|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ігор**  **(912-945)** | **Олег**  **(882-912)** | **Аскольд**  **(до 860–882)** |
| ***Володимир***  ***Великий***  ***(Красне сонечко)***  **(980—1015)** | **Святослав**  **Хоробрий**  **(964—972)** | **Ольга**  **(945—964 )** |
| **Ярослав**  **Осмомисл**  **(1153-1187)** | ***Володимир***  ***Мономах***  **1113—1125** | **Ярослав**  **Мудрий**  **(1019—1054)** |
| 860 р здійснив вдалий похід на Візантію  прийняв титул кагана, щоб прирівняти Київську Русь до могутньої держави того часу - Хозарського каганату  Аскольд прийняв християнство і здійснив перше хрещення Русі, яке тор-кнулося лише верхівки суспільства | 882 р. вбив Аскольда (Діра) і став княжити у Києві  узяв собі титул князя руського  до нас дійшла легенда про смерт Олега від укусу змії, яка виповзла з черепа його бойового коня  Відновив язичницькии культ-віщий  приєднав кривичів, сіверян, радимичів, древлян, дулібів, тиверців  907 р. Здійснив вдалий похід проти Візантії-прибив свій щит на воротах  911 р.договір з Візантією, який складався з 15 статей | приєднав древлян  Приєднав територію уличів та тиверців між Дністром та Дунаєм  945р. Під чяс спроби вдруге зібрати данину з древлян був ними вбитий-прив'язали до двох молодих дерев, що росли поруч, і відпустили  941р. Похід на Константинополь, флот був спалений "грецьким вогнем«  944 р. Невдалий похід проти Візантії-руські-купці позбавлялися права безмитної торгівлі  У 913 і 943 роках Ігор здійснив два походи у Закавказзя |
| Помста деревлянам (спалення Іскоростеня) Упорядкування збору данини: У Києві було збудовано нову князівську резиденцію з «теремом кам’яним», дерев’яну християнську церкву  **946** р.візит до Константинополя, де прийняла хрещення під ім’ям Олени.  Укладення договору з Візантією з імператором Константином VII Багрянородним  **959** р. надіслала послів до німецького імператора Оттона I з проханням направити єпископа для хрещення Русі.  Місія ченця Адальберта, що діяла на Русі в 961—962 рр., завершилася провалом | Призначення своїх синів намісниками в Києві-Ярополк, Овручі-Олег й Новгороді-Володимир.  Прибічник язичництва, руйнував християнські храми.  964р.Приєднання племен в’ятичів (межиріччя Оки та Волги).  968р. Розгром Волзької Булгарії та Хозарського каганату, підкорення племен ясів і касогів (Північний Кавказ)  Здійснення двох походів на Дунайську Болгарію  971 р.битви під Доростолом  Мав план перенесення столиці до болгарського міста Переяславця  972р. Загинув від рук печенігів, найнятих Візантією-хан Куря.  «Іду на вас», «Мертві сорому не ймуть»  Чужого шукаючи –своє загубив | ***Адміністративної реформи-*передачі земель, своїм синам, вірним великокнязівським посадникам і найближчим боярам**  **Формуванні боєздатного відданого князю війська з дружинників-слов’ян, а не з варягів, побудова зміївих вал**  ***980 р.* — невдала спроба модернізувати язичництво**  ***988 р.* — прийняття Володимиром хрещення за православним обрядом і запровадження християнства на Русі.**  **Відкриття перших шкіл**  **Укріплена фортеця —«місто Володимира», церква Пресвятої Богородиці (Десятинна)**  **Початок карбування золотих і срібних монет (срібники і златники)**  **Укладення династичних шлюбів** |
| **повертає Києву**[**Червенські міста**](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0)**. Приєднавши землі угрофінських племен (чудь, водь, жора). Князь розширив кордони своєї держави до Фінської затоки і заснував на завойованих землях місто Юр’їв**  **Створив перше писане зведення законів Київської Русі, що одержало назву «Найдавніша правда» або «Правда Ярослава»**  **Розгром печенігів і їх відхід на захід**  **Розвиток «шлюбної дипломатії» - тесть Європи**  **Обрання нового митрополіта Іларіона зборами руських єпископів** | Онук візантійського імператора Константина Мономаха та Ярослава Мудрого  Був запрошений киянами на князювання  Вніс зміни до «Правди Ярославичів» - Устав Володимира  Постійно влаштовував походи проти половців 83 походи  Дружина Гіта – англійська принцеса  Автор «Повчання дітям» | **Володів 8-ма мовами**  **На горі Крилос – Успенський собор**  **Був одружений з дочкою суздальського князя Юрія Довгорукого – Ольгою**  **Створено Галицько-Волинський літопис**  **«Слово о полку Ігоревім »**  **Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори Угорські своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу,зачинивши ворота на Дунаї……»** |
| **Іконописець**  **Алімпій** | **митрополит**  **Іларіон** | **Літописець**  **Нестор** |
| **Лев Данилович**  **(1264-1301)** | **Князь Данило Романович**  **1237-1264** | **Роман Мстиславич-правління на Волині (а з 1199 — і в Галичині до -1205)** |
| **Ольгерд** | **Юрій ІІ Болеслав**  **(1323-1340)** | **Юрій І Львович**  **(1301-1308)** |
| видатний письменник і літописець, засновник давньоруської історіографії. 1074-1078 був ієродияконом Києво-Печерського монастиря. Н. — автор творів «Читання про життя і загублення ... Бориса і Гліба», «Житіє Феодосія, ігумена Печерського» (бл. 1091), «Повість минулих літ» (бл. 1113, перша редакція, використав матеріали своїх попередників). В Україні день Нестора (9 листопада) є Днем укр. писемності. | церк. діяч і письменник, оратор. Перший митрополит з руських (1051), даних про перебування на митрополичому престолі після 1054 немає. І. — автор видатного твору «Слово про закон і благодать» (між 1037 і 1050). Був прихильником політ, і культ, самостійності Київської держави. | іконописець, мозаїст, чернець Києво-  Печерського монастиря. Навчався у візантійських майстрів. Брав участь у розписі Успенського собору (нині у  Києво-Печерській лаврі). Існує припущення, що А. виконував мозаїчні роботи для Михайлівського Золотовер-  хого собору в Києві. Малював ікони, які не збереглися до наших днів.  *«Дуже добре він умів ікони писати; цього ж уміння захотів він навчитися не ради багатства, але для Бога робив. А робив він, скільки треба було, всім, ігуменові та брати писав ікони і нічого за це не брав.»* |
| **Літописець називав «царем,самодержцем всієї Русі»**  **Боротьба з боярською опозицією: «Не погнітивши бджіл не їстимеш меду»**  **1203 рік під владу Романа перейшов Київ**  **1204 р. Папа римський Інокентій III запропонував коронувати Романа в обмін на згоду прийняти католицизм**  **Заснування міста Холм.**  **1205 р. – в бою біля м. Завихвост (Польща) загинув.**  **Самодержець Русі**  **«Одолів всі поганські народи мудрістю розуму,дотримуючись заповідей Божих. Адже він кидався на поганих, як той лев, сердитий був як рись, переходив землю їх як той орел,а хоробрий був як тур, бо ревно наслідував свого предка Мономаха»** | 1238-розгромив німецьких рицарів хрестоносців під Дорогочином  *1240 р.* — оволодіння Києвом, доручення управляти містом воєводі Дмитру  *1245 р.* — *Ярославська битва*, у якій Данило Галицький переміг об’єднані сили поляків, угорців і галицьких бояр, що прагнули повернути Галичину  *1245 – 1246 р.* Візит Данила Галицького до Золотої Орди з метою отримання ярлика на управління  1254 р. — військовий похід Данила Галицького проти монголо-татар, у результаті якого хан Куремса зазнав поразки  1256-заснував м. Львів на честь сина Лева  1253 рік від папи Римського Інокентія IV отримав королівську корону | повернув Мукачево  правив у Галичині.  Приєднав Закарпатську Русь і люблінські землі  Підтримував дипломатичні відносини з Німецьким орденом, Угорщиною, Чехією, Польщею, Литвою.  Переніс столицю з Холма до Львова. |
| Розширює кордони держави до Дністра та Бугу  Прийняв титул короля Русі і князь Володимирії  Столиця - Володимир-Волинський (переніс із Львова)  Уклав союз з Мазовецьким князем Казимиром Куявським  1303 утворення окремої Галицької церковної митрополії | Племінник Андрія та Лева  Обмежував владу бояр  Урегульовував відносини між: Золотою Ордою, Литвою, Тевтонським орденом.  Отруєний боярами-припинення династії Романовичів.  *Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, …став розмножати число латинників і їх віру, …принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів* | литовський держ. діяч. Син Гедиміна. Вел. Князь Литовський (1345-1377). Правив разом зі своїм молодшим братом Кейстутом. Вів б-бу з Московським князівством. Золотою Ордою, Польщею, Тевтонським орденом. О. Г. відвоював у татар Чернігово-Сіверську землю (бл. 1355-1356), Київщину, Поділля, Переяславщину (1362-1363, після битви на р. Сині Води). У Києві посадив князювати свого сина Володимира Ольгердовича.Приєднано найбільше УКр.земель  За його правління укр. (руська) мова стала офіційною мовою Вел. князівства Литовського |
| **Хаджі-Гірей** | **Свидриґайло Ольґердович**  **(1430—1440 рр.)** | **Вітовт**  **(1392—1430 рр.)** |
| **Князь К.-В. Острозький**  **(1526—1608)** | **Юрій Дрогобич**  Котермак | **Костянтин Іванович Острозький**  **(1460 — 11 вересня 1530)** |
| **Іван Федоров** | **Герасим Смотрицький** | **Дмитро**  **«Байда» Іванович Вишневе́цький** |
| Визнав себе васалом польського короля, проте одноосібно володарював у Великому князівстві Литовському  Ліквідував найбільші удільні князівства (Київське, Новгород-Сіверське,Подільське)  Зазнав поразки від татар на річці Ворсклі (1399 р.)  Був змушений відновити Кревську унію  Перетворив Литву на централізувану державу  Став одним із переможців у Ґрюнвальдській битві | Син Ольгерда Гедиміновича, молодший брат Ягайла. Після см. Витовта проголошений вел. князем литовським (1430-1432). Усунений внаслідок змови литовської та польської шляхти на чолі з Сигізмундом Кейстутовичем. С. вів тривалу б-бу за владу, в якій його підтримували укр. князі (за твердженням літописця посадили С. на «велике княжіння Руське»). 1435 зазнав поразки у битві під Вількомиром (нині Укмерге, Литва). 1440 отримав у володіння Волинь, зберігшії титул вел. князя. | кримськотатарський політ., держ. і військ, діяч. Родоначальник династії Гіреїв, засновник Кримського ханства (1449, за допомогою польського короля і вел. князя литовського Казимира IV Ягеллончика проголосив незалежність від Золотої Орди). У зовнішній політиці Х.-Г. Орієнтувався на Польщу |
| воєначальник, державний діяч Великого Князівства Литовського. Волинський князь  став одним із найвидатніших полководців XVI століття. Сучасники порівнювали його зі стратеґами античності — провів 35 битв, програв 2; брав участь в успішних компаніях проти татар, Московської Держави. У битві над Ведрошею 14 липня 1500 р. русько-литовсько-польське військо під керівництвом зазнало поразки від московського війська, сам потрапив у полон.  8 вересня 1514 року в битві під Оршою військо розбило московське військо кількістю 80 000 воїнів | видатний учений свого часу. Навчався у Краківському ун-ті, з 1488 — проф. медицини й астрономії у ньому (серед студентів був М. Коперник). Перший з відомих докторів медицини.  1483 у Римі вийшла книга Д. «Прогностична оцінка 1483 року» — перший друкований твір українця, виданий за кордоном. | був фактичним господарем українського прикордоння або «некоронованим королем Русі»  Висувався претендентом на польську корону після смерті Сигізмунда II Августа (1572 р.) і московський престол після смерті царя Федора Івановича  Не підтримав укладення Люблінської унії.  1581 р. на кошти князя було видано перший текст Біблії (Острозька Біблія) церковнослов’янською мовою Щороку прибутки князя (10 млн золотих) складали два річні бюджети Речі Посполитої |
| Власник маєтків у містечку Вишнівець Крем'янецького повіту. Збудований ним замок на острові Мала Хортиця вважається прототипом Запорозької Січі. За наказом султана Сулеймана — чоловіка Роксолани — Д. Вишневецького, двох його товаришів (зокрема, коменданта Хотинської фортеці, (родича «Байди») Івана (Яна) П'ясецького було страчено (скинуто на гак), рядових козаків відправлено на галери | 1576 на запрошення князя К.-В. Острозького С. переїхав  до Острога, де з 1580 став першим ректором Острозької академії. Разом з І. Федоровим готував видання  Острозької Біблії 1581 (передмова, гол. перекладач і редактор) і «Буквар» 1578. С. — автор першої друкованої  пам'ятки укр. полемічної л-ри «Ключ царства небесного...» і трактату «Календар римський новий» | друкар і книговидавець. У 50-х рр.  XVI ст. працював, імовірно, в московській т. зв. анонімній друкарні, згодом держ., де видав «Апостол» (1564) і  «Часовник» (1565). Ф. 1569-1570 видав дві книги у Заблудові (тепер Польща). Останні роки життя працював в  Україні: 1572-1575 і 1583 — у Львові, 1575-1576 — у Дермані (нині Рівненська обл.), 1577-1582 — в Острозі. Ф.  видав «Апостол» (1573-1574), «Буквар» (1574), «Книгу Нового Завіту» і покажчик до неї (1580), «Хронологію»  А. Римші (1581), Острозьку Біблію (1581) |
| **Йов**  **Борецький** | **Іпатій Потій** | **Петро́ Ко́нонович Конаше́вич-Сагайда́чний** |
| **Іван**  **Богун** | **Богда́н**  **(Зино́вій-Богда́н)**  **Миха́йлович Хмельни́цький**  **27 грудня 1595 - 27 липня** [**1657**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1657)**)** | **Петро Могила** |
| **Павло́ Тете́ря, (Тетеренко)** | **Іва́н Виго́вський**  **(бл.**[**1608**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1608)**—**[**27 березня**](https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F)[**1664**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1664)) | **Тиміш**  **Хмельницький** |
| український полководець та політичний діяч, гетьман [реєстрового козацтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE), [кошовий отаман Запорізької Січі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8)[[4][5]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9). Організатор успішних походів запорозьких козаків проти [Кримського ханства](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), [Османської імперії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) та [Московського царства](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). [Меценат](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82) [православних братств](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) та опікун братських шкіл  1616 Кафа, 1620 сприяв висвяченю митрополита Іова Борецького,1621 Хотинська битва | визначний церк. діяч, письменник. Закінчив Краківський ун-т. З 1593 — володимиро-берестейський єпископ. П. був приятелем К. Острозького. Один з організаторів Берестейської унії 1596. Після см. М. Рогози став греко-католицьким митрополитом Київським і Галицьким (1599-1613). П. — автор низки полемічних творів «Унія...»  (1596), «Календар римський новий» (1596), «Оборона собору Флорентійського» (1603), листів до князя К. Острозького | ректор Львівської братської школи. Б. був 1615 одним із засновників Київської братської школи, згодом її рек-  тор (1615-1618). 1620-1631 — київський православний митрополит. Б. — автор полемічних творів на захист  православ'я: «Протестація» (1621), «Юстифікація» (1622). 1628-1629 робив спроби примирити укр. православну  і греко-католицьку церкву |
