**ІСТОРИЧНА ДОВІДКА**

Календар гортає роки людей, подій ….. Нашому місту 210.

**Баштанка** …

Тут , на перехресті багатьох доріг – великих і малих, сільських і міських, у межиріччі Інгулу звелась степова колиска баштанського краю. Тут живуть сини, доньки й онуки славних нащадків.

Ми запрошуємо Вас на зустріч з нею, з її героїчною давниною і славним сьогоденням, з людьми, які своєю самовідданою працею створюють сонячну думу про свою маленьку Батьківшину.

Баштанка – місто з надзвичайним минулим, надійним сьогоденням і щасливим майбутнім.

Ця невелика розповідь про любе, дороге серцю місто, родове дерево якого міцним корінням йде у глибину сторіч.

Близько 1806 року на казенних землях, де тепер розташоване місто, царський уряд оселив переселенців з Полтавської та Чернігівської губерній . Це були переважно козаки та державні селяни, Згодом тут осіло і чимало селян – кріпаків, які втікали від панського гнуту на південь України. Походження назви села (Полтавське, згодом Полтавка) пов’язують з першими поселенцями, серед яких були більшість ніби з Полтавської губернії. Таку інформацію надає видання «Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область., 1981 року видання .Але є ряд архівних документів які є підставою для уточнення дати утворення села. У 1967 році співробітники Інституту археології АН УРСР під час розкопок біля міста у курганізнайшли поховання скіфського воїна з дружиною. Знайдено різні дерев’яні та кам’яні вироби, серед яких особливу цінність становлять дерев’яні шкатулки та яскрава мініатюра, що являє собою визначний пам’ятник світової культури На іншій – фрагмент напису, зробленого грецькими літерами, що дотується 4 століттям до нашої ери.

Цікавий документ зберігається у фонду «Миколаївське окружне статистичне бюро» Державного архіву Миколаївської області - «Поселенський лист села Полтавка (Баштанка)» станом на 23 липня 1923 року, в якому зазначено: дата виникнення населеного пункту - 1748 рік. ( додати копію)

Скільки ж таємниць зберігаєш ти, моє місто? Про Баштанку тих часів збереглось дуже мало відомостей.

За архівними документами вже у 1817 році в селі проживало 798 чоловік.

Наприкінці 20-х років 19 століття Полтавка стає військовим поселенням.У 1830 році вона входила до складу 1-го Бузького уланського полку. На той час в селі налічувалось 214 дворів і 1216 жителів. У 1831 році до села перевели уланів Єлизаветинських полків. в Полтавці діяли дві православні церкви – Церква святого Миколи ( з 1828 року) та Церква Успіння Пресвятої Божої Матері ( з 1894 року).

З 1857 року Полтавка увійшла до складу 3-го округу Херсонського південного поселення. В цьому ж році військових поселенців перевели на становище державних селян.

За переписом 1859 року : Полтавка – волосне село, жителів 3032 , українці, 377 дворів, є базари.

За переписом 1897 року - 6300 жителів обох статей, є церква, школа, лавки, щоденний базар, 2 ярмарки, в межах села зустрічаються поклади літографічного каменю. В селі налічувалось 935 господарств, які займались скотарством, вівчарством та землеробством. У 1870-1890 роках біля села місцеві багатії створюють хутори.

Наприкінці 19 і початку 20 століття в селі, що за адміністративним поділом, як центр волості , входило до Херсонського повіту Херсонської губернії, розміщалось волосне та сільське управління, земська поштова станція, кредитне товариство. Щотижня тут відбувався базар, тричі на рік – ярмарка. В селі працювали 44 дрібна борошномельні підприємства, 27 крамниць,у 1905 році – 9 ковалів,5 швеців,12 теслярів,30 ткачів.

За виданням «Список важнейших селений Херсонской губернии на 1898 год: «**Полтавка** (Баштанка) Полтавская волость, волостное селение, ближе к городу, при пруде, дворов 702, жителів 2846, вера православная, церков при школе, имеется железнодорожная станция, 12 лавок, базар по понедельникам, 2 ярмарки. В 8 верстах молитвенний дом, школа».

За статистичними даними у 1906 році в Полтавці налічувалось 1198 господарств, у 1910 році-2004 дворів, проживало 11079 жителів.

У 1904 році в селі відкрили земську амбулаторію, дитячі яслі. У 1912 році в Полтавці земство побудувало дільничну лікарню на 10 ліжок.

