**Козацькому роду нема переводу**

***(Свято для учнів 8 класів)***

**Мета:** закріпити знання учнів історії козацтва, виховувати почуття гордості за славну історію свого народу.

Свято відбувається в актовому залі школи.

***Вступне слово вчителя:***

Дорогі восьмикласники. Ви закінчили вивчати з історії України великий розділ «Козацтво».

І як заключне заняття проведемо свято «Козацькому роду нема переводу». А свято без гостей - не свято, тому у нас присутні і вчителі, і учні.

***1 учень:***

Добрий день вам, люди добрі,

Щиро просимо до господи!

Раді вас у нас вітати,

Щастя та добра бажати.

Сьогодні свято, конкурс нині,

Сьогодні все козацтво тут,

І в цьому залі радість лине,

Козацькі ігри всіх нас ждуть.

 ***Вчитель:***

Запорозька Січ! Мабуть немає жодної людини на нашій багатостраждальній Україні, яка б не знала про славну Запорозьку Січ, про січове козацтво, їх лицарство. Тож давайте перелистаємо сторінки історії і ще раз пригадаємо життя, побут, заняття, ігри січового козацтва.

Для розминки питання історичні:

 Звідки взялися козаки-запорожці?

***1 учень:***

Тяжко жилося українському народові під пануванням чужих володарів, бо скрізь на Україні в той час було заведено панщину. Селянин не мав ніякої свободи, мусив працювати на панській землі.

Деякі свободолюбиві люди по селах не могли стерпіти такої неволі. Вони кидали все і втікали в степи за Дніпровські пороги. Там не було ні сіл, ні міст, не було ніякої влади. Тож люди гуртувалися по сто, по тисячу чоловік, добували собі зброю, щоб відбити напади татар, турків, полювали на всякого звіра і так жили.

***2 учень:***

Ці люди називалися «Козаки» — від татарського слова «Кайзак», що значить вільний чоловік. А що козаки жили за порогами Дніпра, то їх названо також запорожцями. Спершу жили козаки меншими гуртами по степах: там вони полювали, а на зиму повертались крадькома в села. Але пізніше згуртувалися разом в великі військові загони, вибирали собі своїх отаманів. Серед ріки Дніпро на великих островах жили разом. Те місце називали Січ або Січовий Кіш, бо острів був відгороджений (відсічений) навколо наче кіш. І до нього не було приступу. В цій Січі козаки зимували і відпочивали після походів на татар і турків.

***Вчитель:***Як виглядала Запорозька Січ?

***3 учень:***

Січ - то була простора площа на Дніпровському острові Хортиця (потім на Базавлуці і Томаківці). Зі всіх боків обмивала цей острів глибока вода Дніпра, а ще крім того на самім острові був викопаний глибокий рів, наповнений водою, та й високий паркан з міцними брамами. На брамах, що на ніч замикалися, стояли гармати і козацька сторожа. 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 дощовий день. В погодні дні перебували на площі або в степу за рікою. Там вправлялися в їзді верхом, в стрілянині з рушниці і гармати, та направляли човни.

По середині Січі стояла невелика церква святої Покрови. Козаки були побожні і дуже дбали про свою церкву. На Січі були і склади зі зброєю, гарматами, з човнами, та харчами. Коло складів стояла сторожа.

***Вчитель:*** Яким було січове військо?

***4 учень:***

Січове військо ділилося на полки по 500 людей. Полк мав п'ять сотень по сто людей, сотня мала 10 десятків (куренів) по 10 людей. Полками командували полковники, сотнями сотники, а десятками десятники (куренні отамани). Канцелярію вів «писар», що писав усякі «пісьма» і прикладав печатку, на якій був запис: «Печать Славного Війська Запорозького Низового».

***Відкривається сцена. На сцені 2 курені з 2 кошами козаків.***

***Вчитель:*** Слава Україні!

 ***Відповідь:*** Навіки слава!

***Докладають:***

 ***І курінь:*** «Нащадки славних козаків».

**Девіз:**

Душа наша українська,

Не вода в ній - кров тече.

Козаку найперше - воля,

Козаку найперше - честь.

Гетьман: Павло Полуботок (1722-1724 pp.)

 Пісня «Наливаймо браття...»

***II курінь:*** «Козацька гвардія»

**Девіз:**

«Врага не буде супостата,

а буде син і буде мати

І буде правда на землі!»

Гетьман: Іван Сірко (1670-1671 pp.)

Пісня «Гарний козак».

