Тема 3 «Ми - з колишнього Дикого поля….»

1.1.Ознайомтеся з матеріалом даної теми.

2. Знайдіть на карті України територію, яка колись називалася «Дике поле».

 http://librarychl.kr.ua/pro\_bib/nah\_vud\_referat\_duke\_pole.php

 З навалою татаро-монгольськихзавойовниківв 13ст. життяміжІнгулом і Інгульцем по сутізавмирає на кількастоліть. Наші степи перетворюються у так зване ***Дике поле***, на якомулишегасаликочівники та випасалитабунисвоїх коней. Здичавіли колись оброблюваніділянки, покрились дерном, а пізніше – ковилою. ***„Дике поле”***– історичнаназваукраїнських і російськихстепівПричорномор’я і Приазов’я (межиріччяДністра і Дона), де в XIV-XVI ст. збиралисявтікачівід феодального визиску і ставали козаками. Південний кордон освоєннятериторіїУкраїни, яка входила на той час в склад Великого князівстваЛитовського, приблизно проходив ***на Правобережжі*** землями Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської областей, ***на Лівобережжі***Дніпра – по річціСула.
        Ось як відображеноцейперіод **в художнійлітературі** :
**1**. „... тоді увесь південь, увесь той простір, що становить теперішнюНоворосію, до самого Чорного моря бувзеленоюнезайманоюпустелею. Ніколиплуг не проходив по незмірниххвилях диких рослин. Самітількиконі, ховаючись у них, як у лісі, толочилиїх. Нічого в природі не могло бути кращого за них. Вся поверхняземлі являла собою зелено-золотий океан, по якомубризнулимільйонирізнихквітів... Хай вам чорт, степи, яківихороші !”,-  так змальовувавДике поле МиколаВасильович Гоголь.
**2**. О.Єфименко. Татарські напади// Древо пам’яті. Кн.. історичногооповідання. - К.: Веселка, 1990.
„О, звичайно, на самих кордонах українських там, де починаєтьсяДике поле, - безмежний, безлюдний степ, - тісміливі люди, щозважились там оселитисяні на хвилину не забувають про татар. Та й як їх забути? Хай поховалисяїхслободи й хутори у гущавині терну й бур’яну, по глибокихбалках—тахіба не знайдеїхгостре око ногайця? Як вовкиповсякчасгасаютьхижаки по степах, придивляються, де б пограбуватибезбороннийхутір, одігнати табун коней абочерідку скоту, забрати в полон неозброєнулюдину, щобпродатиїї в Криму в тяжку неволю.”

       Ні з чим не зрівняний, неповторної краси край розкинувся у західній частині нашої області: Новоархангельський, Ульяновський, Голованівський райони. Тут відчувається подих сивої давнини.

Довгі роки Київська держава ходила у татаро-монгольськомуярмі.Визволеннявідгнітуприйшлонесподівано. Напочатку XIV століття – на берегах Балтики виниклодужерозвинутеЛитовськекнязівство.

Влітку 1363 року великий князь Литовський Ольгерд ***вщент*** розбив на Синіх водах (тепер Синюха) татарськевійсько, поклавши край пануваннюординців у Південно-ЗахіднійРусі. ***Місцемцієїбитвивважаєтьсяоколицяс.Добрянки.*** (Вільшанський район). Поле, де відбулася битва, місцевіжителі до цихпірзвуть ***татаркою***.
**Битва на СинійВоді**залишила про себе чималослідів у письмовихджерелах .Зокрема  у Густинськомулітописувідзначається, що Ольгерд „пішов у поле і побив на Синійводі татар, трьохбратів: князя Качибея,  Кутлубучу і Дмитра”.
        Цікаво описана ця битва в книзіпольського церковного історикаА.Похилевича „Сказания о населеннях местностях Киевской губернии”.
        Золотоординцямбулозавданопоразки, відякоївони так і не змоглиотямитись. Відбулася битва у 1362 році, тобто за 18 років до битвиКуликовської (1380). Минуло вжебільше 630 літ з дня славної перемогиукраїнського народу над монголо-татарськими ордами.

        Бурхливе ***XIV століття,*** коли гримілибої на Синіх водах, Білобережжі, стало періодом, коли на просторах нинішньоїКіровоградщини ***поселився люд*** ***хана Тохтамиша.*** Тому зрозумілотатарськепоходженнякозацькихродівЧечеліїв, Камбурліїв, Гебердіїв, щомалимаєтності на Єлисаветградщинівже за часівКатерини II. І сьогодні на картіобластізбереглися села Чечеліївка (Петрівський р-н), Камбурліївка (Онуфріївський р-н) і т.д.
        Півтисячоліття тому на історичнійареніз’явився феномен, який не має     аналогів у світі – ***українськекозацтво.***