**Всеукраїнський інтерактивний конкурс „МАН-Юніор Дослідник“**

**Номінація «Історик-Юніор»**

**Екскурсійний маршрут з елементами**

**власного дослідження**

 **Тема**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім’я та по батькові автора проекту**  | ***Тертична Таміла Валеріївна*** |
| **Місце проживання**  | ***с.Рибинське Волноваського району Донецької області*** |
| **Найменування навчального закладу**  | ***Рибинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області*** |
| **Клас** | ***9*** |
| **Прізвище, ім’я та по батькові керівника**   | ***Баган Ірина Володимирівна***  |
| **Посада керівника**  | ***вчитель історії*** |

**2021 р.**

**Актуальність вибраної теми**

 **Тема дослідження є актуальною і по сьогодення. Довгий час на узбіччі історії залишалися події депортаційних процесів повоєнних років як військово-політичні акції комуністичної влади та злочин проти українців.**

 **У 2021 році Україна відзначає 70-роковини трагедії депортації українців Бойківщини під назвою «Акція-51».**

 **Акція розпочалася 13 червня 1951 р. і тривала 126 днів.**

 **Раптова зміна місця мешкання і звичного оточення назавжди стала для населення стресом, лихом, горем і унеможливило повернення на батьківщину.**

 **Виселення з подальшим розселенням у східних та південних областях України, віддалених від місць колишнього мешкання, призвело до незворотної втрати багатьох елементів неповторної субетнічної культури.**

 **Зі смертю старших людей зникають образи, особливості ландшафту, побуту, які горянин століттями опоетизовували у своєму фольклорі. Відходять у небуття традиції, обряди, говірка мешканців західної Бойківщини, що за своєю архаїчністю та розмаїтістю є безцінним скарбом.**

**Саме тому актуальність обраної теми полягає в спробі об’єктивно, не заангажовано дослідити дії радянських керманичів та наслідки тодішніх рішень щодо переселення людей.**

  **Мета дослідження: дізнатися та задокументувати факти про депортацію західних українців, умови життя в місцях переселення, цікаві подробиці із життя департованих з Бойківщини, в наслідок проведеної «Акції -51», взявши за основу формат інтерв’ю з нащадками тієї епохи.**

**Респонденти: Шевчик Михайло Іванович (1949 р.н.), Приходько (Шевчик) Наталія Іванівна (1951 р.н.), Цуріна (Шевчик) Поліна Іванівна (1955 р.н.)**

 **Завдання**

* відновити історичні події на прикладі спогадів сім’ї Шевчик;
* зібрати інформацію про маловідому сторінку історії депортації у 1951 р.;
* з’ясувати, як адаптувалися люди в суспільстві протилежної ментальності;
* вшанувати культурну спадщину депортованих українців.

**Об’єкт дослідження:** депортація західних українців Бойківщини.

**Предмет дослідження:**  спогади нащадків депортованих з Бойківщини у 1951 р.

**Хронологічні межі:** **1951-2021рр.**

**В матеріалах використані:**

* **Загальні відомості про депортаційні події названі «Акція -51»;**
* **карта руху депортації мешканців с. Рябе Дрогобицької області на схід України у 1951 р. до с. Краснівка Донецької області;**
* **карта обміну територіями між РСРС та Польщею у 1951 р.;**
* **історія с. Рябе Дрогобицької області;**
* **фото переселенців Шевчик І.Ю. (1920 р.н.), Шевчик К.Ф. (1921 р. н.);**
* **архівна довідка про переселення ( Львівський державний архів);**
* **спогади нащадків переселенців: Шевчик М.І, Приходько (Шевчик) Н.І., Цуріної (Шевчик) П.І.**
* **фото з власних альбомів переселенців;**
* **сучасні фото с. Сонячне (Краснівка);**
* **спогади жителів с. Краснівка (Сонячне) про переселенців;**
* **матеріали з відзначення 69-річчя з дня переселення людей, внаслідок обміну територій між Радянським союзом та Польщею.**

**Висновки**

* Працюючи над темою, передовсім хотіли представити не лише картину виселення і її наслідки, але й погляди нащадків переселенців на те, як вони оцінюють подію, що 70 років тому докорінно змінила їхнє життя.
* Переселення жителів Дрогобиччини у 1951 році обернулося для них великою трагедією. Людей зривали зі своїх споконвічних, обжитих місць і вивозили в несприятливі для горян спекотні райони південно-східних областей.
* Більшість людей залишалася вкрай незадоволеною переселенням. Вони висловлювали обурення, впадали у відчай. Після усвідомлення невідворотності виселення, люди не полишали надії, що ще повернуться в рідні села. Спогади свідчать, що ця думка була чи не єдиною, яка ще могла підбадьорити.
* Не менш вражаючою є бездушність і черствість у ставленні до людей, яка прослідковується в усьому комплексі депортаційних заходів.
* Незважаючи на всі тяготи , переселенцям вдалося адаптуватися в нових умовах, виховати дітей. З часом чужа земля стала рідною, але на сході країни вони залишаються «западенці», а на заході - «москалі». *Так і живуть вже 70 років на рідній чужині…*