ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ В АСКАНІЇ-НОВА: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Чумацький шлях – це торгово-візницький шлях, яким у XVI-XIX століттях чумаки возили сіль з чорноморського узбережжя Криму, а з України – хліб та різні сільськогосподарські продукти. Найбільшого розквіту чумацький промисел досяг у XVII-XVIII століттях. Він суттєво вплинув на економічну розбудову Таврійського краю. Степи, розташовані неподалік Перекопу були своєрідним епіцентром чумацького промислу.

**Актуальність** дослідженого проєкту туристичного маршруту зумовлена тим, що територія Біосферного заповідника «Асканія-Нова» розташована в степу, де протягом декількох століть проходив Чумацький шлях. Дослідження історії рідного краю є завжди актуальною темою. Кожне нове покоління має знати й цінувати регіональну культурну та історичну спадщину українського народу. **Предмет дослідження** – чумацтво як соціокультурне явище. **Об’єкт дослідження** – пам’ятки чумацтва в Асканії-Нова. **Мета**: краєзнавча екскурсія є спробою вийти за межі шкільної програми, дослідити історію рідного краю та етнографічні особливості за допомогою артефактів чумацтва.

Автори проєкту дослідили сліди чумацтва на території Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна, а саме: чумацький дворик, зруб чумацького колодязя, місце чумацької стоянки, алея пірамідальних дубів, висаджених в пам’ять про цей шлях. Утримується унікальна порода – сіра українська худоба, воли якої широко використовувалися чумаками. Це одна з найпопулярніших порід в Україні, відзначається такими якостями: стійкість до екстремальних погодних умов, високою життєздатністю. Вони витривалі і менш перебірливі в кормах, ніж коні. Воли швидше відновлювали на степових пасовиськах втрачену силу. Їх легко було привчити як до оранки, так і до перевезення вантажів. Майже 200 голів представників сірої української худоби утримуються на фермі села Маркеєв, неподалік Асканії-Нова.

Крім того, в цілинному степу Асканії-Нова зростають лікарські рослини, що колись застосовувались чумаками. В пам’яті місцевих старожилів зберігаються та використовуються рецепти чумацьких страв та цілющих напоїв.

Проходження Чумацького шляху через Херсонщину вплинуло на прискорення інтенсивного освоєння краю та на розбудову південного регіону країни. Традиції чумаків вплинули на ментальність українського народу. Витривалість, мужність, самовідданість, працелюбність, винахідливість, дотепність – ось неповний перелік рис характеру чумаків. Саме ці риси притаманні українському народу і відповідають образу пересічного українця.

Чумацькі неписані закони: соціальна справедливість при розподілі прибутків, людяність, допомога бідним, скривдженим. Чумацтво – це такий прояв духовності української нації, як хліборобство та козацтво. Чумацький епос стоїть поруч з козацьким як ментальна риса національного обличчя України. Чумацькі валки перестали існувати, але народна духовність не зникла, чумацький фольклор живий.

Отже, слід не лише пишатися тим, що маємо пам’ятки чумацької культури, а досліджувати, вивчати, розповсюджувати інформативний матеріал, проводити тематичні екскурсійно-туристичні маршрути. Пізнати історію шляху, що проходив рідним краєм та відкриття феномену чумакування – означає розкрити одну з цікавих сторінок української історії, долучитися до краєзнавчого дослідження. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» має всі підстави започаткувати унікальне театралізоване етнографічне свято «Чумацькі звичаї та традиції», на якому можна було б пройти на мажах під палючим південним сонцем та відчути гарячий подих степових вітрів напоєних ароматом різнотрав’я, скуштувати чумацької каші, заспівати чумацьких пісень.

**Джерела:**

1. Спогади Гончарівського Івана Опанасовича. Архів шкільного музею. 2007 рік. Справа 3.
2. Яворницький Д.І. До історії степової України. Дніпропетровськ: Січ, 2000. 443 с.
3. Бушаков В.А., Дрогобич Н.Е. Топонимия БЗ «Аскания-Нова». 1995. С.12-19.
4. Вірлич А.Е. Ще як були ми козаками. Херсон: МП «Газета». 1996. 88 с.
5. Гончар О.Т. Таврія. Сімферополь: Таврія, 1974. 280 с.
6. Довідник з історії України (А-Я). Київ: Генеза, 2001. 1135 с.
7. Дрогобич Н.Ю. Біля Великого Чапельського поду ночували чумаки // Чапельський під. 2001.
8. Народні пісні в записах Івана Манжури. Видавництво «Музична Україна», 1974. 350с.