**Леськова Наталія Володимирівна**

**вчитель початкових класів Золотівської багатопрофільної гімназії Попаснянської районної ради Луганської області**

**МИ РОДУ КОЗАЦЬКОГО ДІТИ, ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦВІТ**

**Мета:** познайомити учнів з історією свята Покрови Пресвятої Богородиці, з традиціями та звичаями відзначення Дня українського козацтва; пояснити учням значення Пресвятої Богородиці у житті козацтва та українського народу; сприяти усвідомленню учнями важливості збереження християнських цінностей у житті нашого народу на сучасному етапі розвитку України;   поглиблювати знання учнів про козацькі забави, привчати дітей до систематичних занять з фізичної культури і спор­ту, прилучати дітей до цінностей народного життя, традицій рідного краю; розвивати спритність, рух­ливість, відчуття взаємодопомоги, формувати культуру здоров’я, прищеплювати навички здорового способу життя ; виховувати любов до рідної землі, її традицій, вірувань; виховувати в учнів повагу до бійців АТО, закликати бути небайдужими до подій на Сході України, до людей, які захищають і боронять українські землі; виховувати справжніх патріотів і захисників Вітчизни.

**Обладнання:** мультимедійний проектор; віртуальна відео подорож (презентація) «Запорізька Січ» («Дітям про козаків»), спортивне приладдя для змагань: м’ячі, обручі; миски з кулішем, ложки; плакати, малюнки, силуети козака і козачки; аудіоматеріали.

**ХІД СВЯТА**

**Ведуча**

Доброго дня учні, вчителі, батьки, гості.

Приходить світле і радісне свято – Покрови Пресвятої Богородиці. Від часів Хрещення Київської Русі і до наших днів це свято духовно об’єднувало наш народ, живило його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі.

 Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила наш народ, наше козацьке військо, надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні свято отримало другу назву -Козацька Покрова і відзначається ще як день українського козацтва і День захисника України.

**Ведуча**

 Згідно з указом № 806/2014 Президент України постановив: «Установити в Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня». Це свято є поправу всенародним, бо захисниками Вітчизни є учасники національно-визвольних рухів ХХ століття, добровольці і військові, волонтери, діти і дорослі.

1. День захисника України -

Мужності й геройства свято.

І ми вклоняємося тим,

Хто нині з автоматом

Наш спокій береже.

1. Зродились ми великої години

З пожеж війни і полум’я і полум’я вогнів.

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

1. Доволі нам руїни і незгоди,

Не сміє брат на брата йти у бій,

Під синьо - жовтим прапором свободи

З’єднаєм весь великий нарід свій.

1. І ось ідемо в бою життєвому

Тверді, міцні, незламні, мов граніт,

Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець той здобуває світ.

1. Велику правду для всіх єдину,

Наш гордий клич народові несе:

«Батьківщині будь вірний до загину,

Нам Україна вище понад все!»

1. Веде нас в бій борців упавши слава,

Для нас закон найвищий та наказ:

Соборна Українськая Держава -

Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ!

**Ведуча**

Сьогодні ми раді вітати на нашому урочистому святі людей, котрі захищали і захищають наш народ.

 До вітального слова запрошується учасник АТО

*Звернення бійця до дітей*

**Ведуча**

Немає більшого горя для батьків чим втрата сина. На жаль, дуже багато героїв, які без вагань і сумління з перших місяців АТО добровольцями пішли боронити нашу Україну, загинули. Вони були мужніми, вони були професійними, вони були …., на жаль, вони були… Зараз їх поміж нами нема.

**Вірш – присвята пам’яті воїна АТО**

 Не плач, матусю, я іще живий

У цинковій в’язниці я не бранець

 Сльозами мою пам'ять не убий

 Адже землі я відданий обранець.

 Ти знаєш, мамо, не підвладний час,

 Розсіяти туман мого мовчання,

Коли під Іловайськом я страждав

Я градів бачив дике полювання!

