**ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва локації** | **Місце розташування** | **Змістовний опис історико-культурної цінності локації, легенда чи історичний факт, пов'язаний з локацією. видатна постать, предмет чи подія пов'язані з локацією** | **Координати** |
| 1 | Залізничний вокзал | вул. Привокзальна, 1 | Станцію відкрито 1908 року при будівництві залізниці Ковель — Володимир-Волинський. Під час будівництва залізничного вокзалу у 1906 році знайдено скарб – мідний котел зі срібними та золотими монетами.З 1914 року лінію було подовжено до станцій Сокаль і Львів. На Привокзальній площі встановлено монумент до 1000-річчя заснування міста Володимир-Волинський. | 50.8447, 24.33511 |
| 2 | Рекреаційна зона річки Риловиця | Вулиця Луцька | Ця територія розташована поблизу однієї з приток річки Луги – річечки Риловиці. Згідно старовинного місцевого переказу тут жив злий змій, в жертву якому приносили місцевих мешканок – молодих дівчат. Коли ж прийшла черга принести дочку місцевого князя, то її врятував мужній воїн Юрій, який списом убив змія. Змій, вмираючи востаннє вдарив хвостом і на цьому місці утворилася річечка – Риловиця. З давніх давен і до сьогодні на гербі міста Володимира-Волинського є Святий Юрій на білому коні, який списом убиває змія. Добро перемагає зло. – таке символічне пояснення цього переказу. | 50.83678, 24.33234 |
| 3 | Млин Шильмана | Луцька, 62 | Млин Сруля Шильмана знаходиться на вулиці Луцькій, яка в міжвоєнний період носила назву Трактат Легіонів. Перед Другою світовою війною Шильман переїхав до Польщі. Одразу після війни на базі старого млина зорганізували хлібзавод. Хліб пекли в примітивній печі на поді, пізніше формовий, який поміщали у піч за допомогою дерев’яних лопат і витягували коцюбою. Пекарі зі спецодягу мали лише косинки та фартухи. Транспорт був гужовий. За хлібом містянки займали чергу з 4-5 години ранку. Водні руки продавали лише 2 буханці.  | 50.84157, 24.32462 |
| 4 | Будинок Олександра Цинкаловсь-кого | 20 липня, 5 | Олександр Миколайович Цинкаловський - український [історик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA), [музеолог](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%22%20%5Co%20%22%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3), [археолог](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3), [етнограф](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84), [дослідник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [Волині](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C), [професор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80). Народився  [9 січня](https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F) [1898](https://uk.wikipedia.org/wiki/1898) року в місті [Володимир-Волинську](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) [Волинської губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F), [Російська імперія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F). Походить зі шляхетної родини. Крім археологічних досліджень, Олександр Цинкаловський писав про найдавніші події з історії України, про Червенські міста — [Холм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%22%20%5Co%20%22%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC), княжі міста [Дорогичин](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD), [Перемишль](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C).  Помер [19 квітня](https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1983](https://uk.wikipedia.org/wiki/1983) року в Кракові, [Польська Народна Республіка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0). Автор ряду наукових праць:«Сліди християнства на Волині перед кн. Володимиром 981 р.» ([1930](https://uk.wikipedia.org/wiki/1930));«Княжий город Володимир» ([1935](https://uk.wikipedia.org/wiki/1935));«Волинські дерев'яні церкви XVII — XVIII ст.» ([1935](https://uk.wikipedia.org/wiki/1935));«Матеріали до праісторії Волині і Волинського Полісся» (1961) ;«Ріка Прип'ять та її допливи: Старі водні шляхи між доріччям Чорного моря і Балтиком» (1966), як Антін Бужанський;«Старовинні пам'ятки Волині» ([1975](https://uk.wikipedia.org/wiki/1975));«Стара Волинь і Волинське Полісся. Краєзнавчий словник — від найдавніших часів до 1914 року» ([1984](https://uk.wikipedia.org/wiki/1984), [1986](https://uk.wikipedia.org/wiki/1986)). | 50.84344, 24.32431 |
| 5 | «Ец хаім» | Данила Галицького,22 | Будинок із символом «Ец хаїм» - «Дерево життя» знаходиться на стіні старого будинку, котрий є частиною старої єврейської вулиці. Кому належав будинок – невідомо. Будинок збудовано орієнтовно в кінці ХІХ ст.  | 50.84465, 24.32069 |
