
****

**Історія села Теплиця**

Село Теплиця – центр сільської ради – розташоване на правому березі річки Когильник, а 13 км від районного центру і залізничної станції м. Арциз, в 168 км південно-західніше від обласного центру м. Одеси. Площа села складає 315 га., житлового фонду 30975м(2).

Царське правління особливу увагу приділяло питанню залучення іноземних поселенців і створенню колоній в Бессарабії. Для колоністів створювалась привілейовані умови: надавалась грошова допомога на заведення господарства, надавалась допомога в будівних матеріалах, відводились найкращі землі, кожна сім´я отримувала по 60 десятин землі. Німці-колоністи звільнялись від податків та інших зобов´язань, назавжди звільнялись від рекрутської зобов´язанності.

Теплицькі колоністи майже всі були родом із Вюртенберга. Восени 1816 року перша група відправилась на схід, за нею ще 40 груп, загальною чисельністю 1400 сімей. Вони пливли вниз Дунаєм на саморобних судах. За час плавання багато переселенців захворіло на інфекційні хвороби. Епідемія захопила багатьох людей. Вони змушені були перервати плавання в місті Ізмаїл. І там російські службовці умовили їх залишитися в Бессарабії, а не продовжувати довгий шлях на Кавказ, куди вони повинні були їхати.

Роком освоєння вважається 1817 рік, тому що реєстр народжування дітей в церковній книзі починається з 15 червня 1817 року. В першій половині року більше 100 людей померло від дизентерії.

В 1818 році колонія була названа «Тепліц» на честь перемоги російської армії у битві під містечком Тепліц на території сучасної Німеччини за часів війні 1812-1815 років з Наполеонівською Францією.

Сільське господарство було єдиним джерелом заробітку. В дуже важких польових умовах колоністи використовували волів місцевих молдавських мешканців, дерев’яні плуги, серпи і «зубчаті коси». Але тільки 1/3 землі оброблялась колоністами, 2/3 залишалися під луги та пасовища. Кожний другий рік був посушливим. В деякі роки було підтоплення. Внаслідок цього 2/3 земель не використовувалися і залишалися луками та пасовищами. Саме колоністам належить приказка: «Першого зустрічає смерть, другого – злидні, і лише третього – хліб». Для того щоб полегшити собі працю на землі, селяни почали розводити коней. Серед знарядь праці з’явився залізний плуг. На роботах у полі відбувались і інші зміни: поступово сівба вручну була замінена сівалками, серпи та коси – косарками, ціпи – молотилками, віяння – млином. В Теплиці була створена сільськогосподарська спілка, керівником якої був Альфред Кемлер. Спілка займалася такими питаннями, як аналіз стану ґрунтів, поліпшення розвитку виноградарства і виробництво вина, на випробовуваному полі проводилися експерименти: вирощувалося сортове насіння і нові сорти фруктових дерев, пропонувались нові методи обробки ґрунту, вирощували соняшник. Таким шляхом урожайність зросла. Колоністи перетворили дикі степи в родючі поля. Із завзятістю і наполегливістю обробляли вони землю, були скромними і працьовитими, завжди знаходили вихід з будь-якого становища.

Населення з 487 осіб в рік поселення зросло до 2434 особи до 1940 року. В селі були великі, середні і малі подвір’я. Право на спадщину мав не тільки один син, все майно і господарство розподілялося однаково між сестрами і братами. На великих подвір’ях працювали робітники і наймити, а малі розвивалися і перетворювалися в великі сімейні підприємства.

Важливу роль у Теплиці мав розвиток ремісництва. Серед болгар, молдован і росіян, які мешкали в районі користувалися неабияким попитом вози та брички. В столярній майстерні виготовляли меблі, вікна. Кравець і кравчиня шили верхній одяг. Швець виготовляв черевики та чоботи. Теплі речі, шалі та шкарпетки з вовни необхідні були в холодну пору року.

Велика торговельна площа була кооперативною крамницею, до якої приєднувалось і молочне господарство. Асортимент цього магазину відповідав споживчим інтересам населенням. Тут можна було придбати навіть вугілля та залізо. Підприємці та ремісники власну продукцію збували через приватні крамниці, які також продавали дерево.

В селі був млин, лісопилка, хустинова фабрика, на якій також перероблювали вовну для плетива. Фабрика також була місцем працевлаштування багатьох мешканців села. Слюсарі та ковалі виготовляли гарні штахети та ворота.

В рік поселення колоністи будували собі землянки, але вже через декілька років вони будують собі будинки за власним планом. З кожним роком в селі з’являється все більше нових будівель: спочатку з очеретяними дахами, а згодом і черепичними. Цьому сприяло існування в Теплиці каменоломні, з яких добували якісні будівельні матеріали.

