**Реліквія родини Савчуків на Сокальщині**

**Комендант Каріна Володимирівна,** учениця 9 класу Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №2, слухачка КЗ «Сокальська Мала академія наук учнівської молоді ім. І. Богачевського». Львівське територіальне відділення МАН України

**Науковий керівник: Царинська Мар’яна Орестівна**, вчитель КЗ «Сокальська Мала академія наук учнівської молоді ім. Ігоря Богачевського»

**Актуальність дослідження.** Сьогодні український народ, що славиться не лише стародавньою культурою та багатою історією, але й незламною міццю та безстрашшям, переживає переломний момент. Час, коли під ризиком опинилось усе: наше майбутнє, теперішнє і минуле. Історія доводить, що у будь-якій тоталітарній державі завжди знаходяться сміливі і жертовні люди, які готові виступити на захист своїх політичних, релігійних ідеалів та власної гідності. На сьогодні завдання молодого покоління, полягає у тому, щоб зібрати та зберегти якнайбільше свідчень очевидців про події XX ст.

Наша робота присвячена дослідженню родинного молитовника, який було вивезено під час виселення у 1940 роках жителів Сокальщини у Сибір. Ми поставили перед собою **мету**: проаналізувати молитовник, як родинну реліквію та розкрити особливості опору тоталітаризму з боку населення західноукраїнських земель. Для досягнення цієї мети передбачено вирішення таких **завдань**: проаналізувати історіографію проблеми та її джерельну базу; дослідити родину Савчук, створити родовід; на основі спогадів сім’ї зібрати інформацію про молитовник та фотографії родини Савчук, розкрити специфіку перебування жителів Сокальщини у засланні в Сибірі.

**Об’єкт дослідження**: молитовник, як родинна реліквія Савчуків із Сокальщини.

**Предмет дослідження**: молитовник 1901року.

**Наукова новизна** полягає в оприлюдненні спогадів родини Савчук про молитовник, який є цінним підтвердженням у розкритті політики репресій проти українського населення.

**Практичне значення роботи:** наші напрацювання можуть бути використані для підготовки уроків з історії рідного краю, а також для розширення експозиції руху опору в історико-краєзнавчому музеї «Сокальщина».

У результаті дослідження було опрацьовано молитовник Йоганки Савчук, який є родиною реліквією. У 1940 роках жителів с. Спасів та інших сіл Сокальщини виселяли з рідних домівок у Сибір. Виселення відбувалося у Хабаровський край, місто Магадан, а підтвердженням того є запис на книжці, можливий номер ув’язненої (П. п. 38338623). Молитовник родині вдалося взяти із собою під час виселення. Це цінне релігійне джерело написане церковнослов’янською мовою і видано у 1901 р у м. Львів. У реліквії збережено 452 сторінки. Тверда обкладинка, темно-коричневого кольору, затерта, що вказує на постійне користування власницею. Зазвичай молитовники на титульній сторінці мають напис, але цей артефакт, настільки пошкоджено, що жодних записів не видно. Розмір молитовника 11см\*17см. Текстура листків не є тонкою, а колір сторінок жовтий. На жаль, неможливо визначити первісний вигляд молитовника.

На форзаці молитовника написано: «Хабаровський край місто Магадан», - це дає нам можливість впевнитися, що молитовник справді був з родиною у найскладніший час заслання. Всі ці записи свідчать, що молитовник призначений, для приватного користування та передавався з покоління в покоління.

Релігійне цінне джерело складається з таких розділів: молитви щоденні, молитви перед сповіддю, молитва перед причастям, літургія з литією, акафіст, парастас, служба за померлих та інші. Серед них присутні такі молитви: Отче наш; помилуй мене Боже; молитва покаяння; молитва за батьків; молитва сиротам.

При друкуванні молитовників має бути дозвіл вищого духовенства. Під час дослідження нашого артефакту було знайдено запис: «Підтверджена печаткою 25 травня 1883р. єпископом Сильвестром, Юліонопольський, Апостольській архієпархії Львівській. Книжка дозволена для друку у жовтень 1887 р. др єпископом Іоанном гр. грек. кат. Церкви Єпископського Ординаріату Перемишль».

Історія – це пам’ять людського суспільства, його свідомість і совість, засіб самоочищення і виховання прийдешніх поколінь. Українці, які були засуджені переважно за «націоналізм», чинили опір. Пам’ять про таких борців України має існувати вічно. Звеpнення до пам’яті допомагає пеpедусім осмислити те, що відбувається в сьогоденні.