**Краєм Кременецьким**

***Савчук А.***

* *керівник гуртків Кременецького*

*районного центру дитячої творчості*

**Довідкові відомості про маршрут**

**Маршрут: *місто Кременець – село Жолоби – урочище Маслятин/Лиса – село Дунаїв – село Двірець – село Кокорів (Новий) – село Попівці.***

Територія – Кременецький район, Тернопільська область.

Вид туризму – піший.

Клас маршруту – не категорійний (степеневий).

Зміст маршруту – оздоровчий, пізнавальний, тренувальний.

Протяжність – 21 км.

Тривалість походу – 2 дні.

Кількість ходових годин – 6.

Вікова група учасників – учні 7-10 класів.

Сезонність – травень-жовтень.

Характер місцевості: в початковій частині маршруту – південно-західні останцеві узвишшя Кременецьких гір. Між селами Дунаїв – Попівці – Рудка територія більш рівнинна, приурочена до долини річки Іква. Заліснені території мають локальне значення, в основі відносяться до Кременецької гряди.

Комунікаційні можливості: по закінченні пішохідного маршруту з села Попівці можна повернутися до Кременця рейсовим автобусом.

**Краєзнавчий опис району**

Подорож проходить у районі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, а також Державного заповідника «Медобори» з філіалом «Кременецькі гори».

Кременецький район розташований у північній частині Тернопільської області. Площа району становить 0,91 тисяч квадратних кілометрів з населенням близько 76 тисяч чоловік.

Місто Кременець має населення 25 тисяч чоловік. Розташоване иза 70 кілометрів на північ від обласного центру Тернополя. Одне з найдавніших міст України. Вперше згадується в Іпатієвському літописі від 1226 року.

Кременецькі гори займають територію біля 20 тисяч гектарів і являють собою північний карниз Волино-Подільської височини. Найвища їх вершина має 407 метрів над рівнем моря, розташована у західній частині Кременця (урочище Гниле Озеро). У межах Кременецького, Шумського районів Тернопільської та Острозького району Рівненської областей гори витягнулися на 65-70 км, їх ширина з півночі на південь сягає 15-20 км. З півночі та північного заходу вони обмежені Кременецько-Дубенською низовиною і, частково, долиною річки Ікви, з півдня річкою Вілія та її притоками, зі сходу – Острозькою низовиною і річкою Горинь (басейн Прип’яті).

В основі Кременецьких гір залягає товща білої писальної крейди потужністю 15-20 метрів із включенням чорного кременю та решток морської фауни. У нижній частині трапляються шари бурого вугілля, яке добували у Кременці на горі Куличівка до 1952 року.

У вапнякових породах на Замковій, Хрестовій горах, Дівочих скелях трапляються прошарки дуже щільного мергелю, товщиною 15-20 см. На території району є кілька гір, які мають неабияке значення як пам’ятки природи, історії. Серед них вирізняється Замкова, висотою 397 метрів над рівнем моря. Вона цінна пам’ятка геології, археології та історії. На горі чітко виражені сарматські вапнякові пісковики. Продовженням Замкової є гора Черча. Площа обох становить 34 гектари. Вони взяті під охорону як пам’ятка природи та історії.

Дівочі скелі площею 50 гектарів – одна з найпривабливіших гір над Кременцем. Скелі – цінна ботанічна, геологічна та палеологічна пам’ятка. Вапнякові пісковики з ущелинами, нішами, велетенськими обвалами створюють неповторну картину.

Божа гора (площею 119 гектарів) одиноко височіє уже на рівнинній місцині неподалік Великих Бережець. Її відмітка 367 метрів над рівнем моря. Гора – своєрідний останець. На вершині струменіє джерело холодної води з домішками мінеральних солей. На горі ботаніки нараховують 283 види рослин. Мальовничість Божої гори полонить туристів, екскурсантів. Її прекрасно змалював у своїх спогадах відомий вчений і поет, виходець із Великих Бережець Олександр Неприцький-Грановський.

Приваблює своєю красою Страхова гора (120 гектарів, висота 408 метрів над рівнем моря), розташована на захід від Кременця за селом Підлісці. Та найбільшу площу має гора Маслятин (638 гектарів) поблизу Кременця за селом Жолоби. Вона багата ендемічною та реліктовою рослинністю.

Замикає пасмо Кременецьких гір гора Гостра (115 гектарів, висота 368 метрів над рівнем моря) за 2 км від Дунаєва. Хоч бідніша рідкісними рослинами, але приваблива своєю мальовничістю та оригінальністю форми.

Багатий рослинний і тваринний світ Кременеччини. Ботаніки нараховують тут понад тисячу видів рослин (флора України всього налічує 4,5 тисячі видів). Основне ядро Кременецьких гір становить лісова рослинність – 450 видів. Група степових нараховує 154 види, болотяної рослинності та водяних ценозів – 188, а бур’янів 166 видів.