| закінчив Львівську братську школу, вивчав теологію у Паризькому ун-ті. Брав участь  у Хотинській війні 1620-21. Під впливом Й. Борецького М. 1625 прийняв чернецтво. 1627 обраний  архімандритом Києво-ГІечерської лаври, 1632 (за ін. відомостями 1633) — митрополитом Київським. Добився  від короля Владислава IV визнання УПЦ («Статті для заспокоєння руського народу»). М. 1631 відкрив лаврську  школу, яка 1632 була поєднана з братською і 1633 отримала назву Києво-Могилянська колегія (з 1701 — Києво-  Могилянська академія). Реставрував Софійський собор і будинки Києво-Печерського монастиря. М. був мецена-  том письменників і художників. Автор ряду богословських творів «Служебник» (1629, 1639), «Хрест Христа  Спасителя» (1632), «Анфологіон» (1636), «Свлогіон» («Требник | український військовий, політичний та державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), очільник [Гетьманату](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ([1648](https://uk.wikipedia.org/wiki/1648)–[1657](https://uk.wikipedia.org/wiki/1657)). Керівник [Хмельниччини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) — повстання проти зловживань коронної [шляхти](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0) в [Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0), котре переросло у загальну, очолену [козацтвом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8), визвольну війну проти [Речі Посполитої](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0). Перший з козацьких ватажків, котрому офіційно було надано титул гетьмана[[3]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9). Намагався розбудувати незалежну українську державу, укладаючи протягом свого правління союзи з [Кримським ханатом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) та [Московським царством](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F). | видатний військ, і держ. діяч, полководець. Учасник визв. змагань 1637-1638. Б. брав участь у всіх гол. Битвах нац.-визв. війни укр. народу під проводом Богдана Хмельницького, особливо відзначився у битві під Берестечком, де як наказний гетьман зумів вивести значну частину укр. війська з оточення. У січні 1654 відмовився присягати московському цареві. Б. був полковником подільським, капьницьким (вінницьким) і паволоцьким. 1655 керував героїчною обороною Умані. Полковник непохитно стояв на позиціях укр. державності, був противником промосковської і пропольської орієнтації. 1658 брав активну участь у придушенні заколоту Барабаша —Пушкаря. |
| політ, і військ, діяч. Старший син Б. Хмельницького. З 1648 був чи-  гиринським сотником,брав участь у Зборівській, Берестецькій, Батозькій битвах. Після здобуття укр. військами  столиці Молдавського князівства Ясс для зміцнення союзу двох держав X. одружився з дочкою В. Лупула —  Розандою. 1653 пішов на допомогу своєму тестеві, проти якого виступили Трансільванія і Волощина. Смертель-  но поранений при обороні Сучави | [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), голова [козацької держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) у [Наддніпрянській Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1657](https://uk.wikipedia.org/wiki/1657)-[1659](https://uk.wikipedia.org/wiki/1659))  Гадяцький договір, придушення повстання Пушкаря і Барабаша  Конотопська битва | [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) [дипломат](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82), військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), голова [козацької держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) [Правобережної України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1663](https://uk.wikipedia.org/wiki/1663)–[1665](https://uk.wikipedia.org/wiki/1665)). До [1648](https://uk.wikipedia.org/wiki/1648) року був писарем ґродського суду у [Володимирі-Волинському](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9), [1649](https://uk.wikipedia.org/wiki/1649) — [Переяславського полку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA), із [1653](https://uk.wikipedia.org/wiki/1653) — [переяславський полковник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA). Був у складі українського посольства в [Москві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) у березні [1654](https://uk.wikipedia.org/wiki/1654) року для оформлення [Переяславської угоди](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0). Ставши [гетьманом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD), проводив політику на відрив [України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) від [Московії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F). |
| **Іва́н Сірко́**  **(**[**1610**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1610)**) — †**[**1680**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1680)**)** | **Іва́н Брюхове́цький**  **(**[**1623**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1623)**— †**[**17 червня**](https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F)[**1668**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1668) | **Петро́ Дороше́нко**  **(**[**1627**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1627)**—**[**19 листопада**](https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0)[**1698**](https://uk.wikipedia.org/wiki/1698)**)** |
| **Іва́н**  **Самойло́вич** | **Дем'я́н**  **Гна́тович Многогрі́шний** | **Ю́рій**  **Хмельни́цький** |
| **Іва́н**  **Скоропа́дський** | **Кость**  **Гордієнко** | **Іва́н**  **Мазе́па** |
| визначний [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8) [Правобережної України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1665](https://uk.wikipedia.org/wiki/1665)-[1676](https://uk.wikipedia.org/wiki/1676)), очільник [Гетьманщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ([1668](https://uk.wikipedia.org/wiki/1668)-[1670](https://uk.wikipedia.org/wiki/1670)). [Козацький полковник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)), учасник [Хмельниччини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) та [козацько-московської війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1658%E2%80%941659)). Гетьманування, котре припало на добу [Руїни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%97%D0%BD%D0%B0), провів в постійних війнах, як з зовнішніми, так і внутрішніми супротивниками. В іншій праці [В.Антонович](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) зазначив, що Дорошенко був «безперечно, найталановитішим, найрозумнішим, справжнім патріотом, котрий дбав про долю свого народу».  Сонце руїни, організував сердюків, союз з Османами | [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), голова [козацької держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) на [Лівобережній Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1663](https://uk.wikipedia.org/wiki/1663)–[1668](https://uk.wikipedia.org/wiki/1668)).  Обраний на чорній раді, перший здійснив візит в Москву | [подільський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F) [шляхтич](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0), [козацький](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA)   ватажок, [кальницький полковник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA), легендарний [кошовий отаман](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) [Запорозької Січі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87) й усього [Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5) Низо  вого. Здобув перемогу в 65 боях.[[1]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE)   Герой багатьох українських пісень і казок. Після своєї смерті його вважали [характерником](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA) |
| військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), очільник [Гетьманщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ([1659](https://uk.wikipedia.org/wiki/1659)-[1663](https://uk.wikipedia.org/wiki/1663)). Князь України у васалітеті [Османської імперії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) ([1677](https://uk.wikipedia.org/wiki/1677)-[1681](https://uk.wikipedia.org/wiki/1681)). Представник козацького роду [Хмельницьких](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96). Другий син [Богдана Хмельницького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9). У зверненні до народу титулував себе «Князем сарматським і вождем Війська Запорозького» — «званням», наданим султаном; його столицею був [Немирів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2) | Полковник [Чернігівський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA). Після депортації в [Московщину](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) — комендант фортець у [Бурятії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F).Компанійці | [гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), політичний та військовий діяч, реформатор, очільник [Гетьманщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) [Лівобережної України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) та «Обох боків Дніпра» (від 1676 р.). Намагався приєднати до козацьких територій [Слобожанщину](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0), але невдало. Закінчив своє життя у засланні внаслідок змови князя [Василя Голіцина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) та частини [старшини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0) на чолі з [Іваном Мазепою](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0). За гетьманування Самойловича українська православна церква, яка до того була під зверхністю Константинопольського патріарха, була підпорядкована Московському патріархату. Мріяв створити Українське/Руське князівство і зробити гетьманську владу спадковою |
| [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96)військовий, політичний і державний діяч. [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), голова [козацької держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) на [Лівобережній](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1687](https://uk.wikipedia.org/wiki/1687)–[1704](https://uk.wikipedia.org/wiki/1704))[[1]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0) і всій [Наддніпрянській Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) ([1704](https://uk.wikipedia.org/wiki/1704)-[1709](https://uk.wikipedia.org/wiki/1709))[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0). Перебуваючи під патронатом московського [царя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80) [Петра I](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I), проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорозького з кордонами часів [Хмельниччини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)[[Джерело?](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)]. Кавалер орденів [Андрія Первозванного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE) (1700) і [Білого Орла](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0) (1705). Тривалий час формально підтримував [Московське царство](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) у [Північній війні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) зі [Шведською імперією](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F), проте [1708](https://uk.wikipedia.org/wiki/1708) року [підтримав сторону шведів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0). Після [поразки під Полтавою](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E) вимушений був поселитись у [Молдовському князівстві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Помер у місті [Бендери](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8) | Навчався у Києво-Могилянській колегії. Г. був кошовим отаманом Запорізької Січі (1702-1728, з перервами).  Проводив незалежну політику, виступав проти посягань московської влади на вольності Запоріжжя. Спочатку був в опозиції до гетьмана І. Мазепи. 26.03.1709 приєднався на чолі 8-тис. загону до військ І. Мазепи у Диканьці  (Полтавщина), уклав угоду з шведським королем Карлом XII про спільну б-бу проти Московського царства. | Гетьман [Глухівського періоду в історії України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8). Після переходу Мазепи на бік [шведів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F), призначений головою [Гетьманщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) з волі [московського царя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80) [Петра І](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86). Безуспішно намагався протистояти московським планам ліквідації козацької автономії |
| **О́рлик Пили́п** | **Данило Апостол**  **(1727 – 1734)** | **Павло́**  **Полубо́ток** |
| **Петро́**  **Іва́нович**  **Калнише́вський** | **Кирило**  **Розумовський**  **(1750—1764)** | **Феофан**  **Прокопович** |
| **Іван**  **Гонта** | **Максим Залізняк** | **О. Довбуш** |
