**Текст для додаткового читання**

**Покрова**

Традиційно Покрова на Україні належала до великих свят. У багатьох селах на її честь будували й освячували храми, бо Покрова вважалася не лише народно-релігійним, а й національним святом, яке відзначають в Україні 14 жовтня. А Пресвята Богородиця була своєрідним символом і покровителькою запорозького козацтва й усієї України.

Вперше це свято виникло у Греції. Як переповідає легенда, 903 року на Візантію напали сарацини, тобто араби. Того дня у Влахерській церкві, розташованій у передмісті Царграду, відбувалася Божа служба. Почувши лиху звістку, прихожани почали просити в Бога помочі. В цей час двом святим – Андрію Юродивому, котрий походив з України, та його учневі Єпіфанію – явилася Пречиста Діва Марія, яка, помолившись разом з людьми в церкві, зняла з голови покривало (омофор) і, ніби боронячи людей від нещастя, розпростерла над ними. Ця звістка миттєво розійшлася по всій Візантії. Вона додала відваги усім воякам і мешканцям, що зрештою й допомогло відстояти незалежність. Власне, ця історія й прислужилося до відзначення свята Покрови.

З Х століття культ Покрови поширився в Києві. Він замінив найшанованіше божество дайбожичів – богиню родючості Мокош. У пантеоні Володимирових богів (980 рік) їй належало одне з найпочесніших місць. За свідченням багатьох учених, зокрема Б. Рибакова, наші пращури відтворювали її образ на рушниках, що призначалися для весняних обрядів. Мокош зображували у формі стилізованої жінки, що зводить вгору руки – «мовби молить небесне божество зросити дощем поорані й запліднені зерном поля». Ці сюжети використовувалися і для відтворення заступниці роду – Берегині. Пізніше, коли Покрова остаточно замінила своїх попередниць, жінки вважали Богородицю покровителькою рукодільництва, насамперед вишивання.

Уперше національний культ Богородиці увічнив Ярослав Мудрий при будівництві святої Софії та церкви Благовіщення на Золотих Воротах у Києві. Своєрідним символом національної опіки є величава запрестольна мозаїка Матері Божої Оранти в Софії, на якій Марія, звівши руки вгору, просить благословення вкраїнському народові. У конусі над нею багатомовний напис: «Бог посеред неї і не порушиться, помагає їй день у день». Це єдине найдавніше свідчення зображення Богородиці, що дійшло до нашого часу.

Великої популярності набув культ Покрови на Запорожжі й був співзвучний з національними стремліннями. Першу церкву на честь Покрови козаки збудували 1659 року в Чортомлицькій Січі. Як стверджує Д. І. Яворницький, за час існування Січі на Запорожжі було тринадцять церков Покрови Богородиці, 8 – святого Миколая і 3 – архістратига Михайла. Тут культ Богородиці високо шанувався, оскільки її покровительство цілком узгоджувалося з визвольним рухом.

Серед народу свято Покрови мало значно ширший за церковний ареал дійств. Жінки вважали празник Покрови своїм святом. З особливим нетерпінням його чекали заручені чи ті дівчата, які сподівалися на сватів. Традиційно свататися можна було з Семена (14. ІХ), а справляти весілля – від Покрови і до Пилипівського посту (27. ХІ). У народі існує безліч легенд про те, як ощедрює Покрова дівчат своєю ласкою. Вона милостива до тих, хто слухався й шанував батька-матір, переймав неньчину науку до праці, охайності, підтримував духовну й фізичну чистоту.

Але Покрова була непоступливою, якщо дівчина зневажала моральні звичаї, нехтувала традиційними законами суспільного життя.

Зі Святою Покровою пов’язано чимало метеорологічних спостережень та приказок.

*Яка погода на Покрову, такою буде і зима.*

*Якщо в цей день сніг не покрив землю – не покриє в листопаді й грудні.*

*Якщо до цього дня не опаде листя з вишень – на теплу зиму, а звільниться – на сувору.*