**Носенко Тетяна Володимирівна**, учениця 10-А класу

Пологівської гімназії «Основа»

**Науковий керівник: Тоцька Софія Ігорівна,**

вчитель історії.

**«Церковні споруди м. Пологи. Минуле та сьогодення»**

**Актуальність дослідження:** у ХХ ст. відбувся занепад релігійної духовності, пам’яток, внаслідок радянської політики атеїзму. В умовах відродження релігійного життя важливим є дослідження релігійності на загальноукраїнському та регіональному рівні. Тому вивчення історії церковних громад м. Пологи (у 1795–1936 рр. – село) на сьогодні залишається актуальним. Крім того, важливим є створення екскурсійного маршруту релігійними спорудами задля візуального сприйняття минувшини.

**Мета дослідження:** дослідити церковні споруди м. Пологи та релігійне життя, створити екскурсійний маршрут релігійними пам’ятками у м. Пологи.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких **завдань:**

1. Визначено специфіку діяльності релігійних установ м. Пологи.
2. Проаналізовано релігійне життя у м. Пологи.
3. Узагальнити знання з теми та створено екскурсійний маршрут релігійними пам’ятками минулого.

**Об’єкт дослідження:** історія виникнення та специфіка діяльності церковні споруди м. Пологи.

**Предмет дослідження:** екскурсійний маршрутцерковними спорудами м. Пологи.

**Наукова новизна:** Завдяки історичним джерелам – вперше дізнаємося про ініціаторів церковного будівництва, імена перших священиків, особливості церковного устрою краю та саму церкву. Вперше створено екскурсію сторінками релігійного минулого м. Пологи.

**Практичне значення:** знайдено історичні відомості, які дадуть змогу покращити знання історії України. Матеріали можуть бути використані на уроках рідного краю, у проведенні конференцій, екскурсійних походів.

**Методи дослідження:** описовий, порівняльно-історичний, практичний, історико-системний, частково-пошуковий, аналіз, узагальнення.

**Гіпотеза роботи:** покращення знань про рідний край та в цілому історії України, пошук нових знань та візуалізація церков минулих століть у м. Пологи. Прищеплення патріотизму та гордості за минуле та сьогодення.

На початку 1798 р. населення Нових Поліг (територія сучасного м. Пологи) почало клопотатися перед вищим церковним керівництвом про надання дозволу на будівництво церкви. За рішенням сільської громади було обрано будівельниками майбутнього храму М. Штепу і С. Тоцького, а клопотунами у справі будівництва та відводу землі для причту парафії селяни уповноважили отамана Г. Тоцького, Л. Штепу та Т. Корженка (селян за походженням). Справа щодо надання землі під церкву та дозволу на її будівництво тривала понад рік [3].

Як можна зрозуміти з публікації дослідниці історії церковного господарства Південної України О. Балухтіної, надання церкві земельної площі масштабом120 дес. землі було типовим явищем. Розміри церковних наділів у Південній Україні наприкінці ХVІІІ ст. були більшими, ніж це визначалося законодавством. Пояснювалося це багатоземеллям регіону та малою освоєністю земель. За рішенням архієпископа Амвросія, на території Катеринославського намісництва (пізніше – губернії) з 1788 р. кожній церкві єпархії мали виділяти по 120 дес. замість 33.Цією церквою причт володів до часів встановлення радянської влади [1].

Таким чином, оселившись на новому місці, люди вважали за свій обов’язок збудувати церкву. Бувало й так, що будувалися в селі дві церкви: спочатку тимчасову, дерев’яну, потім – кам’яну. Так було й у більшості наших поселень. Виникли величні храми: у Нових Пологах – Миколи- Чудотворця. Але з тих часів зберігся тільки храм у Кінських Роздорах. Тут проводять богослужіння, хрестять дітей і т.п. Про діяльність першої в селі церкви та її причту мало що відомо. Проте, у архіві історика та краєзнавця Я. Новицького існують документальні свідчення про першого священика Свято-Миколаївської церкви, Прокопія Філіпова. Відомо, що станом на 1814 р. він мав 46 років, у семінарії не навчався. Разом із тим, мав далеко не найвищі моральні якості. Дерев’яна споруда церкви стояла до 1888 р., а натомість на кошти селян було зведено кам’яний храм. Як повідомляють історичні джерела, це був кам’яний храм у зв’язці з дзвіницею. Причт Миколаївської церкви складався з двох священників, штатного дяка та двох псаломщиків [3]. Церква разом із земством дбали про освіту селян. На той час на території Пологівської парафії діяло п’ять шкіл: церковнопарафіяльна, дві земські, одна двокласна, залізнична школа, яка знаходилась в селищі біля станції Пологи. Крім того, на території м. Пологи існували церкви не тільки представників православної віри. У будівлі сучасного Центру надання адміністративних послуг ПМР знаходилася, як говорять «синагога»; у споруді УПК знаходився цілий комплекс католицької церкви. Але жодних відомостей про ці об’єкти не збережено [2].

Отже, приходячи до церкви, люди одержували нові сили для перенесення негараздів життя. У людей, котрі відчаялися , виникала, помолившись Богу, надія на краще. На нашу думку, факт чималого землеволодіння місцевого церковного осередку сприяв економічному, соціальному, культурному та політичному розвитку Поліг.

Джерела та література:

1. Балухтіна О. Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. [Електроний ресурс]. URL: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2012_9_3> (дата звернення: 16.03.2021)
2. Ємець О. Зруйнована пам’ять. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. 210 с.
3. Новицький Я. Твори в 5-ти томах. Т. 4. [Електроний ресурс]. URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/Novytskyi_Yakiv/Tvory_Tom_4_Chastyna_1/> (дата звернення: 16.03.2021)