Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

Номінація «Історик-Юніор»

«Історичні пам’ятки рідного міста, селища, села або його околиці»

**ТАМ, ДЕ РІЧКА Кам’янка**

Брайко Марина Валеріївна, учениця 5 класу Червонокам’янського ліцею Попельнастівської с/р;

керівниця проекту Заболотна Юлія Владиславівна, учителька історії та Громадянської освіти.

Мета: довести давню історію українського села Червона Кам’янка (Кам’янка Красна); показати бережливе ставлення нащадків до спадщини; пропаганда дивовижного краю для Зеленого туризму.

Завдання: відродження історичної правди про село Червона Кам’янка, що довгі роки політизувалася.

Об’єкт та предмет дослідження. Використовуючи матеріали місцевих краєзнавців, що зберігаються у Музеї історії села Червона Кам’янка довести закономірність заселення краю та причетність моїх земляків до українського державотворення.

Село Червона Кам’янка розташоване по обидва боки річки Кам’янка, що протікає балками із Сходу на Захід і впадає в річку Інгулець. Протяжність річки Кам’янка 32 км.

Хто тільки не побував на цих землях. По ній степами проходили гуни, сармати, готи, скіфи. Тривалий час нападали орди татар, проходячи, так званим чорним шляхом.

І до цього часу по степах розкидані могили, що є свідками давньої історії. Вони є пам’ятками періоду бронзи.

Саме на березі річки був козацький шанець. Він зафіксований в реєстрах війська Запорізького часів Богдана Хмельницького.

Новосербські часи та смуга осілості стали важливим етапом зародження і розвитку буржуазних відносин на території краю. По своїй природі сельчани були мирними і доброзичливими, а тому воєнні конфлікти їх не цікавили і вони не вв’язувалися в них.

Наше село не було кріпосним – було вільним. До кінця століття з розвитком капіталізму тут були млини-вітряки, олійниці, кузні, бакалійні та винні лавки, горілчаний склад, млини з дизельним двигуном.

У 1923 року Червона Кам’янка стає районним центром Кременчуцької округи. У 1958 році Червонокам’янський район реорганізували, а с. Червона Кам’янка включили до новоствореного Олександрійського району.

Найстрашнішими були роки голоду 1932-1933 рр. по Червонокам’янській

сільській раді померло близько тисячі чоловік. Особливо голод косив дітей. Юними дослідниками зібрані спогади тих, хто пережив страшні часи. Ці спогади нині розміщенні у Музеї жертв Голодомору м. Київ.

У нас в селі були два Музеї: історії села з 1977 року, історії школи з 1987 року. У 2010 році відкрили ще й Світличку. Нині вони модернізовуються в єдиний Музейно-культурний осередок.

Мною були досліджені історичні карти краю, документальні дані Музею історії села Червона Кам’янка. Я використала одну з легенд про поселення, що відповідає характеру жителів краю.

Найбільше ми вдячні моїм землякам-героям, що боронять рідний край від ворога сьогодні. Нині ми збираємо усі матеріали про них. А колишнім випускникам школи, що віддали життя за Україну створили Куточок Пам’яті.

Мій вклад у нашу перемогу – це навчання та правда про історію рідного краю у становленні незалежної України.