Перша школа у Полтавці була відкрита у 1860 році, через рік –церковноприходську. У 1866 році почала працювати перша земська школа, через 2 роки – друга, а у 1897 році – третя.

У 1899 році начальник поштового відділення К.І.Балафатов разом з місцевою інтелігенцією організував селянський театр.

У лютому 1917 року у селі було створено сільський комітет, а у січні 1918 року було обрано волосну Раду селянський депутатів , які приступили до розподілу землі і майна багатіїв серед малоземельних і безземельних селян.

У березні 1918 року в село вступив німецький гарнізон. Окупанти відбирали й землю у селян. У листопаді цього ж робу селяни Полтавки піднялись на супротив проти діючих порядків . Повстання було жорстоко придушене каральним загоном . прибувшим з Херсона.

Навесні 1919 року село було звільнене, відновила роботу волосна Рада, повітовий комітет. Земельна комісія провела перерозподіл землі між селянами..

У серпні 1919 року денікінські війська захопили південь України і до Полтавки почали надходити накази про постачання денікінській армії фуражу і продовольства . Жителі села почали організовуватись для повстання та боротьби проти білогвардійців. Діяльність баштанських повстанців увійшла в історію нашого краю як « героїчна Баштанська республіка», символ нескореності, боротьби за волю. 19 листопада 1919 року повстання жорстоко було придушене . За три дні карателі закатували 852 повстанців, спалили 350 дворів, згодом заарештували ще близько 100 учасників повстання.

Замучена, знесилена п’ятдесяти шести героїчними днями боротьби, нескорена Полтавка , піднялась і день за днем почала розквітати завдяки праці своїх жителів.

У січні 1920 року пройшли вибори до повітової ради, почалась відбудова села.

У червні 1920 року у с.Полтавка відкрито Будинок малютки.

У 1920 році засновано волосна майстерня з ремонту сільськогосподарських машин та інвентаря. Майстерня мала ковальський, столярний, бондарний цехи та цех по роботі з деревом. Працювало 26 чоловік.

У 1921 році відкрито народний клуб .

У 1922 році в селі виникають перші сільгоспартілі «Червоний орач», «Воля», «Нове життя», та інші. 26.02.1926 року окрземвідділом у с.Полтавці зареєстровано машинно-тракторні товариства «Прогрес», «Прямий шлях»,у 1928 році – «Шлях до соціалізму». Селяни об’єднуються у товариства по спільному обробітку землі (ТОЗи) –«Незаможник», Червоний трудівник», «Зелений Гай» та інші.

12.02.1928 року проведено перереєстрацію машинно-тракторного товариства «Червона Баштанка», «Своя праця», сільськогосподарського товариства по спільному обробітку землі «Прямий шлях», «Красний Пахарь» та ін..

У 1924 році створено сільське споживче товариство, почали працювати магазини.

У січні 1924 року в селі організовано школу лікнепу.

У травні 1927 року в селі почали працювати дитячі яслі, обладнано кіноустановку.

29 вересня 1926 року Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Ради народних комісарів із частини ліквідованих сільських рад Привільненського району, а також частини Новобузького та Миколаївського районів утворено Полтавський район. Село стає центром району, утворено Полтавську сільську Раду. До складу сільської ради входять такі населені пункти: Тарасівка, Зелений Клин, Зелений Яр, Зелений Гай, пос.Одинець, сільгоспартілі Червоний Пахарь, Червоне Поле, Воля,; хутори Ситченко, Савенко,Чигрина і Верби.

Проживає чоловіків – 3719, жінок – 4050, сімей -1769, господарств -1732, 33 господарства не мають хат.

7 лютого 1928 році село перейменоване у Баштанку.

У цьому році у Баштанці працювало 3 трудові щколи, в яких навчалось 547 учнів, школа лікнепу, районна бібліотека, райсільбуд, райлікарня, аптека, ветлікарня, медична амбулаторія.

19.01.1929 року на засіданні президії Баштанського райвиконкому прийнято рішення про створення машинно-тракторної колони. Окрвиконкомом була створена спеціальна комісія для організації, оформлення та розроблення статуту та умов роботи тракторної колони., надано 26 тракторів марки «Інтернаціонал», які були виділені Миколаївській області, організувано курси трактористів, обладнано майстерні, гараж, склад мастильно-паливних матеріалів, почав працювати агроном.

