**Короткий екскурсійний маршрут з елементами власного дослідження на місцевому матеріалі «Стежка понад Бердою»**

**Автор:** Лякішева Софія Василівна, учениця 9 класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області.

**Науковий керівник:** Маяка Алла Василівна, вчитель історії

В рамках адміністративно-територіальної реформи у 2015 році була утворена Берестівська об’єднана територіальна громада. Розташована на сході Бердянського району, вона межує з Донецькою областю. 25 кілометрів кордоном між ними тече річка Берда. **Актуальність дослідження** зумовлена необхідністю збереження історичної пам’яті та популяризації історії нашої малої Батьківщини.

**Мета:** розробити екскурсійний маршрут «Стежка понад Бердою» на основі аналізу культурно-історичної спадщини Берестівської ОТГ.

**Завдання:** 1) дослідити та проаналізувати історико-культурну спадщину річки Берди в контексті туристичного потенціалу громади; 2) розробити екскурсійний маршрут.

**Об’єкт:** річка Берда в межах Берестівської об’єднаної територіальної громади.

**Предмет:** пам’ятки історії, що збереглися до наших днів вздовж русла річки Берди на території Берестівської ОТГ.

**Матеріали і методи дослідження:** теоретичну частину складають дослідження історичних відомостей про річку Берду; виокремлення інформації, що стосується саме території Берестівської громади; згруповано історичні пам’ятки за типами та хронологією. Практичну частину дослідження складають наочний огляд пам’яток історії на місцях розташування; опитування, бесіди з місцевим населенням; фотофіксація стану пам’яток; нанесення локацій на карту маршруту для узагальнення.

«Батько історії» Геродот назвав головну водну артерію Північного Причорномор’я Агарою, що означає «плідна, багата». А на першій географічній карті України, виданій ще у 1614 році, річка вже була позначена латинським написом «Богдан», що означає «дана богом». Існує ще декілька назв річки Берда: Гіпакіріс, Агарліберт, Каяли-Берт, Каяла (скеляста), Каяла-Берда, Ліпорта.

Тисячоліття тому це була могутня річка завширшки 500 і завглибшки 75 метрів. Вважають, що в заплавах Берди, в багатошарових товщах мулу поховані десятки суден, які плавали цією річкою.

На берегах Берди виходять на поверхню найдавніші скелі нашої планети. В Європі найдавніші кристалічні щити, не підвладні мільярдам років, не сховані пізнішими геологічними нашаруваннями, наявні тільки у двох місцях – на Кольському півострові та у нас, в Приазов’ї. На берегах нашої степової красуні зустрічаються чимало скель найрізноманітніших форм. Це все результат процесів вивітрювання. До геологічних пам’яток відносяться: горна гряда з кам'янистими розсипами, скеля Сова Пимонова, Висока скеля над р. Берда, Грані́тні Ске́лі, скеля Кристал і скеля Кварцитова.

Родючі степи, повноводні річки, багата природа здавна приваблювали людей. Дві пам’ятки археології епохи міді-бронзи: курганний могильник Попівські Могили (IV-III тис. до н.е., II тис. – X ст. до н.е., IV тис. до н.е. – 1 пол. II тис. н.е.) і курганний могильник “Ужвина могила” (IV-III тис. до н.е.) розташовані поблизу села Берестове. Поблизу села Троїцького виявлено залишки двох поселень доби неоліту (IV тис. до н. е.). Це так звана Грецька балка.

Неподалік цього місця знаходиться Миколаївський лабіринт – це класичний, спіралевидний, 11-ходовий лабіринт, який ще називають «вавилоном». Вік лабіринту, на думку дослідників, 4-6 тисяч років. Можливо в давнину лабіринт був місцем поклоніння стародавнім богам, де проводили обряди жерці. Відновлений був на початку 2000-х років. Та, крім цього лабіринт, знаходиться в зоні, де надзвичайно потужне біополе Землі. Це так зване «Місце Сили» - точка концентрації позитивної енергії. Окрім самого лабіринту поблизу виявлені ще три енергетичні зони: «Берегиня», «Велес» і «Перун» - пагорби з різною енергетикою.

Більша частина сучасної Запорізької області належала до безкраїх степових просторів, зайнятих кочовими народами. Одні змінювали інших: скіфи, сармати, готи з гунами, печеніги, половці, монголо-татари, кримські татарами і їхні близькі родичі – ногайці. Після них залишилися пам’ятки історії. Достеменно невідомо чи то могили, чи то дороговкази, чи сторожові пагорби. Але на території нашої громади вздовж русла Берди їх налічується чимало: 10 земляних пагорбів неподалік села Довбине, комплекс із 12 пагорбів на правому березі річки Берди (місцеве населення знає їх як Рясні могили або Сторожові могили), земляні кургани на території Миколаївського старостату. Між двома урочищами річок Кальчик та Каратиш (при впадінні їх у Берду) на межі з Донецькою областю розташований ландшафтний парк «Половецький степ».

Через запорізькі землі в давнину проходили великі транспортні артерії, які сполучали між собою сусідні країни – Україну, Росію, Польщу, Крим. Сухопутні дороги звалися шляхами. Їх ще називали татарськими або битими шляхами. Одним із таких був Кальміуський шлях. Він відокремлювався від Муравського біля річки Молочної, поблизу сучасного міста Мелітополь, йшов вздовж узбережжя Азовського моря, по правому березі річки Берда повертав на північ, перетинав річку Каратиш (ліва притока Берди), верхів’я річок Кальчика і Кальміуса. Від назви останньої і походить назва.

Неподалік впадіння річки Каратиш у Берду, на правому її березі розташована комплексна пам'ятка природи місцевого значення Стара прісноводна криниця з цілиною. За переказами місцевих, «Солодка криниця тут була завжди». Можливо з неї брали воду і наші пращури.

До кінця XVIII ст. береги Берди служили граничною лінією між країною Східний Ногай Кримського ханства і землями Кальміуської паланки Запорізької вольниці. Вперше річка Берда згадується в козацьких запорізьких хроніках 1575-1576 рр. Постійних поселень запорожці по Берді не мали – вони займалися в цих місцях сезонним рибним та соляним промислами, випасали худобу. На березі стояла одна з команд Кальміуської паланки, що пильнувала за ногайцями на цій території. На річці Берда відбувалися розміни полоненими та зустрічі з послів і гінців.

З 1770 по 1779 роки за наказом Катерини ІІ відбувається будівництво Дніпровської лінії укріплень, до складу яких входить і Захарівська фортеця. Розташована вона на південь від села Калайтанівка на лівому березі річки Берда.

Пам’ятками новітньої історії радянських часів служать залишки колишньої ГЕС місцевого значення, збудованої у 1949 році за ініціативою місцевого мешканця Ф.Пилипенко для обслуговування млина, ферм та вуличного освітлення (на жаль, від неї лишилося дуже мало), і Бердовське водосховище, яке запустили у дію у 1958 році. Сьогодні воно є резервним джерелом водопостачання для міста Бердянськ.

**Висновки:** Отже, запропонований маршрут є відображенням багатогранності історико-культурної спадщини нашої малої Батьківщини. Незважаючи на те, що річка Берда довгий час була кордоном імперій і релігійних вірувань, ця степова красуня стала місцем синтезу цих культур і вплинула на формування самоідентичності українського народу і життєвоважливого розуміння необхідності захисту власної території, що є актуальним і у наш час.

Цей маршрут демонструє багатство туристичних можливостей нашої громади. Головне правильно їх використовувати.