Доброго дня! Я Горошко Владислав, учень 8 класу Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди.

 В нашій школі активно впроваджується музейна педагогіка. Діють Зразковий Літературний музей Г.С.Сковороди, кімната народознавства, Тарасова світлиця, музей “Пам'ять”.

**Мета дослідження**: з’ясувати роль моєї родини в історичних процесах ХХ ст., внесок у наближення звільнення України від фашистів.

**Завдання:** провести опитування членів родини про долю наших предків (прапрадіда, прадіда, прабабусю); зібрати сімейні фото і документи, що підтверджують окремі факти біографії моїх родичів; порівняти розповіді членів родини з документальними джерелами;

**Об’єктом** дослідження є історія моєї родини. **Предметом** дослідження є результати опитування, документи, фото, книга “Реабілітовані історією”, “Золотоніщина в роки війни”.

З 2015 по 2019 р. я разом із своїми однокласниками **проводжу екскурсії** для відвідувачів у Літературному музеї Г.С. Сковороди.

На титульному слайді я разом з керівником музею “Пам'ять” Різник Л.Л.

 А це наш музей, який відтворює важливі події історії нашого села Коврай. Це ми біля **стенду, на якому вміщена інформація, надана мною про мою родину**. Мій прапрадід Борщ Харитон у 1938 році був безпідставно репресований. Це була Доба великого терору, організована радянською владою. Родина з чотирма дітками була виселена з рідної домівки. Знайшли пристанище в старій хатині на Леонівщині. Жити було нелегко. Мати власними силами піднімала на ноги єдиного сина та трьох дочок.

 Ця **довідка**, яка тепер знаходиться в музеї, свідчить про те, що в 1957 році його було виправдано, так як не було надано доказів про його вину. А звинуватили його в тому, що він був ворогом народу. В той час він працював у колгоспній коморі. Без попередження, вночі його забрали енкаведисти. Додому він не повернувся. Це остання звістка рідним про його долю. В книзі “Реабілітовані історіє” вміщена інформація про нього.

 Син Борща Харитона, Яків у роки Другої світової війни був партизаном. Про це свідчить ось цей **партизанський квиток**. Але він не перебував у партизанському загоні, а в роки окупації в період з 19 вересня 1941 по 23 вересня 1943 р. переховував разом з матір’ю Федорею Борщ **(фото і партизанський квиток)** пораненого солдата радянської армії Гомозова Олександра Микитовича. З початком бойових дій на території України радянська армія відступала через наше село Це була 26 армія Південно-Західного фронту під командуванням Кирпоноса. Коли колони солдат рухалися через село, налетіли німецькі літаки і почали скидати бомби. Багато солдат загинули, а сержант Гомозов був поранений і не міг далі продовжувати рух. Його пораненого у полі знайшов на той час учень Коврайської семирічки Яков Борщ. Допоміг дійти до хати. Переховувати радянського солдата було небезпечно. Німці, зайшовши в село, зайшли до кожної хати, шукаючи солдат. Але солдата заховали під піччю.

До сьогоднішнього дня в родині зберігається пожовкла фотокартка красивого молодого чоловіка у військовій формі **(фото).** Мужній вираз обличчя, лагідні, примружені очі. На звороті напис: “На добрую вечную память семье Борщ от Гомозова Саши. Помните и не забывайте, как я вас, того многострадальца. Вспомните и посмотрите, какой я был, и какой я стал за последние четыре года. Будапешт 05.02.1946 года”.

Цей солдат був поранений фашистами у вересні 1941 р. під час відступу 26-ої армії через село Коврай. Долі цих двох людей тісно переплелися. Їх життя залежало від взаємних моральних обов’язків. Якову треба було вилікувати сержанта О. Гомозова від ран, допомогти врятуватися від фашистів, а солдат переймався тим, що може стати причиною знищення цілої родини через надану йому допомогу. Придумували різні місця схову. Весною і літом ховався в глибокому порослому Борщівському яру.

 До їхньої хати навідувалися поліцаї, так як сестри Якова підлягали вивезенню до Німеччини. Коли заходив чужий – ховався на горищі, переодягався в жіночий одяг, а військова форма була захована під сіном. Два роки провів у сім’ї Якова Борща, бо лінія фронту була вже далеко.

В 1943 р. Якову **(фото)** виповнюється 17 років і 9 жовтня його забирають в армію. Спочатку було навчання воєнної справи в Грузії. А потім фронт, де разом з такими ж юними відстоювали право на мирне та вільне життя. Але не судилося дійти до переможного кінця. В ніч із 21 на 22 квітня 1945 р. був поранений в бою під Глєвіц. Куля жорстоко пронизала голову. Зайшла біля вуха, а вийшла розтрощивши щелепу. Так як поранення було складне, ніхто не надіявся, що хлопець виживе. Винісши з поля бою, його просто залишили помирати. Але молодий організм не хотів здаватися і воля до життя перемогла.

В музей Бойової слави “Пам’ять” ми передали **записник** Якова Харитоновича, який супроводжував батька в його бойових дорогах та у госпіталі. Тут адреса О.М. Гомозова, його фронтових однополчан. На першій сторінці пісня “На позицию девушка провожала бойца...”.

На території школи висаджена **партизанська берізка** на честь юного партизана. На фото моя мама з керівником музею та завучем.

 Війна розвела долі рятівників і сержанта Гомозова. Марію забрали до Німеччини, а Олександр ще довго після війни перебував у Австрії. Марія після повернення на Батьківщину ще довго отримувала **листи** від нього, та відповісти взаємністю при зустрічі не змогла, чогось злякалася. Але до кінця свого життя шкодувала про втрачене щастя. А до сім’ї Борщів писали листи подяки брат і мама О. Гомозова з Москви. Олександр Микитович ще не раз приїздив у наше село, щоб подякувати своїм рятівникам. Листування тривало до 1965 р.

Найстарша, Марія, 20 серпня 1922 р., на той час була в Німеччині на роботах. Відправлена до Рейху 25 жовтня 1942 р. Працювала в м. Леверкузен, Шлебуш-1, завод Вуперман крановщицею. Повернулась у серпні 1945 р. **Довідка із фільтраційної справи свідчить про** період перебування в Німеччині – з 25 жовтня 1942 р. по 12 березня 1945 р.Пройшла Держперевірку у фільтраційному таборі №220 м. Нойштрилетц 1-9 липня 1945 р.

**Спогади Марії Борщ** зберігаються в музейній **Книзі Пам’яті**. Здавалося війна давно закінчилася. Але восени 2018 р. Черкаський архів передав копії листів з Німеччини остарбайтерів додому. Ці листи у вересні 1943 р. прямували на Україну, але під Житомиром поїзд попав під бомбардування. Якось листи вціліли і їх передали до архіву. Через 75 років вони потрапили до адресатів. Серед цих листів і лист Марії Борщ додому. Тепер **копія листа** зберігається в музеї.

Таким чином, члени моєї родини опинилися в епіцентрі подій. Моє дослідження доповнило новими фактами історію нашого села. Події, які відбувалися в Україні, безпосередньо торкнулися моїх родичів. Вони стали жертвами і радянської влади і німецького окупаційного режиму. Ми в своїй родині згадуємо і пошановуємо наших рідних, ділимося спогадами про них.

**Використані джерела**

1. Книга Пам’яті № 1 Музею “Пам'ять” (село Коврай). – Спогади Борщ М.Х. – № 36. – Зошит 2. – 118 с.

2. Спогади жителів села Каврай: Карпич Любові Яківни, Горошко Любові Миколаївни, Різник Любові Яківни.