**Тема: Ми – козацького роду!**

**Мета:** Розширити знання учнів про Запорізьку Січ, про традиції та звичаї українського козацтва. Сприяти формуванню почуття відповідальності перед своєю командою в ігрових моментах, розвитку активної життєвої позиції, бажання відстоювати свою думку. Розвивати спритність, кмітливість, пам’ять, навички колективної роботи. Виховувати поважне ставлення до героїчного минулого України, глибоку повагу до козаків – захисників рідної землі, інтерес до обрядів, звичаїв козацтва, прищеплювати любов до неньки – України.

**Обладнання:** плакати на козацьку тематику, повітряні кульки, квіти для прикрашання зали, спортивний інвентар для змагань (мішки, м’ячі, кошики для м’ячів, обручі)

**Клас** : 5

**Хід свята**

**Учень 1:** Улюблена Богом перлина,

 Для всіх українців одна –

 Козацька моя Україна,

 Хлібів золотих сторона.

**Учень 2:** Негодами лютими бита,

 Віками ти йшла до мети,

 Тобі в небі сонцем світити,

 І волю, і долю знайти!

**Учень 3:** О ненько моя, Україно!

 Тобі присягаюся знов,

 Несу в серці скарб я безцінний:

 До рідного краю любов!

 **Ведучий 1** День захисника Вітчизни – мужності й геройства свято.

 Вклонімось тим, хто літ тому назад багато,

 І тим, хто нині наш спокій береже і захищає,

 Про неньку – Україну, рідну землю дбає!

 Це свято, згідно указу Президента України, буде щорічно відзначатися 14 жовтня.

**Ведучий 2:**Саме в цей день козаки святкували свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважали своєю покровителькою і заступницею. На Запоріжжі була збудована церква Святої Покрови. І куди б не заносила доля козаків, ікона Пресвятої Покрови завжди супроводжувала і оберігала їх у далекій дорозі. З часом Пресвята Богородиця стала покровителькою всієї України.

**Ведучий 1:** На долю українців випало багато випробувань, були злети, але більше –

 страждань, поневірянь, принижень, але все подолали, бо яскравим полум’ям горіло

 в серці нестримне бажання – здобути волю, незалежність.

 Воля - найвища цінність в житті,

 Вільний не зможе збитися з путі.

 Всі ви цінуйте братерство і згоду,

 Ми – не раби, ми – козацького роду!

**Ведучий 2:** Наші далекі предки, борючись за волю та незалежність, зуміли зберегли і передати нам неоціненний скарб: не тільки землю і її багатство, а й мову, звичаї, пісні – все те, що ми звемо рідним, українським. Українська земля прекрасна, багата, родюча, це країна неземної краси, не земля, а справжній рай!

 І всі ми прийшли на цю землю, щоб зберегти пам’ять про далеке героїчне минуле нашого народу, символом незламної волі, нескореності та могутності якого є славне козацтво.

**Ведучий 1:**  Козацтво – славний період в історії нашого народу. Уперше термін «козак» згадано у монгольській хроніці в 1240 році і походить з тюркської мови у значенні «одинокий», «вільний».

 На українських землях перші згадки про козаків з’явилися ще в ХIV столітті. У 1471 році частина причорноморських степів перейшла до складу Литовського князівства і українці фактично були позбавлені землі. Їхні села зазнавали постійних нападів з боку кочовиків. Саме під впливом зростаючої небезпеки від нападів [кримських татар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) тут у [15 ст.](https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F) сформувалося [українське козацтво](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87), а центром, столицею з часом стала Запорізька Січ.

 (Звучить «Запорізький марш», у виконанні зразкового ансамблю народних

 інструментів «Весняночка», під керівництвом Шабанової Т.А.)

**Ведучий 2 :** Славна Січ ворогам ішла навстріч,

 Рідну землю захищала і народ свій прославляла!

 Хоробро наш народ боровся.

 І Хмельницький у нас знайшовся,

 І Сірко, і Морозенко,

 Й Полуботок, й Дорошенко.

 Рабства каламутну ніч переборювала Січ.

 Козаків боялись зайди, бо була в них сила Правди!

 **Ведучий 1**: Існує досить поширена думка, що в запорозькі козаки приймали всіх, хто приходив на Січ і вмів перехреститися та сказати, що вірує в Бога. Проте це не так. Щоб стати справжнім козаком, слід було пройти дуже нелегку школу навчання й скласти суворі іспити, які витримували не всі.

Спочатку новачок, незалежно від віку, приймався спочатку в «молодики» і сім років учився фехтувати, влучно стріляти, «реп'яхом» на коні сидіти, виконувати гопак, який колись був не танцем, а різновидом бойового мистецтва, що полягав у вмінні вести бій найперше ногами з багатьма суперниками. Крім того, козак розвивав у собі силу й спритність. Окрім цього, козак мав добре знати грамоту, основи астрономії, медицини, володіти бодай одним народним інструментом.

 **Ведучий 2 :** Лише після успішного навчання майбутній козак допускався до іспиту на звання запорожця. Такий іспит мав напівжартівливий характер. Спочатку юнак мав з'їсти миску дуже наперченого борщу і випити кварту горілки, опісля чого пройти по колоді, перекинутій між скелями на березі Дніпра, і не впасти у воду.  Наступне випробування — подолати всі пороги, пливучи човном по Дніпру проти течії. На завершення молодик, осідлавши необ'їждженого коня задом наперед, без сідла й вуздечки мав проскакати по степу й благополучно повернутися.