| Гетьман [Глухівського періоду в історії України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8). Під час [Північної війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96) виступив на боці [Петра I](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I). Заарештований за підписання [Коломацьких чолобитних](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96)та супротив діяльності [Малоросійської колегії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F). Помер в ув'язненні на території [Петропавлівської фортеці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F).  Урядники Московські, що панують над нами і не знають прав та звичаїв наших і майже неписьменні, відають тільки те, що їм вільно робити усе, не займаючи лише душі наші. (В звертанні до імператора Петра I) | серпень 1728-Решительние пункти  Генеральне слідство про маєтності  Встановив державні видатки  Запровадив інструкції судам (апеляції)  Підготовка кодексу “Права за якими судиться малоросійський народ” | [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) [політичний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA), державний і  [військовий діяч](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87), [Гетьман Війська Запорозького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)   у вигнанні ([1710](https://uk.wikipedia.org/wiki/1710)-[1742](https://uk.wikipedia.org/wiki/1742)), [поет](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82), [публіцист](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82). Представник білоруського [шляхетського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0) роду  [Орликів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8) ([чеського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8) походження), що користалися білоруським гербом «Новина» та писалися литвинами  (білорусами). Один із упорядників [«Договорів і постанов»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0) — конституційного акту, який іноді називають «першою в світі Конституцією» |
| визначний церк. і гром. діяч, письменник, учений. Закінчив Києво-Могилянську академію (1698), викладав у ній з 1704, ректор (1711-1716). П. продовжував навчання у Польщі й Італії. За викликом Петра І виїхав у Петербург,з 1724 — архієпископ новгородський. П. — автор іст. драми «Володимир» (1705), де в образі князя Володимира зображено І. Мазепу. Сприяв розвитку освіти в Рос. імперії, брав участь в о-ції АН. П. одним з перших у Рос. імперії вів наук, спостереження, використовував мікроскоп і телескоп. | Намагався сприяти перебудові Гетьманщини на зразок держави європейського типу  Намагався розширити політичні права старшини;  Розпочав скликати старшинські з’їзди — Генеральні збори  Розпочав судову реформу, за якою Гетьманщину було поділено на 20 повітів, кожен з яких мав власний суд. Суди були становими  Планував відкрити в Батурині університет європейського типу  Здійснив військову реформу: запровадив однакове озброєння і уніформу для козацького війська та удосконалив артилерію | останній [кошовий отаман](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) [Запорозької Січі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87) у [1762](https://uk.wikipedia.org/wiki/1762) та [1765](https://uk.wikipedia.org/wiki/1765)–[1775](https://uk.wikipedia.org/wiki/1775) роках.  [Канонізований](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) [УПЦ КП](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F) у 2008 році (вшановують як Петра Багатостраждального), та [УПЦ МП](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F) в 2015 році (вшановують як праведного Петра Калнишевського). |
| отаман опришків, керівник нар. руху в 1738-1745. Д. діяв на Прикарпатті, Закарпатті та на Буковині. Частину захопленого майна поміщиків, лихварів, купців розда-вав бідним селянам. Загинув від руки С. Дзвінчука. | Тривалий час перебував на Запорізькій Січі.  Навесні 1768 зібрав у Холодному Яру, побл. Чигирина, гайдамацький загін, який розпочав б-бу проти польської  шляхти. 9-10(20-21).06.1768 повстанці на чолі з 3. при допомозі загону І. Ґонти оволоділи Уманню. Керівник  Коліївщини був проголошений гетьманом і князем смілянським. Підступно захоплений у полон рос. військами.  Засланий на довічну каторгу в Нерчинськ, де й помер. | політ, і військ, діяч. Служив сотником  надвірного війська у графа Потоцького в Умані. При наближенні гайдамаків на чолі з М. Залізняком до міста Ґ.  разом з козаками приєднався до повсталих і сприяв взяттю Умані 9-10(20-21).06.1768. Рос. війська підступно за-  хопили керівників повстання, Ґ. передали польській владі. Після жахливих катувань його було страчено |
| **Максим Березовський** | **Артемій Ведель** | **Григорій Сковорода** |
| **Йосип (Осип) Михайлович**  **Гладкий** | **Іван**  **Григорович-Барський** | **Дмитро Бортнянський** |
| **Мико́ла**  **Іва́нович**  **Костома́ров** | **Мико́ла Іва́нович**  **Гула́к** | **Іван**  **Петрович Котляре́вський** |
| **видатний філософ, письменник, просвітитель, композитор. Навчався у Києво-Могилянській академії (1734-1753, з перервами). 1745-1750 перебував за кордоном. С. працював домашнім учителем (1755-1759), викладав поетику, риторику і грецьку мову в Харківському колегіумі (1759-1764). Останні 25 років життя мандрував Україною, займався літ. творчістю та проповідував свої філос. погляди. За життя С. його твори не друкувалися, зібрання творів здійснив Д. Баталій 1894. 1994 уперше видано усі твори письменника у перекладі сучасною укр. мовою. С. —автор поет. зб. «Сад божественних пісень» (1753-1785), «Байки харківські»** | видатний композитор, хоровий диригент, співак. До 1787 навчався у Київській академії, з 1793 керував її хором, з 1796 — харківським губернським хором і викладав у Харківському колегіумі. В. з 1798 став послушником Києво-Печерської лаври, наступного року оголошений божевільним і утримувався у божевільні Кирилівського монастиря**.** | видатний композитор. Навчався у Київській академії, де почав писати музику. Б. володів гарним голосом і починав муз. кар'єру як співак (1758-1765, Петербург і побл. нього). Наступні дев'ять років мешкав в Італії, де завершив муз. освіту, 1771 був обраний академіком Болонської філармонічної академії, у цей період написав оперу «Демофонт». Б. 1774 повернувся у Петербург. Постійні придворні інтриги і неможливість знайти застосування своїм творчим можливостям привели Б. до самогубства. Автор опери «Іфігенія», |
| видатний композитор і хоровий диригент. Навчався у Глухівській співочій школі, 1769-1779 продовжував навчання в Італії. 1779-1796 — капельмейстер придворної капели, 1796-1825 — управитель придворної співочої капели. Б. — автор опер «Креонт» (1776), «Алкід» (1778), «Квінт Фабій» (1779), «Сокіл» (1786), «Син-суперник» | видатний архітектор. Навчався у Київській академії. Г.-Б. побудував у Києві надбрамну церкву з дзвіницею в Кирилівському монастирі (1750-1760), Покровську (1766) і церкву Миколи Набережного (1772-1785), бурсу Академії (1778), собор Різдва Богородиці (1752-1763), у с. Лемешки (нині Козелецького р-ну Чернігівської обл.) — церкву (1761). Його творчість відіграла важливу роль у розвитку укр. бароко | останній [кошовий отаман](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) [Задунайської Січі](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87) (з [1827](http://uk.wikipedia.org/wiki/1827)), [наказний отаман](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) [Азовського козацького війська](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE), [генерал-майор](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80).  був родом із [козаків](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA) Золотоніського повіту Полтавської губернії з села [Мельників](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD))  Брав участь у війні турків з греками.  На посаді кошового отамана під час [російсько-турецької війни 1828—1829 років](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828%E2%80%941829) [9 травня](http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F) [1828](http://uk.wikipedia.org/wiki/1828) року організував повернення частини задунайських козаків у російське підданство. 1500 козаків на чолі з кошовим Йосипом Гладким захопивши військову канцелярію та скарбницю, перейшло під [Ізмаїлом](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB) на бік російської армії |
| український [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82), [драматург](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3), зачинатель сучасної [української літератури](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0), [громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87). Підтримував зв'язки з [декабристами](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8). Його поема [«Енеїда»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B0_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)) ([1798](http://uk.wikipedia.org/wiki/1798)) стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою У [1812](http://uk.wikipedia.org/wiki/1812) під час походу [Наполеона I Бонапарта](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82) на Росію Котляревський, за дозволом генерал-губернатора Я.Лобанова-Ростовського, сформував у містечку Горошині Хорольського повіту на Полтавщині 5-ий український козачий полк (за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримав чин [майора](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80).  В [1817](http://uk.wikipedia.org/wiki/1817)—[1821](http://uk.wikipedia.org/wiki/1821) — директор [Полтавського вільного театру](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80).  В [1818](http://uk.wikipedia.org/wiki/1818) разом з [В.Лукашевичем](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C), В.Тарновським та ін. входив до складу полтавської [масонської](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8) ложі [«Любов до істини»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8).  Котляревський сприяв викупові [М.Щепкіна](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE) з кріпацтва | [український](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) науковець ([математик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA), історик, філософ, літературознавець), правознавець, громадський і політичний діяч, [педагог](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3), [публіцист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82), перекладач.  Грудень [1845](http://uk.wikipedia.org/wiki/1845) — січень 1846 — разом із [Миколою Костомаровим](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) і [Василем Білозерським](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) заснував [Кирило-Мефодіївське братство](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE).  [18 березня](http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F) [1847](http://uk.wikipedia.org/wiki/1847) — заарештований і ув'язнений у [Шліссельбурзькій фортеці](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3), де перебував до [1850](http://uk.wikipedia.org/wiki/1850). Під час слідства тримався особливо мужньо, відмовившися давати свідчення і назвати будь-кого з учасників братства.  переклади з грузинської ([«Витязь у тигровій шкурі»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%83_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96) [Шота Руставелі](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0)) | видатний український і російський [історик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA), [поет-романтик](http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1), [мислитель](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C), [громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87).  псевдонімом [«Ієремія Галка»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0)  під впливом творчості [Вільяма Шекспіра](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80) створює історичну драму «Сава Чалий» ([1838](http://uk.wikipedia.org/wiki/1838)) і трагедію «Переяславська ніч» ([1841](http://uk.wikipedia.org/wiki/1841)).  Програмні документи кирило-мефодіївців (насамперед написана Костомаровим [«Книга буття українського народу»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83)) .  монографія Богдан Хмельницький.  У Петербурзі він зустрівся зі старими друзями, Пантелеймоном Кулішем і Василем Білозерським. Разом вони створили й очолили петербурзьку українську [«Громаду»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)). |
| **Усти́м**  **Яки́мович**  **Кармалю́к** | **Тара́с Григо́рович**  **Шевче́нко** | **Пантелеймо́н Олекса́ндрович Кулі́ш** |
| **Іва́н**  **Микола́йович Вагиле́вич** | **Я́ків**  **Фе́дорович Голова́цький** | **Духнович**  **Олександр Васильович** |
| **Петро́**  **Петро́вич**  **Гула́к-Артемо́вський** | **Лук'я́н**  **Кобили́ця** | **Маркія́н**  **Семе́нович Шашке́вич** |
| Український письменник, історик, фольклорист, етнограф, критик і перекладач. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства (1846 р.), за участь у діяльності якого був заарештований. У 1858-1863 рр. у Петербурзі редагував український журнал «Основа». Автор першого історичного роману «Чорна рада», двотомного дослідження «Записки про Південну Русь». Створив українську абетку (кулішівка). | український [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82), [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)  ([драматург](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3), [прозаїк](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA)),[художник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)  ([живописець](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81), [гравер](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0)),  [громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87), [філософ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84), [політик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA), [фольклорист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82), [етнограф](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F), [історик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA).  Навесні [1838](http://uk.wikipedia.org/wiki/1838) [Карл Брюллов](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2) та [Василь Жуковський](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) викупили молодого поета з кріпацтва.  Учсник Кирило-Мефодівського товариства. | український національний [герой](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9), керівник повстанського руху на [Поділлі](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F) у [1813](http://uk.wikipedia.org/wiki/1813)–[1835](http://uk.wikipedia.org/wiki/1835) роках проти національного і соціального гніту.  [1830](http://uk.wikipedia.org/wiki/1830)–[1835](http://uk.wikipedia.org/wiki/1835) — селянський рух під проводом Кармелюка охопив усе Поділля, суміжні з ним райони Бессарабії, Волинь та Київщини. У ньому брали участь бл. 20 тис. селян, які здійснили понад 1000 нападів на поміщицькі маєтки.  [Тарас Шевченко](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) назвав його «славним лицарем»  найвідоміша пісня «За Сибіром сонце сходить»  Український робін-гут |
