**Проект**

Вноситься народним депутатом України

**Вознюком Ю.В. (посв. №351)**

**ПОСТАНОВА**

**ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

**Про відзначення 500-річчя з часу першої писемної згадки про**

**село Малий Житин Рівненського району Рівненської області**

У 2018 році виповнюється 500 років з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області.

У 1518 році зроблено запис ет біна «Зетінo», що інформує про існування уже двох Житинів, належних тоді Рівненському замкові. Інший документ цього ж року знову засвідчує два Житини, розділені від Півночі греблею водяного млина.

Житин названо за іменем Жит (Жить), яке могло розвинутись з давньоруських наймень (Житомир, Житогой), де компонент «Жит» пов’язаний з словом життя, буття.

Малий Житин має свої названі місця: кутки - Осередок, Вороняча дача, Долина, Набережна сторона, Плесо, Лісок, Церковна; поля - Водомиї, Підберезник, Попівська волока; сінокоси Глибока, За криничкою, Коло вішальника, Козлівська, За рябим стовпом, Коло греблі.

У 1647 році селянин з Малого Житина, Іван Сидорович, взяв в оренду шинок у шляхтича М. Ганевського і не виплатив за нього належних коштів.

30 січня 1648 року була написана скарга паном Андрієм Жджарським, що міщани м. Олександрії, селяни с. Малого Житина та Забороля покозачилися.

У Малому Житині була побудована церква в ім’я св. Великомучениці Параскеви в 1783 році на кошти поміщиці Феофіли Ратомської. Церква дерев’яна, міцна з дерев’яною дзвіницею. Копії метричних книг зберігалися з 1786 року.

В 1798 році в Малому Житині нараховувалося 57 дворів.

У кінці ХІХ ст. священником був Іван Миколайович Голдаєвич, який правив з 1844 року. Завжди в церкві відправляли богослужіння за будівельницю Феофілу Ратомську. В церковному архіві знаходився документ на землю, що належала до церкви.

У Малому Житині була відкрита церковно-приходська школа по договору общини від 24 червня 1888 року. Нараховувалося тоді в селі 69 будинків та 373 жителі. Над річкою стояв дерев’яний, водяний млин.

У 1910 році в Малому Житині Ровенського уїзду, Кустинської волості проживало 476 жителів та нараховувалось 82 двори.

Довгий час селом володіли пани Ратомські. Пізніше село перейшло до родичів Ратомських – панів Біскупських. До 1861 року жителі села були кріпаками панів Біскупських. Ніяких великих повстань за часів кріпацтва не було. Жителі села займались землеробством. Всієї землі до населеного пункту в ті часи прилягало 900 десятин, із них 500 належало поміщику, 200 десятин належало 12 – ти куркульським сім’ям, а решта – середнякам і біднякам.

Поміщик Біскупський перед Першою світовою війною розорився. Для сплати боргів він змушений був розпродати свої землі. Частину землі придбав поміщик сусіднього села Забороль, а інша земля була розпродана куркулям села Малий Житин.

Кожного року на Маложитинську церковно-приходську школу надходили кошти від сільської общини. На господарське утримання школи щорічно виділялися кошти Губернським Земством. Кошти витрачалися на книги, письмове приладдя, невеликий ремонт, освітлення, отоплення.

З серпня 1920 року село стало під владою польських панів. За 19 років польської влади село помітно не змінилось. В 1934 році було 144 господарства та 734 жителі. Від польського гніту Малий Житин було визволено 17 вересня 1939 року.

Відразу ж в селі було створено сільський комітет. 18 березня 1940 року відбулися вибори, під час яких була обрана сільська Рада. В 1941 році почався організовуватись колгосп імені Ворошилова, в якому спочатку нараховувалось 14 членів.

До 1939 року в селі була початкова школа, в якій навчалося 40 дітей. В школі працював один вчитель, який вчив всіх дітей разом, спеціального приміщення не було. Маложитинську школу було побудовано в 1940 році. Тоді в школі навчалося 142 дитини.

У роки війни фашисти хотіли знищити село. Німці зігнали багато людей в долину. Хтось з селян побіг за Марією Павловською (німкою). Марія прийшла і поговорила на німецькій мові з фашистами. Вона попросила відпустити людей, сказала, що ці люди добрі і їй в усьому допомагають. Марія врятувала багато селян та прожила довгих 100 років.

Після війни колгосп почали організовувати у 1947 році. В кінці 1949 року все населення було в колгоспі, а в 1951 році цей колгосп об’єднався з колгоспом сусіднього села Великий Житин і став називатися ім. Сталіна. У с. Малий Житин після першого об’єднання було організовано рільничу бригаду №2. Центр колгоспу знаходився в селі Великий Житин.

Спочатку в селі працювала початкова школа, з 1951 року – семирічна, а з 1959 року – восьмирічна школа. У ній кожного року навчалося близько 100 учнів.

З 1946 року працював в селі фельдшерсько-акушерський пункт.

У 1959 році відкрився новий сільський клуб, в якому працювали гуртки: художньої самодіяльності, драматичний, музичний, танцювальний. В клубі демонструвалося кіно чотири рази на тиждень. У ньому знаходилась і бібліотека, в якій було багато цікавої літератури. Населення села передплачувало 240 газет та 43 журнали.

У зв’язку з відзначенням 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області, Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є:**

1. У 2018 році урочисто відзначити на державному рівні 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити:

у десятиденний термін з дня прийняття цієї Постанови утворення організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області;

у десятиденний термін з дня утворення зазначеного організаційного комітету розроблення та затвердження плану заходів, пов’язаних з відзначенням 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області та вирішення питання щодо фінансового і матеріально-технічного забезпечення цих заходів.

3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 500-річчя з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області;

4. Запропонувати:

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 500-річчю з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області;

Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок та поштових конвертів, присвячених 500-річчю з часу першої писемної згадки про село Малий Житин Рівненського району Рівненської області.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

**Голова Верховної Ради А. ПАРУБІЙ**

 **України**