**ЛЮДСЬКА ДОЛЯ В АРТЕФАКТАХ**

***Кулікова Аліна Романівна, Шестопалова Катерина Євгенівна,***

[*alina.kulikova672@gmail.com*](mailto:alina.kulikova672@gmail.com)*,* [*katteenkka127@gmail.com*](mailto:katteenkka127@gmail.com)

*смт. Щербинівка, м.Торецьк Донецької області*

*ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 20 Торецької міської ВЦА*

*Бахмутського району Донецької області,*

*учениці 8 класу, вихованки гуртка «Екологічне краєзнавство»*

*Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді*

*Керівник* ***Самойленко Тетяна Миколаївна****, ЗДВР, учитель української мови і літератури*

*ЗЗСО І-ІІІ ступенів №20 Торецької міської ВЦА Бахмутського району Донецької області,*

*керівник гуртка «Екологічне краєзнавство» Донецького ОЦТК*

***Номінація*** *«Історик-Юніор»*

Мабуть, у кожній сім’ї є такі речі, які зберігаються впродовж багатьох років, навіть століть, і передаються від покоління до покоління. Іноді вони втрачають свою цінність, розриваючи родинний зв’язок. А інколи знаходять своє місце у музеях.

Кожен рік наші шкільні музеї «Світлиця» і «Пам’ять» поповнюються експонатами. Вони потрапляють туди різними шляхами: у результаті краєзнавчих експедицій, подарунків жителів селища, археологічних знахідок.

Нас зацікавив один експонат, який знаходиться в зразковому військово-історичному шкільному музеї «Пам’ять». Це срібна ложка.

Ми поставили собі за **мету** з’ясувати «шлях» цього експонату (ложки) до музею, висвітлити сторінки життя її власника (чи власників), поповнити музей «Пам’ять» матеріалами - результатами дослідження.

**Завдання:** взяти інтерв’ю у родичів Колуба Г.П., який подарував ложку музею;опрацювати матеріали шкільного музею «Пам’ять» та сімейного архіву Колуба Г.П.;дослідити життєвий шлях власника (чи власників) ложки; популяризувати набуту інформацію серед мешканців селищ Петрівка і Щербинівка.

**Об’єкт дослідження**: історія появи в сім’ї Колуба Г.П. срібної ложки.

**Суб’єкт дослідження**: срібна ложка – раритет сім’ї Колуба Г.П.

Розглядаючи музейний експонат, срібну ложку, ми побачили на її ручці викарбуваний напис «Колуб Михаил Георгий» та три дати: 9.11.1894, 1908 та 1937. Дата 9.11.1894, очевидно, була зроблена майстром. Крім того, на ложці ледь видно зображення царського герба. Яким же чином ця срібна ложка потрапила у сім’ю Колубів [1]?

Як розповів нам зять Колуба Георгія Павловича Заривний Валерій Миколайович, 1959 р.н., ложку цю привіз після І світової війни Колуб Павло Григорович, 1898 р.н. Під час громадянської війни він був начальником бронепоїзда. Цю ложку подарував йому один із бійців. Після війни Павло Григорович працював у рідному місті, яке тоді називалося Щербинівський рудник. Достеменно не відомо, можливо, Колуб П.Г. був інженером (документів не залишилося). Та відомо, що Павло Григорович - один із тих, хто розбудовував шахту «Торецька» [2]. На її відкриття у 1936 році приїхав сам Залізний Фелікс. Після його приїзду Щербинівський рудник був перейменований у місто Дзержинськ, а шахта «Центральна» - у шахту ім. Ф. Е. Дзержинського.

Дзержинський запропонував Колубу П.Г. їхати на Урал розбудовувати шахти. Павло Григорович не посмів відмовити відомому чекісту. Вирішення їхати на Урал стало для Павла Григоровича фатальним. Уже в 1937 році на нього надійшла анонімка в НКВС. Його заарештували. Дружина разом із дітьми (Миколою, Лідією, Антоніною, Марією та новонародженим Георгієм) змушена була тікати, аби не потрапити під репресії. Повернулися в рідну Щербинівку. У 1939 році Колуба Павла Григоровича випустили на підставі недоказовості фактів. Але майже відразу з’явилася нова анонімка [3]. У 1940 році знову заарештували, звинувативши у диверсійній діяльності. У 1941-му винесли вирок ВМП, який замінили на 25 років позбавлення волі [4]. Фактично Георгій Павлович ніколи не бачив свого батька, але тавро «син ворога народу» добре попсувало його життя.

Увесь цей час поряд із сім’єю Георгія Павловича був брат батька Колуб Михайло Григорович, 1908 р.н. Він допомагав чим міг невістці та її дітям. Працював вибійником на шахті «10-12 біс», з якої і пішов на фронт [1]. Ольга Костянтинівна, збираючи дівера у нелегку дорогу, дала йому й срібну ложку, сказавши на прощання: «Нехай з тобою буде ця ложка, як спомин про брата і про нас. Як сядеш їсти, так нас і згадаєш». Тоді ж він і зробив напис «Колуб Михаил 1908».

На війні Колуб Михайло Григорович був шофером. Дійшов до Берліна. Мав нагороди [1]. А коли повернувся додому, то разом із племінником додав до напису на ложці - «Георгий 1937».

Після смерті дядька Георгій Павлович передав його нагороди і срібну ложку до шкільного музею «Пам’ять», де вони зберігаються й до сьогодні, нагадуючи про трагічні й героїчні сторінки життя нашого народу на прикладі сім’ї Колубів [1].

**ДЖЕРЕЛА**

1. Архів шкільного зразкового військово-історичного музею «Пам’ять».
2. Особистий архів родини Колуба Георгія Павловича.
3. *Інтерв’ю* і*з Заривним Валерієм Миколайовичем*, 1959 р.н. (смт. Щербинівка, м. Торецьк Бахмутського району Донецької області, 15 березня 2023 р. (Транскрибований аудіозапис). Особистий архів автора.
4. Книга памяти Пермской области / Открытый список. URL: <https://goo.su/l7wGxpB> (дата звернення: 29.03.2023).