| греко-католицький священик, україноруський [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [педагог](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3), поет, культурний діяч.  «Будитель»  В [1847](http://uk.wikipedia.org/wiki/1847) він видав свою першу книгу — карпаторуський буквар під назвою «Книжица читалная для начинающих | український [лінгвіст](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82), [етнограф](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84),  [фольклорист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82), [історик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA), [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82),  [священик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [УГКЦ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6), [педагог](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3),[громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87). Співзасновник об'єднання [«Руська трійця»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%8F), співавтор збірника [«Русалка Дністровая»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F).  перший в історії професор «руської мови та словесності» (української мови та літератури) у Львівському університеті, перший завідувач кафедри руської словесності. | [священик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [УГКЦ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6),український [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82),  [філолог](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3), [фольклорист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82), [етнограф](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84),  [громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87).  Був одним із зачинателів [нової української літератури](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) в [Галичині](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0). Співавтор збірок «Зоря» у[1835](http://uk.wikipedia.org/wiki/1835) році (заборонена [цензурою](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0)) та[«Русалка Дністровая»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F) у [1837](http://uk.wikipedia.org/wiki/1837) році, (дозволена цензурою [Угорського королівства](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) і видана в [Будапешті](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82), але заборонена цензурою[Греко-Католицької Церкви](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)). |
| український [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82) — започатківець нової української літератури в Галичині, [священик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [УГКЦ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6), культурно-громадський діяч, речник відродження західноукраїнських земель. Очолив [«Руську трійцю»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%8F), ініціатор видання альманаху [«Русалка Дністровая»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F) ([1837](http://uk.wikipedia.org/wiki/1837)). Виступав за рівноправність [української мови](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) з [польською](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0).  Посмертно Я. Головацький видав «Читанку» Шашкевича для малих дітей ([1850](http://uk.wikipedia.org/wiki/1850)). | ватажок народних повстань [1843](http://uk.wikipedia.org/wiki/1843)–[1844](http://uk.wikipedia.org/wiki/1844) і [1848](http://uk.wikipedia.org/wiki/1848)–[1849](http://uk.wikipedia.org/wiki/1849) років на [Путильщині](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)) ([Буковина](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)), депутат австрійського парламенту ([1848](http://uk.wikipedia.org/wiki/1848)). Керовані ним жителі 22 буковинських сіл захопили ліси й пасовиська, відмовилися від повинностей, вигнали чиновників і встановили самоуправління.  [1839](http://uk.wikipedia.org/wiki/1839) року був обраний селянами уповноваженим, якому доручалося відстоювати громадські інтереси. Проте звернення його та інших уповноважених у державні установи залишалися без наслідків. | український [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA),[вчений](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9), [перекладач](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87), [поет](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82).  З 1841 р. до виходу у відставку в 1849 р. — ректор [Харківського університету](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0)  належав до числа засновників [«Українського журналу»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB).  Байка «Пан та собака» — найгостріший твір української літератури [19 століття](http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F). |
| **Острогра́дський Миха́йло**  **Васи́льович** | **Миха́йло Олекса́ндрович Максимо́вич** | **Григо́рій**  **Фе́дорович Кві́тка-Основ'я́ненко** |
| **Михайло**  **Петрович Драгома́нов** | **Антоно́вич Володи́мир Боніфа́тійович** | **Кара́зін (Каразин) Васи́ль** |
| **Іва́н Я́кович Франко́** | **Павло Чубинський** | **Грінчéнко**  **Борис Дмитрович** |
| український [прозаїк](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA), [драматург](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3),  [журналіст](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82), [літературний критик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA) і  культурно-громадський діяч.  Основоположник художньої прози і  жанру соціально-побутової  комедії в класичній українській літературі.  Брав участь у заснуванні  професійного театру в  [Харкові](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) ([1812](http://uk.wikipedia.org/wiki/1812)), у виданн  і першого в Україні журналу  [«Украинскій Вѣстникъ»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A)([1816](http://uk.wikipedia.org/wiki/1816)–[1817](http://uk.wikipedia.org/wiki/1817) | український вчений-енциклопедист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет зі старшинського козацького роду на Полтавщині, перший ректор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка  1827 р. у Москві «Малороссийские песни»  вивчав «Слово о полку Ігоревім», яке переклав українською мовою. Йому належить видання і дослідження найдавніших літературних пам'яток Київської Русі — «Руської Правди», «Повісті минулих літ»  Був автором праці про козацькілітописи, зокрема Грабянки. | видатний український [математик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA), походив із козацько-старшинського роду [Остроградських](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96).  Учень [Лапласа](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9F%E2%80%99%D1%94%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD), [Ампера](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96).  Автор 40 праць з [математичного аналізу](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7) |
| Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор відкриття Харківського університету. Винахідник парового опалення, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо. Автор наукових праць з агрономії, метеорології, гірничої справи. Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 | український історик,археолог, етнограф, археограф, член-кореспондент Російської АН з 1901; професор Київського університету з 1878; належав до хлопоманів; співорганізатор Київської Громади  Один з організаторів Київської громади. 1873-1876 - член Південно-західного відділу Російського географічного товариства, у 1875-1876 - його голова. У 1874 р. брав участь в Третьому Археологічному з'їзді та був його секретарем. З 1878 р. — професор російської історії Київського університету, голова Історичного Товариства Нестора-літописця (з 1881 р.) | український [публіцист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82), [історик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA),  [філософ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84), [економіст](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82), [літературознавець](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C),  [фольклорист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)  Один із організаторів [«Старої громади»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0) у [Києві](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2). [Доцент](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82) [Київського університету](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0) ([1864](http://uk.wikipedia.org/wiki/1864) —[1875](http://uk.wikipedia.org/wiki/1875)).  Після звільнення за політичну  неблагонадійність емігрував до  [Женеви](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0) створив у [Женеві](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0)  громадсько-політичний збірник «Громада». Було видано 5 томів збірника. Головна т  ема «Громади» — дати якнайбільше  матеріалів для вивчення України і  свободи і рівності серед світової спільноти. |
| український [письменник](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA),[педагог](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3),  [лексикограф](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84), [літературознавець](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C), [етнограф](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84), [історик](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA), [публіцист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82), громадсько-культурний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Був одним із засновників [Української радикальної партії](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(1904)). Обстоював поширення української мови в школі та в установах.  Автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови й літератури, а «Рідного слова» — книжки для читання в школі. Укладач чотиритомного тлумачного [«Словаря української мови»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8). Один із організаторів і керівників товариства [«Просвіта»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0). | визначний етнограф, фольклорист, сусп.-політ. діяч. Закінчив юрид. ф-т Петербурзького ун-ту (1861). Ч. — один із засновників і активних діячів київської Громади. 1862 арештований і засланий на північ Рос. імперії, де до 1869 займався статистичними та етнографічними дослідженнями. 1869-1870 очолював етнографічні експедиції вУкраїні, Білорусі, Молдові. Ч. — один з ініціаторів створення у Києві Пд.-Зх. відділення Рос. географічного т-ва (1873-1876, керував його діяльністю), член редколегії газети «Кієвскій телеграф». 1876 висланий з Києва, повернувся 1879, помер після важкої хвороби. Ч. — автор вірша «Ще не вмерла Україна» | український письменник, поет, публіцист, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч.  знав напам'ять усього «Кобзаря»  під впливом творчості Маркіяна Шашкевича й Тараса Шевченка захоплюється багатством і красою української мови, починає збирати й записувати зразки усної народної творчості (пісні, легенди тощо).  1875 р. Франко став студентом філософського факультету Львівського університету.  соціальний роман «Борислав сміється» (1882)  історичну повість «Захар Беркут» (1882)  соціально-психологічна драма «Украдене щастя» (1893)  «Коли ще звірі говорили» (1899), «Лис Микита» (1890), «Пригоди Дон-Кіхота» (1891).  1890 р. за підтримки М. Драгоманова Франко стає співзасновником Русько-Української Радикальної Партії, підготувавши для неї програму, та разом з М. Павликом видає півмісячник «Народ» (1890–1895 )  Претендент на Нобелівську премію |
| **Данило**  **Заболотний** | **Сергі́й**  **Іва́нович Василькі́вський** | **Бачинський Юліан** |
| **Агатангел Кримський** | ***Ілля Ілліч***  ***Мечников*** | ***Заньковецька***  ***Марія Костянтинівна*** |
| ***Кропивницький Марко Лукич*** | **Іван Карпенко-Карий** | ***Українка Леся*** |
| український політичний і [громадський діяч](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87), [публіцист](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82), член[Української радикальної партії](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F), а з [1899](http://uk.wikipedia.org/wiki/1899) року — [Української соціал-демократичної партії](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F), [дипломат](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82).  У [1895](http://uk.wikipedia.org/wiki/1895) році Юліан Бачинський опублікував книгу «Україна уярмлена» («Ukraina Irredenta»), в якій, на підставі аналізу [еміграції](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) українців-галичан, став першим хто обґрунтував потребу створення української соборної держави під девізом: " Вільна, велика, політично самостійна Україна, одна, нероздільна від [Сяну](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD) по [Кавказ](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7)! | Живописець. Типовий сюжет художника – це озброєний козак-вершник в степу або група козаків на сторожі, в кінному поході чи на відпочинку. Найвідоміші роботи: «Козачий пікет», «Сторожа «Сторожа Запорозьких Вольностей» («Козаки в степу»). український живописець, автор пейзажів («Дніпровські плавні»), творів на історичну тематику | визначний мікробіолог і епідеміолог. Закінчив природниче відділення фізико- математичного ф-ту Новоросійського (Одеса, 1891) і мед. ф-т Київського (1894) ун-тів. Заразив себе холерою, випробовуючи протихолерну сироватку. |
