobil od očeta Ambrosiusa, možno pa je tudi da ga je Johann Christoph učil igrati na tipkovnico.

V letih 1693-94 je najprej umrl Ambrosiusev dvojček Johann Christoph, nato pa še njegova žena Elizabeta, po okoli desetih mesecih je umrl še Ambrosius sam in Johann Sebastian Bach je postal sirota.

## Ohrdurf (1695-1700)

Odšel je v Ohrdurf, kjer je živel z bratom Cristophom in njegovo ženo, ki sta pričakovala svojega prvega otroka, zato je moralo biti vzdrževanje Sebastian veliko breme, vendar pa sta ga vseeno velikodušno sprejela.

Sebastian je nato obiskoval tamkajšnjo šolo, kjer ga je učil Elias Herda, ki je nedavno končal univerzo. Šestletni študij teologije je skrčil v štiri, hkrati pa tudi štiri do pet ur tedensko študiral glasbo. V novem okolju se je odlično znašel in kmalu postal najboljši v svojem razredu.

Glasbe pa se ni učil le v šoli, proučeval je tudi rokopise mojstrov imitativne polifonije kot so Pachelbel, Kerll, Froberger. Nepotrjena zgodba pa govori tudi o tem da je čez obdobje šestih mesecev na skrivaj hodil v bratovo knjižnico in prepisoval nek album glasbe za orgle, do katerega iz nekega neznanega razloga sicer ni imel dostopa. Čeprav je zgodba morda izmišljena pa se je v času ko je živel v Ohrdurfu Sebastian sigurno srečal z metodami in literaturo o orglah.

Iz časa Ohrdurfa je ostal fuga za klavir, ki naj bi bila ena Johannovih prvih.

Johann Christoph pa je Johanna Sebastiana najverjetneje učil tudi igranja na klaviaturo. Najbolj pa mu je pomagal s tem da je bil njegov vzornik. Sebastian je bil očitno očaran nad statusom svojega brata - igralca orgel in je želel doseči vsaj podoben status, vendar so takrat Sebastianove noge dosegle pedala tega veličastnega instrumenta, zato se je najverjetneje zadovoljil le s poslušanjem.

## Lüneburg (1700-1703)

Leta 1700 je Sebastian dopolnil 15 let, starost pri kateri so mladi Saxoni ponavadi postali samostojni. Vedoč da je Johannu Cristophu v veliko finančno breme si je Sebastian želel čim prej najti zaposlitev. Na podlagi dobrih rezultatov pri določenih predmetih je dobil štipendijo v severnem mestu Lüneberg. Tako sta marca leta 1700 Johann Sebastian in njegov prijatelj Georg Erdmann odšla na 200 milj dolgo pot proti Lüneburgu.

V zameno za štipendijo, sobo in nekaj žepnine sta morala peti v cerkvenem zboru vsako nedeljo ter ob porokah, pogrebih in praznikih. Vendar vse skupaj ni trajalo dolgo saj je bila štipendija namenjena revnejšim fantom z visokimi glasovi, fantovski glasovi pa ne ostanejo dolgo visoki.

Ko se je Sebastianov glas spremenil, predvidoma okoli leta 1703 je še nekaj časa spremljal orkester na harfi, nato pa je opustil študij.

Le trideset mil od Lünebrga je bil Hamburg, v tistih časih središče nemške opere pod vodstvom Keiseja in kasneje Georga Friedricha Handela. V tem obdobju je v Hamburgu živel tudi Sebastianov sorodnik Johann Ernst, ki mu je najverjetneje predstavil nekaj pomembnih Hamburških glasbenikov.

Sebastian je tedaj študiral orgle, vendar ne vemo ali ga je učil Böhm ali Reincken. Ve pa se da je kasneje v življenju postal dober Reincknov prijatelj in ga je pogosto obiskoval vse do njegove (Reincknove) smrti pri 99ih letih.

Še ena prednost Lüneburga je bila njegova prekrasna knjižnica, ki je vsebovala več kot 1000 rokopisov okoli 180ih skladateljev kot so: Buxtehude, Carissimi, Kerll, Monteverdi in tudi Sebastianovega strica Heinricha.

