Шановні учасники нашого заходу, щиро вітаю вас з Днем Українського козацтва, з святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України, які ми з вами відсвяткували 14 жовтня, святом всіх представників славетного лицарського роду, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах пульсує гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних запорожців. Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві відбився творчий і волелюбний дух наших предків. Козацтво завжди було символом честі, сили і мужності нашого народу, дарувало історії яскраві зразки жертовного служіння Батьківщині, самовідданого захисту рідної землі, продовження славних українських козацьких традицій. Козацтво є гордістю нашого народу, душею України, її надією та оберегом.

Як відомо людина нерозривно пов’язана з минулим свого народу, його історією, і сьогодні ми перегорнемо одну із сторінок нашого славного минулого.

14 жовтня церквами східного обряду (православними та греко-католиками) відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Походження свята пов’язане із легендою про захист Богородицею своїм покровом Константинополя.

 В українській традиції це свято тісно пов’язується з ідеями захисту від ворогів. У «Літописі Руському» згадується, що князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Землю Руську під покров Божої Матері. Велика кількість православних церков, побудованих в княжі і козацькі часи, були присвячені пошануванню Богородиці.

 Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків. Відомий дослідник Запоріжжя Дмитро Яворницький писав: «…під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого огню, ні грізної стихії, ні морської бурі». Для запорізьких козаків це свято було храмовим, адже у центрі козацької твердині завжди стояла Покровська церква. Вона була священною для кожного січовика – від її порога вони вирушали на захист рідної землі і з подякою за порятунок поверталися до неї після походів. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана.

Значного поширення культ Покрови набув і в Українській козацькій державі – Гетьманщині. Найактивніше будівництво церков та іконописання, пов’язаних з Покровою, припадає на добу гетьманування Івана Мазепи.

Завдячуючи шанобливому ставленню українського козацтва, за святом закріпилася ще й друга назва – Козацька Покрова, а у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність та лицарство.

У ХХ столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія.

В 1999 році Указом Президента 14 жовтня встановлено як День українського козацтва.

Крім того, за офіційною версією саме на Покрову 14 жовтня 1942 року було створено Українську повстанську армію. У цей день воїни УПА святкували також і День Зброї.

 2014 року в українському суспільстві в результаті реакції на збройну агресію Росії підсилилися проєвропейські тенденції відмови від радянських символів і свят, зокрема, від Дня захисника Вітчизни.

 Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив:

«Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої! »

День захисника́ України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, з 2015 року є державним святом .

Свято встановлено 14 жовтня 2014 указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом також було скасовано указ Президента України Леоніда Кучми 1999 р., яким встановлювалося свято — День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого.

З кожним днем зростає інтерес багатьох людей до нашої історії. Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у сучасному нашому житті.

Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а вміло захищала себе від ворогів.

**Ведучий 1.**

Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості; різних звичаїв і обрядів, гучної української пісні, швидкого танцю, чарівної природи, а головне – добрих, щирих, гостинних людей.

**Читець 1.**

Україно! Ти - моя молитва!

Ти моя розлука вікова.

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

**Читець 2.**

Україно – ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, ненько, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

**Читець 1.**

Чорне море – наше море,

Наші і Карпати,

Гей, яка ж ти, Україно,

Пишна та багата!

**Читець 2.**

Лети вітер з полонини

Та понад степами,

Рознеси ти нашу славу

Широко світами

**Ведучий 2.**

Все частіше ми звертаємося до наших витоків: історії нашої країни, рідної мови, козацької вольниці. Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне.

**Ведучий 1.**

Корені нашої духовності у минулому, коли була ненька-мати – Запорозька славна Січ. Вона – праматір української державності і реальна військово-політична сила України, яка упродовж століть протидіяла спробам турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти поставити український народ на коліна.

**Ведучий 2.**

Запорізька Січ! Козацтво – легендарне минуле українського народу, його святиня. Синонім свободи, людської та національної гідності і талановитості.

