Тези дослідницької роботи

**ХРАМОВІ СВЯТА В КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ**

**ТА М. ЕНЕРГОДАРІ**

**Роботу виконала:** Атаманенко Тетяна Андріївна, вихованка гуртка Енергодарської малої академії наук учнівської молоді, учениця 10 класу

**Науковий керівник:** Гацько Олена Миколаївна, керівник гуртка Енергодарської малої академії наук учнівської молоді

Храмові свята – це основний стрижень календарної обрядовості осіннього циклу, який посідає провідне місце у свідомості етносу, регламентуючи життя, діяльність та сакральні практики людей

**Мета** – дослідити особливості святкування храмових свят на території Кам’янсько-Дніпровського району та м. Енергодара.

Для реалізації мети ми поставили такі **завдання**: ознайомитися з календарем церковних свят; визначити їх обрядову складову; ознайомитися з історією та особливостями проведення храмових свят в церквах Кам’янсько-Дніпровського району та м. Енергодар.

Для реалізації завдань, зокрема для виявлення особливостей перебігу храмових свят, нами було розроблено план, за яким складено перелік храмів, досліджено історію їх заснування, встановлено дати престольних свят, прийнято участь в святкуваннях.

Встановлено, що елементи храмових свят були присутні під час проведення обрядів в дохристиянський період. Вони є надбанням української культури.

У середині 80-х років ХХ століття духовне життя держави звільняється від диктатури атеїзму. Поступово зростає роль церкви у формуванні суспільної свідомості. Ознаки релігійного відродження помітні по всій території України, вони проявляються у поверненні до відзначення християнских свят та обрядів.

 Активне будівництво та відновлення споруд культових закладів почалося після заснування Запорізької Єпархії в 1990 р. Храмові свята майже у всіх церквах проводяться за неділю до святкування Днів села, хоча ще 5 років тому вони співпадали в окремих селах таких як Водяне, Новодніпровка, В.  Білозірка. Історично склалося так, що тільки в м. Кам’янка-Дніпровська День міста та храмове свято громада відзначає в один день. Майже всі храмові свята припадають на осінь, лише окремі на літо, що відповідає прадавнім звичаям українців влаштовувати свята після збору врожаю.

З 16 сіл Кам’янсько-Дніпровського району власні храми мають лише 9. Всі вони переобладнані зі старих приміщень та безкоштовно надані церковній общині рішеннями місцевої влади.

Збереглася автентична церковна споруда в районному центрі м. Кам’янка- Дніпровська, у якій тривають реставраційні роботи. Майже на історичному місці зведено новий храм в с. Водяне.

Храмові свята мають сталі традиції перебігу, які закріплені у символіці кольорів облаченні священнослужителів, освяченні церков кадилом, у хресній ході тощо. Кожне свято відзначається особливостями перебігу.

В усіх церквах не дотримуються традицій вживання алкоголю під час трапези. Багато страв традиційної української кухні прийшли з далекої давнини. Вони зазнали певних змін: покращилися їх смакові якості, але послабилася чи зовсім втратилася релігійно-магічна символіка. Відрізнялися свята лише кількістю прихожан та застіллям, змістом пастирського слова. Відповідно традиціям почесні місця займають представники влади та меценати. Зростає відсоток молодих людей з дітьми, які приймають участь в релігійних святах, тому важливо, що говорить пастир, якою мовою та до чого він закликає.

Отже, в ході історичного розвитку храмова святкова обрядовість українського етносу, завдяки політичним, релігійним та іншим чинникам, трансформувалася, зазнала відчутних змін, хоч глибоко своєрідні давні традиції збереглися й донині. Збережені традиції увібрали основний зміст храмового свята і вживаються переважно в атрибутивному, знаковому значенні як дотримання морально-етичних норм – уваги, пошани й любові до ближніх та вшанування померлих.