 Я бачив Ад, я смерті не боявся,

Свистіли міни, мов скажений град,

Неначе вовк, із пастки вибирався,

Але своїх не кидав вовченят…

 Моя «дев’ятка» рвалась «на прорив»

 І мінометний обстріл скаженілий

 Терзав тіла скалічені в бою,

 Що ворог рвав від крові озвірілий…

 Я був живий… я смерті не боявся…

Боявся друга втратити в бою,

По його крові повз на допомогу

 За рідну землю, матінку свою.…

Та раптом жар, а потім німий холод

 І куля снайпера поцілила у ціль

Я на вустах відчув дитинства солод

 І Ангелом піднявся крізь приціл…

 Тіла лежали в поті і у крові,

 Я чув як плачуть в храмах матері,

 Хтось помирав поранений у рові,

Збирали душі небесні поводарі.

 Я бачив як розірвані тіла розпухлі від

небесного тепла

Грузили штабелями і везли…

Не дочекались перемоги ми…

А ти, мій тату, все мене шукав,

І наче птах, об шибку розбивався,

Надію у життя не покидав,

Коли я номером 679 вже лишався.

Але я знав, що ти мене знайдеш,

І як в дитинстві забереш до себе

З хреста сльозами номер той зітреш,

А зараз більшого для мене і не треба…

Не плач, матусю, я іще живий,

У цинковій в’язниці я не бранець

Я «ВІВА» в незакінченім бою

 Алеї Слави відданий обранець…

 Не плач,матусю, він для нас

 живий…

**Ведуча**

Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. На Донеччині і Луганщині, на превеликий жаль, гинуть наші патріоти – добровольці та воїни української армії.

 Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих воїнів у цій війні.

**Хвилина мовчання**

**Ведуча**

А зараз я пропоную вам повернутися в минуле українського народу і здійснити подорож до Запорізької Січі.

Улюблена Богом перлина
Для всіх українців одна —
Козацька моя Україна,
Хлібів золотих сторона.
Негодами лютими бита,
Віками ти йшла до мети,
Тобі в небі зорею світити,
І волю, і долю знайти.

Найкращі вояки -

Запорізькі козаки.

І не буде переводу

Українському народу

Доки із глибин сторіч

Долина козацький клич!

За волю, за віру, за честь України

Ми будемо стояти усі до загину,

Нехай небезпека чатує навколо,

Та друзів своїх ми не зрадим ніколи.

А недруги наші нехай пам'ятають -

У чеснім бою козаки не втікають.

Чи горе навколо, чи радість буяє,

Козак добрим людям завжди помагає.

**Ведуча**

- А чи знаєте ви історію козацтва?

**1-й хлопець:**
За шляхами, за дорогами,
За Дніпровськими порогами,
За лісами за високими
Наші прадіди жили.

**2-й хлопець:**
Мали Січ козацьку сильную,
Цінували волю вільную.
Україну свою рідную
Як зіницю берегли.

**3-й хлопець:**
Золотою ниткою історії
Зшиємо козацтва сторінки,
Хоч часи минулого суворії,
В спадщину ж лишили козаки.

**4-й хлопець:**
Від Січі ведемо родовід свій,
Козаків звитягу поважаєм.
Відродивши чистоту традицій,
Єдність із минулим відчуваєм.

**5-й хлопець:**
Знаєм, дядьку, славна Січ
Ворогам ішла навстріч,
Рідну землю захищала
І народ наш прославляла.

- Перші згадки про козаків датовані 1489 роком.

- Є думка, що слово «Січ» походить від слова «сікти».

- Січ — то була простора площа на Дніпровім острові Хортиці.

- Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані коші, або курені.

- Хто хотів стати козаком, мав наперед служити три роки в старого козака за джуру (помічника). Джура робив усяку роботу й носив за козака другу рушницю й потрібні йому клунки.

- Козаки вбиралися просто: в грубу сорочку, кирею. За широким поясом носили пістолі й люльку.