Серед скель, на схилах ярів, у видолинках збереглося чимало рідкісних рослин. Вчені вважають, що Кременеччина є межею Лісостепу та Полісся, де стикаються дві географічно-природні зони, що й зумовлює різноманіття її біоценозів.

Багатий і різноманітний тваринний світ краю. На Кременеччині нараховується понад 200 видів наземних хребетних.

У 1963 році Кременецькі гори отримали статус пам’ятки природи державного значення. Об’єктом охорони стали гори, як пам’ятка геології та численних ендемічних, реліктових і рідкісних рослин краю. З 1990 року Кременецькі гори отримали статус філії Державного природного заповідника «Медобори».

До пам’яток садово-паркового мистецтва також віднесено Білокриницький парк, створений у середині ХІХ століття, та Кременецький ботанічний сад, заснований 1806 року.

Багато історичних, культурних і архітектурних пам’яток донині збереглося у Кременці та його околицях. Це залишки фортеці на Замковій горі, яка споруджувалась у ХІV-ХVІ століттях. Серед найдавніших і цінних споруд давнього Кременця – колишній братський Богоявленський монастир, де нині розташована загальноосвітня школа №1. У Богоявленському монастирі було надруковано в 1638 році рідкісну нині Граматику, що дістала назву Кременецької.

Серед пам’яток архітектури особливо виокремлюються споруди францисканського монастиря ХVІ століття та костьолу (1636 рік). У 1832 році костьол був переосвячений на православний Миколаївський собор.

Унікальна споруда ХVІІ-ХVІІІ століття століття знаходиться на вулиці Медовій – одній із найдавніших вулиць міста. Це – будинки-близнюки, зведені у стилі барокко.

В центрі міста розмістився один із кращих ансамблів пізнього барокко на Волині – Єзуїтський колегіум. Тепер тут розміщається Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка.

Неподалік Кременця у селі Підлісці збереглася церква, яку у 1651 році відвідав Богдан Хмельницький. Зараз цей храм реставрований і носить назву Богданова каплиця.

За 20 км від міста у західному напрямку знаходиться Почаїв. Перша згадка про нього датується 1450 роком. Тут функціонує Почаївська Свято-Успенська лавра. Відвідувачів вражає велич, краса і убранство собору. У ньому можуть одночасно розміститись кілька тисяч осіб.

Для проведення туристських подорожей та екскурсій Кременеччина є надзвичайно цікавим і цінним природним, історико-архітектурним, археологічним, культурним та мистецьким об’єктом.

**Технічний опис маршруту**

**І день**

**Перехід: *місто Кременець – село Жолоби – лісове урочище Маслятин/Лиса – село Дунаїв.***

***Протяжність – 11 км.***

***Ходових годин – 3.***

Маршрут розпочинається з автобусної зупинки Жолоби на Кременецькій об’їздній дорозі.

Стрімкий спуск веде вниз до однойменного села, що отримало давню назву найймовірніше від самого місця свого розташування. Оселі простягнулися у глибокій котловині між лісистими горами Кременецького кряжу з висотними відмітками 363, 400 і 408 метрів. Вулицями села йдемо прямо на захід (близько 3,5 км) і на самій околиці Жолобів, де остання вуличка круто звертає ліворуч, продовжуємо рух у попередньому напрямку між горами Маслятин і Лиса.

Це територія Державного природного заповідника «Медобори» (Кременецька філія). Тому тут не слід зупинятись на привали, не дозволяється розпалювання вогнищ, збір гербаріїв та інші втручання у навколишнє середовище, які застереженні заповідним статусом пам’ятки природи.

Через півгодини виходимо із заповідної зони і продовжуємо рух північним узбіччям Лисої гори в напрямку села Куликів.

На скруті лісового масиву (простягається на південний схід) звертаємо на захід і через півкілометра виходимо на автотрасу Кременець-Почаїв. Звертаємо ліворуч і через півгодини – центр села Дунаїв.

Дунаїв згадується в ревізії Кременецького замку в 1544 році, коли село було замковим. На його і прилеглій території виявлено багато знахідок кераміки і знарядь доби палеоліту, неоліту, висоцької культури. Це свідчить про залюдненість місцевості з прадавніх часів.

Тут ночівля, про яку слід домовитись заздалегідь з місцевою школою. Можливий і інший варіант – за сприятливої погоди отаборуватися в польових умова у лісонасадженні на південній околиці села.

**ІІ день:**

**Перехід: *село Дунаїв – село Двірець – село Новий Кокорів – село Попівці.***

***Протяжність – 10 км.***

***Ходовий час – 3 год.***

З центру села Дунаїв вирушаємо у східному напрямку. Пройшовши міст через річку Іква, підходимо до елеватора і за кілька десятків метрів звертаємо праворуч на польову дорогу.

Ґрунт – піщано-глинистий з кременевими камінцями.