У квітні 1929 року відновив робот театр у с.Баштанка, а навесні 1930 року – закладено парк, у травні 1930 року відкрито кінотеатр. З 1932 року – почав працювати радіовузол.

У 1929-1930 роках селяни Баштанки об’єднуються в сільгоспартілі (колгоспи) «Червона Баштанка», ім.Комінтерна, «Політвідділу», ім.Правди та інші.

У жовтні 1931 року вийшов перший номер районної газети .

У 1929-1930 роках в Баштанці починають працювати млин, промартіль, промкомбінат, комбінат промислових підприємств, масло бойня, олійниця.

За статистичними даними за 1929-1930 роки млин у с.Баштанка виробляв валового продукту на 552 тис. рублів.

У 1936 році дала струм електростанція.

На передодні війни у селі працювало 4 неповні середні школи, середня та вечірня школи,4 дитячих садки, 6 колгоспних клубів, аптека, два медпункти, санепідемстанція, відкрився районний Будинок культури ім.Т.Г.Шевченка з бібліотекою , універмаг. У 1940 році у селі був побудовані новий корпус районної лікарні , дитячий ігровий майданчик.

Мирну працю баштанчан та розбудову села зруйнував віроломний початок фашистьких агресорів. З наближенням ворога до селища, був сформований загін народного ополчення, який нараховував 2677 чоловік, винищувальні батальйони для охорони підприємств, токів, складів.

12 серпня 1941 року ворог захопив село . З перших днів окупації почався жорсткий терор – зразу ж замучено та повішено 37 громадян, на примусові роботи до Німеччини вивезено понад 470 юнаків та дівчат

( за іншими даними 520).

У 1941-1944 роках у селі діяли такі органи окупаційної влади та місцевого самоуправління - комендатура, жандармерія, поліція, баржа праці, райуправа, суд ,сільуправа, земвідділ. Працювали пошта, друкарня, МТС, млин, лікарня, аптека, театр, школа.

З кінця 1941 року в Баштанці почитає діяти підпільна групу під керівництвом Івана Яковича Калініченка, а у квітні 1942 року – ще одна підпільна група під керівництвом Івана Степановича Алєксєєнка, яка з осені 1942 року стає партизанським загоном ім.Щорса. У жовтня 1943 року у групи об’єднуються у Баштанський партизанський загін, до складу якого входило 150 чоловік, під керівництвом І.Я.Калініченка Партизани завдали значної шкоди окупантам в ході звільнення населенного пункту.

9 березня 1944 року в ході Березнегувато - Снігурівської операції війська кінно-механізованої групи генерал-лейтенанта І.А.Плієва, частини 9- ої, 10-ої частин гвардійської кавалерійської дивізії 4-го гвардійського Кубанського кавалерійського корпусу, танкісти 23 корпусу 3-го Українського фронту звільнили Баштанку від фашистських загарбників. За визволення селища командир ескадрону Г.П.Романов та командир танкового взводу М.І.Сотниченко удостоєні звання Героя Радянського Союзу В ході визвольної операції загинуло понад 340 солдат. За роки окупації в Баштанці розстріляно та замордовано 213 чоловік .

За героїзм і відвагу , виявлені в бойових операціях , звання Героя Радянського Союзу удостоєні уродженці Баштанки Микола Якович Желізний та Іван Антонович Бондаренко Понад тисячу жителів селища нагороджені бойовими орденами та медалями.

Великої втрати та шкоди завдала фашистська окупація Баштанці.

У роки Великої Вітчизняної війни жителям с.Баштанки завдано шкоди на 4 517 950 карбованців, народному господарству - 18 886 225 карбованців.

 З квітня 1944 року стрімкими темпами розпочалась відбудова села. Поступово відновлювали роботу школи, лікарні, колгоспи, промислові

підприємства, об’єкти соцкульпобуту. У 40-50 х роках 15 жителів селища нагороджено державними орденами та медалями, а комбайнер С.Л.Чигрин у 1948 році удостоєний звання Герой Соціалістичної Праці., директор Баштанської МТС С.Т.Костко – Ордена Леніна.

 У квітні1947 року створено Баштанську інкубаційну птахівничу станцію – нині ВАТ «Баштанська птахофабрика»

У 1952 році в селі створено чотири колгоспи, які у 1958 році обєдналися у два – колгосп ім..Комінтерна та «Україна «( з 1963 року –«Комуніст», з 1987 року –«Дружби народів»).