V mestu je bila tudi Ritterjeva akademija, kjer so se bogataši učili Francoskega jezika, sabljanja in plesa. Sebastian je pogosto spremljal Cellea (inštruktorja s te akademije) do duka Wilhelma, ki je imel zbirko frankofonskih glasbenih del. Tu je najbrž prvič slišal dela Lullya, Couperina, Muffata, Fischerja in Raisona.

Hkrati je Bach razvijal tudi lastne skladateljske sposobnosti. Iz tega obdobje sta ostali dve koralni variaciji ki zapolnita pomembno kronološko vrzel v skladateljevem ustvarjanju:

- Christ der du bist der helle Tag

- O Gott di Frommer Gott

## Weinmar (1703)

Mladega Bacha univerza (akademija) bodisi ni privlačila, ali pa si šolanja ni mogel privoščiti do l. 1703, ko se je javil za poklicno službeno mesto kot organist v cerkvi sv. Jakoba (Jacobikirche) v Sangerhausenu blizu Hall a. Služba mu je bila takoj ponujena, kar kaže na to, da so Sebastiana kljub neizkušenosti spoznali kot izstopajoči talent. Na žalost je vodja Saxony - Weissenfels a prekinil dogovor v korist Johanna Kobeliusa in ponudba je bila preklicana - žalitev, ki se je je Sebastian spominjal v svojem pisanju 30 let kasneje.

Nekaj mesecev po tem naj bi prišel Bach v Weimar. Tu sta bila tudi dve vojvodi, vodja vlade in njegov brat in marca 1703 , je 17 letni Bach prejel ponudbo za službeno mesto dvornega glasbenika od drugega vojvode, Johanna Ernsta. Sedemnajst let prej je Sebastianov ded delal za istega moža!Bachova dolžnost v teh mesecih je bila igranje violine v vojvodinem orkestru. V teh časih niso dvorni glasbeniki veljali nič več od služabnikov; živeli in jedli so s služabniki, bili so plačani kot oni, vstopali so pri vhodu za služabnike ipd.

Kot organist Bach v Weinmaru ni našel duhovne potešitve po kateri je hrepenel. A kot dvorni glasbenik 17 - letnik vsaj ni bil lačen.Očitno se je Bach že na začetku zavedal, da bo njegovo bivanje v Weinmaru začasno. Morda je čakal na mesto zase v cerkvi, ko bo vodja nehal službovati, ko je prispela ponudba. Ponavadi je bilo za "Hofmusicuse" nevarno, če so zapustili kraljevo osebnost brez njenega dovoljenja, kar je Bach ugotovil nekaj let kasneje. Ampak julija tega leta je prispela ponudba in Bach je odšel.

## Arnstadt (1703 - 1707)

Arnstadt, Erfurt in Eisenach so mesta, kjer je Bachova družina živela skoraj 100 let. Ko se je Bach vrnil v Arnstadt, so tu še zmeraj živeli nekateri njegovi sorodniki, vključeno z bratrancem in sestrično, Johannom Ernstom in Barbaro. Sebastian se je kasneje poročil z Barbaro.Tudi njegova mačeha se je vrnila v Arnstadt l. 1695 po smrti njegovega očeta. Bachu ni manjkalo kontaktov z vplivnimi ljudmi - kar nekaj prebivalcev Arnstadta je bilo v sorodu z njegovim prastricem Heinrichom, mestnim organistom, ki je služboval 50 let, vse do svoje smrti.

Bachovo službeno mesto v Arnstadtu je bilo znak njegovega slovesa - tehničnega strokovnjaka za orgle ( pipe organ design).

Nemške orgle iz 18. stoletja so veljale za najbolj zapleteno tehnologijo pred razvojem industrije.Bach je bil že pri 18ih strokovnjak za igranje na tem glasbilu. L. 1703 je bil naprošen, da bi preizkusil orgle v cerkvi sv. Bonifaca v Arnstadtu. Tri cerkve v Arnstadtu so že imele svoje organiste, ko pa je Bach prišel preizkusiti tiste v cerkvi sv. Bonifaca, Bach pa je na mestne veljake napravil tak vtis, da so mu ponudili delovno mesto organista v njej.

