Міністерство освіти і науки України

Національний центр „Мала академія наук України“

Всеукраїнський інтерактивний конкурс „МАН-Юніор Дослідник“

Номінація „Історик“ **- «Мій внесок у музейну справу» 2019 рік**

**ТЕЗИ**

**науково-дослідницької роботи
„Минуле і теперішнє переселенців сіл Завалівка та Чернин “**

 **Автор:**

Корінь Едуард Олександрович, учень 10 класу

опорного загальноосвітнього навчального закладу Новоолександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Згурівського району Київської області.

Домашня адреса: 07623 Київська область, Згурівський район, село Нова Олександрівка, вулиця Роговця, 11

Контактний телефон, електронна пошта

Тел. 0639571877 nvknovol@ukr.net

 **Науковий керівник:**

Дадацька Олена Миколаївна, практичний психолог ОЗНЗ Новоолександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Село Нова Олександрівка, що на Київщині, багате своєю історією. Як з’ясувалося, у нашому селі багато населення є не корінним, а переселенці з інших місцевостей. До створення проекту автора спонукала «біла пляма» в історії села, яка пов’язана із появою у 1964 році 48 сімей (183 особи), що переселилися із сіл Чернина та Завалівки колишнього Вищедубечанського району, які потрапили у зону затоплення Київським водосховищем. У нашій школі працює музей історії розвитку села з часів виникнення і до сьогодення. У ході роботи над проектом була створена експозиція у музеї, яка присвячена тим подіям, що сталися у 1964 році внаслідок будівництва Київської ГЕС та затоплення сіл.

Вплив створених штучних морів, зокрема Київського, на долі конкретних людей, яких тисячами виселяли із зони затоплення, мало висвітлений у історичній та краєзнавчій літературі . Учень протягом року займався вивченням цього питання, спілкувався із переселенцями (8 осіб), які сьогодні проживають у селі Нова Олександрівка.

**Актуальність теми** - своїм дослідженням автор акцентує увагу на важливій і болючій проблемі сучасності – зникнення українських сіл та появі переселенців.

 **Метою дослідження** **є**: на конкретних фактах спогадів людей довести негативний вплив переселення на їхнє майбутнє; показати минуле та теперішнє затоплених сіл.

 **Завдання дослідження**:дізнатись чи знають свою історію корінні жителі села; вплинути на свідомість учнів школи, щодо отримання знань та інформації, яка стосується історії виникнення та розвитку рідного села; створити частину історії затоплених сіл у музеї школи.

 **Об’єктом дослідження** роботи є минуле та теперішнє жителів затоплених сіл Завалівки та Чернина.

 **Предметом вивчення** є вплив переселення на жителів затоплених сіл і на їхній морально-психологічний стан.

**Висновки**

 У роботі новизною є те, що дослідження відбувається вперше щодо вивчення морально-психологічного стану жителів Чернина та Завалівки під час переселення із зони затоплення штучним морем та вплив цієї події на їх здоров’я. У ході дослідження автор дізнався, що створення штучних морів на Дніпрі, зокрема і Київського, за сьогоднішніми оцінками фахівців, принесла більше негативного, ніж позитивного. Запис свідчень очевидців і учасників тих подій, анкетування дали змогу отримати такі результати:

─ процес переселення для жителів був дуже болісним із морально-психологічної точки зору, не кажучи вже про великі фізичні та матеріальні навантаження і витрати;

─ була зруйнована сільська громада із своїми неписаними законами, звичаями, традиціями, побутом життя; формувалася колективна єдність, взаємодопомога і взаєморозуміння;

─ під час процесу переселення усі люди, особливо старшого віку, отримали серйозні психологічні стреси, що негативно вплинули на їхній психічний стан і фізичне здоров’я у подальшому.

 З даного дослідження можна зробити висновок, що будь-які епохальні проекти чи сьогоденні дії влади повинні найперше бути спрямовані на урахування і захист інтересів кожної людини зокрема і громади загалом, на збереження її здорового морально-психологічного стану. Бо життя і здоров’я людини – це найбільша цінність, яка є у світі.

 Пройшло багато років, але й сьогодні переселенці, згадуючи 1964 рік, не можуть стримати сліз. Так глибоко засів у серці той біль, пов’язаний із переселенням. Пам’ятають, як цілували кутки хат, прощаючись, як брали у хустинку жменю піщаної, але такої рідної землиці, щоб на чужині вона гріла їм душу. Багато хто з них часто відвідує ту місцевість, де колись були їхні села, щоб побачити хоч клаптик незатопленої рідної землі.