**Тема: Українсько-московський міждержавний договір 1654р.**

**«Новий 1654»**

Люлька давно потухла, та Іван, навіть не помічаючи цього продовжував періодично її потягувати. Звістка, яку приніс йому джура, геть вибила Сірка з колії. Зранку ще все було так гарно, по святковому весело, крізь похмурі хмари що останні дні нависли над Січчю, неначе тиснули на груди-пробилось сонечко. Морозець підщипував носа, а чоботи весело скрипіли на снігу, коли отаман обходив Січ.

Козаки готувались до свята. Народження Спасителя вважалось початком світу, а відтак і початком нового 1654 року.

Кожен курінь старався виділитись підфарбовували прапори, чистили камзоли, приводили до ладу зброю. Сірко заглянув до церкви, чи все готово до богослужіння, потім пішов на кухню. Запахи, які доносилися звідти, лоскотали ніс, заставляли бурчати в животі, ще б пак, це не тетеря і щерба під час Великого посту: смажились ковбаси, запікались поросята та індики , готувались паштети і гусячі печінки, осетрина і всілякі шинки, а ще щербет і пудинги, тістечка і запашна кава - ох і вміли козаки святкувати Різдво Христове. Не дивлячись на мороз , всі козаки, без шапок, терпляче чекали богослужіння.

Кожен курінь під своїми хоругвами, всі статні, добрячі козаки на чолі зі своїм отаманом- Сірком. Священник закінчив обряд і вся процесія вирушила до Дніпра. Щоразу як отець Петро окунав хрест в води Дніпра –батька, козаки, хто з пістолей, хто з мушкетів- дружньо стріляли вгору. Свято накривало Січ,

от-от зійде перша зірка, і всі слідом за отаманом почнуть святкувати.

Сірко тихенько рушив від Дніпра до своєї світлиці, хотів трохи переодягнутись перед святкуванням, яке , як правило, тривало аж до ранку. Біля дверей на нього чекав джура.

 - Чого тобі?- запитав Іван.

- Батьку, тут тобі лист від Хмеля.

Сірко взяв листа, зайшов до світлиці, запалив люльку, смачно затягнувся.

Листа читати не поспішав, мав гадку, що то гетьман передає письмове вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Кинувши кунтуш на лавку, Іван взявся до листа. Такого він не очікував. Чутки ходили різні, та віри їм він не мав, собаки також брешуть, і коли хтось йому про це говорив- називав його «дурнем» і велів йти геть. Ні то були не чутки.

Оце так святкова новина, з гіркотою подумав Іван, оце так свято батько-Хмель вирішив влаштувати. Союз з московитами. Хоч і однієї віри , та підступніші за турка чи татарина. Не один раз підводили вони козаків.

В листі щось пояснював Хмель про необхідність, та Іван його вже і не дочитував. Рішення його було тверде як граніт…