Тези

на конкурс: "МАН Історик-Юніор Дослідник" - "Мій внесок у музейну справу".
Тема роботи: «Новодонецькі герої антитерористичної операції на Сході України»

Пелих Олександра Сергіївна

Учениця 10класу

Новодонецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №17

Добропільської міської ради

Науковий керівник: Трет’якова Валентина Вікторівна, вчитель історії Новодонецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №17.

Добропільської міської ради

 2014 – рік початку активізації національної свідомості, глибоких патріотичних переконань, єдності українського народу. Хід подій історії нашої Батьківщини змінила Революція Гідності, яка відбувалася 18 – 23 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві,- столиці України. Все більше людей добровільно приєднувалися до активістів, які були обурені діями тодішнього правлячого режиму. Влада всілякими способами прагнула розігнати Євромайдан: були численні вбивства, але люди не здавалися і чинили завзятий опір. Після втечі Президента, Росія стрімко розгорнула агресію проти України. Прагнучи порушити цілісність незалежної, заможної, квітучої держави. Було анексовано Крим та почалися бойові дії на Сході України. Саме тоді, на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки гаранта держави - О.В. Турчиновим, була розроблена і почала діяти АТО-антитерористична операція розпочата 13 квітня 2014 року.

**Об'єктом дослідження є** Новодонецькі герої антитерористичної операції на Сході України.

**Предметом дослідження є**причини і наслідки бойових дій на Донбасі.

**Метою цієї роботи** стало дослідження життєвого шляху учасників АТО селища Новодонецьке та причин вступу до лав Збройних Сил України.

**Завдання дослідження:**

1) Вивчити літературу і документальні джерела з теми;

2) Чітко визначити головні причини і наслідки участі односельців у бойових діях на Сході України;

3) Дізнатися про реальні події війни від односельців-очевидців, їх сьогоденне життя на фронті і в тилу.

4) Зробити узагальнення, висновок та доповнити колекцію міського, шкільного музею документами та фотокартками з життя учасників АТО.

**Основними методами дослідження є**: аналіз, синтез фотокарток, фотографій, газет і журналів, дослідження документів, перегляд та вивчення додаткової інформації з підручників та Інтернету, бесіди з односельцями-очевидцями.

**Теоретична частина:**

…………………………

Війна нещадна до людей.

Вогнем пекельним серце пронизає!

Любов, пошана, гордість…. за людей.

Хай Бог, Вас, береже і захищати нашу Неньку помагає!

Велика кількість людей-добровольців приймають участь в антитерористичній операції. У селищі Новодонецьке їх більше 50 осіб. Деякі з них померли, деякі після демобілізації працюють в інших містах. Та є й такі, які зараз під страхом смерті звільнюють Схід України від ярма агресії Російської Федерації.

Дмитро Банкін зараз працює у Добропільському військоматі.

Олександр Луценко вступив до військової академії, яка знаходиться в місті Одеса.

Кажуть, що війна - це чоловіча справа. Але останні події в країні засвідчили

зовсім інше. Десятки жінок наважуються вирушити у зону АТО і серед цих жінок є і моя землячка Загурська Кристина Сергіївна. Вона надає медичну допомогу солдатам. За своє сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, бойових завдань вона отримала багато винагород, грамот та звання старшого солдата.

Але найбільше мене вразила біографія та історія мого односельця, Єрмакова Олександра Петровича.

12 травня 2015 р. Олександр разом з іншими бійцями перебував на бойовій позиції у бліндажі на дебальцевському напрямку. У бліндаж «прилетіла» ворожа міна, яка завдала йому тяжких ран. Олександр Єрмаков фактично прикрив собою 5 солдатів, прийнявши основну силу вибуху на себе. Лікарі Харківської невідкладної хірургії боролися за життя Олександра, але поранення виявилося несумісним з життям. У ніч з 19 на 20 травня Олександр Петрович помер. Був похований у с. Іверське в двох кілометрах від селища Новодонецьке. Зараз над могилою Олександра височіє гранітний обеліск, як знак пошани та вічної пам’яті і скорботи про мужнього воїна, зразкового сім’янина, вірного друга та патріота.

**Експериментальна частина:**

Разом з науковим керівником ми збирали, досліджували, аналізували матеріали про учасників АТО. Зустрічалися з учасниками бойових дій – нашими односельцями. Більшість з яких, доречі, є випускниками Новодонецької ЗОШ І – ІІІ ст.. №17. Наші герої виконували, виконують і, за необхідністю, виконуватимуть свій громадський обов’язок за покликом серця.

« ….. Це ЖАХ!Це ПЕКЛО!Це СМЕРТЬ!Не ми розв’язали війну, але ми повинні її закінчити. Нашим головним завданням є мир і спокій для людей, щасливе майбутнє для наших дітей, цілісність, незалежність, єдність території нашої Батьківщини. За фахом я медична сестра. В мене був вибір: залишаючись осторонь чекати змін чи допомогти. Свій вибір я зробила….. Навіть моя 5-чна донечка мене підтримала. Що тут казати…. Війна загартувала, навчила любити життя. » - дослівний фрагмент розповіді Загурської Кристини Сергіївни.

Щоб вшанувати пам’ять про героїв воїнів АТО, 22 липня 2014 року було створено книгу пам’яті про померлих за Україну, до якої занесені всі бойові та небойові втрати, яких зазнала Україна внаслідок збройного конфлікту. Також було створено комікс «Українські супергерої». Це серія історій, які перегукуються з сучасними подіями в Україні, а прототипами героїв стали воїни АТО та волонтери. Також було створено музей пам’яті героїв АТО у місті Дніпро. Але люди не забувають і про тих, хто залишився на полі бою. Звичайні жителі, не тільки з нашого селища, а з усієї України всілякими способами допомагають нашим героям: вони відсилають харчі, гроші, листи з подякою, а діти малюють малюнки.

**Наукова значущість дослідження:**

Дану роботу можна використовувати у навчально-виховному процесі, під час

уроків вивчення історії рідного краю, а також під час проведення позакласних та позашкільних виховних заходів, для формування патріотичної свідомості.Адже найкращим меморіалом Людей з великої літери, які ціною життя захищають Україну, є пам’ять про них…

**Висновок:**

З пошаною до мужності та героїзму ми вшановуємо тих, хто живе серед нас, і

зі скорботою та вдячністю згадуємо тих, кого вже немає. Українці ніколи не забудуть цих подій, та героїв, які захищала та продовжують захищати нашу країну. Пам’ять про них буде вічна, бо герої не вмирають.