**ТЕЗИ**

**Тема проекту**: «Старовинна реліквія моєї родини»

**Автор:** Гожа Марія Володимирівна, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області

**Керівник проекту:** Тесленко Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель історії

**Мета:** дослідити появу сімейної традиції в моїй родині

**Завдання:**

1. історія походження ікони Володимирівської Божої Матері

2. дослідити історію появи сімейної реліквії в нашій родині

**Робота над проектом:**

1. Володимирська ікона, яка спочатку мала назву Вишгородська – одна з ікон, серед образів Богородиці, яку вшановують віряни. Впродовж багатьох століть її вважають чудодійною. Віряни звертаються до неї із проханням зцілити тілесні хвороби, особливо допомагає при захворюванні серця і серцево – судинної системи. Звертаються до неї про допомогу, коли потрібний захист від ворогів. Якщо зазирнути до історичних першоджерел, то стає зрозумілим, чому їй надається таке велике значення. За переданнями це перше прижиттєве зображення Діви Марії, написане апостолом-євангелістом Лукою. Ікона була створена на липовій дошці від стола, за яким в свій час приймав трапезу сам Спаситель в товаристві Святої Діви й праведного Йосипа. Зображення на іконі було схвалено Богородицею, і з того часу більшість православних іконописців і католицьких скульпторів орієнтувалися на нього при відображенні образу Богородиці в іконах та скульптурах.

2. Традиція передавання ікони з покоління в покоління жива і до нині. Ці події відбувалися ще в дореволюційний період. Моя бабуся, Марія Полещук, розповіла мені історію появи родинної реліквії. Існує легенда, що в нашу родину потрапила ця ікона від монахині монастиря, яка подарувала її на щастя. З того часу ця сімейна реліквія, впродовж багатьох років, передається від матері до старшої дочки, в день коли їй виповниться двадцять п’ять років. Коли до влади прийшли більшовики, ікону ховали за дзеркалом. Бабуся казала, що спати було важко, начебто весь час здавалося що тебе щось турбує. Коли ж ікону повісили у святий кут, то відчуття спокою повернулося. Я переконана, що ця реліквія буде зберігатися і надалі в моїй родині. І ця традиція буде існувати багато - багато років. Я пишаюся традицією свого роду.