Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра історії та етнографії України

# Реферат

З предмету: «Історія України і української культури»

На тему: «Культура і побут козаків»

Виконала студентка групи АМ-181

# Кірф Катерина

# Перевірила

Федорова Алла Іванівна

Одеса-2018

# Зміст

1. Вступ
2. Звичаї запорозьких козаків
3. **Родина та виховання козака**
4. **Ставлення до старших**
5. **Відносини між козаками**
6. **Побут козаків**
7. **Козацькі розваги**
8. Список використаної літератури

**Вступ**

Козацтво – це сила, яка об'єднала український народ навколо однієї ідеї — домогтися незалежності і збудувати власну державу. Виникло воно на Запоріжжі як явище  без перебільшення феноменальне, аналога якому не знайшлося й по сьогодні в  історії жодного іншого народу.

Про славетні бої і походи козаків, про їх сміливість, відвагу й винахідливість ходять легенди.  Прилучення до козацтва вважалось великою честю не тільки для українців, а й для чужинців. Вважається, що своб назву козаки одержали від тюркського слова козак – степовий мисливець.

Козаком міг стати кожен християнин чоловічої статі, незалежно від свого соціального стану. Міг він і при бажанні покинути Січ. Але щоб козака прийняли на Січ, він повинен був: знати українську мову, мати православну віру, вміти володіти зброєю, бути неодруженим, дотримуватись традицій товариства та клятви вірності йому. Сімейні козаки могли мати своє господарство та сім'ю і проживати за межами Січі.

Протягом кількох століть козаки стерегли кордони України від польського та литовського гніту. Постійні війни і сутички на кордонах створили, якщо можна так висловитися, «веселого воїна». Козаки могли цілими днями пити з товаришами, вони знали, що під час війни не візьмуть ні краплі в рот, щоб залишатися максимально боєздатними одиницями.

Щодня дивлячись в очі смерті, козак залишається мовчазним в побуті, сумним солдатом, суворим батьком. У той же час він міг і «розгулятися», розповісти іскрометну жарт, влаштувати «шоу».

**Звичаї запорозьких козаків**

Усі козаки, за звичаєм, голили бороди і голови, лишаючи довгі вуса й оселедець, що звисав з маківки на лівий бік голови і часто намотувався на вухо. Ходило таке правило, що якщо один козак вирве чуба іншому, то мусить заплатити йому п’ять карбованців.

Нерозлучною супутницею кожного козака була зброя — ніж, лук або рушниця з кремінним замком, а часто і пістолі, заткнуті за пояс. Кінний козак мав, крім того, шаблю, довгий спис, а також аркан.  Порох і кулі запорожці носили в порохівницях — шкіряних торбинках або в чересах — патронташах.

Якщо один козак вб’є другого з умисним наміром, то його поховають в одній могилі на тілі вбитого. Цей звичай зберігався в запорозьких козаків аж до кінця їх існування.

Курені запорожців завжди залишаються відкритими для мандрівників чи перехожих. Вони могли туди зайти і з’їсти все, що знайде їстівного і ніхто йому навіть не дорікне, коли він з’їсть усе. Та за священним принципом недоторканності будь-якої речі, він не може забрати нічого з того, що знаходиться в курені.

Кожен, хто вступав до товариства, приписувався до певного куреня.  У кожному курені мешкав отаман зі своїми козаками. Їжу готував кухар, йому допомагали кілька хлопчиків, які приносили йому воду, мили посуд чи просто допомагали по хатнім справам. Цей кухар одержував два карбованці на рік від куреня і по п'ять копійок від кожного козака, який харчувався у курені.

Харчування було досить бідне. Обід складався з двох страв. Першою була «саламаха», каша, приготована з борошна, води і солі. Друга – «тетеря», суміш з борошна, крупи і проса, в неї додавали пиво або рибну юшку, але ніколи не вживали хліба.

Страви готували у великих посудинах, які називалися «ваганки», , що навішувались за допомогою залізних гачків на кабице в сінях кожного куреня, і варилася три рази в день на все наявне число козаків куреня. Якщо ж вони, понад звичайну їжу, бажали поласувати м'ясом, дичиною, рибою, варениками, гречаними із часником галушками або чим-небудь іншим у цьому роді, то для цього вони становили артіль, збирали гроші, на них купували продовольство й передавали його курінному кухарю.

Козаки, які не належали до жодного куреня і заробляли собі на життя яким-небудь ремеслом чи торгівлею, мешкали у своїх хатах на околицях, живучи за свій рахунок. Звичайно вони мали ліпше харчування, ніж отамани, й до того ж їли хліб.

Від часу, коли козак залишає свій курінь, щоб ніколи до нього не повернутися, він втрачає свою назву козака-запорожця і дістає ім'я гайдамаки або розбійника з битого шляху.

