**Завдання для груп**

|  |  |
| --- | --- |
| До Запорожжя приймалися люди будь- якої національності, однак вони були повинні прийняти православну віру. | На Запорожжі існував звичай, згідно з яким під час хрещення хлопців, що народилися у запорозьких козаків, батько підсипав у купіль порох. |
| Були випадки, що козаки привозили до Запорожжя малолітніх представників інших релігій і конфесій і хрестили їх (так, в Балті запорожці викрали з колиски поляка, привезли його до Січі і охрестили) | Коли помирав козак, його клали в домовину в повному козачому бойовому вбранні, поруч з ним стояла зброя: піка і рушниця. |
| Кошове керівництво, вважаючи за неможливе в дні посту чинити судочинство, відкладало вирішення карних справ до закінчення посту. | Перед їжею козаки молилися, кланялися отаману і один одному, дякували кухарю за те, що нагодував. |
| На честь святої Покрови і святих Миколи і архістратига Михаїла на Запорожжі споруджувались храми Божі, козаки щорічно влаштовували свята на їх честь. | Вірячи в рятівну силу ікон, козаки прикрашали ними свої хати і курені. В останніх святі образа вішались над місцем, де сидів курінний отаман. |
| Поширеними серед населення Запорозьких Вольностей були розповіді про запорожців-характерників, чаклунів, які спілкувалися з нечистою силою і тому не відчували болю, не могли бути вбиті ні стрілою, ні кулею, ні шаблею. | Неодмінною вимогою до начальника січових церков (а він, як правило, був членом січової Ради) ставилося, крім інших, вміння проголошувати релігійні проповіді напам'ять українською мовою. |