***Вчитель:***

У кожного куреня є свої дівчата (на сьогоднішньому святі) є й свої болільники, адже курені будуть змагатися та перемагати. Отож, просимо болільників щиро вам у грі допомагати.

**Питання болільникам.**

1. Що означає слово «Козак»? *(вільний)*

2.Що було найважливішою ознакою влади в козацькому війську? *(Гетьманська булава)*

3.Як називалась рада, що проводилась без старшини? *(Чорна рада)*

4. Які відомі українські танці народилися на Запоріжжі? *(гопак, метелиця)*

5. Як називалося містечко, де жили козаки? *(Запорозька Січ)*

6. Голова козацького уряду? *(отаман)*

7*.* Як називали співця, хранителя бойової слави? *(кобзар)*

8. Улюблена їжа козаків? *(куліш)*

9. На яких музичних інструментах грали запорожці? *(кобза, скрипка, цимбали)*

10. Яку річку найбільше поважали козаки? *(Дніпро)*

**Питання командам з куренів.**

1. Ім'я козака, прозваного бусурманами урус-шайтаном, тобто українським чортом? Відомо, що він виходив переможцем 54 рази із проведених 55 битв. *(Іван Сірко)*

2.Назвіть ім'я козака, якого двічі обирали головним отама­ном, «чого зроду-віку на Січі не буває»? *(Петро Калнишевський)*

3. Назвіть гетьмана, звинуваченого в державній зраді та заточеного в Петропавловське підземелля, звідки він уже не вийшов? *(П. Полуботок)*

4. Кого сучасники називали «українським Спартаком», «Ганібалом», в пам'яті народній він залишився національним героєм? *(Б. Хмельницький)*

5. Хто із гетьманів був нагороджений медаллю Папи Римсь­кого? *(І.Сулима)*

6. Назвати роки національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького? *(1648-1653)*

7*.* Коли і за чиїм наказом була зруйнована Запорозька Січ? *(1775)*

***Пісня «Гарний козак, гарний».***

**«Козацькі забави»**

***Вчитель:***

Як відомо, козаки дуже любили весело відпочивати. Серед різних ігор популярними були перетягування каната, швидкі вершники, гра з булавами, рукоборство.

Подивимося, на що здатні наші козаки І і II куреня.

1. Конкурс: перетягування канату.

2. Чия рука найсильніша.

3. Піднімання гирі.

4. Битва на шаблях.

5. Кращий оповідач. За дві хвилини розповісти історію з життя козаків.

6. Передача козацького танету почергово один одному.

7. Піднімання дерев'яної булави. (Котигорошко)

**Розпорядок дня**

За сигналом (церковним дзвоном) підйом до сходу сонця, помолившись ідемо купатися до річки незалежно від пори року.

Після сніданку - спільна молитва у церкві, а потім лагод­ження одягу, прання білизни, ремонт зброї, човнів, укріплень, інші роботи. Щодня бойова підготовка, змагання на конях, стрільба зі зброї, долання ровів і загорож, бій на шаблях та інше.

Після обіду співаємо пісні, думи, слухаємо розповіді старших, гру кобзарів.

Готуємось до служби в наряд по охороні фортеці, шляхів, переправ.

Після вечері і вечірньої молитви хто грає на сопілці, бандурі, хто співає пісні, хто приймає участь у козацьких танцях.

Пізніше всі, крім вартових, лягають спати.

А ти, юначе, зможеш витримати такий розпорядок?

**Конкурс для дівчат**

На найкраще знання прислів'їв про здоров'я.

1. Бережи одяг... доки новий, а здоров'я поки*...(молодий)*

2.Як немає сили, то й світ... *(немилий)*

3. Хто день починає з зарядки, у того все буде... *(в порядку)*

4. Без уроків фізкультури не зміцнить... *(мускулатури)*

5. Козак - це людина чесна і смілива. Найдорожче йому... *(Батьківщина)*

6. Козак вкраїнську любить мову, додержить завжди свого... *(слова)*

***Вчитель:***Дівчата, а чи ви ще допоможете своїм козакам?

***Дівчата виконують пісні:***

***«Ой на горі Січ іде»***

***«А мій милий вареників хоче»***

***«Із сиром пироги»***

 ***Вчитель:***

Крім дорослих, які приїхали на Січ, немало потрапляло туди підлітків (юнаків), декого з них привозили в Січ батьки, або родичі для військової науки, інші осиротілі потрапляли до козаків під час бойових походів і згодом усиновлялися, ще інших козаки приманю­вали гостинцями та ласкою, а інколи і просто перевіряли їх винахід­ливість та завзятість.