## Mühlhasen (1707 - 1708)

22 letni Bach je prispel v Mühlhausen, prosto cesarsko mesto, ki ga je pretekla 4 stoletja upravljal izvoljeni svet in ne kraljeva družina.Mühlhausen je imenoval novega organista v cerkvi sv. Blasiusa, veličastni stavbi, nastali v 13. stoletju. V preteklosti je ta cerkev zaposlila vplivneže kot sta bila oče in sin Rudolph in Georg Ahle, njena organista sta bila več kot 50 let.Ko se je delovno mesto po smrti mladega Ahleta sprostilo, je sorodnik J.S.Bacha, Walther, odklonil povabilo, da bi ga zasedel. Namesto tega se je preselil v Weimar. Med tem ko je bil Bach podvržen standardnim pregledom, je bilo mesto nezasedeno 6 mesecev. Mestni veljaki niso bili mnenja, da je Bach prava oseba, ki naj bi nasledila Ahleta.

Avgusta, po njegovem prihodu v Mühlhausen, je Sebastian po stricu Tobiasu Lämmerhirtu podedoval premoženje v vrednosti polovice svoje letne plače. Sebastian je nato zaprosil za roko sestrično Mario Barbaro. Poročila sta se v cerkvi v Dornheimu blizu Arnstadta, 17, oktobra 17007. Bach je v Mühlhausnu ostal le devet mesecev.

Sebastian je preživel kar nekaj časa v družbu s pastorjem Georgom Christianom Eilmarom i sosednje cerkve, cerkve sv. Marije.Eilmar je bil privrženec pravoslavne cerkve. Eilmara so karakterizirali kot trdnega, pobožnega in togega ter neživljenjskega v svoji formalnosti. Eilmar je priskrbel nekatere tekste Bachovih kantat, on in njegova pa sta bila Bachovima otrokoma kot ded in babica.

Bach je v Mühlhausnu za posebno letno glasbeno prireditev napisal svojo prvo kantato. Organisti v cerkvi Blasius naj bi uglasbili novo kantato za to priložnost in da bi zagotovili uspeh, so možje mestnega sveta Bachu odredili najboljše glasbenike v mestu. Ta priložnost je pomembna, ker je tu Bach prvič v življenju imel možnost, da je imel pri skladanju proste roke. Rezultat je bila njegova 1. Kantata : "Gott ist mein König" .Bach je v Mühlhausnu ustvarjal tudi cerkveno glasbo, kot je koralni preludij "Ein' feste Burg".

## Weimar (1708-17)

Leta 1708 na vojvodskem dvoru v Weimar, kjer ga je zaposlil brat nekdanjega delodajalca - vladajoči vojvoda Wilhelm Ernst. Čeprav je bil vojvoda velik ljubitelj vere in dobre glasbe, je imel Bach velik problem. Trenutni vojvoda ni imel otrok, zato je bil v strahu glede dedovanja. Ni želel da bi vse podedoval njegov brat Johann Ernst, za katerega je prej delal Bach (1703). Zato vojvoda ni dovolil nobenih stikov med njegovimi uslužbenci in uslužbenci dvora, ki je pripadal njegovemu bratu. Vojvoda Wilhelm je svojega brata sovražil celo tako močno, da ga ni obiskal tudi ko je obnemogel in je napol mrtev ležal v postelji (preden se je Bach vrnil v Weimar). Bach pa je bil prijatelj obeh skreganih bratov. Tako je ob vrnitvi obljubil, da bo učil bratovega najmlajšega sina. Ko je princ umrl v devetnajstem letu starosti, je Bach postal prijatelj njegove matere.

Najprej je bil dvorni organist in komorni glasbenik ter učitelj nekaterih pomembnih ljudi. Po petih letih v službi vojvode je napredoval v koncertnega mojstra. Z novim naslovom pa se je poleg njegove plače povečala tudi odgovornost. Skoraj vsak mesec je moral napisati kakšno novo delo.

