**Тема проєкту:** «Короткий екскурсійний маршрут із елементами власного дослідження на місцевому матеріалі»

**Декомунізація в Маріуполі: вулицями Центрального району**

**Автор проєкту: Качан Віктор,** здобувач освіти ІІ курсу (10 клас) Маріупольського вищого металургійного професійного училища;

**Науковий керівник:** Пандазі Анастасія Володимирівна, викладач історії у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі.

**Актуальність** полягає у відновленні самоідентифікації населення, відходом українського населення від заангажованого радянського буття. З проведенням «декомунізаційних» заходів Україна відкрила для себе нову сторінку в історії і відійшла від комуністичних поглядів. **Метою** даного проєкту є ознайомити з історією рідного міста після декомунізації, поглибити і розширити ці знання. Для досягнення мети нами були поставлені такі **завдання**: на прикладі найбільшого району (Центрального) м. Маріуполя показати результати політики; підготовлення автобусної екскурсії вулицями Центрального району на основі власного дослідження. **Об’єктом роботи** є м. Маріуполь. **Предметом дослідження** є історія вулиць Центрального району після декомунізації. **Практичне значення** роботи полягає у тому, що матеріали роботи можуть бути використані для проведення виховних заходів, круглих столів, конференцій та стануть в нагоді всім, хто цікавиться історією міста. **Новизна роботи** полягає у тому, що вперше було охарактеризовано історію вулиць міста після 2015 року. **Теоретична частина.** Декомунізація в Україні була проведена після ухвалення низки законів, які були прийняті Верховною Радою України, і їх опублікування 21 травня 2015 р. Метою такої реформи було очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід від радянського минулого та його переосмислення. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» зазначає те, що слід змінити назви адміністративного поділу, пов’язані з комуністичною партією та вищими партійними керівниками СРСР. По всій Україні розпочались масові перейменування областей, вулиць; «падіння» Леніна, зокрема і в Маріуполі. Відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 28.01.2016 № 7/4-39 «Про перейменування об’єктів» було прийнято рішення перейменувати у Маріуполі міські райони, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі та інші об’єкти топоніміки, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Як ми знаємо, у липні 1932 р. з’явилась нова область – Сталінська (з 1961 р. – Донецька). Маріуполь увійшов до складу новоутвореної адміністративно-територіальної одиниці. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 22 червня 1939 року в Маріуполі були затверджені: існуюча на той час Портовська райрада, утворені Орджонікідзевський і Молотовський міські районні ради. Указом Верховної Ради України від 27 червня 1940 р. у Маріуполі був затверджений Іллічівський райвиконком. Постановою Ради міністрів СРСР від 22 жовтня 1948 року місто Маріуполь, де народився А.А. Жданов, був перейменований у місто Жданов. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 жовтня 1957 р. Молотовський район міста Жданова перейменований в Жовтневий. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 16 березня 1967 році був створений у місті Приморський район за рахунок частини території Жовтневого району. Постановою Ради міністрів СРСР від 13 січня 1989 № 46 місту Жданову повернуто колишнє найменування – Маріуполь. Отже, з 1967 року місто було поділено на чотири райони: Іллічівський, Орджонікідзевський, Жовтневий та Приморський. Наша автобусна екскурсія присвячена Центральному (Жовтневому) району, оскільки він є найбільш масштабним районом міста за чисельністю населення. Розпочнемо з того, що до 28 січня 2016 р. цей район називався Жовтневим (назва присвячена Жовтневій революції 1917 р.), після декомунізації отримав назву Центральний (у ньому розташовані найважливіші адміністративні, культурні споруди). Наш маршрут екскурсії розпочинається від ТРЦ «Порт Сіті», який розташований на Запорізькому шосе (до декомунізації – Володарське шосе). Ця назва свідчить про те, що ця дорога веде до Запорізької області (а за 25 км від міста знаходиться Нікольське (раніше Володарське). Рушаючи далі, ми потрапляємо на 23 мікрорайон, який складається з вулиці Михайла Грушевського (історик, голова УЦР) (раніше вул. 60 років СРСР, назва дана з нагоди відзначення 60-ї річниці утворення СРСР), вул. Пилипа Орлика (раніше – Урицького, на честь революційного і політичного діяча часів революції) - на честь гетьмана Війська Запорозького у вигнанні (1710–1742). Їдучи по проспекту Будівельників, ми минаємо вул. Лібкнехта, що перейменовано на Митрополитську. Ця вулиця отримала, на перший погляд, незвичайну назву з тієї причини, що стояв на ній будинок Митрополита Ігнатія – одного із засновників Маріуполя. Ми звертаємо на проспект Миру (за 140 років назва проспекту змінювалась 6 разів, у 2016 році змінено з проспекту Леніна на діючу назву сьогодні) і відвідуємо площу Свободи, на якій був розміщений пам’ятник князю Святославу замість поваленого у 2014 році пам’ятника Леніну. Відповідно до рішення Маріупольської міської ради від 27.09.2017 № 7/21-1887 було прийнято включити площу Свободи (стара назва площа Леніна, яка знаходиться на перехресті проспекту Миру і проспекту Будівельників) до об’єктів для перейменування. У 2020 році було проведено реконструкцію площі, нині тут над самою площею парять 25 білих голубів з підсвічуванням. Вони уособлюють 24 області та АР Крим та мирне небо над Україною. На площі є траурний меморіал, який присвячений всім військовослужбовцям, що загинули, захищаючи Маріуполь і Україну. Завершує експозицію арочна конструкція – Дзвін миру. Це також символ благополуччя і дружби. Екскурсію Центральним районом можна продовжувати годинами, оскільки район багатий своєю історію, культурою, але ми завершимо нотою миру, дружби і спокійного життя у незалежній Україні. **Висновки.** Мета нашої роботи досягнута, завдання виконані. Ми провели самостійний збір фотографій будинків, де збереглися таблички зі старими назвами вулиць і інформації. Звичайно, не всі об’єкти були досліджені, але ми можемо сказати, що декомунізація посприяла відродженню нації та історичної свідомості у маріупольського населення. На основі вивченого матеріалу:

* розроблено короткий екскурсійний маршрут, починаючи із в’їзду у місто зі сторони Запорозької області і до символу міста «Площа свободи»;
* підготовлено екскурсійну карту з позначенням автобусного маршруту.