**Інсценізація уривку**

***Ведуча:***

Як переманять, бувало, запорожці до себе якогось хлопця із гетьманщини, то спершу пробують чи годиться він в запорожці і наказують йому, наприклад, варити кашу. Перевіримо й своїх.

До куреня йде козак, а всі йому кажуть: - Отаман, вари кашу. Дивись же вари так, щоб не була сира, але і не перекипіла, а ми підемо косити. Коли буде готова, то ти вийди на курган і клич нас: ми почуємо тебе і прийдемо.

Взяли коси і пішли косити. А самі залізуть в очерет та й лежать. Ось хлопець зварить кашу, виходить на курган і починає кликати, вони чують, та не відгукуються. Кличе, кличе, а потім в сльози:

***Хлопець:***

- Ось занесла мене нечиста сила до цих запорожців! Краще було сидіти вдома біля батька та матері! Ой бідна моя голівонька!

А вони лежать на траві, слухають все це і кажуть: «Ні, це не нам!»

Потім повернуться в курінь, дадуть тому хлопцю коня та грошей на дорогу і кажуть: «Іди собі! Нам таких не треба».

Другий козак починає так, як перший.

Закінчив варити кашу, зайшов на курган, крикне два рази: «Гей, панове козаки, ідіть кашу їсти!»

А як не відгукнуться, то він: «Ну і чорт з вами, коли мовчите! Буду я один їсти кашу!»

А ще вдаряє гопака. - Ось тут погуляти мені гопака на просторі! - І затягне козацьку пісню.

***Пісня «Ой на горі та й женці жнуть».***

Прийде до куреня і давай кашу наливати. А запорожці лежать в траві і кажуть: *-* Це наш! (беруть коси і йдуть до куреня).

***Хлопець:***

- Де вас чорт носив, панове козаки! Кликав я вас, кликав та й охрип, так потім, щоб не захолола каша, почав сам її їсти. Переглянулися козаки між собою і кажуть:

- Ну молодець, вставай! Вистачить тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний нам козак.

***Зачитати розпорядок дня.***

Багато легенд є про козаків, ось одна:

Колись дуже давно Бог запросив до себе дітей різних народів, щоб обдарувати їх до свята. Зібралося тут багато люду та всім знайшовся подарунок. Німецька дитина отримала у спадок точність, акуратність; французька - привабливість, почуття гумору; палійська - потяг до мистецтва. Задоволені були і інші діти, всі розійшлися. Аж тільки тоді помітив Господь, що в обшарпаній одежині стоїть ще одна дитина і гірко плаче. Це була українська дитина, яка, соромлячись свого вигляду, боялась підійти ближче. Зажурився Бог - усе всім роздав. Захмарилось його чоло та згодом проясніло, і подарував він українській дитині найцінніший скарб - пісню, ту пісню, що ніхто її ще так не співав, ту пісню, що й досі береже в душі український народ.

***Пісня «Садок вишневий коло хати». Танець.***

***Вчитель:***

А чи були козаки з нашої рідної Волині? Першим гетьманом Запорозької Січі був Дмитро Вишневецький із с. Вишневе, що на Волині.

***Вчитель:***

Яке ім'я козацького полковника походить із нашої рідної Волині?

***Розповідь про Гуменицьського.***

***Хлопець:***

«Берестецькі берести»

1. Де точились бої,

Де земля вся в крові,

Де палали до неба пожежі,

Почали там рости

До небес берести -

І стоять мов козацькії вежі.

2. Там в туманах - в імлі

На священній землі

Посаджу я барвінок і рожі, -

Що їм вічно цвісти,

Де стоять берести –

Край козацьких могил насторожі.

3. Не питайте у трав,

Не питайте у гіль,

Чом голівки схилили ті квіти...

Зашуміть берести!

Розкажіть берести -

Про звитяжність козацьку по світі.

***Вчитель:***

Великою популярністю у козаків користувалися танці. Особливо любили танцювати запорожці під звуки кобзи. А танцюють, бувало так, що супроти них не витанцює ніхто в світі: весь день буде музика грати, весь день і будуть танцювати, та ще й промовляють:

Грай-грай! От закину зараз ноги аж на спину,

Щоб світ здивувався, який я козак вдався.

 Гей, музики, годі грати, треба в похід рушати.

***Пісня «їхав козак на війноньку».***

***Разом всі:***

Аби козацькому роду не було переводу

Обіцяймо бути вірними народу!

 ***Пісня «Козацькому роду нема переводу».***