Тези до науково-дослідницької роботи

«Історія духовного життя мого села Нерушай »

Азарової Тетяни Віталіївни,

учениці 7 класу

КЗ « Нерушайський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

Татарбунарської міської ради Одеської області

380672033053, [nerushai@ukr.net](mailto:nerushai@ukr.net)

Вул. Суворова, 98, с. Нерушай, Білгород-Дністровський район, Одеська обл.

Керівник Драгульська Світлана Анатоліївна, вчитель мистецтва

Для українців релігія завжди була порятунком, оберегом та провідником духовного життя. Тому крізь, де оселялися українці першою громадською спорудою був храм (церква).

У моєму рідному селі Нерушай, що розташоване на півдні Одеської області, було 3 православні сакральні споруди: дві церкви і одна капличка.

**Мета  дослідження*-***  зібрати та систематизувати інформацію про розвиток духовного життя на селі, будівництво та реставрацію сакральних споруд, про участь односельців у будівництві та відновленні церков на території села

**Актуальність дослідження** полягає в тому, щоб на зібраних матеріалах виховувати у молодого покоління найкращі духовні якості: любов до ближнього, толерантність, повагу до людей старшого покоління, які власними зусиллями будували та відновлювали духовні святині; довести своїм одноліткам, що спільними зусиллями, самовідданою працею можна досягти високих результатів; на прикладах людей старшого покоління виховувати у молоді громадянську свідомість та відповідальність за спільну справу.

**Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань**: зібрати якомога більше достовірної інформації , підтвердженої документальними данними, що зберігаються у місцевому храмі, у Ізмаїльському архіві та Ізмаїльському Катедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці, у шкільній краєзнавчій кімнаті; зібрати спогади старожилів села про будівництво та реставрацію сільських святинь. У своїй роботі я використала лише ті факти і дати, про які розповідало багато опитаних мною людей. Мені пощастило зібрати унікаольні фотографії і документи. Але найголовніше, мені пощастило спілкуватися з багатьма цікавими людьми і усвідомити, що мої односельці старшого покоління були цілеспрямованими, дружніми, працелюбними, а головне високодуховними.

**Проведена робота дозволила зробити  основний висновок:** у всі часи віра в Бога супроводжувала людей у повсякденному житті, надихала та давала сили на працю та на подвиги. Тому люди будували храми, де можна було принести молитву Спасителю. На будівництво церков та їх оздоблення люди не шкодували власних сил, коштів та часу. Спільна справа згуртовувала моїх односельців, робила їх відповідальними за формування духовності, за виховання майбутніх поколінь.