**Всеукраїнський інтерактивний конкурс** **«МАН-Юніор Дослідник - 2024»**

**Номінація «Історик-Юніор»**

**Тема проєкту:** Історично-природничі об’єкти села Драбівці – складова частина культурно-природного спадку Золотоніщини.

**Автор проєкту:** Воловик Олена Володимирівна.

**Заклад освіти:** Драбівецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкавської області.

**Клас:** 7

**Територіальне відділення МАНУ:** Черкаське.

**Населений пункт:** село Драбівці Золотоніський район Черкаська область.

**Керівник:** Баранник Володимир Васильович, вчитель історії.

**Мета дослідження:** на основі аналізу архівних джерел, історіографічного та документального матеріалу комплексно дослідити історично-природні об’єкти села Драбівці та його присілків: Маркизівка, Сенківці.

**Завдання дослідження:** 1) провести аналіз історичних та природніх об’єкти села Драбівці, що є складовою частиною культурно-природного спадку Золотоніщини; 2) виявити, необхідний для дослідження об’єктів, комплекс історіографічного та джерельного матеріалу; 3) дослідити господарство землевласника, дворянина О.М.Красовського та ідентифікувати могилу на погості Миколаївської церкви; 4) створити екскурсійний маршрут рідним селом та привернути увагу громадськості до дбайливого ставлення та збереження унікальних пам’яток історії та природи.

**Об’єкт дослідження:** історично-природні пам’ятки села Драбівці.

**Предмет дослідження:** історичний шлях розвитку об’єктів від витоків до сьогоденнята сучасний стан їх збереженості.

У ході проведення даного дослідження в сферу моєї зацікавленості потрапили об’єкти: №1) Гребля на місці водяного млина О.М.Красовського, власника господарства «Сотницька гребля», що існувало на початку ХХ століття. Дане господарство велося за новітніми досягненнями агрономічної науки та було добре механізованим. Про це свідчить нововиявлений архівний документ «Справа по опису та оцінці водяного й парового млина простого помелу та просорушки, що належить Олександру Миколайовичу Красовському, дворянину. Розписка будівель та споруд» (ДАПО Ф.723, Оп.1, Спр.4); №2) Просорушка від господарства Красовського виготовлена на початку ХХ століття на заводі Бургарда в столиці сільськогосподарського машинобудування м. Єлисаветград (нині Кропивницький), що збереглася до нашого часу в сільському млині; №3) Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення – «Тирса», що являє собою курган з багатим рослинним покривом, де зростаються занесена до «Червоної книги України» ковила-волосиста, вид-ендемік будяк Термера, осока-низька та інші рослини; №4) Свято-Троїцька церква (ХVІІІ ст.) – унікальна пам’ятка дерев’яної архітектури Лівобережної Черкащини, яку її сучасні відвідувачі називають «галицьким кораблем в лісостепах України»; №5) Меморіальна дошка та Алея Пам’яті приурочені мужньому захиснику землі Української Олександру Коломійцю розміщені на території Драбівецького НВК. На превеликий жаль, на даний час, загинули ще два випускники нашого навчального закладу Сергій Божок та Ярослав Федотенко, меморіальні дошки яким буде відкрито незабаром; №6) Погост Миколаївської церкви присілка Сеньківці, що нині відновлена в скансені «Козачий хутір» на Чигиринщині.

Аналіз відомих і нововиявлених історичних джерел та експедиційні дослідження дали можливість мені встановити декілька фактів відмінних від раніше відомих: 1) роком закладення Свято-Троїцької церкви села Драбівці варто вважати 1729 рік. Нині офіційним роком її спорудження вважається 1764/65 р. 2) найімовірніше, в другій половині ХVІІІ сторіччя в селі Драбівці співіснували відразу дві Троїцькі церкви. 3) від самого свого початку (перша згадка датується 1695 роком) церква присілка Сеньківці носила ім’я святого Миколи, а не як стверджує більшість електронних джерел (в тому числі і сайт Дерев’яні храми України), святого Варфоломія і яка лише в 1800 році була перейменована на Миколаївську. 3) на церковному погості Миколаївської церкви похоронений внук священика останньої чверті XVIII сторіччя Іоана Лук’яновича, син колезького секретаря, землевласника Василя Лук’яновича Андрій, а не як стверджують жителі села, священик Дмитро Курдіновський.

На превеликий жаль, більшість досліджених мною історично-природних об’єктів села Драбівці, що є складовою частиною культурно-природного спадку Золотоніщини, перебуває в задовільному стані. Моя участь у даному конкурсі є своєрідною спробою привернути увагу до стану збереженості унікальних пам’яток рідного краю та дбайливого ставлення до них.