### Nov italijanski slog

V tem času je Bach vzpostavil posloven odnos do grajskega knjižničarja Saloma Francka. To je bil izjemno nadarjen pesnik, ki je napisal proste verze, ki jih je Bach nato mnogokrat uporabil v svojih kantatah. V štirih letih bivanja v tem mestu je napisal okrog trideset takih kantat, vključno z "The Hunt" (BWW 208) - to je njegova prva kantata, ki vsebuje recitative (petje ob glasbeni spremljavi) in arije v novem italijanskem slogu. Tukaj je napisal tudi veliko del za orgle, vključno z "Orgelbüchlein" ter dela za čembalo. Komponiral je tudi komorna dela ter dela za orkester, med njimi tudi prvi in šesti Brandenburški koncert.

V Weimaru je živel tudi njegov daljni sorodnik Jahann Gottfried Walther eden najboljših virtuozov v igranju na orgle v tistem času. V času bivanja v Weimarju je Bach postal eden najboljših organistov, njegove sposobnosti so postale legendarne po celi Nemčiji. Zgodba iz teh časov govori, da se je lokalni glasbenik (najverjetneje Walther) odločil, da bo napisal tako delo, ki ga Bach ne bo mogel zaigrati. Ta glasbenik je Bacha povabil na skriven sestanek v njegovi hiši. Po izmenjavi prijaznosti se je šaljivec izgovoril in umaknil, radovedni Bach pa je začel delo igrati, seveda je pri tem naredil kar nekaj napak. Kmalu za tem se je iz okolice hiše zaslišal glasen smeh.

Leta 1713 se je odpravil v Halle, kjer so ravno gradili nove orgle. Med raziskovanjem je napisal novo kantato (najverjetneje "Ich hatte viel Bekümmernis" (BWW 21)). Ko so v mestu videli, da njihovo novo glasbilo igra znameniti glasbenik, so mu ponudili novo mesto. Bach je to mesto sprejel z oklevanjem. Ko se je vrnil Weimar je spoznal, da je vojvoda v ostrih odnosih s Halleom. Ko so v Halle-u formalno sprejeli novo odločitev so določili nove pogoje. Zmanjšali so mu plačo ter mu naložili večje odgovornosti - predstave je imel vsak dan v tednu ter vsak mesec je moral napisati novo kantato. Kmalu je imel dovolj njihovih zahtev, zato je ponudbo odklonil. V Halle-u so mu ponudili večjo plačo, kar pa ga ni prepričalo, saj je imel višjo plačo že pri Ernstu Wilhelmu. Kmalu zatem mu je vojvoda podvojil plačo.

Leta 1714 je imel Bach nastop v Cassel-u za princa Friedericha v kraljevi kapeli. Princ je bil tako navdušen, da je s svoje roke snel prstan in ga nesel organistu. Kasneje v tem letu je Bach obiskal Leipzig, kjer je preživel zadnjih 27 let svojega življenja. Tukaj se je seznanil z Johannom Kuhnauom. V tem času je napisal še eno kantato "Nun komm, der Heiden Heiland", ki jo je tu tudi predstavil. Dve leti kasneje, ko so dokončali orgle v Halleu, so v tem mestu tudi spoznali kako so obnašali z Bachom. Želeli so se mu oddolžiti, zato so ga skupaj z dvema prijateljema povabili, da bi preizkusil nov inštrument, ki je bil hkrati tudi največji v Evropi. Ugotovili so, da so orgle v zelo dobrem stanju.

V njegovem zadnjem letu v Weimarju je obiskal dvor v Dresdenu, sočasno s francoskim organistom Louisem Marchandom. Kmalu so se začeli spraševati kateri od njiju je boljši. Kmalu so organizirali tekmovanje. Po Marchandovem prisluškovanju Bachovemu treningu, je ta rekel da je zbolel in se je hitro vrnil domov.

Bach je leta 1717 spet postal nemiren. Ko je Drese umrl je Bach pričakoval, da ga bo vojvoda postavil na mesto kapelnega mojstra. Ko je vojvoda na to mesto postavil Dresovega sina je Bach zaprosil, če lahko zapusti njegovo sedanjo službo. Vojvoda je njegovo prošnjo zavrnil. Še bolj jezen je postal ko je izvedel, da Bach želi v Cöthen, kjer živi njegov nečak in dedič. Ker se Bach ni vdal, ga je vojvoda zaprl. Po štirih tednih, ga je izpustil, dovolil mu je celo, da gre v Cöthen.

