**Тема проєкту:** «Стежками Остапа Вишні . Екскурсія в селі Сенькове»

**Автор проєкту: Дагадайло Данило**, здобувач освіти 8-го класу Сеньківської гіманазії, Курилівської сільської ради, Куп'янського району Харківської області.

**Науковий керівник**, Золотарьов Олексій Вадимович, викладач історії у Сеньківській гімназії.

**Актуальність роботи** полягає у привертанні уваги місцевої влади до історичних пам’яток села, та збільшення чисельності туристів.

**Метою** даного проєкту є ознайомити з важливими історичними рідного краю. Для досягнення мети нами були поставлені такі завдання:

**1.** Ознайомитися з історією, культурою села;

**2.** Привернути увагу місцевої влади на потреби відновлення архітектурних споруд з багатою історією.

**Об’єктом роботи є:** с. Сенькове

**Предметом дослідження** є історичні місця села Сенькове

**Практичне значення роботи** полягає у тому, щоматеріали роботи можуть бути використані для проведення виховних заходів, екскурсій села, та конференцій присвячених історії його історії.

**Новизна роботи** полягає у тому, що було віднайдено нові матеріали (фото), факти про історію села, доповнено історію міста сучасними фотокартками й історичним матеріалом.

**Теоретична частина.**

Я нещодавно почав проживати в цьому селі. Тут мала батьківщина мого батька, котрий проводив тут свої дитячі та юнацькі роки, ходив до школи, працював та закохався у мою матір. Але також це місце було гарною базою відпочинку для видатного гумориста та письменника Павла Губенка, більш відомого широкій аудиторії як – Остап Вишня. Він часто полюбляв приїжджати до нашого села, тихенько куняючи на березі річки Оскіл ловити сомів, спостерігати за місцевими жителями, слухати їх кумедні історії та відкривати нові грані свого таланту. Так, ми спробуємо спіймати цю дивовижну атмосферу, що довгий час була натхненням для Остапа Вишні.

Село Сенькове має велику історію, проте акцентувати увагу на цьому ми не будемо, а лише невеличкими штрихами позначимо головні моменти. Село було засноване в 1674 році групою вихідців з-під Києва, яку очолював сотник Семен Богуславський. Спочатку поселення розмістили в низині при впадінні в Оскіл річки Сеньок. У 1678 році вихором налетіли татари і розруйнували його. Жителі перебралися на узвишшя для оборони поселення побудували острог.Після цього не раз відбивали татарські наскоки.

Щоб потрапити в Сеньків треба виїхати з міста Куп’янськ по дорозі що йде через Ківшарівку, минаючи села Глушківка та Кругляківка нас зустрічає довгий бетонний міст, що з’єднує два береги, що досить символічно. Перше що нам потрапляється на очі при в’їзді в село, це височенна архітектурна споруда - свято-успенська церква. з неї ми і почнемо!

В кінці ХVІІ століття в Сеньковому була побудована церква, яка дістала назву Успенської в ім'я успіння Богородиці. Місцева громада і керівники села зуміли зберегти церкву від руйнування в часи дикого гоніння на релігію. В саму церкву ми не змогли потрапити по зрозумілим причинам (через суворе дотримання карантину), але хочу запевнити вас, там дуже карсиво. Саму церкву (в середині) свого часу роозписував відомий художник Ілля Рєпін.

Навпроти церкви зразу стоїть будівля гімназії, про яку зараз і розповімо.Будівля Сеньківської гімназії була збудована ще в дореволюційні часи, (1910 рік). з часом вона добудовувалася, розширювалася та прославляла своє село. Нами було віднайдено фото 1924 року, на якому були зображені одні з перших вихованців цього закладу. Одним з учнів гімназії був видатний карикатурист Василь Петренко. Зараз зусиллями адміністрації закладу робиться все можливе аби молоде покоління не забувало своїх відомих земляків. Так, це буде здаватися смішним, але більша частина села взагалі немає ніякої уяви хто це такий. З метою популяризації творчості видатних земляків на базі гімназії створюється музей.

Подорожуємо від гімназії на схід і потрапляємо в чарівне місце - джерело Остапа Вишні. Саме тут він вигадував найпопулярніші свої гуморески: ”Сом”, “З крякухою на озері” і інші. Він тут подовгу жив. Про його перебування в селі нагадує меморіально оформлена криниця, біля якої він любив відпочивати. Прийшовши в це місце ти дійсно починаєш розуміти чому саме тут полюбляв відпочивати відомий письменник. Дійсно, як тільки ми спустилися до цього місця то зразу змогли побачити неперевершеної краси захід сонця, почути скрекіт жаб, та шум дерев.

Коли ми відволіклися від місцевої краси, то відправилися до старого маєтку професора. Історія цієї будівлі взагалі вражає. В 1900-х роках професор з Петербургу викупив тут територію під дачу, щоб відпочивати влітку, але відпочивав він не довго, в 1919 році тут більшовики облаштували в’язницю для махновців. Пізніше (в 1933-1938 роках) будівля стала дитбудинком, а в 1970-х гуртожитком для учнів школи. Зараз вона пустує, господар відсутній.Зацікавлених у її відновленні нажаль немає.

**Висновки.** Мета нашої роботи досягнена, завдання виконані. Ми розшукали фотодокументи про історичні пам’ятки села Сенькове та його розвиток. На основі вивченого матеріалу:

* розроблено короткий екскурсійний маршрут
* йде робота по оформленню музею присвяченого історії села та його видатним жителям.