**Легенди краю про скарби**

З давніх-давен існує безліч легенд. Багато з них про скарби. І скільки ці оповіді житимуть серед людей, стільки житимуть ті, хто намагатиметься їх знайти.

Ці легенди зафіксовані у письмових джерелах кінця XIX століття, зокрема у «Записках імператорського Одеського товариства історії і старожитностей» т. 17, 1894 рік.

«В семи верстах від Комишуватого, по дорозі на Софіївку, по обидві сторони «Великої могили» є два городища. Про одне із них ходять легенди, ніби в них закопано скарб. Пробували той скарб викопати, але знайшли тільки людський скелет.»

«На південь від села Костянтинівка (неподалік Семенастого), у двох верстах від волосного правління, над балкою Швирчек селяни розшукали скарб у невеликому кургані. Вони знайшли там людські скелети, три глечика і 60 бронзових стріл. За народними переказами скарб закопаний також і біля «Городовой могили».(с.19-24) (Цитуємо «Скарби і старожитності Херсонської губернії», 1902, с. 22-25). • Багато розповідей ходять про скарби нібито зариті запорожцями в околицях села Хмельового, яке багато років було районним центром для ряду сіл теперішнього Новоукраїнського району, зокрема Глодос. «В Хмільній та Оноховій балці і Коробкових лозах ті скарби знаходяться. В Хмельній балці, згідно переказів, є підвал у якому заховані церковні речі. Той підвал шукали довго і вперто, але не знайшли. Поблизу річки Кільтеня знаходиться 8 каменів на одному з яких видно зображення підкови і козячої ноги. Довгожителі селяни розповідають, що на відстані 15 козацьких ратищ (держаків до списа) від цих каменів закопано скарб, але в яку сторону вони не знають. Копали кругом, але нічого не знайшли.

Розповідають також, що в Рябчуковому яру в 40-х роках XIX століття вода вимила скарб срібних талерів. Селянин Іван Гарба заховав знахідку у балці у витоці річки Кільтені, у так званих Коробкових лозах. Все це бачив інший селянин Іван Ткач, який цю знахідку вкрав.

Намагалося щось знайти і багато інших шукачів скарбів, але не знайшли нічого.

Серед іншого у 1889 році розрили високу «Строговську могилу», що у трьох верстах на північний захід від села Федоровки-Бородкіна. В могилі знайшли скелет людини, який лежав поміж чотирьох шліфований плит.

«Багато легенд складено про скарби, які нібито заховані в околицях Глодос.

На правому березі річки, яка протікає через містечко, є балка поблизу якої, за переказами, гайдамаки заховали награбоване добро. В самому кінці села, в низовині, яка утворюється від з’єднання двох широких балок, на скалі є штучне заглиблення. Легенда пояснює це явище так «Від цієї пічки потрібно відміряти 20 сажнів прямо на літнє сонце, яке заходить. Вкінці двадцятої сажені знаходяться двері у льох в якому зберігаються гроші, срібний та золотий посуд. Грошей мало, а посуду вистачить навантажити десять возів.»

На північно-західному кінці м. Глодоси, в скелястій балці, яка називається Катроси, на одній із скель вирубане продовгувате кільце, а посеред нього горбик розміром із кінське копито. Всі ці знаки, на думку людей, що проживають у Глодосах, вказують на гайдамацький льох із здобиччю.

Нижче цих знаків, на дні балки, по розповідям, повинна бути закидана камінням криниця, а в ній гроші, зашиті у шкуру. Ніхто не робить спроб Відшукати цю криницю., так як скарб, що у ній знаходиться, «заклятий», тобто для того, щоб його роздобути, потрібно попередньо продати душу чорту.

Багато «заклятих» скарбів, розповідає народ, закопано навколо так , званих «Курячих могил», що стоять у трьох верстах на північний схід від містечка.

На самій високій із них, за переказами, стоять чотири дуба, нахилені один до одного і зверху сковані двома залізними обручами, а по боках були прибиті дощечки для того, щоб на ті дуби можна було вибратися. З дубів, розповідають, гайдамаки вишукували здобич, а землянка їхня, де вони жили, знаходилася на північний схід від Кургана. у тій землянці, нібито, закопано багато грошей.

На захід від великого Кургана, за волом, стоїть вполовину менший, поміж ним і великим. По народним розповідям там закопана карета з грошима та дорогими речами.

Походження цього скарбу таке. В кареті їхали поляки і везли своє добро, а за ними гналися гайдамаки. Від швидкої їзди у кареті загорілася вісь. Коли поляки зрозуміли, що їм не втекти, вони викопала глибоку яму, карету накрили шкурами, зіпхнули її у яму і щільно засипали землею. Там вона лежить і донині.

У глибокому яру, що поблизу «Козакових могил», є льох з гайдамацьким скарбом. Крім цього ще в околицях Глодос нараховується 5 льохів із гайдамацькими скарбами.

Не перерахувати всіх скарбів, що породжені фантазією жителів Глодос.

Все це спонукало численних шукачів пригод віднайти ті скарби. Але із цього нічого не вийшло, тільки пошкодили кілька могил.

Так у 1897 році розкопали невеликий курган, в якому нібито знаходилася гайдамацька землянка, про яку ми вели мову. Ніяких грошей там не знайшли, але не обійшлося і без знахідки. Шукачі скарбів викопали скелет людини, яка лежала на боку із Зігнутими ногами. В 1902 році був розкопаний самий великий курган із «Курячих могил». На підошві кургану були знайдені камені складені у формі трикутники яким було обкладено людський скелет.»

«Із східного боку села Дабичева (за переписом 1883 року входило території с. Глодоси), на лівому березі річки є група скель в яких народні перекази розміщають скарб «...від великої скелі на шість сходинок, під іншою скелею.»

Знайшлися бажаючі відшукати цей скарб. Вони не залишили б знахідок. Це було старовинне житло. Знайшли перержавіле залізо, дві мідні бляхи і багато товстих черепків.»

Було також знайдено грот на північ від Новоукраїнки 3 км. (район Агрошколи). Грот кам’яний в якому на скелі знайдена тамга (межовий знак між кочовими родами-племенами дикого поля в ранньому середньовіччі). Тут заховано скарб. Старожили села Новоолександрівки розповіли нам таку легенду.

«Перед війною пан привіз копачів у село і нібито вони наткнулися на віз із золотом. і коли пан побачив, що викопане щось цінне, він продовжив роботу сам. А копачам наказав іти і не оглядатися бо буде погано. Але їм стало цікаво і небо задиміло, посипалося каміння і всі загинули».

 Підготував Білокоз Тимофій, учень 8 класу

 Новоукраїнської гімназії № 7( за матеріалами

 керівника гуртка «Ексампей» Порхун Ірини Григорівни)