Перевіряли новачка й на такі якості, як кмітливість, товариськість, уміння не розгублюватись у складних ситуаціях. Отже, називатися **козаком було почесно, але стати ним — надзвичайно складно.**

**Ведучий 1**: Сьогодні для хлопців прекрасна нагода

 Довести, що всі ви козацького роду.

 Три курені участь в змаганнях візьмуть

 І вдачу козацьку свою доведуть!

**Ведучий 2 : Перший конкурс.** Привітання.(кожна команда отримала випереджувальне завдання: придумати назву куреня, девіз, привітання суперникам)

**Ведучий 1**: **Другий конкурс.** «Сила козацька – сила богатирська»

На Січі дуже поважали силу та витривалість, бо щоб утримати в руках меч треба мати дужі руки. Завдання конкурсу: підняти якомога більше разів гантелі за одну хвилину (по учаснику від команди)

**Ведучий 2: Третій конкурс.** «Стрільці - молодці»

 Козацькі забави вигадувались задля гарту найрізноманітніших якостей козака, а саме: фізичної сили, швидкості реакції, спритність і влучність. Саме цю якість ми і перевіримо у наших учасників.

 Ваше завдання: добігти до білої лінії з волейбольним м’ячем (за лінію заступати не можна), зупинитися, кинути м’яч у кошик і повернутися на старт. Естафету наступному учаснику передати рукою. Переможе команда, яка закине найбільше м’ячів і допустить найменше помилок.

**Ведучий 1**: **Четвертий конкурс. «**Гей, по конях!»

Для козаків вірним другом був кінь, і втратити бойового друга - найстрашніше лихо. Завдання наступного конкурсу: Доскакати на коні (баскетбольний м’яч) до кошика, об’їхати його два рази і повернутися на старт. Передати «коня» наступному гравцю. Виграє команда, яка допустить найменше помилок і першою прийде на старт

 **Ведучий 2 :**  **П’ятий конкурс.** «Втеча з полону». Стрибки в мішках

 У житті козака було безліч пригод, безліч несподіванок. Бувало й таке, що потрапляв козак у полон. Всім полоненим обов’язково зв’язували руки та ноги, щоб не втекли. Але козакам вдавалося вибиратися і з таких, на перший погляд, безвихідних ситуацій. Ось і перевіримо вашу спритність у наступному конкурсі.

 Учасники свята шикуються на лінії старту. Після сигналу перший член команди залазить у мішок по пояс і стрибками рухається до фінішу і назад, де передає мішок наступному учаснику. Виграє команда, яка першою виконала поставлене завдання всім складом.

**Ведучий 1**: **Шостий конкурс «Порятунок товариша».**

 Ви добре пам’ятаєте козацьке прислів’я «Сам помирай, а товариша виручай». Тому наступний конкурс називається «Порятунок товариша».  Ці змагання потребують від учасників спритності, сили та злагоджених дій.

(Двоє хлопців кожного куреня складають руки, роблячи «стілець». На нього сідає третій хлопець. За сигналом учасники змагань повинні перенести товариша до визначеного місця (дистанція до 10 метрів), залишити його і повернутися на старт . Друга пара переносить наступного пораненого. Третя пара переносить останнього пораненого і всі разом повертаються на старт. Виграє курень, який швидше перенесе «поранених».

**Ведучий 2 : Сьомий конкурс «Інтелектуальний»**

 Козаки полюбляли не лише фізичні розваги, а й інтелектуальні забави. Сидячи по вечері біля вогнища, або перебуваючи у рейді чи на сторожі, козаки вигадували байки, дотепні історії, створювали систему знаків, відому лише козакам. Мабуть, тому козаки й розуміли один одного з першого погляду.

Завдання для команд: за допомогою одних жестів пояснити значення слово. Виграє та команда, яка найшвидше розшифрує слова. Для кожної команди пропонується два слова ( вибирають шляхом жеребкування) (слова: куліш, булава, шаровари, оселедець, курінь, чайка )

**Ведучий 1**: **Восьмий конкурс «**Перетягування канату»

 Популярною козацькою розвагою було перетягування канату двома групами козаків. Нерідко, задля веселощів канат перетягували над багнюкою, калюжею чи струмком, куди потрапляли переможені під загальний регіт товариства. Ви повинні перетягти команду суперників за білу лінію. Дві команди формується з трьох (перед конкурсом пропонується обрати кульки двох кольорів по кількості учасників)

**Ведучий 2**: Всі козаки були побратимами, і хоча часто мірялися силою, проводили різні змагання, вони все одно залишалися друзями: щирими, надійними, вірними. Переможців та переможених не було, бо всі розваги були спрямовані на формування найкращих рис воїна - захисника, які ставали у пригоді, коли козаки боронили рідну землю, відстоювали право українського народу на незалежність. Тому і в нас немає переможених, всі ви – переможці, справжні козацькі нащадки.

(вручення дипломів та солодких подарунків кожному з учасників)

**Ведучий 1**: Ось і закінчується свято,

І хочеться всім побажати

 Добра, і злагоди, й краси,

 Для України щоб росли.

**Ведучий 1**: Хай всім щастить завжди у всьому,

 Не відкривайте серце злому,

 Хай допоможе Бог у всьому,

 І злагода панує в домі!