Найдавніший і найсуворіше дотримуваний звичай, у запорізьких козаків був той, який виключав, під страхом бути страченим, поява в Січі жінки; відступ від цього звичаю ніколи не проходив безкарно Заборона уведення жінки в Січ тим суворіше дотримувалося в запорожців, що в них було загальне вірування, як тільки ступить у Січ нога жінки, тоді кінець життя всьому Запоріжжю.

Щоб убезпечити себе від вошей, запорозькі козаки варять дуже жирну рибу, що зветься осетрина. Коли жир вкриє воду у казані, козак занурює у нього нову сорочку й лишає її на певний час просочитися тим жиром. Потім він вдягає її і зніме лише тоді, коли вона стане зовсім ветха.

Звичайним засобом проти гарячки у козаків слугувала половина заряду гарматного пороху, або ще порох замінювали на попіл. Його розбавляли в горілці. Проковтнувши цю суміш, вони лягають, засинають і прокидаються в доброму здоров'ї.

Під час походів козаки зміцнювали свої позиції возами, тобто пересувними укріпленнями. Для того щоб вороги не порозбивали возів, козаки прив´язували їх один до одного ланцюгами. У таких таборах козаки відбивали вдесятеро більшу татарську силу, а коли ті втративши чимало людей відступали, козаки сідали на коней, наздоганяли їх та нищили.

Усю свою свободу козаки використовували для того, щоб жити у неробстві. Проводячи дні у пиятиці або лінощах, вони жили у своїй розпусті й помирали так, як жили. Тільки на війні вони були справжніми людьми, хоробрими, слухняними та невтомними.

Померлих ховали в повному козацькому оздобленні: жупані, каптані, сап’янах, шапці й при зброї, у соснових, дубових і вербових трунах; у труну ставили іноді фляжку з горілкою. Поверх могили виводили кам'яний хрест, нерідко зроблений самим небіжчиком ще за життя; на хресті робили відповідний напис і виставляли білій прапор, у знак бездоганної чистоти померлого лицаря.

Якщо вмирала незаймана дівчина, тіло несли такі ж молоді козачки, віддаючи таким чином данину поваги цнотливості і непорочності покійної.

Тіло померлого несли на цвинтар на носилках. Труну чоловіків покривали чорним або червоним покривалом і білим - труну жінок.

**Родина та виховання козака**

Основа основ козацької громади: мати, батько, хрещений і хрещена. Вважалося, що діти віддають останні борги батькам на 40-й день після їх смерті - на поминках. Мати і батько були «іконами», без дозволу яких діти не сміли навіть приступити до роботи.  Неповага до батьків була ледве чи ні гріхом смертним, а про весілля без батьківської згоди молоді люди навіть подумати не могли.

У сім’ї чоловік не втручався у справи жінки, а жінка - у справи чоловіка. Обов'язки були строго розмежовані, і займатися чоловікові жіночою справою було ганьбою. Козачка до чоловіка зверталася по імені та по батькові, а до незнайомого козака - тільки «чоловік». До своєї дружини козаки зверталися по імені (в літньому віці - «мати» або навіть по імені та по батькові). До жінки-незнайомки козаки зверталися відповідно до віку: «матуся», «сестра», «дочка», «внучка».

Народження хлопчика для козака - справжня радість… І справжнє горе для матері. Хрещений батько ставав «другим батьком» хрещеника - він готував хлопчика до козацької служби. І тут він грав роль набагато більшу, ніж сам батько. Адже попит з нього у дитини був значно більший. Хлопчик з народження вважався воїном і отримував відповідні подарунки: рушниці, ножі, порох, лук і стріли. Діти з малого віку вчилися стріляти під час ігор з однолітками. Юнаки змагалися в їзді на конях, стрільбі, кидалися один на одного та боролися. Молодий козак в три роки міг скакати по двору на коні, а в п'ять років - щосили роз'їжджати по степу.

Строгість козаків на людях легко пояснюється їх способом життя. Козаки не були надлюдьми, і в боях теж зазнавали втрат, нерідко значних У душі козаки відчували сором за те, що вижили в битві, де померли їхні товариші. Їм не хотілося своїм щастям зайвий раз нагадувати про горе козачкам, які втратили своїх чоловіків. Щоб невтішна вдова не пояснювала маленькій дитині важку правду про те, що батько більше не повернеться, козаки ніколи не брали своїх дітей на руки.

Звичай нежонатості запорізьких козаків може бути пояснений перш за все їх військовим станом. Постійно зайнятий війною, постійно в погоні за ворогом, постійно піддаючись різного роду випадкам, запорожець не міг, зрозуміло, і думати про мирне сімейне життя.

Але крім цього безсімейне життя запорізьких козаків було спричинене й самим ладом їхнього військового порядку: товариство жадало від кожного козака вище особистого блага ставити благо суспільства; у силу цього військовий видобуток запорізьких козаків ділилася між всіма членами товариства нарівно, нерухоме майно козаків у принципі становило власність усього війська.

