**«До 530 річчя українського козацтва»**

В історії українського народу визначальне місце посідає епоха козацтва. Козаки стали символом свободи, заклали основи демократичного розвитку суспільства, стали взірцем мужності по захисту рідної землі від ворогів. Козацтво організовалося задля оборони [південно-українських земель](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C) від набігів татар, а згодом проти польсько-шляхетського поневолення.

Перші згадки про українських козаків відносяться до 1492 року в листуванні [великого князя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85) Литовського з [кримським ханом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%97), який нарікав на похід [киян](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) та [черкасців](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) під [Тягиню](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8C). Українське воїнство хан називав відомим собі ([татарським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)/[тюркським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8)) словом «*Kazak*» - «вільна, незалежна людина», «шукач пригод», «бурлака». З цього часу разом з назвою запорожці, а ще раніше [черкаси](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC)), в польських письмових джерелах почали використовувати також назву козаки. Першими козацькими гетьманами історики називають черкаського та канівського старосту - [Остафія Дашкевича](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) і хмільницького старосту – [Прецлава Лянцкоронського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9).

Найбільш відомі загалу видатні постаті українських гетьманів: П.Сагайдачний, Д.Байда Вишневецький, Б.Хмельницький, І.Мазепа, П.Орлик, К.Розумовський.

На початку О.Дашкевич утворив п'ять полків. Остафій Ружинський змінив устрій козаків: утворив 20 полків за містами, в кожному з яких було до 2000 козаків, дав назви полкам за назвами міст, полки поділив на тисячі і сотні та назвав за назвами містечок: Київський, Чернігівський, Сіверський, Переяславський, Канівський, Черкаський, Чигиринський, Уманський, Корсунський, Брацлавський, Кальницький, Кропив’янський, Остерянський, Миргородський, Полтавський, Гадяцький, Ніжинський, Лубенський, Прилуцький, Вінницький.

Так в Україні виник адміністративно-територіальний і військовий устрій з поділом на полки та сотні. Кількість полків в різні часи змінювалася. Так, за часів Б.Хмельницького їх кількість сягала 15. [Гетьман Скоропадський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) скоротив козацькі полки до 10 (Київ, Стародуб, Лубни, Прилуки, Гадяч, Миргород, Переяслав, Ніжин, Полтава, Чернігів). Полки після скасування гетьманства були перетворені на [карабінерів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8). [1784](https://uk.wikipedia.org/wiki/1784) року з українських козаків були сформовані 10 регулярних кавалерійських полків, а з посполитих (земельників) - [гренадери](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8).

Особливе місце посідав Ніжинський полк, який сформовано влітку 1648 року. На той час полк складався з 10 [сотень](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F). Першим відомим нам полковником Ніжинського полку часів [Хмельниччини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) був [Прокопій Шумейко](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BF_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE). Найбільш відомі та вшановані краянам прізвища полковників братів Золотаренко.

Ніжинський полк займав лівий берег р. Десни. Загальна площа полку складала понад 30000 кв. км. Межував полк із Чернігівським, Київським, Переяславським та Прилуцькими полками. Станом на 1649 р. Ніжинський полк поділявся на 11 сотень, 1650 р. – на 9 сотень, а у травні 1654 р. – на 37 сотень. Уперше полк зазнав радикальної реформи у 1663 році, після проведення Чорної Ради та приходом до влади І.Брюховецького. Цього року Ніжинський полк втратив на користь новоствореного Стародубського 8 сотень, Чернігівського – 6 сотень, Київського – 2 сотні, 5 сотень реформовано у ході реорганізації. У 1663 році з Ніжинського полку виділено Сосницький полк. У XVIII cт. до Київського полку перейшли Олишівська та Мринська сотні. Станом на 1723 р. полк мав 19 сотень, 1750 р. - 18 сотень, 1769 р. - 22 сотні. За час свого існування до Ніжинського полку входило 55 сотень.

Ніжинський полк був найбільш заселеним порівняно з іншими полками. За даними дослідників, на 1654 р. чисельність населення полку становила 1/8 частину жителів всієї України. У полку було 1 місто, 3 містечка і 866 [сіл](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE).

Під час всього свого історичного існування на території полку розташовувалися дві [гетьманські](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD) [столиці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F) [України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0): [Батурин](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD) і [Глухів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2).

Маючи великі людські ресурси та значну територію Ніжинський козачий полк не міг залишитися поза увагою як гетьманів України, так і російських правлячих кіл. Розуміючи впливовість цього полку на населення Лівобережної України, царські вельможі прагнули схилити його на свій бік, демонструючи свою прихильність для досягнення мети – поширити свій вплив та укріпити свої позиції на теренах України, щоб перетворити українську державу на підвладну їй територію.

У період національно-визвольної війни 1648-1654 років козаки Ніжинського полку відзначилися в боях проти військ Речі Посполитої: при взятті міста Кодак, в битвах проти військ литовського князя Я.Радзивілла, вдалого походу об’єднаних козацьких полків під командою Ніжинського полковника І.Золотаренка на білоруському напрямку.

В умовах українсько-російських протистоянь козаки полку приймали участь в антимосковських виступах, у війні за часів Івана Виговського в битві під Конотопом.

В подальшому проросійський вплив посилився в полку, що призвело до негативних наслідків – вибори гетьманом І.Брюховецького в 1663 році на Чорній раді та підтримки під час шведсько-російської війни козаками ніжинського полку Петра I.

У 70-х роках ХVІІІ ст. ніжинські козаки приймали участь у походах російських військ проти Туреччини. 28 липня 1765 р. імператриця Катерина II своїм указом ліквідувала козачі полки.

Після ліквідації козацького устрою у 1782 році Ніжин перестає бути полковим містом і стає повітовим центром Чернігівського намісництва.

У 1785 році з ніжинських козаків створюється Ніжинський карабінерський полк, потім він реформується у драгунський і 17 грудня 1812 року перетворюється у кінно-єгерський полк.

У 80-х роках ХХ ст. у багатьох областях України утворилися громадські товариства нащадків козаків. Сучасне українське козацтво стоїть на засадах відродження козацьких традицій, збереження та відновлення памяток вітчизняної історії, бере участь у громадському та політичному житті держави.

В нашому місті також був створений Ніжинський козачий полк «Відродження» імені братів Золотаренків, який зареєстрований виконавчим комітетом Ніжинської міської Ради народних депутатів, рішення від 16.02.1993 року №44 «Про реєстрацію об’єднання громадян». У витоків цього процесу стояв Дзюба Олександр Миколайович.

Метою та завданням нової громадської організації постало відродження духовної основи козацтва, його звичаїв та культури.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Головний спеціаліст архівного відділу виконавчого комітету Ніжинської міської ради  Юрій КУРАНДА |