З 1963 року Баштанка стала селищем міського типу. Стрімкими темпами йде розвиток сільського господарства, промисловості , будівництва, сфери комунального та побутового обслуговування.

У 1964 році почав працювати завод будівельних матеріалів.

У грудні 1966 року почала роботу Баштанська пересувна механізована колона (ПМК)-9 тресту «Миколаївсільбуд», в подальшому «ПМК-194» , яка забезпечувала будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, соціально - культурних об’єктів, багатоповерхових житлових будинків, магазинів та інше. ПМК-194 побудована та здано в експлуатацію понад 200 обєктів.

Для будівництва Інгулецької зрошувальної системи на території району у Баштанці, у жовтні 1968 року створено пересувну механізовану колону №115 (ПМК-115) тресту Миколаївводбуд. Організацією побудовано понад 45 об’єктів соціально-побутового призначення, житлових будинків, гуртожитки, магазини.

У зв’язку з початком газифікації селища та району у січні 1970 року створено Баштанську пересувну механізовану колону №4 (ПМК-4).

 У 1973 році здано в експлуатаціє Баштанський сир завод - нині відоме у всьому світі приватне акціонерне товариство «Баштанський сир завод»(торгова марка ) «Славія».

У 1972 році приступив до роботи Баштанський комбікормовий завод.

У березні 1975 року №63, створено Баштанське виробниче об»єднання по тваринництву (Колгосптваринпром).

У квітні 1975 року організоване Баштанське спецвідділення «Сільгосптехніки» по хімізації та виробничому обслуговуванню колгоспів та радгоспів, в подальшому Баштанське районне виробниче об’єднання по агрономічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія» - на сьогодні товариство з додатковою відповідальністю «Баштанська рай сільгоспхімія»

26 вересня 1978 року створено Баштанське садівниче підприємство «Міжколгоспсад»- нині товариство з додатковою відповідальністю «Зоря Інгулу»

За самовіддану працю , високі успіхи у роботі у 60-70-х роках понад 30 жителів міста нагороджені державними нагородами. Звання Героїв Соціалістичної Праці присвоєно Єрешко Василю Терентійовичу та Махно Віталію Митрофановичу.

У 1960-1990 роках активно розвивається соціальна сфера селища.

 У 1960 році збудовано кінотеатр , у1965 році - нове приміщення музичної школи.

У 1969 році відкрито професійно-технічне училище №9, побудовано Пагорб Слави, введено в дію будівлю центральної районної бібліотеки, **музей**

У 1976 році введено в експлуатацію 2 нових дитячих садки – нині «Дюймовочка» та «Чебурашка».

У **1976** році – новий корпус Баштанської середньої школи №1, а у **1986** році – нова будівля Баштанської середньої школи №2.

У **1984** році здано в експлуатацію 4-х поверховий корпус терапевтичного відділення лікарні, а у **1988** році - 4-х поверховий корпус дитячого відділення.

У 1980 році виробничим об’єднанням «Баштанська сільгосптехніка» починається розбудова мікрорайону – будівництво багатоповерхових житлових будинків, спортивного комплексу, дитячого садка та інше.

У ці ж роки садівниче підприємство «Зоря Інгулу» починає розбудову мікрорайону для працівників підприємства ( житлові будинки, багатоповерхівки , дитячий садок).

Колгосп «Комуніст» проводить внутрігосподарське будівництво 5 багатоповерхівок та дитячого садка, виробничих об’єктів господарства.

Збудовано нові приміщення санепідемстанції, аптеки, райвійськкомату, ряду магазинів. Господарствами та підприємствами міста побудовано індивідуальні житлові будинки на 8 нових вулицях населеного пункту, проведено газифікацію селища, заасфальтовано вулиці.

11 березня 1987 році Баштанка стає містом. Невпинними темпами змінюється обличчя міста . Розвивається його соціальна і виробнича сфера.

У 2002 році почала діяти Баштанська гімназія , яка входить у 100 найкращих середніх навчальних закладів України.

Збудовані, відремонтовані адміністративні приміщення Управління соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Податкової інспекції, районного суду, відділу освіти та інших.

Роки і події невблаганні, але не для нашого любого міста. Воно змінюється , стає гарнішим, привабливим. Якою буде Баштанка в подальші часи залежить від нас з Вами.

Начальник архівного відділу Л.Чорна