| актриса, театральна і громадська діячка.  дебютувала на професійній сцені в м. Єлисаветграді (в п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка») | український, російський і французький науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології.  Розробив теорії зародкових листків, походження багатоклітинних організмів.  Відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету  Нобелівський лауреат-за відкриття явища фагоцитозу | видатний учений-сходознавець, письменник, історик укр. мови і л-ри У червні-листопаді 1918 К. був одним з організаторів УАН, до 1928 — її незмінний секретар і голова іст.-філол. відділу У червні-листопаді 1918 К. був одним з організаторів УАН, до 1928 — її незмінний секретар і голова іст.-філол. відділу |
| письменниця, поетеса, драматург.  Сім струн», поезії «Contra spem spero», «Досвітні огні», «Мій шлях»  Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), новому виданні збірки «На крилах пісень» (1904), — поетеса виступає як яскравий майстер ліричної поезії актуального громадянського звучання («Невільничі пісні», 1895—1896; «Відгуки»,  Франко: «З часу Шевченкового «Поховайте та вставайте кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного,гарячого та поетичного слова»  Відомі твори: «Лісова пісня», «Бояриня». | (справжнє прізвище — Тобілевич  український письменник, драматург, актор.  1886–1887 — опублікував п'єси «Бондарівна», «Розумний і дурень», «Наймичка», «Безталанна», «Мартин Боруля».  1890 — вступив до товариства українських артистів, написав комедію «Сто тисяч».  1899 — написав історичну трагедію «Сава Чалий» | драматург, актор, режисер, композитор.  У 1882 р. організував власну трупу в м. Єлисаветраді  У 1900—1903 рр. керував об’єднаною «Малоросійською трупою М. Кропивницького», до якої входили П. Cаксаганський, М. Cадовський, М. Заньковецька.  відіграв велику роль у «виробленні самобутнього і цілком народного репертуару» (І. Франко)  «Дай серцю волю, заведе в неволю» (1863—1873) яскраво відтворив життя й побут народу. У рядісоціально-побутових драм («Глитай, або ж Павук» |
| **Мико́ла Ка́рпович Сад́овський** | **Мико́ла Корни́лійович Пимоне́нко** | **Мико́ла Віта́лійович Ли́сенко** |
| **Ніко́ла**  **Арте́мійович Тере́щенко** | **Дмитро́**  **Іва́нович Яворни́цький** | **Крушельницька Соломія Амвросіївна** |
| **Мико́ла**  **Іва́нович Міхно́вський** | **Євге́н Харла́мпійович Чикале́нко** | **Богдáн**  **Іванович**  **Ханéнко** |
| український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.  До найвідоміших творів Лисенка належать, зокрема, гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» (на слова Олександра Кониського), опери «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» й інші, його Друга фортепіанна рапсодія, Елегія для фортепіано, кантати «Б'ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая» (на слова Тараса Шевченка)  належав до «Київської Громади»  твори на слова Тараса Шевченка: «Заповіт», «Ой одна я, одна», «Туман, туман долиною».  Перші опери для дітей «Коза дереза», «Пан Коцький», « Зима та весна». | Художник, один із перших в українському малярстві зумів поєднати побутовий жанр з поетичним національним пейзажем. Із 1899 р. і до кінця свого життя – дійсний член Товариства пересувних художніх виставок. Найвідоміші картини: «Сінокіс», «Ворожіння», «Українська ніч». У творчості свідомо уникав трагічних сюжетів. художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок». | Садовський заснував перший український стаціонарний театр, який розпочав свою роботу 1906 року вПолтаві, а потім діяв аж до 1919 в Києві.  Садовський уславився в героїчно-історичному — Богдан Хмельницький (в однойменній п'єсі М. Старицького), Сава Чалий (І. Карпенка-Карого) |
| Українська оперна співачка, педагог.  Визнана за життя найвидатнішою співачкою світу.  Нагороди «Вагнерівська примадонна ХХ ст»  Співала разом з Каруззо, Шаляпіним.  Композитор Джакомо Пучіні «подарував їй свій портрет з написом «Найпрекраснішій та найчарівнішій Батерфляй» | український історик,  археолог, етнограф,  фольклорист, лексикограф,  письменник, дослідник історії українського козацтва, дійсний член НТШ (1914) і ВУАН (1929).  1885 року він переїжджає до Петербурга, де знайомиться з І. Рєпіним  надихнув Миколу Лисенка на створення опери «Тарас Бульба».  1892 року виходить перший том «Історії запорозьких козаків»  Харківського історико-філологічного товариства, організатор археологічних розкопок на Запоріжжі. Автор праць «Вольности запорожских козаков», «История запорожских козаков» | український[підприємець](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C) та благодійник У [1851](http://uk.wikipedia.org/wiki/1851) році Нікола Артемійович був вибраний старшим бургомістром Глухова  особливу увагу приділяв добродійним справам — допомога дитячим притулкам, міській [лікарні](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F) і навіть ув'язненим, очолюючи місцеве відділення піклування про[в'язниці](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92'%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F).  У [1881](http://uk.wikipedia.org/wiki/1881) році відкривається училище для сліпих  у Києві з'явився «ОХМАТДИТ» (Спочатку — «безкоштовна лікарня цесаревича Миколи для чорноробів»). |
| колекціонер української старовини і творів мистецтва, археолог,[меценат](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82).  провадив на власні кошти археологічні розкопи переважно на території Київщини. Видав збірник «Древности Поднепровья»  З [1896](http://uk.wikipedia.org/wiki/1896) — директор-розпорядник і голова правління Товариства цукробурякових та рафінадних заводів братів Терещенків. | благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист. Був меценатом різних починів: на його гроші видано «Русско-український словарь» 1908 року був ініціатором заснування Товариства Українських Поступовців і його фактичним головою. Підтримував газети на Наддніпрянщині — «Громадська Думка» (1906) і «Рада» (1906–1914). | український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця XIX — початку ХХ ст.,член «Молодої громади»  1891 року на Черкащині, неподалік могили Тараса Шевченка. Він та четверо молодих людей склали присягу на вірність Україні, та заснували таємне політичне товариство, на честь поета назвавши його «Братством тарасівців».  автор славнозвісної [брошури «Самостійна Україна»](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0)), один з організаторів українського війська, борець за незалежність. Співзасновник першої політичної партії у Наддніпрянській Україні — Революційної Української Партії(РУП). Лідер Української Народної Партії |
| **Іван**  **Боберський** | **Андрей Шептицький** | **Ілля́ Лю́двигович Шраг** |
| **Донцов**  **Дмитро Іванович** | **Левицький**  **Костянтин Антонович** | **Кирило Трильовський** |
| **Єфре́мов**  **Сергі́й Олекса́ндрович** | **Винниче́нко Володи́мир Кири́лович** | **Груше́вський**  **Миха́йло Сергі́йович** |
| країнський громадський і політичний діяч, чернігівський адвокат. Депутат І-ої Державної думи Російської імперії, член Української Центральної Ради, а також культурний діяч, відомий підтримкою класиків української літератури — член Української партії соціалістів-федералістів.Член Української Центральної Ради від Чернігівської губернії.  Член Українського правничого товариства.  Працював у часописі “Український вісник”.Був одним із засновників чернігівського осередку товариства «Просвіта». | Митрополит УГКЦ, український громадський і політичний діяч, доктор теології, просвітитель, член НТШ.  Був депутатом Галицького сейму та членом Палати панів австрійського парламенту у Відні, де відстоював інтереси українського населення Галичини. У 1910 р. на засіданні палати панів вимагав відкриття українського університету у Львові, дбав про організацію фахової підготовки молоді. Засновник народної лікарні, Українського національного музею у Львові підтримав утворення ЗУНР. Засуджував польські політичні процеси та терористичні акти ОУН. Негативно ставився до німецького окупаційного режиму, осуджував масове винищення євреїв і надавав їм притулок у митрополичих палатах. Помер 1 листопада 1944. Похований у крипні собору Св. Юра у Львові. Його ще називали “український Мойсей”. | став професором німецької мови та класичної філології в українській Академічній гімназії. Також починає викладати руханку (фізкультуру) і брати активну участь в роботі товариства "Сокіл" |
| Один із засновників Української радикальної партії та Селянсько-радикальної партії Східної Галичини, депутат віденського парламенту, посол Галицького сейму, публіцист, журналіст, видавець, засновник товариства «Січ» *«…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»* | «Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду» | український [літературний критик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA), [публіцист](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82), філософ, [політичний діяч](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87), один з перших керівників [Союзу Визволення України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (СВУ), заснованого 4 серпня 1914 року, головний ідеолог українського [інтегрального націоналізму](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC).  1905 вступив до [Української соціал-демократичної робітничої партії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) (УСДРП). активно включився у роботу [Союзу Визволення України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (СВУ), заснованого 4 серпня 1914, згодом став першим головою СВУ. працював у гетьманських урядових структурах[1926](https://uk.wikipedia.org/wiki/1926) написав свою провідну роботу [«Націоналізм»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)). |
| професор історії, організатор української науки, політичний діяч і публіцист, голова Центральної Ради (1917–1918)  працював під керівництвом Володимира Антоновича.  В 1894 році, за рекомендацією В.Антоновича, Грушевський призначається на посаду професора кафедри «всесвітньої історії до  Львівського університету  Протягом 1897–1898 років, Михайло Грушевський пише І том своє фундаметальної праці — «Історія України-Руси», | український [політичний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) та [державний діяч](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87), [прозаїк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA), [драматург](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3) та [художник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA). Літературна спадщина Володимира Винниченка — золотий фонд України. Він — автор першого українського фантастичного роману [«Сонячна машина»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)  Автор першого фантастичного роману «Сонячна машина». Написав мемуарно-публіцистичний твір «Відродження нації». | створив [Українську радикальну партію](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(1904)).  У [1908](https://uk.wikipedia.org/wiki/1908) став одним із засновників і активним діячем [Товариства українських поступовців](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A3%D0%9F).  вважається «хрещеним батьком» УНР.  Коли Київ узяли червоні війська [Юрія Коцюбинського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), Єфремов написав йому відкритого листа-«Твій батько зараз перевертається в труні!».  У жовтні 1921 брав участь у [Першому Всеукраїнському Церковному Соборі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0), який підтвердив автокефалію [Української православної церкви](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(1919%E2%80%941937)).  21 липня [1929](https://uk.wikipedia.org/wiki/1929) в Києві Єфремова заарештували й звинуватили в організації та керівництві СВУ |
| **Дмитро́**  **Дми́трович Віто́вський** | **Петрушевич**  **Євген**  **Омелянович** | **Скоропадський Павло**  **Петрович** |
| **Християн Раковський** | **Нестор Махно** | **Симон**  **Петлюра**  (1879-1926) |
| **Волобуєв Михайло Симонович** | **Микола Скрипник** | **Олександр Шумський** |
| на з'їзді Вільного козацтва в [Чигирині](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD) делегати від п'яти українських губерній і Кубані обирають отаманом [Вільного козацтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE).  [29 квітня](https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1918](https://uk.wikipedia.org/wiki/1918) року внаслідок державного перевороту Павло Скоропадський взяв владу в Україні.  опубліковано [«Грамоту до всього українського народу»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83)  До скликання Сейму в Україні мали діяти [«Закони про тимчасовий державний устрій України»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), видані того ж дня.  були створені [Українська Академія Наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), українські університети — у [Києві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) та [Кам'янці-Подільському](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9), 150 українських гімназій. | Український адвокат  Український громадсько-політичний діяч, правник, доктор цивільного і церковного права, Президент і Уповноважений Диктатор Західноукраїнської Народної Республіки.  Президент Української Національної Ради.  Час на посаді: 19жовтня 1918 — 1 листопада 1918 | український політик і військовик, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР. |
