**Мій рідний край.**

Запоріжжя, Запорізький край, Запорізька Січ, Козаччина.

Скільки пісень, легенд складено про наш край, про славні подвиги запорізьких козаків, атаманів, гетьманів, про Запорізьку Січ.

 Одна із словесних сумних сторінок Запорізької Січі – це отаман Петро Калнишевський. Якому довелося . . .

В 1550 роках український князь Дмитро Вишневецький, а по прозвищу Байда, збудував для козаків фортецю на острові річки Дніпра, нижче порогів. Козаки назвали її Січ; через те що вона була за порогами Дніпра, то її прозвали Запорізькою.

 Запорізька Січ

Запорізька Січ була обведена високими валами,на яких був чистокіл і зруби, що на них ставилися гармати. Між валами була широка площа, на краю якої стояли курені, будинки, де мешкали запоріжці.

 Козаки жили в Січі товариством в кількох довжилезних куренях. Кожен курінь вибирав собі курінного отамана, а вся Січ – кошового.

 Кошовий порядкував усім товариством. В Січ приймали всякого християнина, аби вмів перехриститися та «Отче наш» прочитати. Жили всі по-товариському, допомогали один одному.

 Сформувавшись в умовах жорстокої боротьби проти литовських, польських та українських феодалів, з одного боку, і турецько-татарських агресорів – з другого.

 З кожним роком Січ набиралися сили. Вороги почали боятися запорожців, а люд український знав уже, де шукають собі захисту. Запорожжя згодом набралося такої сили, що давало доброго часу й полякам.

 Запорожці казали:

 Та хоч ви ляхи, хоч ви пани.

 А ми запорожці

 Пам’ятайте, вражі сини,

 Що ми Вам не хлопці!

 (козаки пишуть листа........

 Все життя своє поклали запорожці на те, щоб боронити люд український від сваволі польських магнатів та нападів татарви, і дбали лиш про те, щоб в цій боротьбі зажити лицарської слави, а про особисту користь і не думали.

 Є що з’їсти, є в що одягтися – добре, а нема – козак не горює. Сьогодні пишається золотими шатами, а завтра світить латками. Сьогодні п’є, гуляє, а коли треба, то і носа до горілки не навертає. Обноситься, обдереться козак, то збере товаришів та й гайда з татарвою або з поляками битись.

 Катерина ІІ 1764 р. скасувала гетьманство і стала нищити інші вольності народу українського.

 Вона потроху відбирала у запорожців землі та роздавала своїм генералам. Московські генерали кривдили народ запорожців. 1775 р. запорожці послали до цариці просити її милості, щоб підтвердила їх права та вольності.

 Одна із славних і сумних сторінок Запорозької Січі це руйнування Січі. Петро Іванович Калнишевський – видатний державник і політик, талановитий полководець, і господарник, останній Кошовий отаман Запорізької Січі прожив довге (112 р.). Народився 1691-го р. в с. Пустовійтівці на Роменщині. нині Сумська обл. Про ранній період його життя знаємо тільки з легенд та усних переказів. У зрілі роки Калнишевський побудував у різному селі.

 На Запорізькій Січі він був військовим осавулом, потім суддею Війська запорозького низового. У 1762-му обранний кошовим,але того ж року після зустрічі в Москві з царицею Катериною ІІ усунутий з посади.

 У січні 1765 року всупереч царській волі старшина знову обрала його кошовим. За доблесть у російсько-турецькій війні 1768-1774 років Військо Запорізьке дістало подяку від цариці. Кошовий отаман став кавалером найвищого ордену Російської імперії –Андрія Первозванного, йому було присвоєно військовий чин генерала-лейтенанта.

 Калнишевський неодноразово відстоював права Запоріжжя, задля чого їздив до Петербурга. Він намагався посилити свою владу і обмежував права старшин та козацької ради. Дбав про поширення хліборобства та торгівлі у Запорозьких степах (тим самим перешкоджаючи планам Росії щодо колонізації причорноморських степів та посилення російської присутності в Україні.)

 За час керівництва Січчю, він створив на її землях потужну. Сільськогосподарську економіку розбудував сотні нових сіл і тисячі хуторів, зберіг для України вихід до Чорного моря.

Нарешті Катерина ІІ замислила геть знищити Запорізьку Січ. Доля Запорізької Січі остаточно вирішилася 23 квітня 1775 р. на так званій раді при височайшому дворі. На ній з розроблених планом знищення Січі за допомогою збройних сил виступив новоросійський генерал-губернатор Потьомкін. Всесильний володар Південної України, фаворит Катерини ІІ відіграв зрадницьку, підступну роль. Деякий час він загравав з козаками, навіть уписався до Кущівського куреня, одержавши прізвисько Грецька Нечоси, але сам він став виконавцем «монаршої волі» й особливо жорстоко розкривався із запорізькою вольницею.

1775 року Московське військо під проводом генерала Текелея, повертаючись з походу на Крим, потайки прийшло на Україну і обступило Січ. В Січі козаків тоді було мало, тисяч лиш з 10, бо, пославши ото посланців до Петербурга і ожидаючи царської милості, багато січовиків розійшлось по хуторах на хазяйські роботи, а багато виїхало на лови, на рибальство і т. і. Побачивши круг Січі московське військо, запорожці домагалися, чого воно прийшло.

Обступивши Січу, Текелій, видаючи буцімто випадково спинився коло неї, повертаючись з походу, запросив до себе в гості січову старшину. Зібралося товариство на раду. Одні казали: «Не треба йти в гості до Текелія, будемо битись, поки життя нашого, а Січі не дамо», а другі вмовляли, що москалів сила, що вони вже захопили всі козацькі паланки, де живуть жінки та діти, що гріхи проти християн руку знімати і т. і. Особливо прохав січовий архимандрит о. Володимир Сокольський на проливати християнської крові. Його й послухались. Вирядили «в гості» кошового Петра Калнишевського з старшиною, сподівалися, що покірством заслужать милосердя у московського уряду.

Текелій арештував Калнишевського й старшину та й відправив до Петербурга. Провідавши про це, запорожці намислились «убрати Текелю в шори»: вони попросили дозволу виїхати з Січі половити риби. Текелій дозволив. Тоді запорожці один по одному потайними місцями, поміж комишами, геть всі втекли з Січі. Зосталося лише чоловік 20-30 старих та слабих. Московське військо пограбувало й зруйнувало Січ, а запорожці втекли в Туреччину, за Дунай, і там з дозволу султана заснували собі нову Січ. Туди згодом перебралося багато й тих запорожців, що під час облоги Січі були на хуторах.

Всього набралося їх там більше 40 000. Про руйнування Січі в народних піснях от як співається:

Сірома Калниш захлипав гірко,

 Зо всяким козаком обнімався,

 сказав: «Прощай, славне, храбре військо!»

Та вже більш і не вертався.

Калнишевського Текелія одіслав у Петербург, а звідтіля його вислали у Словецький монастир і там замурували в льох. 12 років мучився він в льоху, а після того його держали в окремому казематі . Випускали на світ Божий тільки три рази на рік: на Різдво, на Великдень та на Спаса. Аж 1801 року цар Олександр І, вступивши на престол, дав йому волю, та старий, сліпий і немічний Калниш не захотів уже кидати монастиря і там помер, проживши на світі 112 років.