В 1863 році на височині в центрі села вони побудували кірху. Під час закладення фундаменту священик промовив в молитві такі слова: «Нехай Бог зруйнує цю будівлю, якщо вона колись не зможе більше служити за своїм призначенням». Хіба не виявилися пророчими ці слова? Церква опікувалася кожним мешканцем села від самого народження і до смерті. В скрутні часи голодомору, неврожаїв матеріально допомагала, намагалася зберегти віру в Бога та довіру до людей. Вона була гордістю села.

В 1923 році в селі був і лікар. Кількість помираючих помітно зменшилась. Теплиця була одним із прогресивних селищ Бессарабії з питань медичного обслуговування.

Перші уроки проводились в будинках мешканців особами, які вміли читати і писати. Згодом побудували першу невелику школу, а в 1841 році мешканці Теплиці збудували нову будівлю школи, в якій працював один учитель. Учнями школи був насаджений ліс за селом, який зберігся і до наших часів. Учні обрізали дерева, доглядали за шкільним садом. В школі працювали вже вісім вчителів. Своїм зовнішнім виглядом і успіхами придбала славу і стала зразковою. В більшості, своїм успіхам вона завдячує вчителям. І все ж не тільки вчителі є запорукою успіху школи. Були ще й батьки, які хотіли дати своїм дітям освіту. Так, з самого початку у німецьких колоністів була закладена потреба в якісних знаннях. Незважаючи на скрутне матеріальне становище, вони будували все ж таки школу і набирали на роботу більш освічених вчителів.

Приєднання до Радянського Союзу Бессарабії в 1940 році змусило німців повертатися в рідні землі. В 1941 році частина з них направилися до Західної Пруссії. А в січні 1945 року, коли Червона Армія була на Заході, насиджені місця покинули й інші німці. Вони збиралися групами та від’їжджали. Прибули спочатку до Мекленбурга. 1/3 частина залишилась там, проте більшість повернулися на батьківщину своїх предків – Вюртемберг.

**Тепли́цька сільська́ ра́да** — [орган місцевого самоврядування](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [Теплицької сільської громади](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0) Арцизького району Одеської області була утворена в 1965 році як [адміністративно-територіальна одиниця](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F).

До жовтня 1941 року, моменту переїзду колоністів до Німеччини, чисельність населення в Теплиці - 2500 мешканців.

У листопаді 1940 року пусті села були заселені мешканцями сусідніх населених пунктів та вихідцями із Західної України. Вони працювали в утвореному радгоспі «Теплиця» і колгоспі «Перекоп» до липня 1941року. Протягом 1941-1944 років села були захоплені румунами. Після визволення в 1944 році, населення в селах стає багатонаціональним. Сюди прибувають біженці з Краснодарського краю, Ростовської та інших областей півдня Росії.

Утворюється радгосп «Дністровський» з м'ясо – молочним напрямом, трьома відділеннями в с. Теплиця, с. Садове, с. Пряма Балка. В кінці 60 років радгосп «Дністровський» стає найбільшим підприємством на півдні Одеської області з виробництва свинини. Указом Президіума Верховної ради СРСР від 26.01.1971року радгосп «Дністровський» був нагороджений орденом «Трудового Червоного Прапора» за виконання VІІІ п’ятирічки 1966-1970р.р. До прийняття Україною незалежності основна частина населення працювала на сільськогосподарському виробництві. За великі досягнення деякі працівники були нагороджені орденами і медалями держави і уряду, а саме: комбайнер – Майстренко К.Л., трактористи – Давидов І.І., Дебеляк Є.І., свинарка – Кічук С.М., бригадир свиноферми – Мераджи С.С.

З приходом Незалежності радгосп «Дністровський» був перетворений в ООО Агрофірма «Дністровська» із загальною земельною площею 7, 360 гектарів, у тому числі 5,872 гектарів орної землі, на якій вирощувалися зернові та кормові культури. Життя вимагає впроваджувати нові технології у виробничий процес. Так виникає унікальне українсько-французьке підприємство «Дністро - Гібрід» - замкнений цикл від народження до відгодовування свиней із застосуванням французьких кормових добавок.

В 2006 році Указом Президента України голова правління ООО «Агрофірма «Дністровська» Іван Васильович Кістол був нагороджений грамотою і почесним званням «Заслужений працівник сільського господарства України». В селі розвинена соціальна сфера: Арцизький професійний аграрний ліцей, школа, дитячий садок, аптека, медичний пункт, Будинок культури, бібліотека, пошта.

З 2020 року до складу Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області з центром в селі Теплиця увійшли села Теплиця, Садове, Веселий Кут, Роща, Мирнопілля.

Станом на квітень 2021 року в селі Теплиця мешкають 1130 людей. Домогосподарств – 511 жилих будинків, в тому числі і квартир. Дитячий садок – 60 дітей, школа – 161 учень, медичний пункт, Будинок культури, Аграрний ліцей, бібліотека, пошта.