*Виховний захід*

*до Дня українського козацтва*

***«Ми роду козацького діти,***

***Землі української цвіт»***



Мета: ознайомити учнів з традиціями і звичаями відзначення Дня українського козацтва; сприяти усвідомленню учнями важливості збереження християнських цінностей у житті нашого народу на сучасному етапі розвитку України;   прилучати дітей до цінностей народного життя, традицій рідного краю; виховувати любов до рідної землі, її традицій, вірувань; виховувати мужність, сміливість.

Обладнання: ІКТ, презентація,картки зі словом «козак».

Найкращі вояки -

Запорізькі козаки!

І не буде переводу

Українському народу

Доки із глибин сторіч

Долина козацький клич!

**1 козак**

Що говорить вам козак,

це крилате горде слово.

Чом завжди буває так,

що світлішає від нього?

**Разом:**

Козаки - це вільні люди.

Козаки безстрашні всюди.

Козаки - борці за волю,

За народну щастя й долю.

1. Запорізька Січ…Мабуть, немає жодної людини на нашій багатостраждальній Україні, яка б не знала про славну Січ, про січове козацтво, їхнє лицарство.

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 острові Хортиці. З усіх боків обливала цей острів глибока вода Дніпра, а ще на самому острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, та 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. Не раз пробували здобувати Січ турки, татари й інші вороги, та це їм не вдавалося. Козаки мужньо захищали свою фортецю, свою Запорізьку Січ.

1. То  хто ж  вони – козаки? Мабуть,  у  вашій  уяві  спалахнув  образ  сильних, мужніх  і  відданих  рідній  землі  людей.Через  віки  до  нас  дійшов  шелест  козацьких  знамен, брязкіт  козацької  зброї.

Запорізький  козак  завжди  залишався  лицарем  честі  і  мужнім  захисником  незалежної  країни.

**К** – Козак – герой народу України.

Козакувати – справа не проста.

Коли державу відбудуєм незалежну,

Красою слава запалає золота.

**О –** Острів Хортиця – республіка козацька,

Ось де слава розквітла буйноцвіттям!

Ой, як боронили наші предки хвацько

Острів, Україну, наше довголіття!

**З** – Запорожець завше знає,

Звідки ворог зазіхає,

Зможуть легко перемогти

Запорожці – козаки.

**А** – А це слово всі прочитайте.

А потім славу козацьку згадайте.

Аби не забути історію роду,

Аби бути гідними дітьми народу.

**К** – Козаки – це вільні люди!

Козаки – безстрашні люди!

Козаки – борці за волю,

За братів щасливу долю!

1. Запорізька Січ була незалежною і всі європейські країни намагалися налагодити з нею дипломатичні відносини. Своєрідним гербом став козак з мушкетом.Одного прапора для козаків не існувало, однак з 17 століття на головному прапорі запорізької держави було зображено Архангела Михайла на червоному фоні з одного боку, і білий хрест, золоте сонце, півмісяць і зорі – на іншому.
2. Першим кошовим Запорізької Січі був Дмитро Вишневецький – Байда. У 1550 р. укріплену Січ на острові Хортиці серед Дніпра.

Славне військо запорізьке  
         Ти, наш лицарю зібрав  
         На острові, на Хортиці  
         Січ преславну збудував

1. Петро Сагайдачний . Знав декілька мов. Служив у Київського магната. Згодом подався на Запоріжжя і там виявив себе як  дуже здібний ватажок.  
              Козаки вибрали його гетьманом.  
                           Гей, широко залунала  
                           Запорізька честь і слава –  
                           Сагайдачному дісталась  
                           Та гетьманськая булава !
2. Хто не знає Богдана  Хмельницького. Побував у турецькій неволі. Врятувавшись пішов на Запорізьку Січ. Зажив новим серед козаків. Його обрали гетьманом.

Нашу землю ти прославив  
Перемогами гучними...  
Для Вкраїнської держави  
Гуртував козацькі сили.

1. Зберегла історія і ім’я славного сина українського народу Івана Мазепи.  
              Його гетьманування було найтривалішим – 22 роки. Замолоду отримав гарну освіту. На Запорізькій Січі його обрали гетьманом, Мазепа вирішив звільнитися з-під влади Російського царя, щоб ударити по царському війську. Але план Мазепи не вдався і він змушений був тікати в турецькі володіння, де й помер.

