Робота
проектного етапу Всеукраїнського інтерактивного конкурсу Малої академії наук «МАН-Юніор Дослідник»
у номінації «Історик-Юніор»

«Іванов Федір Антонович – видатна постать Миколаївщини.»

*Виконала учениця 9 класу*

*Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3*

*Міста Миколаєва*

*Павленко Даря Геннадіївна*

*Науковий керівник*

*Вчитель вищої категорії: Бессонов Олександр Сергійович*

За видатну особу авторка обрала Іванова Федора Антоновича, людину яка зробила великий внесок у розвиток рідного села Парутине та всієї Миколаївської області. Про Федора Антоновича розповідала бабуся , яка була з ним знайома, та працювала майже разом.

Особисто авторку зацікавив феномен.

Як одна чесна, наполеглива людина, у складних умовах кінця 80 - х, початку 90 - х років, змогла зробити так багато для людей які її оточували. Настільки багато, що навічно закарбувалась у їх пам’яті. Зараз авторка навчається та проживає у Миколаєві. У селі, де пройшло дитинство, залишилась тільки бабуся і спогади про людей, які могли би стати прикладом сучасним можновладцям.

 **Метою наукової роботи** є дослідження життєвого шляху Голови колгоспу Іванова Федора Антоновича, його особистий внесок у розвиток села, яке стало для нього рідним.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

* дослідити біографічні данні, а саме, сімейне життя, рівень освіти, організаторський талант.
* етапи трудової діяльності, окремо 80-х років, періоду Перебудови, та 90-х, 2-х тисячних, періоду Незалежності.
* пам’ять народу, спогади колег та односільчан.

 **Об’єктом дослідження** є діяльність окремої людини, посадової особи, на громадській посаді.

**Предметом дослідження** виступає громадська, трудова, освітня, будівнича,- діяльність конкретного діяча, *-* голови колгоспу «Ольвія» Іванова Федора Антоновича.

Федір Антонович, дуже шанована у селі людина. Як що хтось хоче порівняти життя, або діяльність посадовця, звертаються до спогадів про нього. Йому присвячений сільський музей, окремий розділ у архіві, а також куточок у сільській бібліотеці. Але більш за все, спогадів тих хто працював з ним, пам’ятає цю невтомну, працьовиту людину.

 У своїй роботі авторка використала:

* **теоретичні методи дослідження**: періодичні видання, архівні та музейні матеріали, джерела усної історії, інтернет-ресурси, науково-популярну літературу.

З них авторка дізналась про біографічні данні.

Народився 6 квітня 1940 року в с. Стара Богданівка, Миколаївський район Миколаївської області.

У 1959 - 1961  - столяр кораблебудівного заводу «Океан».

У 1963 - 1968  - студент, Херсонський сільськогосподарський інститут.

У 1968 - 1971  - головний агроном радгоспу «Зоря» Березанського району,

У 1971 - 1985  - головний агроном колгоспу «Україна» Очаківського району.

У 1985 - 2005  - голова колгоспу «Ольвія» (пізніше ЗАТ «Ольвія»), село Парутине Очаківського району Миколаївської області.

Сім'я , дружина - Ірина Михайлівна, діти - сини Микола і Валерій,онуки - Іванов Андрій Миколайович, Іванов Володимир Валерій.

Столяр кораблебудівного заводу Ф.А. Іванов – заслужений працівник сільського господарства, в 2000 році захищає дисертацію й отримує звання кандидата наук з рослинництва. Практик і науковець, Ф.А. Іванов постійно працював над проблемою підвищення урожайності зернових в зоні ризикового землеробства має стабільно високі результати.

Як наслідок,школа Іванова визнана не лише керівниками сільськогосподарського півдня України,а й на міжнародному рівні.

- **емпіричні методи дослідження:** спогади та інтерв’ю. Авторка спілкувалась колишніми працівниками колгоспу, які особисто працювали разом з Федором Антоновичем.

**Практичне значення роботи** полягає в тому, що матеріал може бути використані для підготовки лекцій, спецкурсів, методичних посібників з історії України й історії Миколаївщини.

**Висновок.**

 Федір Антонович зробив значний внесок у становлення та розвиток району та села . Його ім’я вкарбоване в історію. Авторка хоче довести що все залежить від людини, від її бажання принести користь, а не особисто збагатитись. Яскравий приклад - побудовані Івановим споруди .

Всі вони на вищому рівні, можна було «з економити» спорудити простий сільський будинок культури, але Іванов звів справжній, рідкісний в Україні, сільський центр – такий,який могла уявити тільки багата творча уява і велике серце, сповнене любов’ю до людей. За це і був Він нагороджений орденами «Трудового Червоного прапора» , « Знак пошани», « Заслуги 3 ступеня» , «Герой України» та багато інших….. Побудувавши Парутине таким у якому би йому й самому приємно буде жити. Ніколи не приховував, що робить це, аби залишити по собі добру пам’ять, свій власний слід, який би ніколи не стирався.

«Його стиль і життя – рухати час.»