**Відеоролик «Запорозькі козаки».**

**Ведучий 1.**

Козацтво України вважало Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і заступницею. Тому на Запорожжі була заснована церква Святої Покрови. І Куди б доля не заносила козаків, завжди з ними був образ Пресвятої Покрови. Ця ікона супроводжувала і оберігала козаків у далекій дорозі.

**Ведучий 2.**

Коли осінь вступає у свої права…І все навкруги покриває вона різнобарвним золотим покривалом… Приходить до нас свято - Покрова Божої матері в народі його ще називають Третя Пречиста.

**Ведучий 1.**

Цього дня ми з вдячністю і вірою приймаємо заступництво і клопотання за нас перед Богом Пресвятої Діви Марії, згадуємо історичні події далекої Візантійської епохи, з якої походить коріння національного українського свята.

**Ведучий 2.**

“Покрова накриває траву листям, землю — снігом, воду — льодом, а дівчат — шлюбним вінцем”.

У Карпатській Україні до Покрови осипом поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували останню мандрівку чумаки.

**Ведучий 1.**

Для того, щоб усі члени сім’ї були здоровими, на Покрову старша господиня брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима.

**ЧИТЕЦЬ: Молитва**

Згадай, о всемилостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під Твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, не був вислуханий. У тім упованні і я вдаюся до Тебе, Діво понад усі діви й Мати моя, приходжу і стаю перед Тобою та, каючись у своїх гріхах, прощу: Мати Слова, не погорди словами моїми, але вислухай їх ласкаво. Амінь.

1-а:

Народу нашого Княгине —

Богородице Діво!

Свята Покрово України,

Дай нам, щоб ми були щасливі,

Здорові духом й тілом!

2-а:

Ти ж-бо лічиш людські болі —

В містах, селах, в чистім полі —

Від диявольських спокус:

В хаті, в церкві, при престолі,

Де сповняє Твою волю

І прохання сам Ісус.

3-а:

Богородице Маріє —

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

4-а:

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, —

І ніколи не покинь!

5-а:

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі —

Царице неба і землі

**Ведучий 2.**

Через Пресвяту Діву Марію людині знову відкрилася глибина любові Божої. Відкрилася дорога в Небо, спілкування з небожителями, зі святими Ангелами. Стало можливим для людини все, що благословив Господь, приготував і дарував людині для її користі та спасіння. Відкривається Небо, і Престол херувимський і Пресвята Діва; Церква на землі стає частиною Неба, де ми зустрічаємося з Богом і оновлюємося.

**Ведучий 1.**

І ми сьогодні, віддаючи шану Пресвятій Благословенній Діві Марії, чеснійшій від Херувимів і славнійшій від Серафимів, благатимемо Її: «Покрий нас чесним Твоїм омофором від усякого зла і принеси молитви за нас, недостойних, Сину Твоєму і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим». Амінь.

**Ведучий 2.**

Свято Покрови Пресвятої Діви Марії в Україні пов’язане не лише з героїчною славою козаків-запорожців. 14 жовтня 1942 року за рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади було створено Українську Повстанську Армію.

**Ведучий 1.**

Українська Повстанська Армія – військово-політична формація українського визвольного руху. УПА діяла до вересня 1949 року, після чого реорганізована у збройне підпілля, діяльність якого тривала до початку 1960 років.

**Ведучий 2.**

УПА була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї боротьби створення незалежної Української держави, відповідно боротьба розгорталася проти усіх держав, що намагалися завадити цьому.

**Ведучий 1.**

УПА володіла сіткою підпільних військових навчальних закладів. Також в кожному військовому підрозділі перебував священник. Все керівництво УПА було високорелігійним і велику увагу приділяло захисту церкви на Західно -Українських землях від безбожного комуністичного режиму.

