**ПОДІЇ ТА ГЕРОЇ УНР В УРБАНОНІМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ХАРКОВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНСТЬ.**

**Лаврик Дмитро Олегович**, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас, м. Харків.

**Красько Ольга Іванівна**, кандидат історичних наук, керівник гуртка «Юні історики» Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

**Актуальність.** За останні п’ять років в українців зріс інтерес до власної історії, а головну увагу зосереджено на українському державотворенні на різних етапах, яке нероздільно пов’язано з національними героями. Декомунізація стала каталізатором цього явища і утвердила в суспільстві нову соціально-гуманітарну парадигму. У багатьох історичних працях про топоніміку в цілому, та харківську зокрема, позиціонування урбаноніму, як потужного інструменту пропаганди, стало непохитним каноном. Зважаючи на це, деномінація харківських урбанонімів, що пов’язана з декомунізацією, залишається важливим соціальним питанням, яке потребує окремого дослідження.

**Об’єктом** дослідженняє урбаноніми Харкова. **Предмет** дослідження **–** урбаноніми Харкова, які пов’язані з подіями та героями Української народної республіки.

**Територіальні межі** дослідження – м. Харків. **Хронологічні межі** охоплюють період 1917 – 2016 рр. Нижня межа визначається роком заснування УНР, верхня межа – останнім етапом декомунізації в Україні.

**Мета** дослідження полягає у визначенні тенденцій у номінації урбанонімічних об’єктів Харкова назвами, які пов’язані з подіями чи особистостями Української Народної Республіки. З огляду на це **завдання** дослідження полягають у такому: 1) простежити динаміку номінації назвами, які стосуються УНР, топонімічних об’єктів Харкова на різних етапах періоду з 1917 по 2016  рр.; 2) визначити, чи пов’язані події та герої цих урбанонімів з містом Харків.

**Джерельну базу** дослідження складають офіційні довідники з вулиць, довідники-путівники, актові та діловодні документи, пов’язані із процесом декомунізації в Україні. **Історіографічне підґрунтя** дослідження склали: 1) загальноісторичні роботи; 2) література з історії вулиць Харкова; 3) статті М. Ю. Тахтаулової, В. В. Машкіної, Є. В. Рубащенко, в яких автори дослідили різні аспекти урбанонімічного простору Харкова.

**Таким чином, ми зробили висновки, що** у процесі номінації урбанонімічних об’єктів Харкова, які пов’язані з подіями та героями Української народної республіки, протягом 1917–2016 рр. можна виокремити 5 етапів: 1) 1917–1920 рр. – роки фактичного існування УНР; 2) 1920–1980 рр. – період більшовицької влади; 3) 1942 – 1943 рр. – період німецької окупації; 4) 1991–2014 рр. – період пасивної номінації урбанонімічних об’єктів в роки незалежності України; 5) 2015–2016 рр. – період активної номінації урбанонімічних об’єктів під час декомунізації в Україні.

1. У перший період (1917–1920 рр.) жодного урбаноніму на честь УНР зафіксовано не було. Це пов’язано з тим, що вже у грудні 1917 р. більшовики зайняли Харків.
2. Другий період (1920–1980 рр.) характеризується переважанням в урбанонімічному просторі Харкова номінацій, пов’язаних зі встановленням радянської влади в Україні. Протистояння більшовицької влади і УНР стало причиною тому, що протягом 1920–1980 рр. не відбувалися топонімічні перейменування на честь останніх. Однак було виявлено 4 виключення. По-перше, це стосується вулиці Гната Михайличенка (назва вулиці зберігалася до 1954 р.), який спочатку був членом Української Центральної ради, а з 1919 р. як один із лідерів УКП (боротьбистів) очолював нарком освіти УСРР. Тому вважаємо, що причина назви вулиці на честь Гната Михайличенка пов’язана саме з його більшовицькою діяльністю. Інші три випадки – вулиці на честь Остапа Вишні, Олександра Довженка і Павла Губенка (справжнє ім’я Остапа Вишні). Незважаючи на те, що О. П. Довженко воював на боці УНР, а Остап Вишня був начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць [УНР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0), вулиці номінували їх ім’ям за мистецьку діяльність, яка на думку М. Ю. Тахтаулової, розглядалася в 1960–1970 рр. як спільне російсько-українське надбання. Це підтверджується інформацією про перейменування об’єктів топоніміки на честь українських діячів культури в спеціальних довідниках в зазначений час. Вищеназвані вулиці також було перейменовані саме у період 1968–1972 рр.
3. Третій період визначається роками німецької окупації Харкова у 1941–1943 рр. Так, у зазначений час більшість вулиць було перейменовано рішенням Міської управи від 07.09.1942 р. У цей час багато топонімічних об’єктів отримали назви, присвячені героям українського національно-визвольного руху – М. П. Драгоманову, П. Чубинському, Л. І. Глібову, В. С. Стефанику, О. П.  Стороженку. Серед них діячам УНР приділено лише дві назви, а саме вулиці на честь генерального судді УНР С. П. Шелухіна і адмірала Українського державного флоту А. Г. Покровського.
4. Для четвертого періоду (1991–2014 рр.) характерна незначна кількість перейменувань топонімічних об’єктів. При цьому, зазначимо, що перевага в номінації надається нейтральним постатям в історії держави – діячам культури та науки.
5. П’ятий період (2015–2016 рр.), обумовлений законом про декомунізацію, характеризується найбільшою деномінацією на честь подій та героїв УНР. У цей період 13 об’єктів топоніміки отримали назви від десяти політичних та військових діячів УНР: К. О. Калініна, ім’ям якого номіновано три урбаноніми, М. С. Грушевського, П. П. Скоропадського, О. Г. Натієва, П. Ф. Болбочана, М. М. Алексіна, В. М. Рідченка, М. І. Міхновського, О. І. Удовиченка та І. І. Кобзи та одного військового об’єднання－Січових Стрільців. 9 з 13 об’єктів було перейменовано на останньому етапі декомунізації. Зазначимо, що з 10-ти діячів УНР, іменами яких номіновано об’єкти топоніміки, 8 пов’язані з Харковом (народилися, проживали якийсь час). Тільки троє з 8, а саме Петро Болбочан, Олександр Натієв та Іван Кобза перебували у Харкові під час подій Української революції.

Отже, можемо констатувати, що вшанування подій та героїв УНР в урбанонімічному просторі Харкова пов’язане з процесом декомунізації в Україні. При цьому зазначимо, що до вибору минулого УНР в перейменуванні урбанонімів звернулися на останньому етапі. Можливо, це пояснюється недостатньою кількістю місцевих героїв часів УНР. Тому були вшановані найвидатніші герої доби національно-визвольних змагань. Всі ці урбаноніми є великими та значущими частинами дорожньо-вуличної системи міста. А зважаючи на розташування та протяжність більшості з них можна говорити про досить високу концентрацію людей у цих зонах. Таким чином ці урбаноніми стали своєрідними «місцями пам’яті», які відіграють важливу роль підвищення історичної обізнаності населення.