- Їли сушену рибу й печене м’ясо та юшку з рибою.

- Жінок на Січі не було, і ніхто не міг мати на Січі жінку, навіть сам отаман.

- Січове військо ділилося на полки. Полк мав п’ять сотень по сто люду; сотня мала десять десятків (куренів) по десять люду.

- Січчю командував кошовий.

- Козаки билися до останку, кажучи: «Або перемога, або смерть!»

***Віртуальна подорож «Запорізька Січ»(перегляд відеоролику)***

*Було це дуже давно, близько п’ятсот років тому. Нашу землю поневолили завойовники. Дуже важко стало жити українському народові. І почали люди утікати в пониззя Дніпра, за його кам’яні пороги, де розкинулися степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На острові Хортиця, що лежить серед бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ.*

*Січ — то була простора площа на Дніпровім острові Хортиці. З усіх боків обливала цей острів глибока вода Дніпра, а ще крім того, на самому острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, та й високий, гострий частокіл з міцними брамами. На брамах, що на ніч замикалися, стояли гармати й козацька сторожа. Не дивно, що будь-кому неможливо було дістатися на Січ. І хоч не раз пробували здобувати Січ турки, татари й інші вороги, та це їм не вдавалося. Козаки мужньо захищали свою фортецю, свою Запорізьку Січ.*

*Довкола площі були побудовані хатки, так звані „коші” (з плетеними стінами), або „курені”. Ті хатки були накриті очеретом, або кінськими шкірами. В такій хатці жив один курінь з курінним отаманом. Та козаки тільки спали тут, або пересиджували в дощові дні, лагодячи одяг або чистячи зброю. В погожі дні перебували на площі або в степу за рікою. Там вправлялися в їзді верхи, в стрільбі з рушниць і гармат, та лагодили човни.*

*По середині Січі стояла невелика церква св. Покрови, ззовні дуже скромна, але в середині повна золота й срібла, бо козаки були побожні й дуже дбали про свою церкву. На Січі, крім хаток-куренів, були й склади зі зброєю, з гарматами, з човнами та харчами. Коло складів стояла вночі сторожа.*

***Бесіда після перегляду відео***

* Хто такі козаки? (вони боронили народ і рідну українську землю від ворогів)
* Від кого обороняли свою рідну землю? (від турків і татар)
* Які риси характеру були притаманні козаку? (добродушність, безкорисливість, щедрість, щирість, дружелюбність. Особливо козаки цінували власну свободу)
* Що найбільше любили козаки? (свою землю, Україну і волю).
* Як називалося місце, де жили козаки? (Запорізька Січ)

**Ведуча**

Отже, ми з вами пригадали як, де і чому гуртувалися українські козаки-запорожці. Але ми тут сьогодні зібралися ще й для того, аби продовжити справу наших предків.

* Гей, хлопці! А чи залишились ще в Україні справжні лицарі?
А чи є серед них наші браття-козаки?
- Є! *(на сцену вибігають хлопці)*
* А чи є в нас гарні козачки?)))
Так, це ми! *(на сцену вибігають дівчата)*