Bach se je v Weimar vrnil šele po enajstih letih, ko je vojvoda umrl. Nasledil ge je njegov nečak Ernst August. V tem času je Bach napisal novo kantato "Was mir behagt".

## Cöthen (1717-23)

V Cöthen se je njegova plača podvojila, njegov novi delodajalec pa je postal princ Leopold. Princ je bil energična in zanesenjaška oseba, ki ji je še posebej všeč umetnost. Bach se je z novim gospodarjem navezal tudi čustveno. Njuno prijateljstvo je trajalo tudi, ko je Bach zapustil palačo. Žal pa zaradi kalvinistične vere v mestu ni bilo nič instrumentalne glasbe. Tudi kantate, ki jih je napisal so bile samo za solo glas. Leta 1720 je odpotoval v Carlsbad. Ko se je vrnil je zvedel, da je zaradi bolezni umrla njegova žena Maria Barbara. V tem času je imel Bach štiri otroke: Catharino Dorotheo, Wilhelma Friedermanna, Carla Philippa Emanuela in Philipa Emanuela (še trije so mu umrli). Bach se je kmalu ponovno poročil, njegovi trije sinovi pa so postali zelo znani glasbeniki. Nova žena je bila zelo dobra mačeha, sama pa je imela še dvanajst otrok. Zatem se je poročil še princ Leopold, vendar mu je žena dve leti zatem umrla. Bach je postajal nezadovoljen, zato se je želel odseliti. Želje se mu je kmalu uresničila, ko je odšel v Leipzig.

## Leipzig (1723-50)

Žal je kmalu ugotovil, da je bila ta selitev velika napaka. Žena je zgubila svojo plačo, on pa je dobival samo nekaj malega, tako da niso imeli niti za stanovanje. Služil je kot učitelj na neki osnovni šoli za fante. Odgovoren je bil za glasbo v štirih mestnih cerkvah. Dečke iz šole je učil peti v cerkvenem zboru. Ker je imel dovolj časa je občasno napisal še kakšno spremljavo za poroko ali pogrebno slovesnost. Če njegova dela primerjamo s tistimi, ki jih je napisal v Cöthenu, vidimo, da je imel tukaj na razpolago le nekaj deset dečkov, ki niso izobraženi. Tukaj je napisal še nekaj oratorijev in kantat. Kot kaže je Bach pisal le do leta 1735. Njegovih zadnjih petnajst let je bilo bolj dolgočasnih, napisal je le nekaj del (Art of the Fogue, Well-Tempered Clavier, Musical Offering,…).

Univerza ga je nekoč povabila, da bi imel svojo predstavo, vendar so se premislili, saj so imeli raje nekega organista Görnerja. Takrat naj bi Bach prišel na njegov nastop, zaradi zgroženosti nad njegovim igranjem je zgrabil njegovo lasuljo in jo vrgel vanj. Po Bachovi smrti pa je Görner prevzel skrb nad njegovo ženo in otroci.

Okoli leta 1730 je zmanjkalo zagona za Bachove kantate, na srečo pa si je našel nov izziv ko je leta 1729 prevzel Collegium Musicum, orkester študentov in nekaj profesionalnih glasbenikov. Bach jih je vodil do poznih 40ih let. Koncerti so potekali dvakrat tedensko, ko je najverjetneje tudi sam izvajal svoja dela na čembalu skupaj s sinovoma Fridemannom in Carl Phillip Emanuellom.

Še en mejnik v njegovem življenju je bil, ko je bil imenovan za kapelnega mojstra in kompozerja v Dresdnu leta 1738. Za to delo se je prijavil že lata 1733 s skromnim pismom. Ta položaj je najbrž dosegel s pomočjo Keyserlingka, ki je Bacha zelo cenil in spoštoval.

