**Делі Дмитро Леонідович, учень 10-Б класу, Новоселівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, села Новоселівка, відділення МАНу - Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання. Керівник Никитенко Михайло Сергійович, вчитель історії.**

**Примус – такий старий, але такий важливий предмет сім’ї**

**Мета дослідження:** Дослідити історію найдавнішого предмету в нашій сім’ї, визначити історію його походження, та значення його для нашої сім’ї.

**Завдання дослідження:** Визначити, що таке примус, дослідити історію його появи в нашій сім’ї, визначити його місце в нашій сім’ї.

**Предметом роботи** є, примус нашої родини.

**Об’єктом роботи** є історія примусу.

Перед тим як почати говорити за історію появи примусу у мене в родині, слід визначити, що таке примус взагалі.

Примус – безфітильний нагрівальний прилад, що працює на рідкому паливі (бензині або гасі). Винайдений у 1892 році Францем Вільгельмом Ліндквістом, який у подальшому заснував фірму Primus AB. Використовувався в побуті до поширення газових мереж, появи у продажу зрідженого газу балонах і електроплит [1, c. 256].

Примус масово випускався з 1922 року «Першим державним міднообробним заводом» (нині ЗАТ «Кольчугинський Мельхіор»), розташованим у місті Кольчугині Володимирської області. Після 1950-х років примуси стали витіснятися такими приладами, як керогаз, а потім газовими плитами на зрідженому або природному газі та електроплитами [2, c. 360].

Переходячи до того як саме він потрапив до моєї родини, то тут слід звернутися до моєї бабусі. З її слів Примус дістався їй від її матері, точніше вона не знає коли він був конкретно придбаний тому, що вона була ще дитиною і не пам’ятає саме коли, але я здогадуюся, що приблизно він був придбаний у 1920x.-1930x. Тому, що як раз тоді примуси масово почали з’являтися на полицях у магазинах СРСР. тому як його там масово почали виробляти на початку 1920х. рр. Бабуся каже, що дуже добре пам’ятає як батьки привезли його додому після поїздки до родичів до Харкова.

Але в гарну копійку обходилося обслуговування, її батьку приходилося їздити у найближче місто щоб заправити керосином, приблизно 60км туди й назад, після того як померли батьки бабусі примус дістався сестрі бабусі. Вона ним користувалася близько 5 років, але після другої світової як почався голод їй довелося продати його за смішну ціну, щоб прокормити своїх чотирьох дітей.

Згодом після того як Бабуся з дідусем одружилися бабуся палала ідеєю викупити примус назад так як це єдине, що нагадувало їй про загиблих батьків, після декількох років накопичень грошей вони його купили, але вже на той час примус був у не найкращому стані. Були деякі спроби від дідуся полагодити його але це нічим не закінчилось, так і згодом зовсім за нього забули та почав він пилитись на горищі, поки його раптово не знайшов мій батько. Він не захотів його полагодити а просто тримати як гарну спогаду про нашу сім’ю.

Враховуючи те, що часи в СРСР були дуже тяжкі він став дуже цінним інструментом у сім’ї: за допомогою його готували їсти гріли воду щоб помитися, дуже рятував у взимку, можна було зробити чай та трохи зігрітися, чи додати до гарячої води трохи круп та швидко приготувати каші та поїсти. Також він важливий для бабусі, бо це спогади її про дитинство, про батьків, про прекрасні миті дитинства, не зважаючи на тяжкі часи життя в СРСРС все ж це її історія, те, що для неї важливо. І саме тому він став важливим для моєї сім’ї.

Отже, примус – це нагрівальний прилад на рідкому паливі. До моєї бабусі він потрапив коли вона була маленькою. За довге життя бабусі він встиг багато де побувати, та відслужити бабусі вірою і правдою, не раз рятуючи її від голоду та холоду. Ставши для неї, спогадом про минуле, про батьків та дитинство. Для всієї моєї родини цей старий прилад також став дуже цінним та важливим предметом.

**Список використаних джерел:**

1. Примус. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. – М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959 – 368 с.
2. Примусы. Товарный словарь. И. А. Пугачёв (главный редактор). – М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. – Т. VII. – С. 358-363.