**ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ**

**Дослідницька робота**

Автор: **Селезень Маргарита Валеріївна**, учениця 7 класу приватного закладу «Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступеня – дитячий садок «Міцва-613» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Керівник: **Сириця Аліна Володимирівна**, учитель історії та правознавства приватного закладу «Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступеня – дитячий садок «Міцва-613», Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, «спеціаліст першої категорії».

**Актуальність і значущість проблеми.** Єврейська спільнота – одна з найдавніших, що мешкає на території України. Євреї разом з українцями та представниками інших національних меншин з давніх давен займалися промисловістю, сільським господарством, торгівлею, наукою, перебували на державній службі, працювали юристами, лікарями. Переважна більшість сучасних українських євреїв є нащадками одного із найчисельніших субетносів єврейського народу – ашкеназі. Зараз в Україні проживає приблизно 300 тисяч осіб з єврейським корінням. Дослідити історію та сучасність євреїв в Україні є надзвичайно актуальним у наші часи, коли внесок представників цієї спільноти в культуру і розвиток нашої Батьківщини визнається досить великим.

**Об’єктом дослідження** є відомості про розселення, побут і культуру євреїв як національного меншинства на території України.

**Предмет дослідження** – роль єврейського народу в історії України.

**Мета роботи** полягає в тому, щоб на основі доступної літератури дослідити роль єврейського народу в багатовіковій історії України.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких **завдань**:

1) охарактеризувати життя євреїв як національного меншинства на території України в стародавній період, у добу Середньовіччя та в нову добу;

2) дослідити положення та розвиток євреїв як національного меншинства в Україні в ХХІ столітті;

3) дослідити відомості про єврейські громади в Україні в новітній період;

4) визначити місце відродженої Анатевки як єврейського містечка (штетла) в сучасній історії України.

**Наукова новизна дослідження** полягає у висвітленні краєзнавчого аспекту історії євреїв на території України, а також – характеристики відродженої Анатевки як першого містечка-штетла в країні.

Робота складається з двох розділів, у яких розглядаються певні історичні періоди життя євреїв на території України та роль єврейського народу в історії нашої Батьківщини.

При вивченні історії євреїв у стародавній період було з’ясовано, що на теренах сучасної Україні єврейські громади з’явилися ще у I столітті. Їхня чисельність значно збільшилася за часів Київської Русі за рахунок переселенців з Візантії та Хозарського каганату.

Середньовічна історія єврейського народу на українських землях пов'язана з існуванням Хозарського каганату – держави, до складу якої з кінця VII до кінця ІХ або середини Х ст. входила практично вся територія сучасної Лівобережної України із Києвом та Кримом. Київ середини XI ст. був одним із найбільших європейських міст, яке суперничало з самим Константинополем. Про хозарсько-єврейську присутність у Києві свідчать літописні назви двох кварталів міста – «Козари» на Подолі та «Жидове» у Верхньому місті. Біля останнього була збудована брама – «Жидівські ворота» (неподалік від сучасної Львівської площі). Найдавнішим документом з відомостями про хозарсько-єврейську громаду Києва є «Київський лист», написаний у Х ст. на стародавньому івриті. За часів київського князя Володимира Мономаха євреїв було вигнано з Києва.

У нову добу, що почалася після монголо-татарського завоювання Криму та Київської Русі, економічна вага євреїв як посередників у торгівлі на тутешніх землях зросла, про це свідчать факти процвітання місцевих єврейських общин аж до татаро-литовської війни 1396 – 1399 рр. В цей період починає зростати кількість євреїв і на українських землях. Остання чверть IX – початок ХХ ст. позначилися хвилею єврейських погромів у Росії, викликаних політикою уряду Миколая ІІ. Більшість погромів була спровокована чорносотенцями при мовчазній підтримці з боку властей.

Новітня доба, за цим дослідженням, починається з Першої світової війни і закінчується періодом Незалежної України. Важливим етапом цього періоду для розвитку української історії є суперечливий період Другої світової війни, коли стала можливою страшна катастрофа єврейського народу – Голокост. А також період, коли у складі радянських партизанських з'єднань і загонів в Україні налічувалося близько 3 тисяч євреїв, 306 з яких були на командирських посадах різного рангу. Чимало євреїв служили й у лавах Української повстанської армії, причому не лише як медичний персонал, ремісники з виготовлення та ремонтування зброї, але і як рядові бійці.

Наслідки Другої світової війни виявилися для євреїв України непоправно тяжкими, особливо в демографічному плані. Культура штетлів – єврейських містечок, яка почала руйнуватися ще під час Першої світової війни, майже остаточно зникла. Ця культура почала відновлюватися тільки в Незалежній Україні.

Сьогодні в Україні діє приблизно 260 єврейських релігійних громад, більшість з яких – ортодоксальні. Діє 70 синагог, що є центрами об’єднання євреїв у громади. Вони, як і завжди, виконують три головні функції: це дім навчання, дім молитви і дім зібрання.

Відродженим єврейським штетлом сьогодні стала Анатевка – містечко, зведене за ініціативи головного рабина єврейської громади України і Києва Моше Реувена Асмана в зв'язку з необхідністю надання допомоги євреям, які втратили свої домівки через конфлікт на Донбасі 2014 року. Цей населений пункт, розташований у передмісті населеного пункту Білогородка Києво-Святошинського району на околицях села Гнатівка, є соціально-адаптаційним проектом. Тут зведені та заселені нові житлові будинки для біженців та київських сімей, які виявили бажання переїхати до містечка, будуються нові будинки для нових жителів, діють навчально-виховний комплекс, до якого входить школа «Міцва-613» і дитячий садок «Ган Зельда», синагога «Тегилат Ашем» – перше заново збудоване приміщення синагоги в Києві і області за останні 100 років. Працює реабілітаційно-медичний центр, обладнані дитячі та спортивний майданчики, будується відкритий басейн.

Анатевка стала першим з часів Другої світової війни штетлом на європейській землі. Цей унікальний проект є символом миру, добра і єднання всіх народів, як і знаменитий твір Шолом-Алейхема «Тев'є-молочар» з Гнатівки (Анатевки), що став світовим бестселером. Це місце являє особливий інтерес для історії єврейства, сюди приїжджають паломники з Ізраїлю, США та Європи, щоб побачити відродження єврейського містечка і долучитися до цієї благої справи.

Таким чином, **об’єктом** цього дослідження стали певні відомості про розселення, побут і культуру євреїв як національного меншинства на території України з VI ст. до сьогодення.

**Предметом** дослідження – роль єврейського народу в історії України цього періоду.

**Мета** роботи – дослідити роль єврейського народу в багатовіковій історії України на основі доступної літератури – досягнута.

Для реалізації поставленої мети вирішені наступні **завдання**:

1) надана стисла характеристика життя євреїв як національного меншинства на території України в стародавній період, у добу Середньовіччя та в нову добу;

2) досліджено матеріали про положення та розвиток євреїв як національного меншинства в Україні в новітню добу з 1914 року до сьогодення;

3) досліджено відомості про єврейські громади в незалежній Україні;

4) визначено місце відродженої Анатевки як єврейського містечка (штетла) в сучасній історії України.

**Наукову новизну** дослідження складають висвітлення краєзнавчого аспекту історії євреїв на території України та відомості про відроджену Анатевку як першого містечка-штетла в країні.

Дослідження історії та сучасності єврейської спільноти в Україні як такої, що зробила великий внесок в культуру і розвиток нашої Батьківщини, є **актуальним** і **значущим**.