         Сьогодні наше слово про Мазепу –   
         Людину мужньої великої мети,  
         Орла, героя золотого степу  
         Якому волю прагнув принести.

1. Було це дуже давно, ще за кошового Сірка. Одного разу запорожці пішли з Сірком у похід, а татари почули про те та зразу й набігли на Січ. Усіх православних християн забрали та й повели в полон. Женуть їх, а вони, бідні, не хочуть йти та плачуть так, що аж земля стогне. А татари на плач не зважають та нагайками їх підганяють. Якось почув про те кошовий Сірко. Зараз і кинувсь з козаками в погоню за татарами християн визволяти. Добіг до татар, та баче, що їх багато дуже, а козаків мало.

Сірко тоді скочив з коня — та й зробився хортом і побіг до татар. Татари бачать — хорт, та красивий такий, дуже сподобавсь він їм. Узяли вони його, нагодували, приручили до себе. А як стали ті татари оддихати, то той хорт поробив їм таке, що вони всі поснули. Тоді хорт назад, до козаків, і знову зробивсь чоловіком.  
Кинувсь Сірко з козаками на татар, усіх їх вирубав, а християн вернув назад, на городи.  
Християни дуже подякували Сіркові та й пішли собі додому щасливо...

1. Українське козацтво надзвичайно цікаве. Козаки були не просто вояками, а сильними, мужніми, розумними, хитрими, загадковими та містичними.
2. Не всім дозволялося носити чуприну, котра була своєрідною відзнакою лицарського стану. Варто зауважити, що чуприну (оселедець) просто так не можна було собі вистригти. Тільки після посвяти у козаки дозволялося воїнові голити голову, залишаючи чуприну.

Чуприни заборонялося носити недосвідченим воякам, брехунам, боягузам. Позбавити чуприни козака вважалося найбільшою ганьбою. Про високий статус цієї зачіски свідчить і спосіб носіння чуприни, закрученої саме за ліве вухо.

Існує легенда, що козаки вважали себе надто грішними для раю. Тому, коли потраплять у пекло, бог може змилуватись над ними і витягнути за чуба.

А ще козаки говорили: « Як на війні загину – мене ангел понесе в небо за чуприну»

12. Окрім зброї, сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу – кмітливість та хитрість. Їм вдавалось непомітно підкрастися до ворога та застати його зненацька.

Згадаймо і про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Він складався з двох днищ, між якими розміщували вантаж аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж викидався, а судно раптово піднімалось на поверхню.

Це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорізьке військо може з’явитись з морських глибин

Використовувались перевернуті чайки. Їх часто перевертали догори дном, аби непомітно підкрастися до ворога.

13. Запорізький дуб – справжній велетень. Багато бачив він за своє довге життя. Скільки цікаого міг би розповісти цей мовчазний свідок. Кажуть, що саме під цим дубом запорожці з кошовим Іваном Сірком писали свій лист турецькому султанові.

14. Козаки всі господарські діла виконували самі. Прали сорочки і штани, латали, самі і куховарили. Їли вони, що Бог дасть: і хдіб святий, і рибу, і м'ясо. Їжу готували в казанах з червоної міді прямо на вогні.

Відомо, що козаки самі садили городину, самі обробляли, щоб прогодуватись. "Батьком" козацької страви був куліш. Це пшоняна каша.

Галушки були одним з основних блюд українських воїнів.

Потапці – це підсушені хлібці, змащені жиром.

Страва з риби – це щерба.

Один французький мандрівник , коли був в Україні, бачив як козак варив рибу в дерев’яному відрі. Він нагрівав у багатті маленькі камінці і кидав їх у це відро, і так кілька разів, поки вода не закіпала.

15. Після довгих походів на човнах козаки любили і відпочити: співали гарні пісні, жартували і, звичайно, танцювали. Дуже цікавим є козацький гопак. Цей танець був не просто танець для душі. Це були спеціальні спортивні вправи, які допомагали козаку навіть в бою. Козак, як вихор, міг із шаблею в руках, вистрибуючи, виконувати спеціальні елементи танцю.