**«СЛОВ’ЯНСЬК-МІСТО КУРОРТ»**

Виконав: Бойко Богдан Ігорович

учень 9 а класу, ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Слов’янської міської ради Донецької обл.

 Керівник: Лістрова Ірина Сергіївна

вчитель історії , ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

Слов’янської міської ради Донецької обл.

А був час, коли тут, в наших рідних місцях хлюпало море. Про той далекий період нагадують крейдяні гори, солоні озера з яких виварювали сіль (1619 р.) - В різні періоди жили тут скіфи, сармати, готи, хазари, печеніги, торки, половці.

Метою мого дослідження є провести короткий історичний екскурс містом курортом - Слов’янськ, довести важливість розвитку оздоровчого туризму на території регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт», як важливого кроку до економічного зростання країни, який дасть можливість піднятися на новий європейський рівень. Об’єктом мого дослідження є Слов’янськ - місто курорт, як історично значущий об’єкт. Предмет дослідження – лікувальні властивості солених озер, як важливий фактор для розвитку оздоровчого туризму. Історично склалося так, що моє місто пройшло етап перетворення від побудованої фортеці Тор (для захисту солеварів від набігів татар) у Торських озер (1645р.), до міста Слов’янськ зі статутом повітового міста (1784р.). На той час солеваріння було основним заняттям жителів міста, але з годом (1832р.) завдяки штаб-лікарю О.К. Яковлеву офіційно були відкриті лікувальні властивості Слов’янських мінеральних вод. Вивчення хімічного складу води і бруду Слов'янських солоних озер та їх впливу на організм людини виявило, що наш курорт по лікувальним факторам близький до таких європейських курортів, як Крайцнах, Наугейм, Вісбаден ...

Це дало підставу для видання указу у 1892 році про визнання Слов'янського курорту таким, що має суспільне значення, і поширення на нього державної охорони.

Лікувальні якості нашого курорту неодноразово відзначалися нагородами на земських і всеукраїнських виставках, а в 1907 році цілющі грязі озера Сліпне удостоєна вищої нагороди на міжнародній виставці в Бельгійському місті Спа. Така висока оцінка головного лікувального фактору Слов'янського курорту змусила шукати способи його розширення, а саме утримання лікарського кабінету для досліджень, хімічної лабораторії, метеорологічної станції. Згодом була відкрита хіміко-бактеріологічна лабораторія, побудований новий курортний зал, закладений сосновий парк площею 35 га.

З 1930 року грязелікування стало можливим і в зимовий час завдяки механізації видобутку бруду і впровадження її нагрівання прямо в гряземешальці. В 1934 році Слов'янськ визнаний курортом союзного значення. Тут був введений в експлуатацію інститут відновлення працездатності травматиків, в основі діяльності якого знаходилося поєднання грязелікування з усіма доступними видами фізіотерапії.

Лікувальними факторами курорту є: грязелікування (лікування гряззю видобувається з дна озера Ріпне), водолікування (водолікування на основі солоної води (ропи)), кліматолікування (хвойні насадження), лікувальна фізкультура. Тут можливе лікування за такими напрямками: хвороби опорно-рухового апарату, кістково-м’язової системи та з’єднувальної тканини, нервової системи, ураження спинного мозку, сечостатевої та серцево-судинної системи та багато інш. В 2001 році курортний парк збагатився музеєм керамічних скульптур під відкритим небом. На протязі всього часу Слов’янські солоні озера є невід’ємною частиною міста. В 2001 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження списку історичних населених місць України», а у 2005 було створено Регіональний ландшафтний парк «Слов’янський курорт» з загальною площею парку 431,31 гектара.

Проводячи дослідження та опираючись на історичні фактори, законодавчу базу, проєкти сталого розвитку, наукові та науково-дослідницькі результати, досвід інших держав та програми Європейських фондів маємо підгрунття стверджувати, що впровадження оздоровчого туризму на території Слов’янського курорту є можливим і важливим історичним кроком, як для міста, так і для країни в цілому.