Po letu 1733 je skladatelju postajal vse bolj pomemben Dresden, v nasprotju s slabšanjem situacije v Liepzigu. Dresden je namreč postal zelo živahno mesto, z veliko zanimivimi glasbeniki, kot so Pisendel, Buffardin…

V Letih 1745 in 1747 je tudi nekajkrat obiskal Berlin, kjer je nastalo tudi delo Musical Offering.

Leta 1749 je nastalo tudi veličastno delo B Minor Mass. To je bil čas ko ni bil več tako aktiven kot kantor, ker so Liepziške oblasti medtem že iskale novega, saj je bil v zadnjih letih svojega življenja že praktično slep. Leta 1750 se je neuspešno zdravil pri britanskem okulistu Taylorju, kasneje tega leta pa ga je zadela kap. Umrl je 28. Julija. Govori se da je v zadnjih mesecih trpel za diabetesom. Njegovo posestvo so s težavo razdelili med ženo in otroke, saj Sebastian ni napisal oporoke.



Bachov portret Bachov rokopis violinske sonate številka 1

**BACHOV GLASBENI OPUS**

[1 Vokalne skladbe](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Vokalne_skladbe#Vokalne_skladbe)

* + [1.1 Kantate (1-224)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Kantate_.281-224.29#Kantate_.281-224.29)
  + [1.2 Moteti (225-231)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Moteti_.28225-231.29#Moteti_.28225-231.29)
  + [1.3 Liturgična dela v latinščini (232-243a)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Liturgi.C4.8Dna_dela_v_latin.C5.A1.C4.8Dini_.28232-243a.29#Liturgi.C4.8Dna_dela_v_latin.C5.A1.C4.8Dini_.28232-243a.29)
  + [1.4 Pasijoni in oratoriji (244-249)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Pasijoni_in_oratoriji_.28244-249.29#Pasijoni_in_oratoriji_.28244-249.29)
  + [1.5 Profane kantate (249-249)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Profane_kantate_.28249-249.29#Profane_kantate_.28249-249.29)
  + [1.6 Korali (250-438)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Korali_.28250-438.29#Korali_.28250-438.29)
  + [1.7 Pesmi in arije (439-518)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Pesmi_in_arije_.28439-518.29#Pesmi_in_arije_.28439-518.29)
  + [1.8 Korali za knjižico Ane Magdalene Bach](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Korali_za_knji.C5.BEico_Ane_Magdalene_Bach#Korali_za_knji.C5.BEico_Ane_Magdalene_Bach)
  + [1.9 Pesmi (519-523)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Pesmi_.28519-523.29#Pesmi_.28519-523.29)
  + [1.10 Quodlibet (524-524)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Quodlibet_.28524-524.29#Quodlibet_.28524-524.29)

[2 Dela za orgle](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela_za_orgle#Dela_za_orgle)

* + [2.1 Sonate za orgle (525-530)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Sonate_za_orgle_.28525-530.29#Sonate_za_orgle_.28525-530.29)
  + [2.2 Preludiji in fuge , toccate in fuge, fantazije za orgle (531-591)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Preludiji_in_fuge_.2C_toccate_in_fuge.2C_fantazije_za_orgle_.28531-591.29#Preludiji_in_fuge_.2C_toccate_in_fuge.2C_fantazije_za_orgle_.28531-591.29)
  + [2.3 Koncerti za orgle (592-598)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Koncerti_za_orgle_.28592-598.29#Koncerti_za_orgle_.28592-598.29)
  + [2.4 Orgel-Büchlein ("Orgelska knjižica") (599-644)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Orgel-B.C3.BCchlein_.28.22Orgelska_knji.C5.BEica.22.29_.28599-644.29#Orgel-B.C3.BCchlein_.28.22Orgelska_knji.C5.BEica.22.29_.28599-644.29)
  + [2.5 Koralni preludiji za orgle (645-668)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Koralni_preludiji_za_orgle_.28645-668.29#Koralni_preludiji_za_orgle_.28645-668.29)
  + [2.6 Klavirske vaje (Klavier Übung, III, bestehend in verschedenen Vorspielen über die Catechismus- und inere Gesaenge (za orgle) ) (669-689)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Klavirske_vaje_.28Klavier_.C3.9Cbung.2C_III.2C_bestehend_in_verschedenen_Vorspielen_.C3.BCber_die_Catechismus-_und_inere_Gesaenge_.28za_orgle.29_.29_.28669-689.29#Klavirske_vaje_.28Klavier_.C3.9Cbung.2C_III.2C_bestehend_in_verschedenen_Vorspielen_.C3.BCber_die_Catechismus-_und_inere_Gesaenge_.28za_orgle.29_.29_.28669-689.29)
  + [2.7 Koralni preludiji Kirnberger (za orgle) (690-713)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Koralni_preludiji_Kirnberger_.28za_orgle.29_.28690-713.29#Koralni_preludiji_Kirnberger_.28za_orgle.29_.28690-713.29)
  + [2.8 Ostali koralni preludiji (714-764)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Ostali_koralni_preludiji_.28714-764.29#Ostali_koralni_preludiji_.28714-764.29)
  + [2.9 Partite in varijacije na korale (za orgle) (765-771)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Partite_in_varijacije_na_korale_.28za_orgle.29_.28765-771.29#Partite_in_varijacije_na_korale_.28za_orgle.29_.28765-771.29)

