**ІСТОРІЯ ВОДОНАПІРНИХ ВЕЖ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ПОЧАТКУ ХХ СТ. ДО СЬОГОДЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ЖИТТІ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ.**

**Шаповал Марія,** учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області, вихованка гуртка «Основи

науково-дослідницької діяльності» БТДЮ ММР Донецької області.

**Керівник: Медведєв Костянтин Володимирович**, учитель історії закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» БТДЮ ММР Донецької області.

Донецьке територіальне відділення МАН.

**Об’єктом дослідження** є водонапірні вежі Покровського району. **Предметом дослідження** виступає історична доля водонапірних веж та їх роль у житті мешканців міста Покровського району Донецької області від часів їх заснування до сучасності. **Мета дослідження** – на основі комплексного аналізу неопублікованих та опублікованих документів, наукових праць, дослідити історію водонапірних веж Покровського району на початку ХХ ст. та їх роль у житті мешканців міста, подати об’єктивну картину історичних подій. Для реалізації поставленої мети автор сформулював такі **завдання:** виявити весь комплекс історичних джерел для вивчення історії водонапірних веж, у тому числі усні, речові джерела, матеріали місцевої преси, фотодокументи; дослідити роль водонапірних веж у розвитку водопостачання и Покровського району протягом зазначеного періоду. **Методи дослідження:** у процесі дослідження було застосовано сукупність принципів історизму, об’єктивності та системності, застосовано загальнонаукові (історичний, логічний, комплексно-аналітичний) та конкретно-історичні (синхронний, діахронний, історико-порівняльний, історико-генетичний) методи. **Джерельною базою** є фотографії, документи з архівів міських музеїв, свідчення очевидців та сучасників, спогади людей. **Наукова новизна роботи** визначається тим, що вперше здійснюється спроба створити цілісну історію водонапірних веж, з’ясувати деякі невідомі та дискусійні аспекти. **Мій особистий внесок:** я самостійно брала інтерв’ю у мешканців та старожилів міста. Працювала в архіві міського музею з документами. І ці свідчення були задокументовані та долучені мною до роботи та шкільного музею.

Водонапірна вежа – це невід'ємна складова, можна сказати, символьний елемент водонапірної мережі. Ідея водонапірних веж настільки проста і геніальна, що до цього дня в самих різних місцях планети можна зустріти сучасні споруди, що виконують ті ж функції.

На території сучасного Покровського району розташована перша водонапірна вежа як промисловий об'єкт. Вона була побудована у 1882-1884 роках на станції Гришине для забезпечення водою ремонтних майстерень і водорозбірних колонок залізничної станції. На жаль, сьогодні вона залишається лише на малюнках та фотографіях.

Найстаріша збережена водонапірна вежа у селі Малинівка (раніше Ульянівка), побудована німецькими колоністами в 1910-1912 рр., використовувалася для господарських потреб. В Мирнограді є дві найвищі залізобетонні водонапірні вежі, побудовані в 1932-1933 рр., які є прикладами радянського промислового конструктивізму. Найбільша цегляна водонапірна вежа в Покровську була побудована в 1942 році і має вигляд середньовічної башти, є найбільшою за обсягом. Збільшення населення рудничних селищ з 20-30-х років ХХ століття вимагало забезпечення питною водою. В 1931 році було прийнято рішення про будівництво біля Мирнограда двох водонапірних веж, одна знаходиться на вулиці Соборна (колишня Ватутіна) «Додаток Б», а інша - в районі вулиці Волгоградська «Додаток А».

**Висновок**. Водонапірна вежа допомагає з водопостачанням у випадках, коли Карлівське водопостачання припинене. Також вона використовується рятувальниками при пожежах.