| Автор статті - відозви «Війна і українці», у якій висловлювалася думка про те, що тільки після виконання свого обов'язку перед Росією всі народності можуть розраховувати на надання їм «Відповідних прав».  Головний отаман військ Української Народної Республіки, останній голова Директорії. Член УСДРП.  З 1921 р. – в еміграції. З 1924 р. – голова уряду УНР в екзилі. Загинув у травні 1926 р. від руки більшовицького агента | Вождь руху анархістів, командир повстанських загонів і неперевершений майстер ведення партизанської війни. Центром дислокації його загонів було Гуляйполе на Катеринославщині (1917-1921 рр.).  В роки громадянської війни співпрацював з більшовиками, але розійшовся з ними за ідейними міркуваннями. 1921 року Червона армія остаточно розгромила повстанські загони «батька Махна». | Радянський політичний діяч болгарського походження.  Ставився вороже до української мови й українську націю називав «вигадкою інтеліґентів». Шість років працював в Україні.  На початку 1918 очолював ВЧК в Одесі й Севастополі, був членом радянської делегації на мирних переговорах у Бересті Литовському;  29 січня 1919 призначений головою Раднаркому і наркомом зовнішніх справ УСРР, сприяв відкриттю дипломатичних місій УСРР за кордоном. |
| країнський радянський державний і політичний діяч. Активний поборник українізації у 1920-1930  З осені 1917 року по осінь 1919 року входив до Української партії соціалістів-революціонерів. Входив до складу Української Центральної Ради. Виступив проти Директорії, йдучи на зближення з більшовицьким урядом у Харкові  З вересня 1924 по лютий 1927 — нарком освіти УСРР, активно проводив політику українізації | У 1927-1933 рр. керував роботою народного комісаріату освіти УСРР, активно сприяв проведенню політики українізації. У 1933 р. був несправедливо обвинувачений у націоналізмі, що привело до самогубства. | Український економіст 1930-х років.  •Науковий працівник науково-дослідного інституту ВУАН у Харкові.  •Автор концепції економічної самодостатності УССР.  •Жертва сталінського терору.  •М.Волобуєв 1928 року виступив зі статтею «До проблеми української економіки», в якій спростовував думку радянських ідеологів про повну єдність дореволюційної російської економіки |
| **Миха́йло Льво́вич**  **Бойчу́к** | **Лесь Курбас** | **Микола Хвильовий** |
| **Косіо́р**  **Станісла́в Віке́нтійович** | **Васи́ль**  **Костянти́нович Липкі́вський** | **Олекса́ндр Петро́вич Довже́нко** |
| **Павло Вірський** | **Ри́льський Макси́м Таде́йович** | **Каганович**  **Лазар Мойсейович** |
| Український письменник.  Член-засновник багатьох літературних організацій, зокрема, у 1925 р. Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ). Під час літературної дискусії 1925-1928 рр. висунув гасло «Геть від Москви! Дайош Європу!», тобто закликав українських літераторів почати орієнтуватися на європейську літературу, а не на Москву. На знак протесту проти голодомору та арешту свого приятеля М. Ялового покінчив життя самогубством. прозаїк, поет, публіцист, засновник літературних об’єднань – «Гарт» (1923), «Урбіно» (1924), «ВАПЛІТЕ» (1926) | •Український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач.  Народний артист УРСР (1925).  •1917р – Заснував «Молодий театр»  •1922р – Заснував театр «Березіль»  •Курбас малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях.  засуджений до страти. 3 листопада 1937 його було розстріляно в урочищі Сандармох, а 1957 року посмертно реабілітовано | Український художник.  Член Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ) з 1912 р. У 1917 р. бере участь у заснуванні Української академії мистецтв, стає професором майстерні монументального живопису. Заклав основи українського монументального мистецтва. Лідер групи «бойчукістів». Репресований. митець – монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в українському мистецтві 1920-х рр. |
| З 1926 р. – режисер-постановник на кіностудіях Одеси, Києва, Москви. Серйозний успіх мав його фільм «Звенигора» (1929 р.). Окремі його роботи були прийняті з успіхом у європейських країнах. Автор кіноповісті «Україна в огні», за яку був підданий критиці. У роки «відлиги» написав статтю «Мистецтво живопису і сучасність», у якій закликав «розширити творчі межі соціалістичного реалізму». «Земля», «Поема про море», кіноповістей «Україна в огні», «Зачарована Десна». | український релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, педагог, публіцист, письменник і перекладач, борець за [автокефалію](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F) [українського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) [православ'я](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2'%D1%8F), перший[митрополит](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96) [Української Автокефальної Православної Церкви](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(1919%E2%80%941937)). За визначенням академіка [Агатангела Кримського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) — [«апостол](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)українського релігійно-національного відродження» | Радянський партійний діяч польського походження, генеральний секретар та перший секретар ЦК КП(б)У у 1928—1938 роках. Депутат ВР СРСР з 1937 року.  \*Член РСДРП(б) з 1907 року. У 1907–1918 роках — учасник більшовицького руху в Донбасі і на Дону. |
| Радянський партійний та державний діяч єврейського походження, ідеолог на якому вся відповідальність за геноцид проти українського народу, був генеральним секретарем ЦК кп(б)у.  Виступав проти політичної лінії українських націонал-комуністів олександра шумського та миколи хвильового, часто конфліктував з головою рнк україни власом чубарем.  \*З серпня 1938 р. — Заступник голови раднаркому СРСР.  \*У березні 1947 р. Був знову призначений першим секретарем ЦК кп(б)у для організації та проведення «операції вісла». | Український радянський поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець. Академік АН УРСР.  \*Змалку познайомився з композитором Миколою Лисенком  Перший його вірш надруковано 1907 року, перша юнацька збірка поезій «На білих островах» вийшла 1910 року.  \*У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угруповання «неокласиків», переслідуваного офіційною критикою за декадентство | Український танцівник і хореограф,  Народний артист балету і  балетмейстер у театрах Одеси,Харкова,Дніпра,  Києва,військових ансамблів. |
| **Бандера**  **Степан**  **Андрійович** | **ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ** | **Григорій Верьовка** |
| **Боровець Тарас Дмитрович (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб** | **Волошин Августин Іванович** | **Мельник**  **Андрій Атанасович** |
| **Берест**  **Олексій Прокопович** | **Кожедуб**  **Іван**  **Микитович** | **Шухевич Роман Осипович**  **(Тарас Чупринка)** |
| український композитор і хоровий диригент,педагог.Народний артист УРСР.  1943 організовував Укр.державний народний хор.Був його художнім керівником і головним диригентом. | спільно з Р.Дашкевичем та іншими членами Галицько-Буковинського Комітету сформував Курінь Січових Стрільців, який незабаром перетворився в одну з найбоєздатніших частин Армії Української Народної Республіки.  В листопаді 1918 р. Січові Стрільці під командуванням Коновальця підтримали Директорію УНР у повстанні проти влади Скоропадського і в Мотовилівському бою розбили гетьманські частини.  20 липня 1921 р. Коновалець повернувся до Львова і очолив Начальну Команду УВО. Був активним противником Другого Зимового походу Армії УНР розуміючи його безперспективність  28 січня-3 лютого 1929 обраний був головою ОУН | член Української військової організації, один із керівників Організації українських націоналістів. У 1934р. засуджений польським судом до смертної кари, заміненої на довічне ув’язнення. У лютому 1940р. створив Революційний провід Організації Українських Націоналістів (ОУН(б) – бандерівці, на противагу ОУН(м) – мельникіцям.). У 1941р. на ІІ Великому зборі Проводу ОУН став його головою, ініціював проголошення Акту відновлення української державності. У роки Другої світової війни ув’язнений в концтаборі Заксенхаузен. |
| Український політичний діяч.  З 1922 р. став одним із керівників Української військової організації. У 1930-х роках був членом ОУН, головою Проводу українських націоналістів. А після розколу ОУН у 1940 році очолював фракцію мельниківців. | Один з найвидатніших представників закарпатської інтелігенції.  1917-1938 рр. – директор учительської семінарії в Ужгороді.  У жовтні 1938 р. був призначений прем’єром автономного уряду Карпатської України, а 15 березня 1939 р. став президентом цієї держави.  Після окупації Карпатської України румунськими військами емігрував до Праги. У травні 1945 р. був заарештований радянськими спецслужбами.  Помер 19 липня 1945 р. у московській Бутирській в’язниці. | Діяч українського повстанського руху часів [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0), засновник [УПА «Поліська Січ»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87), від 16 листопада 1941 року — генерал-хорунжий (наказ № 22 ГК «Поліська Січ»). |
| Член Організації українських націоналістів, політичний в’язень концтабору в Березі-Картузькій. Брав активну участь у створенні революційного проводу ОУН, який очолював Степан Бандера. У серпні 1943 року був обраний головнокомандувачем Української Повстанської Армії (УПА),із липня 1944 року – голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради (УГВР). | Радянський льотчик-ас німецько-радянської війни, найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників за весь час Другої світової війни. Тричі Герой Радянського Союзу. Маршал авіації. | Український радянський [військовик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA), [Герой України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), лейтенант [Червоної Армії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F), що встановив, разом з [Михайлом Єгоровим](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) та [Мелітоном Кантарією](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), Прапор Перемоги на даху німецького [Рейхстагу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3) |
| **Сліпий**  **Йосип** | **Стецько**  **Ярослав**  **Семенович** | **Дерев'янко**  **Кузьма**  **Миколайович** |
| **Лук’яненко**  **Левко**  **Григорович** | **Гончар**  **Олесь**  **Терентійович** | **Сосюра**  **Володимир Миколайович** |
| **Дзюба**  **Іван**  **Михайлович** | **Горська**  **Алла**  **Олександрівна** | **Світличний**  **Іван**  **Олексійович** |
| Український радянський військовий діяч, [Герой України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), [генерал-лейтенант](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82). [2 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F" \o "2 вересня) [1945](https://uk.wikipedia.org/wiki/1945) року приймав капітуляцію [Японії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F). | Український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. З 1941 р. - перший заступник провідника ОУН-Б С. Бандери. У 1942-1944 рр. перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Після звільнення керував антибільшовицьким блоком народів, був головою Проводу ОУН-Б. | Видатний український церковний діяч.  Єпископ [Української Греко-Католицької Церкви](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0), кардинал [Римо-Католицької Церкви](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)( з 1965 р.); з [1 листопада](http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1944 року](http://uk.wikipedia.org/wiki/1944) Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з [23 грудня](http://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F) [1963 року](http://uk.wikipedia.org/wiki/1963) Верховний Архієпископ Львівський — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. |
| Український письменник, поет-лірик, автор понад 40 збірок поезій, широких епічних віршованих полотен, роману «Третя Рота», бунчужний 3-го Гайдамацького полку Армії УНР. Належав до низки літературних організацій того періоду - «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ» | Український прозаїк, публіцист, громадянський і політичний діяч, журналіст, літературознавець. 1959-1971 рр. – голова правління Спілки письменників України («Прапороносці», «Тронка», «Бригантина», «Собор») «Берег любові». | Один з організаторів Української робітничо-селянської спілки (1959 рік). Засуджений до смертної кари, згодом заміненої на ув’язнення. Голова Української Гельсінської спілки (1988 рік), голова Української республіканської партії. Співавтор Декларації про державний суверенітет України, автор Акта проголошення незалежності України. Герой України. Письменник. Народний депутат України 1, 2, 4, 5 скликань. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. «Юрист, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію та пропаганду» й засуджений до страти, згодом заміненої п’ятнадцятирічним ув’язненням. Автор книги «Сповідь у камері смертників». Нагороджений медаллю імені Святого Володимира «Борцям за волю України» |
| Один із засновників Клубу творчої молоді в Києві. Один із перших установив контакт з українською діаспорою на Заході та поширював самвидав. У 1965 році його вперше заарештували, вдруге – у 1972 році. На початку 1980-х років 7 сенаторів і 96 конгресменів США направили лист до Л. Брежнєва із закликом звільнити І. Світличного. Лише у 1983 році він повернувся до Києва | Українська радянська художниця, дисидент, діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. художниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», співавтор вітражу «Тарас Шевченко» | Автор книги «**Інтернаціоналізм чи русифікація**» (1965). За відкриті виступи на захист української інтелігенції, самвидавські матеріали був ув’язнений у 1972 році. Брав участь у створенні Народного Руху України за перебудову (1989 рік). |
| **Симоненко**  **Василь**  **Андрійович** | **Сверстюк**  **Євген**  **Олександрович** | **Костенко**  **Ліна**  **Василівна** |
| **Руденко**  **Микола**  **Данилович** | **Григоренко**  **Петро**  **Григорович** | **Марченко**  **Валерій**  **Веніамінович** |
| **Антонов**  **Олег**  **Костянтинович** | **Чорновіл**  **В’ячеслав Максимович** | **Стус**  **Василь**  **Семенович** |