Проходимо повз гору Гостру, що ліворуч від нас. З південної сторони під горою видніється одинока забудова, а по правий бік, у низовині, протікає річка Іква. Згодом проминаєм насаджений сосновий ліс (лівобіч). По цій дорозі через годину наближаємось до околиць села Рудка і за кілька сотень метрів виходимо на асфальтовану дорогу. Повертаємо на південь і поній йдемо вниз до ставка, що знаходиться ліворуч від дамби. За дамбою розпочинається село Двірець. Перед селом з правого боку видніється фігура та камінні хрести козацьких могил з часів Великої визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

Як згадують дослідники, на північ від села був великий насип, на котрому колись стояли «палати» князя. А на схід виокремлюються розлеглі піщані надми (навії, дюни), де було знайдено кераміку, знаряддя доби неолітичної і бронзової культур, римські монети.

Асфальтованою сільською вулицею рухаємось на південний схід, згодом на південний захід. Не доходячи до мосту через річку Іква півсотні метрів, зупиняємося лівобіч дороги біля джерел на відпочинок.

Далі продовжуємо рух до села Новий Кокорів.

З лівої сторони на пагорбі височіє церква, навпроти якої звертаємо з дороги на луг, щоб зрізати шлях до центру Попівців. За лугом прямо на південь за кілометр видно сільську церкву. Йдемо лугом, орієнтуючись на неї.

У Попівцях біля церкви знаходиться могила полум’яного патріота і борця за волю України Костя Місевича. Кость Місевич був членом Української Центральної Ради (депутат від Проскурівського повіту), сотником Армії УНР у 1918-1920 роках, педагогом і бандуристом, активним діячем ОУН.

Народився Кость Місевич 17 листопада 1890 року у селі Лезнів, неподалік Проскурова (нині Хмельницький).

У 1917 році виборці Проскурівського повіту обрали Місевича до Центральної Ради як представника Всеукраїнської Ради селянських депутатів.

Протягом 1918-1920 років К.Місевич працював комісаром Подільської залізниці на початку діяльності Міністерства залізниці Української Держави, згодом – Директорії. У листопаді 1920 року із Урядом і армією УНР змушений емігрувати до міста Тарнув (Польща).

У листопаді 1929 року Кость Місевич переїхав на Кременеччину і оселився у селі Млинівці, що неподалік Кременця.

Тут доля звела його із випускницею Київської консерваторії з класу фортепіано та вокалу Маргаритою Боно, донькою італійського повстанця – гарібальдійці, котрий свого часу емігрував до Росії.

У селі Млинівці К.Місевича знали як здібного господаря, майстра із виготовлення бандур, учителя, пасічника. Неодноразово він мав клопоти з польською поліцією через вулики, розфарбовані в кольори українських гам, через вільну думку. Підтримував тісні контакти з підпіллям ОУН, а, зокрема, - чільними її діячами Сергієм Кондратюком, Юхимом Никитюком та Ільком Терновим.

У пам’ятному вересні 1939 року з приходом на Кременеччину військ Червоної Армії Місевич з дружиною перебрався на Холмщину.

В 1941 році подружжя повернулось додому і продовжило активну громадську та політичну діяльність. Це насторожило німецьку окупаційну владу.

У березні 1943 року після переходу української поліції Кременця, Почаєва, Старого Олексинця, Вишгородка в ліси гітлерівці оголосили на Кременеччині підвищений стан, а 6 квітня – надзвичайний.

Значні втрати у живій силі внаслідок боїв з підрозділами УПА поблизу села Лішня в травні (загинуло близько 90 німецьких вояків) та неподалік містечка Вишнівець змусили фашистів накопичувати сили для боротьби з українськими партизанами в районі Почаєва.

Фашисти дали команду прочистити терен. Із тієї причини вересневої ночі 1943 року Кость Місевич у швидкому темпі зник з дому. Підрайоновий провідник ОУН Федір Микуцький (псевдо – «Квітка» - «Писаренко») перевіз його у село Новий Кокорів, де чекав Федір Волинець («Наливайко»), з котрим він прибув на хутірець Загадки в садибу Данила Шиманського.

11 вересня 1943 року начальник Почаївської поліції Мислінський вислідив і арештував Місевича та Шиманського і повів їх з хутора до села Попівці. Поблизу садиби місцевого мешканця Михайла Дячка конвоїри важко поранили Місевича і змусили Дячка запрягти коне і везти пораненого у Попівці. По дорозі Кость Місевич помер.

Пам’ятник-хрест на могилі був встановлений у 2003 році.

У Попівцях маршрут закінчується. Група рейсовим автобусом повертається в Кременець.

**Оглядові, пам’ятні та рекреаційні об’єкти маршруту**

Гора Гостра.

Село Рудка – місцевий став, рекреаційна територія.

Село Двірець – козацькі могили часів Хмельниччини.

Джерело по долині Ікви.

Село Новий Кокорів – церква.

Село Попівці – церква;

* могила і пам’ятник-надгробок К.Місевича.