**Ведучий 2.**

Самовіддана боротьба воїнів УПА надовго залишилася в пам’яті народу і сприяла остаточному розвалу соціалізму, краху комуністичних і соціалістичних ідей в світі.

**Відеоролик «День в історії. Створення УПА».**

**Читець.**

**КОЛИ У ДУШІ ЦВЯХИ ЗАБИВАЛИ (Лідія Яр)**

Коли у душі цвяхи забивали,

Щоб віру і свободу хоронити

Батьки дітей на смерть благословляли,

Не довелось щоб на колінах жити…

Під Пресвятої Діви Омофором

Ставали хлопці до плеча плече,

Хай краще смерть, а очі виїсть ворон,

Ніж потім душу сором запече.

Було життя від бою і до бою,

Були етапи, тюрми, табори

Усі хто міг в руках тримали зброю,

А хто не міг, здіймали прапори….

Пустіли села і хати пустіли,

Хто йшов в ліси, кого чекав Сибір,

Та Мати Божа їм давала сили

І боронила правду до цих пір.

Часи минули, та чомусь і досі

Живе у людях ненависть сліпа

І зовсім юні, і сивоволосі

Не знають досі правди про УПА…

**Ведучий 1.**

 Нелегкою була доля українського народу. В її історичному минулому були роки процвітання і тяжкі роки поневолення. Все це знайшло свій відбиток в українській традиційній вишивці. Червоне – це любов, а чорне – це журба.

**Читець**

Вишита колоссям і калиною,

Вигойдана співом солов'я,

Звешся величаво - Україною,

Земле зачарована моя.

**Читець**

Ти мені боліла важко ранами,

Як тебе хотіли розп'ясти,

І нитками - чорними й багряними-

Власний образ вишивала ти.

**Читець**

Вишивала ніжністю суворою,

Муками і полум'ям надій.

Я читаю всю твою історію

На сорочці вишитій твоїй.

**Читець**

Непроста історія країни,

Нашої вітчизни - України,

Нові вишивання її долі,

Паростки нового, поки кволі.

**Читець**

І б'ємось в житті, немов підранки,

Крають душу чорні вишиванки,

Чорний колір інші забиває,

Лиш надія душу зігріває.

**Читець**

Нині свято нашого народу,

Свято України, її роду і захисника!

Ще пройти доріг нам слід багато...

Свято майбуття, надії свято.

**Читець**

Україно, в паростках надій,

Із широкою, як степ, душею,

В думі сивій, волі молодій -

Переймаюсь долею твоєю.

**Читець**

Світло з Кобзарем сліпим несла,

Слово із кайданів визволяла,

Всім народом у пісні пішла,

Де твоїх коней не розпрягали ...

**Читець**

Ти ж бо українка, Україно,

Як твої лелеки й журавлі,

У твоїх очах співа барвінок,

І калини гілка на чолі ...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів -

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

І ось ідемо в бою життєвому,

Тверді, міцні, незламні мов ґраніт -

Бо плач не дав свободи ще нікому,

А хто борець - той здобуває світ.

Не хочемо ні слави ні заплати -

Заплатою нам розкіш боротьби:

Солодше нам у бою умирати

Як жити в путах, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди -

Не сміє брат на брата йти у бій.

Під синьо-жовтим прапором свободи

З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду для усіх єдину

Наш гордий клич народові несе:

"Батьківщині будь вірний до загину -

Нам Україна вище понад все!"

Веде нас в бій борців упавших слава -

Для нас закон найвищий та наказ:

Соборна Українськая Держава -

Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.

**Ведучий 2.**

Українська армія по праву пишається своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не посягали на чуже добро, чужі землі, ніколи не були агресорами.

**Ведучий 1.**

Україна сьогодні - незалежна держава. Українські Збройні Сили покликані охороняти рідну землю. І служать наші хлопці сьогодні Батьківщині. Служити в ній - справа честі і обов'язку...

