**Тема проєкту:** «Мій внесок у музейну справу – історія навколо мене»

**Реліквія тисячолітньої давнини**

**Автор проєкту: Федорчук Анастасія Леонідівна,** здобувач освіти 7-Б класу Бердянської гімназії №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради міста Бердянська Запорізької області;

**Науковий керівник:** Фесенко Стелла Іванівна, вчитель історії в Бердянській гімназії №3 «Сузір’я» Бердянської міської ради міста Бердянська Запорізької області.

**Актуальність** даної теми полягає у вивченні збереження національної культурної археологічної спадщини.

**Метою даного проекту** є ознайомити, поглибити і розширити знання з історії, археології та української археології.

Для досягнення мети нами були поставлені такі **завдання:**

* ознайомитися із основними археологічними знахідками на території Північного Приазов’я;
* провести наукове дослідження та інтерв’ю з директором Бердянського краєзнавчого музею Ноздріною Л.Ф;
* проаналізувати відеоматеріали, фотодокументи та публіцистичні матеріали, які є в Бердянському краєзнавчому музеї, присвяченій даній темі.

**Об’єктом роботи є** палеонтологічна знахідка.

**Предметом дослідження** скам’янілий бивень мамонта.

**Практичне значення роботи** полягає у тому, що матеріали роботи можуть бути використані для подальшої науково-дослідницької діяльності, присвяченій даній тематиці.

**Новизна роботи** полягає у тому, що організація науки в країні, у тому числі й археології, потребує її реформації за зразками розвинених країн Європи, зокрема й повернення науки до українських університетів.

**Теоретична частина.** Під час пошукової роботи ми дізналися про те, що бурхливе минуле України залишило її громадянам величезну археологічну спадщину, яка й досі є невідомою для широкого загалу українців. Більшість із нас мало що знають про загадкові світи мисливців на мамонтів та бізонів часів великого зледеніння; що українські степи були батьківщиною індоєвропейських народів, а землі між Дніпром і Сяном є прабатьківщиною слов’ян...

У палеоліті на мамонтів полювали не лише на території України, а й у інших частинах Євразії та Північної Америки. Але житла збереглися переважно в Україні. А в Україні їх досліджено більше двох десятків — у Києві Вікентій Хвойка копав Кирилівську стоянку, на Чернігівщині є Мізинська, на Росі — Межиріцька, під Яготином — Добраничівська, на Лубенщині — Гінці...

Скандинавський льодовик потужністю до 3 км за часів мамонтів сягав широти Мінська. Південніше, вздовж краю льодовика, тягнулися смугою позбавлені рослинності прильодовикові піщані рівнини, вкриті гравієм, валунами, прильодовиковими озерами. З крижаного щита постійно віяли потужні холодні вітри, які зривали з піщаних рівнин пил і несли на південь. Далі від льодовика вітер втрачав силу, і пил випадав над територією України, формуючи прильодовикові лесові відклади. Їхня товща в Україні сягає 20—30 м. За 10 тис. років, що минули після танення льодовика, верхній шар льодовикового пилу перетворився на чорнозем.

Цей пил мав консервувальні властивості й навівався цілими пагорбами, які дуже швидко поховали рештки жител із кісток мамонтів, тому ці житла збереглися до нашого часу.

Степовий трогонтеріевий слон є одним з найдавніших представників роду мамутів. Це був найбільший з усіх відомих європейських слонів, в плечах він досягав висоти майже 5 метрів, його бивні також виростали до 5 метрів. Степовий мамут жив в Європі і Азії в середньому плейстоцені близько 400 тис. років тому, до закінчення Міндель-рісського міжльодовиків'я, що передували періоду самого великого - Дніпровського зледеніння. На цей раз льодовик максимально просунувся по долині Дніпра, до широти сучасного міста Дніпро. Вважають, що трогонтерієвий слон був вже вкритий шерстю.

Вся еволюція роду мамутів йшла шляхом пристосування до умов все більш холодного клімату і харчування жорсткими травами. До цього ж часу відносяться і перші появи людини у Приазов'ї. Вони були рідкісні і відносяться до періодів потепління. Це були так звані архантропи - Гейдельберзька людина - предок неандертальців.

Археолог Валентини Папанової підтвердила, що скам’янілі кістки дійсно належать вимерлому хоботному: або шерстистому мамуту (Mammuthus primigenius), або, що більш вірогідніше (дивлячись на великий діаметр бивня), степовому мамуту (Mammuthus trogontherii) чи його предку – південному слону (Mammuthus meridionalis). У такому випадку вік знахідки може сягати від 10 тис. до 2,5 млн. років. Проте остаточний висновок за спеціалістами-палеонтологами. Наразі знахідка зайняла своє місце в експозиції БКМ серед інших решток мамутів.

"Слони ці мешкали в наших краях два мільйони років назад", – заявила директор Бердянського краєзнавчого музею Людмила Ноздріна.

Цікаво, що раніше кісток "південних слонів" на околицях Бердянська було дуже багато, і місцеві жителі навіть не думали про їх історичної цінності, а природне твердість використовували у будівництві, додаючи в цемент і бетон.

"У нас є такий район – Ліски, так там до війни паркани були з цих кісток. Мандрівник-краєзнавець розповідав, що він бачив ці паркани", – розповіла Ноздріна.

До Речі, 80 років тому в Бердянську був знайдений цілий скелет південного слона, але під час Другої світової війни його вивезли в Росію і зараз він знаходиться в зоологічному музеї Санкт-Петербурга.

Бердянські вчені мріють коли-небудь повторити цю знахідку, а поки – займаються реставрацією знайденого будівельниками бивня.

Для нового експоната вже готують місце у Бердянському краєзнавчому музеї – поряд з черепом шерстистого носорога, який також жив у цих місцях 50 тисяч років тому.

Як стверджують палеонтологи, узбережжя Азовського моря є справжнім палеонтологічним музеєм під відкритим небом. Зокрема, на території Азовської (колишньої Луначарської) сільради Бердянського району знаходиться палеонтологічна пам'ятка природи місцевого значення «Ділянка узбережжя Азовського моря». А найвідомішою палеонтологічною знахідкою нашого краю є повний скелет південного слона розкопаний науковим співробітниками Бердянського краєзнавчого музею у 1941-1942 роках. Проте, за багато років кількість цих знахідок зросла.

**Висновки.** Мета нашої роботи досягнена, завдання виконані. Ми розшукали відеоматеріали, фотодокументи.

Проводячи опитування нами було:

* з’ясовано, яким чином збереглися до наших часів рештки мамонтів.
* проаналізовано, коли існували та чому зникли мамонти на території Приазов’я;
* визначено всі матеріли з даної теми.

Але, пошукова робота буде продовжуватися, і надалі буде поповнюватися новими знахідками на Бердянщині.