| Активна учасниця руху «шістдесятників», автор поетичних збірок «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця». За роман у віршах «Маруся Чурай» поетеса у 1987 року удостоєна Шевченківської премії. У 2010 році вийшов перший її прозовий роман «Записки українського самашедшего». поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко» | Активний учасник київського Клубу творчої молоді (1960 р.), шістдесятник. У самвидаві розповсюджувалися його відомі есе «Іван Котляревський сміється», «На мамине свято». Український публіцист і літературознавець. Один із засновників у Львові в 1987 році Української асоціації незалежної творчої інтелігенції (УАНТІ). автора збірки «Блудні сини України» | Визначний український прозаїк, поет, журналіст. Один з найкращих представників «шістдесятників» у літературі. Як журналіст у своїх статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату через що зазнавав систематичного цькування з боку офіційно владних структур. Автор збірок «Тиша і грім» (1962) та «Земне тяжіння» (1965) автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд» |
| Український журналіст-дисидент, перекладач, літературознавець.  Помер у лікарняній в’язниці у Ленінграді похований у Києво-Святошинському районі | Генерал-майор збройних сил СРСР, учасник дисидентського руху, правозахисник, засновник Української Гельсінської групи, член Московської Гельсінської групи | Український письменник, філософ, громадський діяч, засновник української Громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Автор багатьох поетичних і прозових творів, зокрема поеми «Хрест» про голод 1933 року. З 1998 р. перебував в еміграції в Україну повернувся в 1992 р. автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи |
| Один із активних учасників акції протесту у вересні 1965 р. у кінотеатрі «Україна» у Києві. У 1970 р. закордоном вийшла його збірка «Зимові дерева», у 1972 р. був засуджений за антирадянську агітацію. 1980 р. отримав новий термін. Помер у в’язниці. автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи, «На колимськім морозі калина»  Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника: *«...за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня...»* | видатний політ, і гром. діяч,журналіст, видавець, публіцист.  Активний учасник нац. Руху«шістдесятників». 4.09.1965 разом з І. Дзюбою і В. Стусом виступив у Київському кінотеатрі «Україна» на захист арештованих укр. інтелігентів. Ч. перебував в ув'язненні 1967-1969, 1972-1979, 1980-1985. Редакторпідпільного «Українського вісника» (1970-1972, відновив 1987). Член УГГ 3 22.05.1979. Автор книг і статей«Правосуддя чи рецидиви терору?» (1966), «Лихо з розуму» (1967), «Хроніка таборових буднів» (1975). | Один із провідних конструкторів СРСР. Під його керівництвом розроблено транспортні літаки АН. У 1967-1984 рр. генеральний конструктор Державного конструкторського бюро у Києві, яке розробляло літаки АН.  *«Найцікавіша частина нашої роботи — це краса в техніці... Конструктор часто може йти від краси до техніки, від рішень естетичних до рішень технічних. Ми добре знаємо, що красивий літак літає добре, а негарний - погано, або й взагалі не літатиме...»* |
| **Івасюк**  **Володимир Михайлович** | **Миколайчук**  **Іван**  **Васильович** | **Параджанов**  **Сергій**  **Йосипович** |
| **Микола**  **Амосов** | **Павло**  **Загребельний** | **Биков**  **Леонід**  **Федорович** |
| **Валенти́н**  **Яко́вич**  **Моро́з** | **Володимир**  **Глушков** | **Борис**  **Патон** |
| Визначний вірменський і український кінорежисер, народний артист УРСР. Один із засновників поетичного кіно. Його фільми: «Тіні забутих предків», «Київські фрески», «Квітка на камені», автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Колір граната». | Український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988. 34 ролі в кіно, 9 сценаріїв, дві режисерські роботи(«Вавілон ХХ», «Така пізня, така тепла осінь»). | Український композитор і поет. Герой України. Один із основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. «Червона Рута» |
| Радянський актор, режисер і сценарист, заслужений артист УРСР, заслужений артист РРФСР, народний артист УРСР. Закінчив акторський факультет Харківського державного театрального інституту. кінофільм «У бій ідуть одні "старики"» | письменник, журналіст, автор романів «Первоміст», «Роксолана», «Я, Богдан», сценарію до фільму «Ярослав Мудрий». | Кардіохірург.«Потрібно примусити себе працювати: фізично і розумово, важко і багато. Для цього необхідні мотиви, надзавдання! Для мене таким "надзавданням" були спочатку хірургія, а згодом — наука і написання книг...» |
| Презедент АНУ. Інститут Електрозварювання.«Вже 10 років пройшло, як ми розробили нову технологію високочастотного електрозварювання живих тканин. Ми маємо відповідні свідоцтва, міжнародні сертифікати, які дозволяють проводити такі хірургічні операції безпосередньо на людині...» | «...Тільки розробка нової архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити проблему створення суперЕОМ, продуктивність яких збільшується необмежено при нарощуванні апаратних засобів...» | Диседент.автор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору» |
| **Михайло Коцюбинський** | **Сидір**  **Ковпак** | **Драч**  **Іван** |
| **Ілля Мечников** | **Карпенко-Карий Іван Карпович**  **(Іван Карпович Тобілевич)** | **Микола Лисенко** |
| **Семен**  **Гулак-Артемовський** | **Драгоманов Михайло** | **Іван**  **франко** |
| поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест», голова НРУ | «Один із організаторів партизанського руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. У 1941-1944 рр. — командир Путивльського партизанського загону, згодом — з’єднання партизанських загонів Сумської області, яке впродовж 1942-1943 рр. здійснило рейди з Брянських лісів на Правобережну та Західну Україну. У 1944 р. з’єднання перейменовано в 1-шу Українську партизанську дивізію, названу на його честь»  Дід, мій постачальник Гітлер | Член Братства тарасівців, голова товариства «Просвіта» у Чернігові, автор творів «Fata morgana», «Тіні забутих предків» |
| композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда» *«Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців. Бо крім «Запорожця за Дунаєм» справді мистецької музики до нього не було...»* | Франко сказав: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література...» | «Його геній виявився здатним поєднувати інтелектуальну напругу, спрямовану на створення фундаментальних біологічних концепцій, з тяжкою, жертовною діяльністю в галузі медицини. Так, працюючи в Одесі, провів дослід самозараження тифом, а в 1892 р., розробляючи способи боротьби з епідемією холери у Франції, випив культуру збудника цієї смертельної хвороби...» |
| Один із засновників Української радикальної партії, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор творів «Boa constrictor», «Борислав сміється» | «Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»  українці мають об’єднатися в місцеві самоврядні громади  Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада». | композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм». |
| **Іван**  **Котляревський** | **Костомаров Микола Іванович** | **Тарас Шевченко** |
| **Сковорода Григорій**  **Савич** | **Бортнянський Дмитро Степанович** | **Й. Пінзель** |
| **Іван**  **Мазепа** | **Орлик**  **Пилип** | **Розумовський Кирило Григорович** |
| «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим...» | Професор Київського університету, автор праць «Богдан Хмельницький», «Мазепа», «Останні роки Речі Посполитої», Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.). | *«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»*  «Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...» |
| Працював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева) | Навчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії. | «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...» |
| *«…був заочно «обраний» на гетьманство, а імператриця з цієї нагоди присвоїла йому чин генерал-фельдмаршала й вручила в придворній церкві в Петербурзі гетьманські клейноди…»*  *«…вирішує перенести свою резиденцію до старої, мазепинської, столиці – Батурина…»*  *«Реформування судочинства… було спрямоване на реанімацію того укладу, у якому жилося до козацької революції…»* | *«…життя гетьмана-емігранта підпорядковувалося єдиній меті – переконати володарів європейських держав у потребі коаліції проти Росії…»* | «…З італійськими майстрами, яких є кілька в гетьманській резиденції, говорив італійською мовою… Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішними прийняттями в своїй резиденції для козацької старшини… Він належить до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити й не сказати».  *«…залишивши близько 3 тис. людей для оборони Батурина, виїхав із рештою козаків назустріч Карлові ХІІ…»* |
| **Конашевич-Сагайдачний Петро** | **Могила**  **Петро Симеонович** | **Іван**  **Богун** |
| **Лев**  **Данилович** | **Острозький Костянтин Іванович** | **Вишневецький Дмитро**  **(Байда)** |
| **Ярослав**  **Мудрий** | **Ярослав Осмомисл** | **Агапіт** |
| «Сподвижник Б. Хмельницького, полковник. Відмовився скласти присягу на вірність московському цареві. Підтримав курс гетьмана І. Виговського на незалежність від Москви, проте виступив проти Гадяцького договору (1658 р.), піднявши повстання на Правобережній Україні. Згодом заперечував зближення козацької держави з Туреччиною» | «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. — архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...» | Якому історичному діячеві історик О. Субтельний дав таку оцінку: «...Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушїів українського суспільства в цілому. Сам він об’єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України...» |
| «...випала доля “степового короля” — людини, яка надала перших організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через неповні сто літ його творіння захитає підвалини Речі Посполитої» | *«Волинський князь, "некоронований король Русі". 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями у битві під Вишневцем...»* | М. Аркас писав: «…*Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки*…» |
| *«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем...»* | *Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!..»* | «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...» |
| **Леоні́д Мака́рович Кравчу́к** | **Богомолець Олександр Олександрович** | **Святослав Хоробрий** |
| **Янукович**  **Віктор Федорович** | **Кучма**  **Леонід Данилович** | **Ві́ктор Андрі́йович Ю́щенко** |
| **Каденюк**  **Леонід** | **Ґонгадзе**  **Георгій** | **Порошенко**  **Петро Олексійович** |
| «Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі» | Опублікував понад 150 наукових праць з пи­тань ендокринології, порушення обміну речовин, імунітету та алергії, раку, патології кровообігу, патогенезу, шоку, механіз­му дії переливання крові, старіння організму тощо. Створив учення про фізіологічну систему сполучної тканини, до якої включив різноманітні сполучнотканинні клітини та міжклі­тинні утворення для підвищення функції сполучної тканини при ряді захворювань | перший [Президент України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) після [здобуття нею незалежності](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991) ([1991](https://uk.wikipedia.org/wiki/1991)–[1994](https://uk.wikipedia.org/wiki/1994)), Голова [Верховної Ради України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0) у [1990](https://uk.wikipedia.org/wiki/1990)–[1991](https://uk.wikipedia.org/wiki/1991) роках,[Народний депутат України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), [Герой України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) ([2001](https://uk.wikipedia.org/wiki/2001)). |
| український політик і державний діяч, голова партії «Наша Україна» (2005–2013),засновник та Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка «Стратегічні ініціативи» Третій Президент України(2005–2010), голова Національного банку України (1993—2000), прем'єр-міністр України(1999–2001), лідер Помаранчевої революції | 10 липня 1994 — обраний на посаду Президента України.  14 листопада 1999 вдруге обраний на посаду Президента України.  Касетний скандал: Восени 2000 був звинувачений у зникненні опозиційного журналіста — Георгія Гонгадзе.  Авіакатастрофа 4 жовтня 2001.  Кланово-олігархічна, неефективна та корумпована економіка України була сформована саме за роки його правління. | Двічі поспіль брав участь у президентських виборах. 2004 року програв (у повторному другому турі): Ющенко — 51,99 %, Янукович — 44,20 %, 2010 року переміг  Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, член Президії Національної академії наук України- БРЕХНЯ  Звинувачений в державній зраді. Втік в Росію |
| Підприємець: власник кондитерської корпорації [«Рошен»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD), кількох автомобільних і автобусних заводів, [«П'ятого каналу»](https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) та інших активів. Видання [«Forbes Украина»](https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)) оцінює статок Петра Порошенка у 750 млн доларів, ставлячи його на восьме місце в списку найбагатших людей України, [олігарх](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85)[[2][3]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Лауреат [Державної премії України у галузі науки і техніки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8), [заслужений економіст України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8). [Кандидат юридичних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA).  Взяв участь у [президентських виборах 2014 року](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2014); за їхніми результатами отримав більше ніж половину (54,7 %) голосів виборців, здобувши перемогу в першому турі й уникнувши другого. | журналіст. Відомий своєю громадянською позицією, домаганням правди. Викрадений і вбитий. Знайдено труп у Таращанському лісі (Київська обл.). Виконавці знайдені, замовники залишаються в тіні | космонавт, учений, гром. діяч. Перший космонавт незалежної України. К. 1997 здійснив космічний політ у складі інтернаціонального екіпажу з шести осіб на американському кораблі «Колумбія». Нар. депутат України (2002-2006). |
| **Лижичко Руслана** | **Клочкова**  **Яна** | **Кличко**  **Віталій** |
| **Щербицький Володимир** | **Турчинов Олександр** | **Тимошенко Юлія** |
