**Міністерство освіти і науки України**

**Національний центр "Мала академія наук України"**

**Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-Юніор Дослідник**

**Номінація "Історія, 2024 р."**

**ТЕЗИ**Науково-дослідницького проекту **"Тернопіль, якого уже немає (зі спогадів моєї прабабці Ірусі Саїк)."**

**Автор проекту:** Арутюнова Валерія Андріївна, учениця 8-В класу ТСШ I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, Тернопільське відділення МАНУ.

**Науковий керівник:** Курилович Галина Володимирівна, вчитель історії ТСШ I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

**Мета дослідження:**

1) На основі історичних джерел і спогадів моєї прабабусі дослідити пам'ятні місця Тернополя у передвоєнний, воєнний і повоєнний періоди;

2) З'ясувати особливості життя та побуту мешканців міста у даний період;

3) Проаналізувати ті зміни, які відбулися після приходу більшовицької влади та подій ІІ світової війни.

**Об'єкт дослідження** - встановити історичні пам'ятки Тернополя, яких уже немає, які були знищені війною і московською владою

**Актуальність теми**. Історичні пам'ятки - це не лише скарбниця культурних скарбів, а й пам'ятник нашій вірі в майбутнє. Вони нагадують нам про те, що наше сьогодення – це майбутнє минулого, і кожен камінь, кожне розмальоване вікно дарує нам можливість побачити світ очима тих, хто тут був до нас. Без минулого немає майбутнього…

**Хронологічні рамки**: дослідження охоплюють період 30 – 50 років ХХ століття.
**Для досягнення мети були поставлені такі завдання**:

1) З’ясувати, які об’єкти були втрачені.

2) Дослідити описи цих пам’яток.

3)Знайти унікальні світлини обʼєктів, які описуються.
 На жаль, міста, як і люди, зникають з лиця землі. Але старовинний Тернопіль залишився жити у численних спогадах, одним з яких є спогади моєї прабабусі.

Я запрошую Вас у хвилюючу мандрівку старовинним Тернополем, саме тим містом, від якого залишилися тільки контури й поодинокі будівлі.

 Тернопіль з'явився на світ 15 квітня 1540 року і належав Польщі. В архітектурному плані сформувалося за бабці Австрії, але внаслідок двох світових воєн втратило чимало принад та було, практично, цілковито зруйноване. Тернопіль — студентська столиця України, місто фонтанів, у якому розташована найбільша у Європі штучна водойма (тернопільський став ).
**Вирушаємо у нашу подорож:**

**1) Церква Воздвиження Чесного Хреста,** або, як її називають тернополяни, Надставна церква. Це – найдревніший храм Тернополя, здавна оповитий легендами.

**2) Тернопільський Поділ** заселяли люди різних національностей і занять, але переважно це були євреї - тому саме тут була старовинна синагога. У її архітектурі відчувалась витонченість. Ззовні вона була строга, тільки зверху фасаду око милувала аркада.

Під час німецької окупації Тернополя стару синагогу спалили і зруйнували.
**3) Cтарий Ринок** — частина міста, від якої у наші дні залишилася тільки назва вулиці у Центрі. Тернопільський ринок був майже ровесником міста. У центрі ринку тривалий час стояла ратуша.

У післявоєнні роки старий Ринок, як пам'ятка історії, потребував реконстукції і реставрації. Але, коли реконструйовували центральну частину міста, на історію не зважали. Ринок ліквідували і забудували. Про нього тепер нагадує лише назва вулиці Старий Ринок.

**4) Парафіяльний костел,** що знаходився на розі Руської і Міцкевича - величезна і витончена споруда у неоготичному стилі, яка вражала своєю красою і довершеністю. Під час Другої світової війни він зазнав ушкоджень через бомбардування. Тому радянська влада вирішила його демонтувати. На місці Парафіяльного костелу побудували ЦУМ. Тернопіль назавжди втратив найвеличнішу окрасу.

**5) Хочу помандрувати з Вами центральними вуличками і скверами .**

Незважаючи на плин часу, колишня **вулиця Адама Міцкевича,** яку в народі називали «Панською», була і є одним з улюблених місць прогулянок.
**Вуличний годинник** був встановлений на перехресті вулиць Міцкевича і 3-го Мая. Біля годинника тернополяни полюбляли призначати зустрічі та побачення.

Після німецько-радянської війни годинник був зруйнований радянською владою.
Копію Тернопільського годинника відновили у 2014 році.

Наступна наша зупинка - **готель «Подільський»**, який був однією з візиток Тернополя. Його охоче фотографували для численних поштових листівок, які розходилися цілим світом. Завдяки цьому колишній вигляд готелю зберегли до наших днів.

**6) Вулиця 3-го Мая** славилась кавʼярнями, крамницями, книгарнями, салонами одягу та фотоательє. На розі 3-го Мая і Міцкевича містилась одна з найдавніших кавʼярень Тернополя «Віденська».
 **7) Пасаж Адлера…** Щоденно через пасаж поспішала на навчання молодь: це була найкоротша дорога до гімназії.

Пролетіли роки, майже все змінилось, але й сьогодні Пасаж Адлера нагадує нам минуле Тернополя як його свідок і хранитель.

**8) Домініканський костел** побудовано з тесаного каменю в стилі бароко, оздоблено різьбою та камʼяними статуями. За своїм характером храм був оборонною спорудою. Костел зазнав шкоди під час приходу Червоної армії у 1939 році.
У 1989 році костел відреставрували, і він знову почав використовуватись за призначенням. **9) Єзуїтський костел** - це був найменший костел у Тернополі, а тому, напевно, найзатишніший.
Під час бомбардувань міста у 1941 році костел уцілів. Але нова влада вежу і дзвіницю знесла, а в будівлі розмістили швейну фабрику…

Наша подорож добігла до кінця і можемо зробити наступні висновки.
Берегти історичні пам'ятки – значить зберігати живий зв'язок з минулим, зберігати нашу спадщину для майбутніх поколінь. Вони є невичерпним джерелом знань для наступних поколінь.

І на завершення своєї роботи хотіла б поділитися своєю ідеєю : створити сучасний, електронний музей. Через нього зможуть пройти покоління тернополян.