**Тема «Історичний спадок с. Бірки»**

***Автори:*** *Аверченко Вікторія Артемівна, учениця 9 класу;*

*Новікова Мар’яна Юріївна, учениця 6 класу*

*Комунальний заклад «Бірківський ліцей»*

*Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області*

*Харківське територіальне відділення МАН*

*с. Бірки, Чугуївського району, Харківської області*

 ***Науковий керівник****:**вчитель історії Басова Любов Вікторівна*

Наша «маленька батьківщина» - це книга, де кожна сторінка має свою історію. ***Актуальність теми*** дослідження пов’язана з важливістю вивчення історії рідного краю. Екскурсія рідним селом - засіб для відновлення зв'язку з власним корінням, бо це не лише спадок минулого, це - фундамент майбутнього. ***Метою*** роботи є відтворення історичних подій, збереження історичної спадщини, стимулювання патріотизму та любові до рідного краю. З***авдання*:** проаналізувати історичні джерела, узагальнити фахову літературу, опубліковані роботи, архівні матеріали та доповнити результатами власних дослідженень, дослідити історію місцевих пам'яток, пов’язаних з селом Бірки Харківської області. ***Об’єктом дослідження*** є історичне минуле села. ***Предмет дослідження*** - документальна база, спогади односельців щодо історичної спадщини села. В роботі використовується метод періодизації, усної історії, аналіз та синтез документів, принцип історизму.

В 40 км на південь від Харкова, між річками Джгун та [Мжа](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B6%D0%B0) знаходиться с. Бірки, вдале географічне розташування якого приваблювало людей, тому кількість мешканців з року в рік зростала. Історія села налічує 365 років і пов’язана із родиною полковника Ю. Куликовського [1]. У місцевій топономіці досьогодні збереглася назва Панова гора. Це місце знаходиться на протилежному від сучасної школи боці ставка Спортивний. Цілком можливо, що тут і був розташований маєток Куликовських, але, попри наші зусилля, ми не знайшли підтвердження цієї інформації. Пізніше Бірки було подаровано адміралу Лащінському за взяття Порт-Артуру, а ліс навколо Бірок і до теперішнього часу називається Панським.

Одну із частин села місцеві мешканці називають «Гостра». Дослідивши працю Багалія Д.І., ми звернули увагу, що знайдений «…в 4-5 верст. к северу от Борок курган называемый «Гостра могыла» [2, с.38]. То чи не з цим пов’язана назва частини нашого села? Гіпотеза, яка вимагає дослідження. А ось назва ставка Дахновський пов’язана з іменем першого директора племінного птахівничого радгоспу «Борки» Дахновського М.В., який 32 роки своєї трудової діяльності віддав розвитку господарства «Борки» [3].

Історія птахівництва починається в кінці 20-х рр. ХХ ст., коли було засноване племінне птахівниче господарство «Кооптах», а з 1929 р. - промислова птахівнича ферма «Борки» [4]. Із спогадів пташниці Берковської О.А. ми дізналися, що в той час ферму називали «ферма на низу» і складалася вона із 4 маленьких пташників з 2 тис. курей. В 1938 році з Кам’янця-Подільського до Бірок була переведена Українська науково-дослідна станція птахівництва. Радгосп «Борки» став експериментальною базою цієї станції, що згодом виросла в Інститут птахівництва УААН [5, ст.75 - 77]. В 1959 році пташниця Сидора В.Ф. прийняла широкогабаритний пташник із молодняком, який був дослідною базою для науковців і стала однією з перших у СРСР, обслуговуючи 6 тис. курей, від яких отримувала більше мільйона яєць, за що була нагороджена званням Героя Соціалістичної Праці з врученням золотої медалі «Серп і молот» і ордену Леніна [3, ст.190]. В 1966 року в Києві проводився Всесвітній конгрес з птахівництва, в якому брали участь 58 країн, досягнення в цій галузі на прикладі дослідного господарства «Борки» вражали [4]. До цієї події було створено інфраструктуру села. Інститут птахівництва став другою в Радянському Союзі та першою в Україні науковою установою в галузі птахівництва. Директор ДДС Катеринич О.О. розповідає: «Зараз у нас напрямок ветеринарного забезпечення, визначаються гени та ідентифікуються хвороби птиці в спеціальних боксах, існує інкубація. Окремий напрямок досліджень - якість та безпечність кормів». Екскурсія продовжується на пташнику, де утримується генетична колекція курей: полтавська глиняста, бірківська барвиста, білий і кольоровий геркулес, українська чорна і зозуляста [4]. Далі, через ліс, прямуємо до наступного пункту нашої екскурсії – це ферма «Бульське», названа в честь першого господаря - соратника кошового отамана Івана Сірка, сотника Бульського. З розповідей старожилів Отришка М.П., Ковтуна М. І., які жили поруч на хуторі Кислівка: «… в середині ХХ ст. ще зберігалися залишки стіни панського будинку, стара черешнева алея та окремі частини парку». Ми пройшлися цими місцями, споглядаючи залишки артефактів - старовинну хату (1887 р.), клуню і цеглу із зображенням двоголового орла. Сьогодні на цій території фермерське господарство, яке заснував Рябоконь М. Г. «Я працював керівником підрозділу по розведенню гусей в лабораторії селекції і розведення УНДІП, вивів нову породу, за яку отримав медаль ВДНГ і перемогу на міжнародному конкурсі птиці в Братиславі, окремі гуси при спеціальній відгодівлі мають жирну печінку до 500 г., що використовується для виготовлення делікатесного продукту «Фуа-гра».

Отже, Державна станція птахівництва завжди була і є лідером в галузі птахівництва.

Екскурсійний маршрут спроєктований так, щоб правдиво відобразити різноманітність та багатство природного та історичного спадку села Бірки. Створюючи незабутні враження від минулого нашої «маленької батьківщини», ми вивчили та проаналізували документальну базу, проводили дослідження та брали інтерв’ю у старожилів. Зберігаючи свою унікальність, ми з впевненістю говоримо, що минуле нашого села - це славна сторінка в літописі історії Харківщини. Яким воно буде сьогодні та завтра - залежить від нас. Бо саме ми майбутнє не тільки своїх батьків, а й своєї «маленької батьківщини» - села Бірки.

**Список літератури:**

1. матеріали Вікіпедії. [Бірки (Зміївська міська громада) — Вікіпедія (wikipedia.org)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%28%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%29)
2. Багалей Д.И. Змиевской уезд в объяснительном тексте Археологической карте Харковской губернии. - ст.38: <https://www.otkudarodom.ua/sites/default/files/pdfs/arheologicheskaya_karta_harkovskoy_gubernii.pdf>
3. Саяний М.І. Зміївщина - Слобожанщини перлина. - Харків: «Кроссроуд», 2009. - 288 с.
4. [Інститут птахівництва НААН України — Вікіпедія (wikipedia.org)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)
5. Мельник В.В. Науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні другої половини ХХ початку ХХІ ст.: монографія / НААН, ННСГБ; наук. ред. акад. НААН В. А. Вергунов. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2019. 345 с.
6. Багалій Д.І. Історія Слобідського України.- Харків: «Дельта», 1993. – 256с.