Методична розробка бесіди «Ми - діти козацького роду»

Є щось святе в словах: мій рідний край,

Для мене – це матусі пісня ніжна.

І рідний сад, від квіту білосніжний,

І той калиновий у тихім лузі гай.

Для мене – це твої стежки й мої,

В містах і селах  стоптані любовно,

Й пісень людських прозорі ручаї –

Усе, що серцю рідне невимовно.

Його історія… В ній стільки гіркоти.

І тим рідніш мені ти, краю рідний,

Що вже назад поламані мости,

І день встає, як райдуга погідний.

*Ліна Костенко*

Після здобуття незалежності України до нас поступово повертається забута козацька спадщина. Ми ніби заново відкриваємо для себе історію України, але ще багато її сторінок залишаються невисвітленими, наприклад , ми – нащадки славного лицарства, бо живемо на батьківщині запорізького козацтва. Тому ця тема нам близька, дорога, цікава і важлива. На вірному козацькому слові, міцній трудовій долоні, талановитій душі придніпровців тримається не лише наш край, а й уся Україна.

   Козацтво – найяскравіший спалах в історії України. Протягом кількох століть, від кінця XV до кінця  XVIII , тривала на нашій землі доба, названа козацькою ерою. Як багато важила вона в історії України свідчить той факт, що нас, українців, і сьогодні звуть у світі козацьким народом. Та й самі ми не втратили духовного зв’язку з лицарями-козаками. Хіба ж випадково називаємо й досі козацькими свої степи, свої пісні й журбу, силу і свій характер? Козацтво для нас стало втіленням невмирущого українського духу. Ось як про це писав український поет Василь Симоненко:

*Народ мій є! В його волячих жилах*

*Козацька кров пульсує і гуде!*

 Виникнення козацтва припадає на часи, коли українцям, які не мали власної держави, загрожувало цілковите знищення. Сусідні володіння прагли розширити  свої території за рахунок українських земель. Особливо жорстокими були грабіжницькі походи турецьких військ і татарсько – ногайських орд. Держави, що володіли українськими землями, не могли протидіяти ворожим набігам. Силою, здатною чинити опір загарбникам , стало козацтво. Захищаючи прабатьківську землю, козаки виробили особливу військову організацію та самобутню систему управління. Козацькі прийоми ведення боїв на морі та суходолі , наступальний характер дій збагатили світову скарбницю військового мистецтва. Проте внесок козацтва в історію України та людства не тільки в цьому. Козаки унікальні тим, що виконуючи нелегкі обов’язки захисників Батьківщини, лишалися невтомними трудівниками. Вони відновлювали землі, зводили храми і міста, плекали хліб і творили пісню. За Дніпровими порогами козаки утвердили християнську козацьку республіку – одну з перших республік у тогочасній Європі.

« Мій рідний край – моя історія жива» - такий девіз екскурсійних поїздок в козацький край – острів Хортицю, де можна познайомилися із славною , героїчною історією українського козацтва, яке протягом трьох століть визначало напрямки економічного, культурного і політичного розвитку України. Про цю першу демократичну республіку учні знають із уроків історії та літератури. Але побувати на Запорізькій Січі, пройнятися духом історичної минувшини велика честь для кожного, хто любить рідну землю, шанує її героїчне минуле.

Тут можна відвідати музей «Історії козацької слави», і ознайомитися із особливостями життя козаків, їх культурою, розглянути експозиції про боротьбу козацтва з чужинцями. Діорама «Козацька рада» ніби насправді знайомить нас з подіями тих далеких часів. В музеї є козацька зброя, якори, рештки козацьких чайок, піднятих з дна Дніпра.

   Екскурсовод розкаже про історію виникнення козацтва, про життя і побут козаків, про славних гетьманів – П. Сагайдачного, П. Калнишевського. Тут можна постояли біля одного з курганів, яких на Хортиці аж 40. А коли підійдеш до самої Січі, то з гордістю відчуєш себе нащадками славних козаків, побачиш козацькі курені, житло кошового, скарбницю, льох для зберігання пороху, школу, в якій навчалися хлопчики. Значне враження справить і церква святої Покрови, яка розташована у центрі Січі,  зроблена без жодного цвяха.

А ще можна відвідати фольклорно – етнографічний кінний театр «Запорозькі козаки», що розмістився в заповідних глибинах південної частини острова Хортиці. Це буде надзвичайне дійство! Хвацькість, стрімкість, молодецтво наїзників здивує і не залишить байдужим нікого з глядачів. Невтримна відвага, майстерне володіння зброєю та комічні події поєднались у одне ціле і запам’ятаються, залишивши незабутні враження. Виступ козаків супроводжувався пострілами гармат, боєм барабанів, національною музикою. Захоплююче шоу у поєднанні з українською кухнею створить унікальну атмосферу свята й викличе почуття захвату в усіх гостей театру.

Острів Хортиця є Національним заповідником України.

Сьогодні, прослухавши бесіду, ми ще помандруємо в далеке минуле нашого краю, в часи, коли жили славні українські козаки.

Давайте перевіримо «Хто найрозумніший»  
  
1. Як називали вільних, незалежних людей? *(Козаки)*  
  
 2.Найсміливіші йшли аж за дніпровські пороги, на Запоріжжя, тому їх називали? *(Козаки-запорожці)*  
  
 3.На Дніпрі є острів Хортиця ,козаки тут збудували фортецю. Ця фортеця дістала назву? *(Запорізька Січ)*  
4.На фортеці майорів стяг .Який? *(Малиновий)*5.Січовиків можна було впізнати по одягу і зачісці.Що носили козаки?  
*(Широкі штани – шаровари, сорочку вишиванку, пояс, шапку – бурку, жупан.На голові був „оселедець”.Коли ця чуприна виростала довга, козак закладав її за вухо.)*  
6. Отже, хто захищав в давні часи Україну від ворогів? *(Козаки)*  
  
7. Які прислів’я про козаків ви знаєте?  
  
*1) Україна – козацька мати 2) Козак не боїться ні тучі, ні грому  
  
3) Ми з такого роду, що любимо свободу 4) Козацькому роду нема переводу*

7.А які ви знаєте пісні про козаків?  
  
1*)„Ішов козак потайком”. 2)„Їхав козак за Дунай”.  
  
3)„Ой, у лузі, червона калина”.4) „Ой на горі та женці жнуть”.  
  
5)„Засвіт встали козаченьки»*  
  
  
На завершення послухайте який кодекс честі існував у козацьких сім’ях:  
  
1. Ніколи не кривдь маленьких та інших членів сім'ї.  
  
2. Шануй тата свого і матір свою як найцінніше в житті.  
  
3. Завжди чини по совісті, честі, не говори неправди, не вигадуй для  
себе полегшення.  
  
4. Свято вшановуй своїх родичів, які вже відійшли в інші світи.  
  
5. Вивчай традиції свого народу і власної родини, будь гідним зватися  
юним козаком і юною козачкою.  
  
Так як козаки наша гордість, наша слава, наші нашадки щороку, в день Покрови, ми відзначаємо День козацтва.

Методичну розробку склала Єрмак С.Г.- методист ЦДЮТ.