***Всі разом співають пісню «Їхали козаки…»
(під мінусовку «Їхали козаки із Дону додому»)***

1. Їхали козаки із дому до школи,
Дівчата як квіти,
Хлопці як соколи.
***Приспів:***Зустрічайте зміну молодую,
Мрієм про козацьку славу удалую.
2. Мрієм про козацьку
Про шляхетну долю,
Мріємо про щастя,
Мріємо про волю.
***Приспів:***Зустрічайте зміну молодую,
Ми науку любим, вчителів шануєм.
3. Будемо навчатись,
Будемо зростати,
Рідній Україні славу добувати.
***Приспів:***Зустрічайте зміну молодую,
Славу свого краю ми усі шануєм.
4. Від бабусь і дідусів
Збереглись скарби усі
Української землі.
Щоб дорослі і малі
І на вдачу, і на вроду
Були гідні свого роду!
5. Козаки сміливі і відважні
І завжди вони уважні.
Якщо перешкоди їх зустрічають
Вони легко їх долають,
А саме головне – вони дисципліну тримають.
6. Ми дітвора українська,
Хлопці й дівчата,
Хоч не міцні у нас ще руки,
Та душа завзята.
7. Бо козацького ми роду,
Славних предків діти,
зараз в школі всі вчимося,
Рідний край любити.
8. Кличе нас Вкраїна-ненька,
Маєм шаблю і бунчук,
Хоч насправді ми маленькі,
Та козацький маєм дух.
9. Ну, а я скажу вам прямо,
Чесно і без зайвих слів:
Хочу бути отаманом
Запорізьких козаків.
10. Поведу таку я річ:
Що ви знаєте про Січ
І про нашу Україну?
Розкажи усім нам , сину.
11. Знаю, батьку, славна Січ
Ворогам ішла навстріч,
Рідну землю захищала
І народ наш прославляла.
12. Не буваєм ми понурі,
Любим жарт і мову рідну.
Ми – козацької натури!
Ми - майбутнє України!
13. Ой у лузі калина стояла,
Ту калину дівчина ламала.
Ту калину дівчина ламала,
Вона всіх козаків чарувала.

***Виконання пісні «Ой, є в лісі калина»***

**Ведуча**

Наші славні козаки вміли не тільки рідну землю захищати, а й славно відпочивати.

Дуже просять чоботи –
Чоботятка:
- Затанцюйте, хлопчики,
ви завзято! –
Тож заграймо весело
Гопачок,
Хай танцює-стукає
Каблучок.

***Учні виконують «Гопак»***

**Ведуча**

Що ж, ми з вами багато почули про життя-буття козаків. А зараз настала пора змагань. Сьогодні на нашому конкурсі зібралися наймолодші учні – «Сотня козачата», щоб позмагатися в спритності та винахідливості.

Розвивайся, сухий дубе -

Завтра мороз буде.

Приготуйтесь, козаченьки,

Поєдинок буде.

 Демонструйте свою спритність,

Розум, а ще вроду

Щоб гриміло:

*(разом)* «Козацькому роду нема переводу»

Отже, розпочинаємо свято сильних, спритних, сміливих та вільних людей — козаків!

*Звучить «Марш запорізьких козаків», виходять хлопчики-«козаки», шикуються у дві колони. Заходить гетьман*

**Гетьман**

Здорові будьте, козаки!

**Козаки**

Здоров будь, батько-гетьман!

**Гетьман**

Чи є охота позмагатись
І відвагу молодецьку показати,
Як це в козаків ведеться?

**Козаки**

Так!

**Ведуча**

Ви прийшли сюди змагатись і перемагати.
Тож прошу вболівальників нам допомагати!

Рада є також у нас,
Пильно стежить й кожен раз
Визначає кращих з вас *(оголошується склад журі).*

**Гетьман**

Благославляю я вас, мої сини,
Козацьку честь ви зберегти повинні,
А також, Боже борони,

Вас зрадить рідній Україні.

**Ведуча**

Тож веселіш! Козаки не бувають зажурені.
Змагатимуться сьогодні два курені
На чолі з курінними отаманами.
Познайомимо їх з вами ми.

**Перший отаман**

Козаки, рівняйсь! Струнко! Наш курінь?!

**Козаки**

«Січовики»

**Перший отаман**

Наш девіз!

**Козаки**

Ми прийшли сюди сьогодні,
Щоб усіх вас розважати,
І свої могутні сили всім вам показати.

**Другий отаман**

Козаки, рівняйсь! Струнко! Наш курінь?!

**Козаки**

«Запорожці»

**Другий отаман**

Наш девіз!

**Козаки**

Ви — команда дуже сильна,
Ми — команда ще сильніша.
Проти вас ми будем грати,
Постараймось обіграти.

