Царкоўнае краязнаўства як крыніца рэгіянальнай гісторыі

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫЯ РЭГІЁНЫ, ЦАРКОЎНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА, РУХОМЫЯ І НЕРУХОМЫЯ АБ'ЕКТЫ, ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ І ЛІТАРАТУРНЫЯ КРЫНІЦЫ, СВЯТАРЫ-КРАЯЗНАЎЦЫ

Царкоўнае краязнаўства як крыніца рэгіянальнай гісторыі [Тэкст]: справаздача аб НДР (заключ.): /БДПУ; кір. Кулажанка Л.Я.; выкан.: У.Г. Кулажанка, Т.В. Вашкевіч. - Мн., 2010. – 61 с., 1 дадатак. - Бібліягр.: С. 41 (13 найм.). - № ГР 20090580.

**Аб’ект** - помнікі рэгіянальнай гісторыі, звязаныя з духоўным жыццём і духоўнай творчасцю народа – храмы, манастыры, памятныя крыжы, старажытныя пахаванні, дакументальныя і літаратурныя крыніцы, абразы, прадметы царкоўнага інтэр’еру і інш.

**Мэта** – прааналізаваць спецыфіку і вызначыць месца царкоўнага краязнаўства ў кантэксце іншых напрамкаў даследавання рэгіянальнай гісторыі. Паказаць яго значэнне для вывучэння культурнай традыцыі пэўнага рэгіёна, мясцовасці, даць метадычны і практычны матэрыял настаўнікам для работы з вучнямі па гэтым напрамку.

**Метады і метадалогія**: сістэмны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-культуралагічны.

**Вынікі.**  Абаснавана неабходнасць краязнаўчага кампанента ва ўчэбна-выхаваўчай рабоце. Азначаны асноўныя аб’екты царкоўна-краязнаўчых даследаванняў. Устаноўлены асноўныя крыніцы царкоўнага краязнаўства. Упершыню аб’екты духоўнай спадчыны разглядаюцца як крыніцы па рэгіянальнай гісторыі.

**Ступень укаранення.** Вынікі даследавання будуць выкарыстаны ў навцучальнай і выхаваўчай рабоце ў школах і пазашкольных установах, выкладчыкамі ВНУ для падрыхтоўкі курса лекцый па рэлігіязнаўству і краязнаўству.

**Вобласць выкарыстання:** прапануецца метадычны і практычны матэрыял для выкарыстання ў навучальнай і выхаваўчай рабоце.