| 6 | Майстерня Анатолія Бойка | Вулиця Ковельська, 10 | Майстерня-експозиція «Волинського Фаберже», рекордсмена Національного реєстру України Анатолія Бойка (вул. Ковельська, 10). За 25 років творчої діяльності митець опанував 17 мистецьких технік, серед яких є 2 авторські, котрі не мають аналогів, що засвідчено Національним реєстром рекордів.У 2020 році Анатолій Бойко встановив світовий рекорд в номінації “Перша авторська колекція експонатів з яєчної шкаралупи, інкрустованої металом”. | 50.847, 24.32058 |
| 7 | Житловий будинок | Ковельська, 17 | Чи не єдиний будинок у місті який має «королівську» історію. Зведений наприкінці 18 ст. Відомо, що у 18 ст. місто Володимир відвідав польський король Станіслав Август Понятовський. Був монарх у нашому місті проїздом чи приїжджав з офіційним візитом – не відомо, та на відпочинок зупинився саме у цьому будинку. У бібліотеці Варшавського університету зберігається графічний малюнок, на якому зафіксовано  цю подію. І на зображенні є даний будинок, костел та будинок священиків. | 50.84737, 24.32004 |
| 8 | Будинок скульптора Олега Дубинчука | Вул. Драгоманова, 19 | Помешкання та подвір’я митця нагадують музей. Вони прикрашені дерев’яними та бетонними фігурами: історичними персонажами, казковими тваринами, птахами та іншими лісовими істотами. Його обійстя порівнюють з будинком скульпотра Голованя в Луцьку. О. Дубинчук – автор проєкту пам’ятника воїнам УПА, спорудженого в Володимирі-Волинському в 2003 році, він є творцем скульптур встановлених на території Успенського собору та історико-культурному комплексі «Вовчак – Волинська січ». | 50.84897, 24.31525 |
| 9 | Будинок головного корпусу пожежної частини | вул. Коперніка, 2 | Будівлі пожежної частини звели у 1930-х роках. За спогадами старожилів пожежне депо існує тут з 1935 року. У 1944, після визволення Володимира, діяльність пожежної служби відновили. Тоді в частині було лише 3 кінні ходи, ручна помпа ПН-100 і три бочкові ходи об’ємом 300 л кожна. Територію пожежної перетинає пагорб валів Окольного міста. Основним композиційним акцентом виступає вежа корпусу, що має форму паралелепіпеда. В інтер’єрі збереглася автентична металева огорожа з клепаною арматурою. | 50.84706, 24.31689 |
| 10 | Цукерня Луціана Ковальського | Вулиця Фарна., 24. Нині Площа Героїв. Об’єкт не існує. | Цукерня Луціана Ковальського у Володимирі була найбільшою за розмірами по цілому тогочасному Волинському воєводству. Знаходилась вона по вулиці Фарній, 24. Усі охочі могли тут придбати торти, тістечка, шоколад кращих європейських виробників, морозиво, какао, каву, чай, алкогольні напої. Також тут можна було придбати цукерки власного виробництва, які відзначались як цукерки вищого ґатунку і були одні із найякісніших на Волині. В приміщенні цукерні можна було почути радіо, яке на той час було не всім доступне, як сьогодні. Також щоденно в цукерні грав місцевий оркестр, який виконував популярні композиції, були тут і танці. Оркестр можна було почути із 18 до 23 години, як в будні, так і вихідні дні.  | 50.84637, 24.31697 |
| 11 | Приміщення міської управи | Вулиця Соборна 4а | Приміщення міської управи та думи в кінці XIX – першій чверті XX століття. Після 30-х років XX століття міський магістрат. Зараз Володимир-Волинська дитяча музична школа. | 50.84495, 24.31559 |
| 12 | Ринок | Данила Галицького, 3 | Орієнтовно у 18 столітті на колишній площі Ринковій за кошти міської скарбниці побудували ринок. Початково це були два торгові ряди з магазинами, з'єднаними між собою. Площа ринку складала більше тисячі квадратних метрів. У 1923 році над двома торговельними рядами збудували критий ринок у стилі еклектизму. Є згадка, що під час побудови «робітники натрапили на один людський кістяк у панцирі і шоломі, при нім лежав меч і перстень». З одного боку до 1939 року тут розміщувалися ювелірні магазини, цей ряд по-народному називали «золотим».В роки Другої світової війни на території міста створили гетто, вхід до якого був саме через ринок. Діючий до сьогодні ринок є пам’яткою місцевого значення. | 50.84535, 24.31779 |
| 13 | Туристично-інформаційний центр | Данила Галицького, 5 | Локація де можна перепочити та поспілкуватись із місцевими! Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради - це місце де завжди раді гостям та друзям міста. Тут вам завжди допоможуть зорієнтуватись та дізнатись про основні родзинки та цікавинки у місті. Окрім інформації про Володимир-Волинський тут ще можна отримати: - безкоштовну мапу; - придбати сувенір; - замовити екскурсію;  - орендувати велосипед. | 50.84569, 24.31871 |