**Ведуча**

А тепер ми без вагання
Починаємо змагання.
Козаки, вам у поході
Стануть чоботи в пригоді.

***Конкурс «Як козаки взувались»***

*Є дві пари чобіт великого розміру. Учасники по черзі взувають чоботи, добігають у них до стільця, який розміщений навпроти кожного куреня, оббігають його, повертаються і передають чоботи наступному учасникові.*

**Ведуча**

Які чоботи кравці
Нам пошили гарні ці!
І зручні вони й міцні,
Кажуть, що такі в ціні.
А кому в них найзручніше,
Рада скаже нам й запише
Бали набрані негайно.
Часу цінного не гаймо!

*Рада оголошує результати конкурсу*

**Ведуча**

Козаки, збираючись у бойові походи, запасалися провізією. А головна їжа в козаків яка? Так, правильно, куліш. А для смачного кулешу потрібна картопля. Отже, зараз, козаченьки, ви збиратимете врожай картоплі. У цьому випробуванні вам потрібно бути не лише швидкими, а й влучними. У кого буде більше картоплі у відрі — той і переможець.

***Конкурс «Як козаки картоплю збирали»***

*Учасник від кожної команди біжить до «городу» (обруча, у якому лежить картопля), бере «картоплину» (м’ячика) й кидає її у відро, яке стоїть на певній відстані, потім повертається до своєї команди, передаючи естафету наступному учаснику. Далі те саме виконують всі члени команди.*

*Козаки беруть участь у конкурсі. Рада підбиває підсумки конкурсу*

**Ведуча**

Молодці! Провізію у дорогу зібрали. Тоді сідаймо на своїх коней та вирушаймо у похід. Коні наші дуже вередливі, тож вам потрібні неабиякі зусилля, щоб утриматись у сідлі. Наступне випробування для найспритніших козаків.
Їздець їй-бо хороший з козака,
Їздити на конях треба вміти,
Їжаком не всидиш — заповідь така,
Їздить реп’яхом навчіться, діти.

***Конкурс «Як козаки на конях скакали»***

*Учасник від кожної команди пересувається стрибками, тримаючи між ногами м’яч («кінь»), до куба. Потім повертається назад, передає м’яч наступному учаснику. Якщо м’яч випав — учасник піднімає його і грає далі.*

**Ведуча**

Гарно вміють наші козаки на конях їздити. А от переможців визначить наша рада.
Що там вирішили в раді?
Ми почуть оцінки раді.

*Рада підбиває підсумки конкурсу*

**Ведуча**

Перед нами перешкода. Ми на своїх конях прискакали до широкої бурхливої річки. І нам потрібно переправитися на інший берег. Відпускаємо коней на пасовище, а самі переправляємося через річку. На протилежному березі стоять човни, за допомогою яких ми це робитимемо.

***Конкурс «Як козаки через річку переправлялись»***

*Кожна команда отримує один гімнастичний обруч. Перший учасник (курінний отаман) стоїть «на протилежному березі річки» — на відстані кількох метрів від своєї команди всередині обруча. За сигналом біжить до своєї команди, накидає обруч на наступного учасника, і вони разом «переправляються» — біжать до місця переправи, де перший учасник залишається, а другий повертається за наступним. І так далі, доки вся команда не переправиться на «протилежний берег річки».*

*Козаки беруть участь у конкурсі*

**Ведуча**

Хто у цьому випробуванні показав себе найбільш зібраним?
Слово надаємо раді.

*Рада підбиває підсумки конкурсу*

**Ведуча**

Переправа була нелегким випробуванням, тому зараз нам потрібно трохи відпочити та відновити сили. А як козаки можуть відновити свою силу? Ну, звичайно, пообідавши.

*Заходять дівчата, виносять дві макітри з кулішем*

**Перша дівчинка**

Щоб вас сили не покидали,
Ми вам куліш приготували.

**Друга дівчинка**

Скуштуйте, будь ласка,
Якщо на це ваша ласка.