**Ставлення до старших**

Найперше, чого вчать молодь, це є повага й шана до людей похилого віку, тому літні люди мали великий на той час авторитет. Не важливо, хто перед козаком – старий жебрак або старий отаман, повага до прожитого життя залишалась однаково високою. Молодші козаки завжди і в усьому допомагали старшим односельцям. При них вони ставали більш стриманими, дбайливішими. Якщо старий заходив у будинок або на збори, козаки вставали, а на вулиці кляналися старшому. При старших не курили люльку, не лихословили, навіть не говорили без дозволу.

Шанування жінки, а особливо старшої сестри, прищеплювати з малого віку. До глибокої сивини молодший брат знає старшу сестру тільки як «неньку», адже головним її завданням було виходжувати брата, коли мама була зайнята домашньою роботою.

**Відносини між козаками**

Вітаючись, козаки кланялися один одному зі словами «Здоровенькі були, козаки!», «Здорово, козаки!», на що слідувала відповідь: «Слава Богу!». При зустрічі після довгої розлуки, при прощанні, а також на головні свята козаки обіймалися й прикладалися щоками.

Заходячи до будинку, козак знімав шапку і обов’язково хрестився. Робили те ж саме при виході. Трапеза завжди починалась і закінчувалась молитвою. Вони обов'язково спочатку запропонують їжу та випивку тому, хто сидить поруч, а потім тільки самі скуштують харчі. допоможуть підняти те, що впало, допоможуть щось донести до потрібного місця. Козаки ніколи не відмовляли в милостині, бо гріх.

**Побут козаків**

Одяг був невід’ємним атрибутом козака. Ві носив тільки свій одяг і тримав його в чистоті. Прийшовши на застілля брудним, легко можна було стати об'єктом загальних насмішок. В побуті були як окремі гуляння (чоловіків з чоловіками і жінок з жінками), так і загальні, і під час загальних застіль чоловіки сідали з одного боку столу, а жінки - з іншого. Швидкі на розправу козаки цілком могли закінчити таке застілля і бійкою, і пустити в хід зброю.

Козаки любили прикрашати свої бойові заслуги під час застіль, але вони не брехали в побуті, і особливо - в справах. Страшна ганьба для козака бути спійманим на брехні.

Звичайно, козаки не були лицарями на білих конях. Як і будь-яке військо того часу, вони віддавалися піратству і грабежів. Козаки ніколи не грабували один одного, однак грабунком «на стороні» вони не гребували. При всіх своїх перевагах, козаки були нетерпимі до чужої віри, чужих звичаїв, чужої крові, тому їх напади на сусідні держави подеколи були не менш жорстокими і жахливими, ніж татаро-монгольські набіги на Русь. На ворогів козаки кидалися відразу. В бою були дуже рухливі і завжди обходили ворожий табір з боків. Вони билися завзято, забуваючи про своє життя. В полон вони не здавалися. Це  пояснювалося тим, що для більшості козаків не було для кого берегти себе.

Та якщо так трапилось, то потрапивши у полон, вони, не виказавши таємниць, вмирали смертю мучеників. Козаки вірили, що порушивши обіцянку, вони неодмінно поплатяться своєю душею в після смерті.

**Козацькі розваги**

Козаки були майстрами у питанні вигадування різноманітних забав і розваг. Це

ставало у пригоді під час сірих буднів чи виснажливих військових походів, гартувало тіло і дух та сповнювало оптимізму воїнів.

Частою розвагою для козаків ставало змагання «лава-на-лаву»: збиралися  дві групи козаків, шикувалися один проти одного.  Козаки трималися зціпленими у лікті руками  по типу ланок ланцюга. По команді старого козака-судді дві команди атакували одна одну. Ціль – відтіснити «лаву» суперника, повалити або розірвати її.

Подібною козацькою розвагою ще можна назвати перетягування канату двома групами козаків. Нерідко, задля веселощів канат перетягували над багнюкою, калюжею чи струмком, куди потрапляли переможені під загальний регіт товариства.

Ще один досить поширений вид козацьких розваг – стрибання у мішку. Дострибати першим до визначеної точки і не впасти – ось що мав зробити козак. Так тренувалась сила, витривалість, координація рухів та весь комплекс м’язів, що відповідав за їзду верхи.

Кулачні бої були досить розповсюдженим дозвіллям в усьому світі, особливо – у  військовому середовищі. Козацтво не було винятком.  Вищі шанси на перемогу мав не сильніший, а більш досвідчений козак, що не раз тикав дулі смерті і знав можливості свого тіла. Такими поєдинками здобувалось краще володіння собою і часткова психологічна готовність до вже справжнього двобою.

Козацькі забави не виключали співи й танці. Метою було не тільки себе показати, а й тренувати голос, правильне глибоке дихання, серцево-судинну систему і опорно-руховий апарат. Викрутаси верхи на коні тренували вправність і невимушеність їзди.

**Список використаної літератури**

<https://history.vn.ua/article1/0orkm.html>

<http://ua.textreferat.com/referat-19519.html>

<http://h.ua/story/409696>

<https://revolution.allbest.ru/history/00680551_0.html>