[3 Dela za klavir in čembalo](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela_za_klavir_in_.C4.8Dembalo#Dela_za_klavir_in_.C4.8Dembalo)

* + [3.1 Dvoglasne invencije (za klavir) (772-786)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dvoglasne_invencije_.28za_klavir.29_.28772-786.29#Dvoglasne_invencije_.28za_klavir.29_.28772-786.29)
  + [3.2 Triglasne invencije (sinfonije; za klavir) (787-801)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Triglasne_invencije_.28sinfonije.3B_za_klavir.29_.28787-801.29#Triglasne_invencije_.28sinfonije.3B_za_klavir.29_.28787-801.29)
  + [3.3 Dueti (za klavir) (802-805)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dueti_.28za_klavir.29_.28802-805.29#Dueti_.28za_klavir.29_.28802-805.29)
  + [3.4 Angleške suite (za klavir) (806-811)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Angle.C5.A1ke_suite_.28za_klavir.29_.28806-811.29#Angle.C5.A1ke_suite_.28za_klavir.29_.28806-811.29)
  + [3.5 Francoske suite (za klavir) (812-817)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Francoske_suite_.28za_klavir.29_.28812-817.29#Francoske_suite_.28za_klavir.29_.28812-817.29)
  + [3.6 Druge suite (za klavir) (818-824)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Druge_suite_.28za_klavir.29_.28818-824.29#Druge_suite_.28za_klavir.29_.28818-824.29)
  + [3.7 Partite (za klavir) (825-830)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Partite_.28za_klavir.29_.28825-830.29#Partite_.28za_klavir.29_.28825-830.29)
  + [3.8 Različne skladbe za klavir (831-845)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Razli.C4.8Dne_skladbe_za_klavir_.28831-845.29#Razli.C4.8Dne_skladbe_za_klavir_.28831-845.29)
  + [3.9 Dobro uglašeni klavir (WTK) (846-893)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dobro_ugla.C5.A1eni_klavir_.28WTK.29_.28846-893.29#Dobro_ugla.C5.A1eni_klavir_.28WTK.29_.28846-893.29)
  + [3.10 Preludiji in fuge, toccate, fantazije in sonate za klavir ali čembalo (894-994)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Preludiji_in_fuge.2C_toccate.2C_fantazije_in_sonate_za_klavir_ali_.C4.8Dembalo_.28894-994.29#Preludiji_in_fuge.2C_toccate.2C_fantazije_in_sonate_za_klavir_ali_.C4.8Dembalo_.28894-994.29)

[4 Dela za različne solistične instrumente](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela_za_razli.C4.8Dne_solisti.C4.8Dne_instrumente#Dela_za_razli.C4.8Dne_solisti.C4.8Dne_instrumente)

