Моє минуле, а що в майбутньому?

Ми, молоде покоління, що є учасниками гуртка «Історічне краєзнавство», зацікавились минулим нашого селища. Адже ще в п’ятому класі при вивченні теми «Топоніміка», почули цікаві факти пов’язані з обранням назви, ще молодому поселенню, по історичним міркам. І здається молоде - значить перспективне, наповнене майбутніх сподівань, а у нас навпаки, селище занепало. Молодь від’їздить в міста та за кордон навчатися і не повертається. Пройде ще декілька років і з квітучого селища залишиться лише спогад. Ця проблема не дає нам спокою, адже людині добре там де вона народилась і зросла. Чому ми, досягнувши повноліття, також змушені будемо мігрувати.

 Тому тема нашої конкурсної роботи виникла одноголосно.

Поспілкувавшись з вчителем, дома з батьками та бабусями, ми дізнались багато цікавих фактів і вирішили їх розкрити перед керівництвом ОТГ,що лише утворилось в 2019р., щоб підняти проблему збереження селища.

На першому етапі ми роз приділили обов’язки. План передбачав збір фото документів, інтерв’ю з старожилами, обробка літератури.

За фото матеріалами наша група звернулась в Любашівський архів, сучасні підібрав місцевий «репортер» Кузмічов М.М., який також надав нам багато цікавої інформації щодо будівництва заводу та робітничого поселення. Єпур Інна переглянула всі архівні фото документи, відібрала найбільш цікаві на її погляд. Також вона поспілкувалась з своєю бабусею, що всі свої молоді літа пропрацювала спочатку рядовим бухгалтером, а згодом головним. Прийшовши зразу після закінчення ВУЗу, знайшла свою долю і створила сім’ю.

Буланша Г. займалась пошуком та опитуванням перших спеціалістів. Що знаходились у витоках створення Заплазського цукрового заводу.

Переглянувши архівні документи про завод, визнали, що це був гігант того часу по виробництву та продуктивності. Також перевіривши інтернет – простір наштовхнулись на статтю, яка носить таку інформацію: «У Любашівському районі Одеської області ось-ось почнеться модернізація та перепрофілювання непрацюючого Заплазського цукрового заводу.

Про це повідомляє «[Думская](http://dumskaya.net/)».

Як розповіли на підприємстві, в наступному році на заводі планують запустити теплоелектроцентраль, а через три роки він почне виробляти біопаливо.

Інвестори — компанія «Укртепло» — планують, що Любашівський завод буде виробляти приблизно 50 тис. т палива на рік. Проект по етанолу допомагав готувати Колумбійський університет (США).

Запуск нового виробництва дозволить створити більше 600 робочих місць.

Всього в Одеській області три цукрових заводи — Заплазський, Котовський та Красноокнянський.

До 2009-го року підприємства належали компанії «Інцукорпром-К». У 2006 році компанія зазнала значних збитків і взяла кредити на суму 76 млн грн, а також випустила іменні облігації на суму 50 млн грн. У 2009 році компанія оголосила дефолт і була виставлена ​​на продаж. Заводи припинили виробництво і дісталися банкам.

У грудні 2010 року Заплазський цукровий завод було визнано банкрутом. У 2012 році новим власникам вдалося його запустити, але ненадовго. У квітні 2013 року підприємство зупинилося остаточно.»

Але задумка залишилась тільки на словах - реорганізації не сталось.

Також в ході роботи зустрілись зі співавтором однієї із книг про наш край Манзаром Олександром Яковичем, що розповів про написання книги, про цікаві розповіді очевидців, що розказали історію селища, яку дійсно пам’ятали, а також сучасне бачення проблеми та шляхи вирішення збереження краю очами односельців.

Даний проект було представлено на розгляд в ОЗ Зеленогірській ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також Зеленогірській ОТГ. Даний матеріал було обговорено та внесло корективи в роботу ОТГ по озелененню території Зеленогірська та прилягаючих сіл.

При написанні роботи слухали спогади односельців, що потім допомогли підвести підсумки зібраної інформації щодо минулого заводу та села. Більшість пам’ятає село «мурашником» по роботі, «квітучою горою» та процвітаючим «механічним серцем» - заводом, яке билось у вирії виробництва та годувало не тільки наше населення, а й всю Україну якісним цукром. Кожен спогад був промовлений з посмішкою та сльози на очах з’являються при думці, що стало з їх «дитям».

Одним з головних спогадів, що використано в роботі стало будівництво заводу, час його будівництва пам’ятають навіть ті, хто в той час був дитиною. Згадують його масштаби та односельців, як наприклад Кузмічов М.М. згадує проживання під час будівництва в перших бараках, де поруч жив Головний прокурор України на даний час Рябошапка Руслан Георгійович.

Грекул Надія згадувала формування складу адміністративного персоналу, а також свій непростий доволі шлях від рядового бухгалтера до головного. Чому не простий? Тільки через те, що вона була у самих витоків виробництва та перенесла всі «злети та падіння» не тільки як працівник, а як людина, що вклала душу у процвітання підприємства, та відносилась до роботи з усією любов’ю. Пам’ятає керівництво, що старалось на благо людей та робітників, що працювали на виробництві, та ті гори буряку, що привозились в періоди збору урожаю, як діти грались «замурзані по коліна» бігали по горам буряку та як привозили комиші для утеплення на зимовий період культури та тих гадюк, що привозили разом з ними, сміється: «Як же важко було їх ловити та знешкоджувати».