**Ведуча**

Дякуємо, дівчата. Ну що, козаки, готові підобідати?
Ось куліш у нас
Запашний, смачний, чудовий.
І у нас змагання знову:
Хто скоріш куліш весь з’їсть ,
Той буде сильним і спритним завжди.

*Козаки беруть участь у конкурсі*

**Ведуча**

Про те, хто із козаків великий прихильник куліша, нам доповість рада.

*Рада підбиває підсумки конкурсу*

**Ведуча**

Хто сильніше? Без вагання
Показало це змагання.
Ці змагання — річ почесна,
Й рада нас оцінить чесно.
Бачать всі присутні в залі,
Хто набрав найбільше балів.
Просимо нашу раду підбити загальні підсумки змагання.

*Рада підбиває підсумки усього змагання*

**Ведуча**

Наші славні козаки
Позмагались залюбки.
Всі здолали перешкоди,
Пройшли крізь вогонь і воду.
Молодці так молодці,
Побратайтесь, козаки!

**Гетьман**

Для оголошення підсумків змагань та нагородження куреням «Стояти струнко!».
 Слово надається раді.

*Рада оголошує підсумки змагань, нагороджує переможців та учасників*

**Ведуча**

Привітаймо переможців,
Славних наших запорожців!

Сяяли на сонці шаблі запорожців,
Як вони на конях гнали ворогів.

Козацькому роду нема переводу,
Лине його слава з далечі віків.

Ось і закінчилося наше свято. Всі ви були молодці. Пам’ятайте, ви — майбутнє України.

Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність нашої держави.

Поважайте свій народ і нашу мелодійну мову.

Я бажаю вам миру! Я бажаю вам єдності. Я бажаю блакитного неба над головою і рідної землі під ногами. Дякую за увагу. І дай Господь нам всім бути під покровом Святої Покрови вічно.

**Ведуча**

На нашому святі сьогодні були присутні наші військові, які з радістю оцінювали змагання. Ми ще раз хочемо привітати вас з наступаючим Днем захисника України і подарувати невеличкі подарунки від маленьких козачат.

Вам побажаю я щастя і долі,

Здоров’я міцного і друзів доволі.

Хай же буде добрим світ

Без війни, без свар, без бід.

Хай пісні лунають всюди,

Хай здорові будуть люди!

*Діти дарують військовим листівки, зроблені своїми руками, та кошики з овочами та фруктами.*

***Відеокліп з піснею Таїсії Повалій «Рідна земля»***

***Список використаної літератури***

1. Гетьмани України / упоряд. В. П. Товстий. – Харків : Промінь, 2007. – 248 с. : іл.
2. Історія України №16, 2011р. Гетьмани України. Ст..5-9.
3. Н. Красоткіна. Виховні заходи, 1-4 клас. - Тернопіль, 2006.
4. Г. Литвинюк, І. Олійник. Сценарії, рольові ігри, бесіди. - Тернопіль, 2006.

5. Над Кодацьким порогом : оповідання з історії України : для серед. та ст. шк. віку / [ред. упоряд. М. О. Кучеренко; худож. оформ. О. В. Штанка]. – Київ : Веселка, 1992. – 69 с. : іл.

6. Позакласний час № 8, 2011р. Де козак, там і слава. Ст..36 – 38.

7. Шкільна бібліотека № 9,2011р. Козацькі розваги. ст..26-30.

8. Шкільний світ № 21-22, 2011р. Козацькому роду – нема переводу. ст..13 – 16.

9. Шкільна бібліотека №6, 2009р. Козацькі розваги. Ст..29 – 31.

**Інтернет – ресурси:**

 <http://dovidka.biz.ua/ryozpovid-pro-kozakiv-dlya-ditey/>

<https://kozaku.in.ua/statt-pro-kozakv/98-pro-kozakv-dlia-dtey.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=NsidAJbjcT8>

<https://www.youtube.com/watch?v=es6fyxhEJcI>