ТЕЗИ

«Реликвії моєї бабусі»

Мосійчук Кирило Михайлович, Всеукраїнський інтерактивний

конкурс «МАН-Юніор Дослідник», номінація «Історик-Юніор»,

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18

Харківської міської ради Харківської області, 8-Б клас, м. Харків

Керівник: Гнатовська Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області

Зараз Україна переживає тяжкі часи. Більше року йде війна, яка руйнує культуру та архітектуру нашої рідної країни. Нападники намагаються переписати нашу історію, яка існує століттями, та навіть мають бажання знищити цілу націю. Тому зараз, коли Україна виборює право на свободу, дуже важливо пам'ятати про історію нашої країни, зберігати її традиції. В своїй роботі хочу розказати про предмети побутового ужитку, які зберігалися в моїй родині з давніх часів. Я харків'янин, але через ситуацію в країні вимушений жити у Львові як переселенець. Корні моєї родини походять з Рівенщини. Саме там народився мій батько. Мені близька українська культура і східних, і західних регіонів. Бо ми один народ і пишаємося своєю історією.

**Мета дослідження**: показати важливість збереження родинних традицій за допомогою використання предметів українського побуту.

**Об’єкт дослідження:** традиції використання родинних реліквій.

**Предмети дослідження:** посуд, скатертина та макогін моєї бабусі.

**Завдання дослідження:**

1. Вивчити історію виникнення сімейних реліквій;

2. З'ясувати способи догляду за предметами побутового ужитку;

3. Розповісти про збереження традицій моєї родини.

Моя бабуся живе у східній частині Рівненської області, в селі Бабин, де саме й знаходяться сімейні реликвії. Вона розповіла мені про них. Як передавали їх в моїй родині з покоління в покоління, зберігаючи пам'ять про українські традиції попередніх років. До речі, цими предметами ще можно користуватися, бо вони перебувають в гарному стані. В нашій родині поколіннями передаються посуд (глечики, миски), скатертина та макогін (для подрібнення прянощів, ним також можна дрібнити перець).

Всі ці речі беруть свій початок існування ще у ХІХ столітті. Наприклад, тільки скатертині налічується більше 100 років. Вона трохи вицвіла, але все одно зберіглася в цілості. Нею і зараз можна користуватися. Глечики молодше за скатертину, їм десь років 50-70. В них також можно зберігати продукти, як і в ті роки, коли вони були виготовлені. Уявіть, 100 років скатертина передається від батьків до своїх дітей, й так від покоління до покоління. Ось ці сімейні реликвії дійшли і до мене.

В моїй родині макогін надавав змогу розвивати свої кулінарні навички та давав можливість покращити раціон свійських тварин. Бабуся полюбляє користуватися їм. Каже, що він куди комфортніше ніж сучасні аналоги. Макогін потрібно періодично протирати чи мити від залишок попередніх спецій. Сушитися він повинен при кімнатній температурі на відкритому повітрі. Глиняні миски та глечики дуже добре підходят для сервірування столу на національні свята. Вони гарно пасують з галушками, пиріжками чи варениками зі сметаною. Ми використовуємо їх, щоб прикрасити наш святковий стіл та додати національний колорит.

Після використання миски та глечик треба промити м'ягкою губкою. Це потрібно робити обережно, щоб не пошкодити структуру мисок. Далі можемо залишити їх сушитися або витерти рушником.

Отже, в кожній родині є своя історія. Багато хто має сімейні реліквії, які отримали від своїх батьків та потім передадуть своїм дітям. Кожна річ, яку передають таким чином, не тільки дає нам змогу краще зрозуміти життя своїх предків, але й проникнутися відчуттями гордості за українську культуру. Люди, передаючи якийсь предмет, залишають пам'ять після себе, Це важливо для того, щоб зовсім не "зникнути" з історії свого народу та родини.