Тези творчої роботи

на тему: «Екскурсійний маршрут «Декомунізація Дніпропетровщини»

Автор: Козій Іван Сергійович

Назва закладу освіти: КЗО «Циганівська ЗШ І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради»

Клас: 7

Назва територіального відділення МАНУ: Дніпропетровське відділення Малої академії наук

Назва населеного пункту: с. Луб’янка, Синельниківський район, Дніпропетровська область.

Керівник проекту: Крат Василь Васильович, вчитель історії та правознавства

Актуальність дослідження полягає в тому, що з моменту початку в Україні процесу декомунізації минуло 6 років. За цей час ущухла суспільна напруга навколо дискусійних питань декомунізації, тлумачення основних норм закону. Тому автор спробував узагальнити набутий досвід та підсумувати результати декомунізаційних процесів на Дніпропетровщині.

Метою дослідження є аналіз стану процесу декомунізації на сучасному етапі історії України. Крім того, завданням роботи є дослідження декомунізації на території Дніпропетровщини загалом, та Синельниківщини – зокрема.

Об’єкт дослідження: найбільш значимі пам’ятки радянських часів на території Дніпропетровщини, що зазнали декомунізації.

Предмет дослідження: процес декомунізації на території Дніпропетровщини.

У ході дослідження було з’ясовано, що ухвалений 9 квітня 2015 року Верховною Радою України «декомунізаційний пакет» законів, у яких ідеться про визнання державою борців за незалежність України у ХХ столітті, відкриття архівів радянських репресивних органів, засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів та увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, спричинив широкий суспільний резонанс та став основою процесу декомунізації як історичного явища.

Декомунізація відбувалася за своєрідним «Календарем декомунізації», розробленим Українським інститутом національної пам’яті. Він став певною покроковою схемою, де відзначено, що і коли потрібно перейменувати або демонтувати.

Шляхом візуальних спостережень та дослідження фотоджерел стає зрозуміло, що найбільш поширеними засобами декомунізації на Дніпропетровщині стали: демонтаж пам’ятників радянських діячів, перейменування населених пунктів, вулиць, тощо.

Розглянувши досліджувану проблему, автор дійшов таких висновків:

* Хоча процес декомунізації в українському суспільстві сприймався неоднозначно, станом на сьогодні можна стверджувати, що він майже завершений.
* Декомунізація Дніпропетровщини відбувалася досить інтенсивно. Найяскравішими свідченнями цього є зупинки на екскурсійному маршруті «Декомунізація Дніпропетровщини»:
* у м. Дніпро: демонтаж пам’ятника Г.Петровському та зміна назви міста з Дніпропетровська на Дніпро;
* у м. Синельникове: демонтаж пам’ятника В.Леніна
* у с. Луб’янка: перейменування головних вулиць: з Леніна на Центральну, з Калініна – на Лесі Українки.
* Однак, повному завершенню процесу декомунізації нашого краю заважає те, що у назві «Дніпропетровська область» продовжує зберігатися ім’я представника комуністичного режиму Г.Петровського.