**Мілітарна історія Проскурова-Хмельницького у будівлях**

 Роботу виконала: Бачмага Анна здобувачка освіти 8 класу Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міської ради»

 Педагогічний керівник: Антонова Оксана Григорівна, вчитель історії Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міської ради»

 Об’єкт дослідження: історія будівель, пов’язаних із мілітарною історією міста Хмельницького.

 Мета роботи: дослідити мілітарну історію міста Хмельницького на прикладі колишніх стратегічних об’єктів, пов’язаних із цією темою.

 Предмет дослідження: література, інтернет-джерела

 Хронологічні рамки дослідження: XIX-XXI століття

 Методи дослідження: пошуково-бібліографічний, систематизаційний, хронологічний, екстраполяційний.

Для реалізації мети дослідження, було визначено такі завдання:

* створити екскурсійний маршрут містом Хмельницький, який ілюструватиме багату мілітарну історію цього міста;
* прослідкувати розвиток та історію певних будівель в хронологічних ромках дослідження;
* узагальнити інформацію та систиматизувати її, зробити висновки.

Актуальність дослідження зумовлюється не лише тим, що в українському інформаційному середовищі відсутнє комплексне дослідження цієї теми, а й тим, що у теперішній час надзвичайно важливо знати свою історію, а особливо історію мілітарну.

Новизна цього дослідження полягає у тому, що ми спробувала у рамках однієї роботи узагальнити матеріали мілітарної історії міста Хмельницького на основі публіцистичної літератури, інтернет-джерел та інших джерел інформації для більш повного представлення історії цього міста громадськості України, як невід’ємну частину всієї історії України.

Територіальні межі дослідження: територія сучасного міста Хмельницького

Ключові слова: мілітарна історія, казарми, 8-й полк ССО, водонапірна вежа, військова частина, Свято-Георгіївський храм.

Мілітарна історія міста Хмельницького неймовірно багата, адже у ньому базувалися багато військових частин, таких як 46-й Дніпровський піхотний полк, артилерійська бригада та інші. У нашому місті є навіть Національна академія прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Починаючи десь із 80-х років XIX ст., маленьке містечко Проскурів почав потроху розростатися. На місці колишньої «Хлібної» площі почалося будівництво казарм. Казарми ці будувалися для 46-ого дніпровського піхотного полку. Для нього ж збудували й наступний об’єкт.

Водонапірна вежа, що колись високо вивищувалася над містом наразі не використовується за призначенням, але століття тому вона була важливим стратегічним об’єктом, який звели для забезпечення 46-го Дніпровського піхотного полку в 1910 році за проєктом архітектора Віктора Нільсена.

Мікрорайон Дубове колись називався «Передмістя Кавказ». Така назва з’явилась, коли сюди передислокували військових з Кавказу. Саме тому тут стали споруджувати казарми та полігони для кавалерійського і піхотного полків, артилерійської бригади. З розрахунку на попит армії місцевий купець Маранц вкладає кошти у зведення пісково-рафінадного заводу, котре було завершене 1891 року. Виростало житло для родин офіцерів, а тому новозабудована територія між залізницею і хутором Дубово більше п’ятдесяти років носило таку назву.

Але казарми були не лише в цій місцині. В мікрорайоні Ракове є ціле військове містечко, на місці якого колись був концтабір, Шталаг. До того ж на території розташування 8-го полку ССО теж є казарми, а також військовий Свято-Георгіївський храм. Храм було засновано в 1775 році як полкову церкву 46-го Дніпровського піхотного полку. Церква веде свою історію від полкового храму Святих Апостолів Петра та Павла. Храм вміщував на своїй території близько шести сотень осіб. Відвідувати храм мали змогу звичайні жителі Проскурова, котрі не мали ніякого відношення до полку.

Висновки:

* ми створили екскурсійний маршрут, що ілюструє багату мілітарну історію цього міста;
* прослідкували розвиток та історію певних будівель в хронологічних ромках дослідження;
* узагальнили інформацію та систиматизували її, зробили висновки.