**Ведучий 2.**

Боротьба за незалежність України продовжується і зараз . На Донеччині і Луганщині на превеликий жаль гинуть наші патріоти - добровольці та воїни української армії. У цій страшній борні наш народ і наша армія мужніє, вдосконалюється і перемагає.

**Ведучий 1.**

Схилімо голови низько перед пам’яттю і подвигом славних синів України - героїв УПА славних воїнів – визволителів у роки Другої світової війни, героїв небесної сотні і героїв АТО і промовмо молитву за душі загиблих.

**ХВИЛИНА МОВЧАННЯ**

**Звучить пісня "Гей, плине кача" у виконанні Пікардійської терції, читці повільно читають, тримаючи в руках лампадки)**

**Реквієм (ЧИТЦІ)**

Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали,

Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали.

Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,-

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали,

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах.

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки…

Є в місцях невідомих невідомі останки.

Є в лісах, є у горах, і є під горою –

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв.

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні –

Хай відомими стануть всі герої безвісні.

**Ведучий 2.**

Достойними нащадками Української повстанської армії є сьогоднішня молодь, яка вже має право називатися захисниками Вітчизни ,бо брала активну участь у Революції гідності, допомагає і підтримує українську армію з початку війни з російськими загарбниками на сході.

**Читець**

В молитві я звертаюся до Бога,

За Україну я його прошу.

Пошли народові, Небесний Отче, долі,

Надії й віри , відверни біду.

Ти збережи нам Боже, Україну,

Вона одна, а ми – її сини,

Не допусти руїни Ти її.

**Читець.**

Наш рідний край у світі наймиліший,

Країна наша краща на землі.

Не дай її розбити, розчинити

Отче Небесний! Захисти її!

Я до небес звертаюсь у молитві,

За Батьківщину молюсь до творця.

Дай Боже , Україні відродитись,

Нехай живе свята моя земля!

**Читець**

Боже, дякую Тобі за небо голубе.

Боже, дякую тобі за сонечко ясне.

Боже, дякую за спокій у родині.

Хай буде так у всій країні!

**Читець**

Бо там на сході України,

Нема спокійненької днини.

Пусті всі села і міста,

В біді Вкраїнонька моя.

**Читець**

Летять, зриваються гранати,

Земля горить, ридає мати…

На сході української землі

Ще й досі йдуть грізні бої.

**Читець**

І кожен день , і кожну мить

Чекаєм з фронту добру вість,

Що більше вже нема війни

І мир панує на землі.

**Читець**

Хай буде небо голубе.

Хай буде сонечко ясне.

Хай буде спокій у родині.

Хай буде мир на Україні.

**Ведучий 1.**

Клянемось Богом , Україно!

Що вмремо , та не підемо в ярмо.

Дух воскреслий з темної руїни,

на наругу в рабство не дамо.

**Ведучий 2.**

Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв!

Нехай і для нас , теперішніх захисників України, будуть священними слова українських повстанців:

 «Батьківщині будь вірним до загину, нам Україна вища понад усе»

Єднаймось, вкраїнці, у всенькому світі,

Щоб доля плекала і зблизила нас,

Щоб нами пишалися нашії діти,

Щоб дружбу цю гідную витримав час.

Єднаймося, браття, назавжди, навіки,

Щоб славу народну свою не забути,

Щоб знову не лилися сльозяні ріки,

Щоб волею повнились наші груди.

Єднаймося в думах, у вірі і слові,

Щоб злагода й мир поміж нас панував,

Щоб завжди кохалися в ріднії мові,

Щоб Бог нам здоров’я й наснагу давав.

Єднаймося в силу під небом блакитним,

Щоб чулося близьке плече у біді,

Щоб наші знамена в бою не поникли,

Щоб ми не програли в кровавім суді.

Єднаймось, клянімось священній Вкраїні,

Щоб в сонці плекалися наші поля,

Щоб вічно лунали пісні солов’їні,

Щоб силу давала нам рідна земля.