| **Павличко Дмитро** | **Мустафа Джемілєв** | **Іллєнко**  **Юрій** |
| видатний боксер і політ, діяч. Брат Володимира Кличка. Батьки 1985 повернулися в Україну. Закінчив Переяслав-Хмельницький пед. ін-т (1995), кандидат пед. наук (2000). Чемпіон світу з кікбоксингу (1991-1994). Срібний призер чемпіонату світу з боксу серед любителів (1995). К. — чемпіон світу серед професіоналів у найважчій ваговій категорії (1999-2000,2004-2005, з2008). Народний депутат України (з 2012, фракція партії «УДАР Віталія Кличка»), Герой України (2004). Міський голова Києва | видатна плавчиня. Вихованка харківської спортивної школи.Володарка чотирьох золотих олімпійських медалей (комплексне плавання 200 і 400 метрів, 2000, 2004), однієї срібної (800 метрів вільним стилем, 2000).Золота рибка | Перемогла на конкурсі «Євробачення» (композиція «Дикі танці», 2004). Нар. артистка України (2004). Проживає у Києві. Степова Валентина (13.06.1963, Полонне Хмельницької обл.) — визначна оперна співачка. Закінчила Київську консерваторію. Солістка Київського театру опери і балету ім. Т. Шевченка (нині Нац. опера). Нар. артистка України (1999). |
| Закінчила Дніпропетровський ун-т (1984, інженер-економіст). Т. очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України», мала проблеми з законом, ув'язнена (2001), виправдана. Депутат Верховної Ради України (1996-2007,з перервами). Т. була віце-прем'єр-міністром з паливно-енергетичного комплексу в уряді В. Ющенка (1999-2001). Прем'єр-міністр України (лютий-вересень 2005, грудень 2007 — березень 2010). Лідерка партії «Батьківщина». З 5.08.2011 — в ув'язненні, засуджена на сім років за укладення дуже невигідних для України газових угод. | політичний і державний діяч. Закінчив Дніпропетровський металургійний ін-т (1986). **Народний депутат України (1998-2007, з 2012). Перший віце-прем'єр-міністр (2007-2010). Голова Верховної Ради (з** 22.02.2014 р.).Оголосив АТО | рад.парт, і держ. діяч. 1972 до вересня 1989 — перший секретар ЦК КПУ. Лавреат Ленінської премії, двічі Герой Соціалістичної Праці. відповідальний за чистку укр. держ. і парт, апарату, за русифікацію політ, і культ, життя, розправу з дисидентським рухом. У часи «перебудови» діяч робив усе можливе, щоб стримати розвиток дем.процесів, перетворив Україну в «заповідник застою». |
| визначний кінорежисер, гром. Діяч.оператор фільму «Тінізабутих предків» (1965, призи міжнародних кінофестивалів). Режисер фільмів «Криниця для спраглих» (1965, у  прокаті 198,7), «Вечір напередодні Івана Купала» (1967), «Білий птах з чорною ознакою» (1971,  «Лісова пісня. Мавка» (1981), «Легенда прокнягиню Ольгу» (1982), «Молитва за гетьмана Мазепу» | [політичний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87) та [громадський діяч](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87) [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) і [України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) [кримськотатарського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8)  походження, один із провідників  [кримськотатарського національного руху](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85&action=edit&redlink=1), [правозахисник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA), учасник [дисидентського руху](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0), [політв'язень](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C).  1-й Голова [Меджлісу кримськотатарського народу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D1%96%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83) | визначний поет, перекладач, гром. і політ, діяч, дипломат. був на журналістськійроботі, зокрема гол. редактором журналу «Всесвіт». Нар.депутат СРСР (1989-1991) і України. Один із засновників НРУ автор зб. віршів «Любов і ненависть» (1953), «Правда кличе!» (1958), «Хліб і стяг» (1968), «Таємниця твого обличчя» (1977), «Смерічка» (1982), «Спіраль» (1984), «Рубаї» (1987, 2000), «Покаянні псалми» (1994), «Золоте яблуко» (2000), численних перекладів, сценаріїв, публіцистики та ін. Багато віршів поета, покладених намузику, стали популярними піснями, зокрема «**Два кольори**» |
| **Василь Романюк(Патріарх Володимир)** | **Шелест**  **Петро** | **Михайло Брайчевський** |
| **Лебедєв**  **Сергій** | **Жданов**  **Андрій** | **Сергій**  **Корольов** |
| **Палладін Олександр** | **Мануїльський Дмитро** | **Лисенко**  **Трохим** |
| український історик та археолог. У період хрущовської «відлиги» він став відомим у колах освіченої інтелігенції лекціями з історії України, які читав у Клубі творчої молоді «Сучасник»; під час першого відзначення на державному рівні 150-літнього ювілею Тараса Шевченка провів автобусну екскурсію шевченківськими місцями (за що був нагороджений «шевченківською» грамотою за підписом [Миколи Бажана](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)). 1966 року написав трактат «**Приєднання чи возз'єднання?**», де блискуче викрив фальш «Тез до 300-річчя возз'єднання України з Росією». | парт, і рад. діяч. У липні 1963 обраний першим секретарем ЦК КПУ (до  травня 1972). 1972-1973 Ш. працював заст. голови РМ СРСР. Придушував проявидисидентського руху (арешти1965, 1972 та ін.) на посту керівника України, один з ініціаторів інтервенції рад. військ у Чехо-Словаччину 1968.Разом з тим час перебування Ш. першим секретарем ЦК КПУ — період найвищого піднесення автономногокурсу укр. керівництва. Книга «**Україно наша радянська**» (1970) зазнала парт, критики за «ідеологічні помилки»1973) | Український православний релігійний діяч, богослов, член УкраїнськоїГельсінської групи, один із фундаторів УПЦ — Київського Патріархату,згодом Патріарх УПЦ-КП, неодноразово заарештований і засуджений заактивну діяльність із захисту прав людини і, зокрема, прав православнихвіруючих. |
| видатний учений-винахідник, конструктор ракетно-космічних систем. Навчався у Київському політехнічному ін-ті (1924-1926),1930 закінчив Моск. вище технічне училище і одночасно Моск. школу пілотів. 1937 був репресований,звільнений 1938, під час Другої світ, війни займався проблемами оснащення бойових літаків реактивним прискорювачем на рідкому паливі. Після війни К. очолював розробку і запуск багатьох балістичних ракет,  ракетоносіїв пілотованих космічних кораблів «Восток», «Восход», на яких було здійснено перші польоти в космос | один з найближчих прибічників Й. Сталіна. Ж. — керівник Ленінградської обл. парт, організації з 1934, один з ініціаторів, керівників і активних учасників масових політ,  репресій 30-40-х рр. XX ст. З 1946 очолив кампанію з посилення парт, контролю над культурним життям СРСР,яка увійшла в історію під назвою «ждановщина». Організовував серпневу 1948 сесію ВАСГН1Л, де була піддана нищівній критиці генетика. «Ждановщина» ознаменувалася боротьбою із «низькопоклонством перед Заходом»,із «безрідним космополітизмом», із «рецидивами буржуазного націоналізму» | . Під його керівництвом була створена перша в СРСР мала електронно-обчислювальна машина «МЕОМ» (Київ, 1948-1951), ряд швидкодіючих ЕОМ — «ВЕОМ». Держ. премії СРСР (1950,1969), Ленінська премія (1966). |
| рад. учений-біолог. Працював в Укр. ін-ті генетики і селекції  (1929-1934), з 1940 — директор Ін-ту генетики АН СРСР. Л. розвинув теорію спадковості, яка приймає можливість виникнення нових прикмет спадковості під впливом зовнішнього оточення. Цю теорію відкидаютьпровідні генетики, за що деяких рад учених було репресовано. 1948 на сесії ВАСГНІЛ Л. здобув остаточну пе-  ремогу, генетика по суті була заборонена. Його теорії підтримав Й. Сталін | в усьому згоджувався з Й. Сталіним, який назвав його «липовим українцем». 1928-1943 працював секретарем виконкому Комінтерну, один з провідників сталінської політики терору в апараті Комінтерну і закордонних компартіях. М. 1944 був призначений заст. голови РНК УРСР і наркомом закордонних справ. Очолював укр. делегацію на конференції в Сан-Франциско, яка оформила створення ООН, брав участь у роботі перших сесій Генеральної Асамблеї ООН. | автор понад 400 праць, основні з них стосуються проблем вивчення біохімії живлення м'язової і нервової діяльності. Пер-  ший у СРСР розпочав біохімічне дослідження вітамінів, синтезував вікасол, який широко застосовують у лікуванні. П. — один із основоположників укр. біохімічної школи. Заснував і редагував «Український біохемічний журнал» |
| **Патон**  **Євген** | **Кирпоніс Михайло** | **Юра**  **Гнат** |
| **Кирило**  **Осьмак** | **Амет-Ха́н**  **Султа́н** | **Теліга**  **Олена** |
| **Зеров**  **Микола** | **Стаханов Олексій** | **Мудрий**  **Василь** |
| визначний режисер і актор. Сценічну діяльність розпочав 1904 в аматорському гуртку.1913-1914 Ю. грав у театрі «Руська бесіда» (Львів), 1917-1919 — актор і режисер «Молодого театру» (Київ) і Першому держ. драм, театрі УСРР ім. Т. Шевченка. 1920 Ю. став одним із співзасновників створеного у Вінниці укр. драм, театру ім. І. Франка (з 1926 — Київський академічний укр. драм, театр ім. І. Франка), до 1961 — худ. керівник і режисер (з 1954 — разом з М. Крушельницьким). | відомий рад. воє-начальник. Учасник Першої і Другої св. війн. Закінчив Московську військ, академію ім. М. Фрунзе (1927). К.відзначився у радянсько-фінській війні 1939-1940, Герой Рад. Союзу (1940). Від лютого 1941 — командувач Київського особливого військ, округу, з поч. рад.-нім. війни — командувач Пд.-Зах. фронтом. Загинув під час  прориву з оточення | Академік ВУАН (з 1929), віце-президент АН УРСР (1945-1952). 1942 «шви П.» надійно скріплювали броню танків Т-34. Автор 402 наукпраць, зокрема підручників з мостобудування (його іменем названий суцільнозварний міст через Дніпро у Києві), оригінальних проектів мостів і шляхопроводів |
| видатна поетеса, політ, діячка. 1932 вступила в ОУН, з 1940 — в ОУН(М). У жовтні 1941 вирушила з похідними групами ОУН до Києва, організувала Спілку укр. письменників, редагувала літературно-мистецький додаток до газети «Українське слово» — «Литаври». 7.02.1942 разом з чоловіком арештована і розстріляна у Бабиному Яру. Посмертно видано зб. віршів «Душа насторожі» та «Прапори Духа». | національний герой [кримськотатарського народу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8). [Радянський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) [льотчик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA)-[ас](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81), учасник [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0). 30 червня 1945 року за успішне проведення 603 бойових вильотів, збиті особисто 30 літаків противника різних типів і 19 літаків ворога, збитих в групових боях, удостоєний звання двічі [Героя Радянського Союзу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83). | січні 1941 р. приїхав до Києва, де перебував до 1943 р. З вересня 1943 р. мешкав у Західній Україні, брав участь в організації УПА. У липні 1944 р. був обраний головою УГВР. У 1944 р. заарештований, перебував в ув’язненні у Львові, Дрогобичі, Києві. |
| гром.-політ. діяч, журналіст. Навчався у Львівському ун-ті. 1921-1925  був одним з організаторів і працівників (секретар) Львівського укр. таємного ун-ту. М. був активним діячем«Просвіти», заст. голови т-ва (1932-1939), головним редактором газети «Діло» (1927-1939). 1925 був одним із співзасновників УНДО, з 1935 — голова.об'єднання, виступав ініціатором політики «Нормалізації» українсько-польських відносин у Зах. Україні. У вересні 1935 обраний віце-маршалком польського сейму. 1939-1941 пере-  бував у Кракові, 1941-1944 — у Львові, М. у липні 1944 обраний віце-президентом УГВР. | шахтар, новатор виробництва. Працював на шахті у Кадіївці, тепер Стаханов Луганської обл. Установив рекорд видобутку вугілля (102 тонни, 31.08.1935), перевиконавши норму в 14,5 раза, застосував нові методи роботи. С. започаткував рух, названий його іменем. Закінчив Промислову академію (1940), працював на керівних посадах у міністерстві вугільної промисловості. Помер у психіатричній лікарні. Герой Соціалістичної Праці. | визначний поет, перекладач і вчений-літературознавець. Закінчив іст.-філол. ф-т Київського унту (1914редагував часопис «Книгар» (1919-1920). 3. належав до літ. гурту неокласиків. Арештований 1935, згодомРозстріляний, урочище сандармох.3. — автор зб. поезій «Камена» (1924), зб. літ.-крит. статей «До джерел» (1926), «Від Куліша доВинниченка» (1929), курсу лекцій з історії укр. л-ри, численних статей, перекладів |
| **Омелянович-Павленко Михайло** | **Вернадський Володимир** | **Тичина**  **Павло** |
|  | **Галущинський Михайло** | **Тютюнник**  **Юрій** |
|  |  |  |
| видатний поет. Походив з родини сільського дяка, де виховувалося 13 дітей.  Уже перші твори («Золотий гомін», 1917, «Пам'яті тридцяти», 1918), зокремаперша поет.зб. «Сонячні кларнети» (1918) стали помітним явищем в укр. л-рі, наступні — «Плуг», «Замість  сонетів і октав» | видатний природознавець,мінералог і кристалограф, основоположник геохімії, біогеохімії, гідрогеохімії, вчень про ноосферу і біосферу.  1918-1921 — перший президент УАН | визначний військ, діяч. Батько Володимир був інспектором артилерії, мати — з грузинського князівського роду. 1910 закінчив Академію генштабу. Брав участь у російсько-японській і Першій св. війнах. У квітні-листопаді 1918 —командир Третьої стрілецької дивізії у Полтаві. У грудні 1918 — червні 1919 очолював УГА, згодом командував Запорізьким корпусом армії УНР. О.-П. успішно керував армією УНР під час Першого зимового походу |
| в листопаді 1921 очолив Другий зимовий похід, після невдачі емігрував. 1923 повернувся у рад.Україну, потрапивши у пастку ОГПУ (ОДПУ), викладав тактику і стратегію у Харківській школі червоних старшин («Даю виклади бандитизму!», — за його словами). Ю. Яновський на основі блискучих оповідей Т. створивроман «Чотири шаблі». Написав спогади, кілька кіносценаріїв, навіть зіграв себе самого у фільмі «ПКП». | гром.-політ. і військ, діяч, педагог. Закінчив Тернопільську гімназію, навчався у Львівському (1898-1900) і Віденському (1900-1901) ун-тах. З 1909 — директор Рогатинської (нині Івано-Франківська обл.) гімназії,визначний організатор гімназійної освіти в Галичині. На початку Першої св. війни Г. став першим командувачем легіону УСС |  |
|  |  |  |
|  |  |  |