**Тема проєкту:**

**ІСТОРІЯ НАМИСТА НАШОЇ ПРАБАБУСІ**

**Прізвище, ім’я, по батькові автора:**

Горченко Кароліна Василівна (7-А), Горченко Даніела Василівна (6-А)

**Назва закладу освіти:** Опорний заклад освіти – Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

**Назва територіального відділення МАНУ:**

[КОПНЗ "Буковинська Мала академія учнівської молоді"](https://www.facebook.com/people/%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%97-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96/100054442751943/?locale=ru_RU)

**Назва населеного пункту:** село Колінківці Чернівецького району Чернівецької області

**Прізвище, ім’я, по батькові:** Василова Анжела Миколаївна

**Посада керівника проєкту:** вчитель географії, керівник філії БМАУМ

На журнальному столику нашої мами знаходиться багато цікавого, і нам з сестричкою ніколи не забороняли роздивлятися та брати задля забави косметику і різні аксесуари, окрім однієї торбинки, в якій лежать намиста її бабусі. Після смерті прабабусі Віри, бабуся Ольга віддала його нашій мамі, бо так завжди заповідала старенька. Прабабуся Віра і прадід Микола виховали двох синів, двох онуків та єдину онучку – нашу маму, якій і дісталися в спадок намиста. Коли ми підросли, нас з сестричкою зацікавило, що ж то за намиста такі, яких не можна навіть торкатися. Адже вони уже давно не нові, не брендові, в них від носіння вже досить пошарпана нитка, а на одному намисті відколені навіть намистинки.

**Мета дослідження** – дослідити історію появи та значення намиста в нашій родині. Згідно з поставленою метою, перед нами постали такі **завдання:**

* ознайомитись з терміном «намисто», його походженням;
* дослідити значенням намиста в житті українок;
* дізнатися історію появи намиста в нашої прабабусі, та місцеві звичаї пов’язані з ними

**Об’єкт дослідження** – намиста нашої прабабусі Віри, а **предмет дослідження** – історія появи намиста в родині та їх символічне значення.

З розповідей нашої мами, Горченко (в дівоцтві Настас) Аліни Іванівни, в прабабусі було більше намиста, але саме ці чотири пари, які дісталися нашій мамі, були особливими, найціннішими. Зберігала їх прабабуся завжди на видному місці (підвіконник), на спеціальному підставнику. адже нагадували про чотири визначні дні для прабабусі Віри.

Наша прабабуся, Голбан Віра Арсенівна у 1953 році вийшла заміж за нашого прадіда Настаса Миколу Дмитровича. Разом вони прожили в парі шістдесят років. За роки подружнього життя, повінчали чотири пари наречених. В селі Колінківці існувала традиція, що наречена після вінчання в церкві, дарувала своїй вінчальній матці намисто, як вдячність за те, що вінчальні батьки взяли на себе таку велику відповідальність (звідси і чотири пари намиста). У вінчальні батьки молода пара обирала лише те подружжя, в якому панувала мир і злагода в сімейному житті, які могли стати прикладом для наслідування, розділити радість та допомогти у важкі хвилини.

Однією з таких пар, були Бейко Георгій та Василина, в гості до яких ми прийшли з мамою. Фіна розповіла нам багато історій з їхнього знайомства, весілля… Фін Георгій та прадід Микола були двоюрідними братами, і з часом прадід став вінчальним батьком. Весілля відгуляли двічі (04.10.1964 та 11.10.1964), оскільки наречена була з іншого села (село Брідок, Заставнівського району Чернівецької області). Фіна Василина згадувала, що одягнула «нанашці» (вінчальній матці) намисто та поцілувала в руку (знак поваги). Після весілля (ввечері), коли вінчальна матка вдома знімала намисто, грали музики і старші жінки, бабусі швиденько рахували скільки намистин нанизано в намисті. Існує повір'я, що скільки намистин в намисті подарованому вінчальній матці, скільки років подружжя проживе у шлюбі. Коли ми виклали на стіл з торбинки, всі чотири намиста, фіна Віра одразу впізнала те, яке колись в далекій молодості подарувала нанашці Вірі. Намисто світло-зеленого кольору з металевими вставками. Взявши в руки намисто, фіна Василина вже старенькими тремтячими руками почала задля цікавості перераховувати намистинки. Яким же було її здивування, коли їх виявилося рівно шістдесят, адже в жовтні 2024 року подружжя буде святкувати своє діамантове весілля (шістдесят років подружнього життя). За ці роки вони виховали трьох донечок, дочекалися онуків, та вже допомагають доглядати правнуків. Доречі, свою третю, наймолодшу доньку пара назвала Вірою, на честь своєї вінчальної матки, нашої прабабусі. Подружжя пережило разом багато щасливих та сумних періодів: смерть середньої донечки, друга війна в їх житті…

В усі віки наші діди-прадіди шанували те, що ми сьогодні називаємо символами, або оберегами. Давайте разом відроджувати обереги. Вони оберігатимуть наші домівки і донесуть культуру та звичаї наших предків до наступних поколінь.