* + [4.1 Dela za lutnjo solo (995-1000)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela_za_lutnjo_solo_.28995-1000.29#Dela_za_lutnjo_solo_.28995-1000.29)
  + [4.2 Sonate in partite za violino solo (1001-1006)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Sonate_in_partite_za_violino_solo_.281001-1006.29#Sonate_in_partite_za_violino_solo_.281001-1006.29)
  + [4.3 Suite za lutnjo solo (1006a)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Suite_za_lutnjo_solo_.281006a.29#Suite_za_lutnjo_solo_.281006a.29)
  + [4.4 Suite za violončelo solo (1007-1013)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Suite_za_violon.C4.8Delo_solo_.281007-1013.29#Suite_za_violon.C4.8Delo_solo_.281007-1013.29)

[5 Dui za instrumente s tipkami in druge instrumente](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dui_za_instrumente_s_tipkami_in_druge_instrumente#Dui_za_instrumente_s_tipkami_in_druge_instrumente)

* + [5.1 Sonate za violino in instrumente s tipkami (1014-1026)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Sonate_za_violino_in_instrumente_s_tipkami_.281014-1026.29#Sonate_za_violino_in_instrumente_s_tipkami_.281014-1026.29)
  + [5.2 Sonate za violo da gamba in instrumente s tipkami (1027-1029)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Sonate_za_violo_da_gamba_in_instrumente_s_tipkami_.281027-1029.29#Sonate_za_violo_da_gamba_in_instrumente_s_tipkami_.281027-1029.29)
  + [5.3 Sonate za flavto in instrumente s tipkami (1030-1040)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Sonate_za_flavto_in_instrumente_s_tipkami_.281030-1040.29#Sonate_za_flavto_in_instrumente_s_tipkami_.281030-1040.29)

[6 Dela za različne skupine instrumentov](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela_za__razli.C4.8Dne_skupine_instrumentov#Dela_za__razli.C4.8Dne_skupine_instrumentov)

* + [6.1 Violinski koncerti (1041-1045)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Violinski_koncerti_.281041-1045.29#Violinski_koncerti_.281041-1045.29)
  + [6.2 Brandenburški koncerti (1046-1051)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Brandenbur.C5.A1ki_koncerti_.281046-1051.29#Brandenbur.C5.A1ki_koncerti_.281046-1051.29)
  + [6.3 Koncerti za instrumente s tipkami (1052-1065)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Koncerti_za_instrumente_s_tipkami_.281052-1065.29#Koncerti_za_instrumente_s_tipkami_.281052-1065.29)
  + [6.4 Orkesterske suite (1066-1071)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Orkesterske_suite_.281066-1071.29#Orkesterske_suite_.281066-1071.29)
  + [6.5 Kanoni (1072-1080)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Kanoni_.281072-1080.29#Kanoni_.281072-1080.29)
  + [6.6 Ostali kanoni (1081-1120)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Ostali_kanoni_.281081-1120.29#Ostali_kanoni_.281081-1120.29)

[7 BWV Anh. 43 do BWV Anh. 189 (dodatek)](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#BWV__Anh._43_do_BWV__Anh._189_.28dodatek.29#BWV__Anh._43_do_BWV__Anh._189_.28dodatek.29)

* + [7.1 Različne skladbe](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Razli.C4.8Dne_skladbe#Razli.C4.8Dne_skladbe)
  + [7.2 Zvezki Anne Magdalene Bach](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Zvezki_Anne_Magdalene_Bach#Zvezki_Anne_Magdalene_Bach)
  + [7.3 Druga dela s spornim avtorstvom](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Druga_dela_s_spornim_avtorstvom#Druga_dela_s_spornim_avtorstvom)
  + [7.4 Dela, ki so pomotoma pripisana J.S.Bachu](http://sl.wikipedia.org/wiki/BWV#Dela.2C_ki_so_pomotoma_pripisana_J.S.Bachu#Dela.2C_ki_so_pomotoma_pripisana_J.S.Bachu)

**VIRI:**

Paule du Bouchet. 1997. Veličastni Johann Sebastian Bach. Ljubljana:DZS.

Mario Di Giorgio. 1995. Veliki skladatelji. Ljubljana:DZS.

<http://sjc.blog.uvm.edu/archives/bach.jpg>

<http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:BWV1001-cropped.jpg>