***Інформація та історичні довідки про мікрорайони та селища міста Павлоград***

Мікрорайони **“*Центральний”*** та **“*Радянський*”** належать до центральної частини міста Павлоград. Наприкінці 50-х-поч.60-х рр. ХХ ст. тут рівними вулицями стояли одноповерхові будинки. Тепер на цій території звелися п'яти – і дев'ятиповерхові споруди. Забудова мікрорайонів здійснювалася комплексно. Разом з житлом були введені в експлуатацію дитячі комбінати, школи, торгівельні точки, інженерні водопровідні мережі, дитячі майданчики та інші об'єкти.

Саме в центральній частині міста багато пам’ятників історії і архітектури, зон відпочинку: пам’ятник засновнику м.Павлоград - Матвію Хижняку, сквер ім.Т.Г.Шевченка, Аллея Слави, Дитячий парк,пам’ятний знак Чорнобильцям,пам’ятник-танк головному конструктору танків, земляку Ж.Я.Котіну. На вул.Соборній знаходиться будинок К.Д.Синельникова, фізика-ядерника, Спортивно-оздоровчий комплекс «Центр»(перший кінотеатр міста). На вул.Світличній Ганні є квартира-музей павлоградської поетеси Г.П.Світличної, Палац творчості,дітей та юнацтва (перша жіноча гімназія), Павлоградський коледж НТУ «Дніпровська Політехніка» (вище Олександрівське училище), млин Венгеровського та інш. На вул.Харківській знаходиться драматичний театр ім.Б.Є.Захави (народна аудиторія). На перехресті Центральної та Світличної Ганни є РАГС (перша приватна жіноча гімназія,будинок Машкевича).

На бул.Голубицького Якова знаходиться один із старовинних храмів - Спасо-Нерукотворного Образу кафедральний Собор (побудований на кошти Я.Голубицького).

В пров.Музейний- КЗ »Павлоградський історико-краєзнавчий музей» працює 59-й рік.

В центральній частині міста знаходяться: 4 загальноосвітні заклади: №1, 9, 17, НВК №2, ЗДО №2, 16, 28, 31, ДЮСШ, мистецька школа №1, центральна та дитяча бібліотеки, Міський культурно-дозвільницький центр та інш.

**Центральна частина міста:**

**Межі**: вулиця Степового фронту – Дніпровська, Харківська – Полтавська

**Вулиці:** Озерна, Миру, Громадянська, Робоча, Шевченка, Горького, Ковальська, Коротка, Рєпіна,Спортивна, Володимирська, Добролюбова, Некрасова, Дніпровська, Сєрова Валентина, Центральна.

**Провулки:** Комунальний, Полтавський, Музейний, бульвар Голубицького Якова.

**Мікрорайон “Центральний”**

**Межі:** вулиця Центральна -Харківська, вулиця Степового фронту – Миру.

**Вулиці:** Степового фронту, Робоча, Озерна, Миру, Центральна, Харківська

**Мікрорайон “Радянський”**

**Межі мікрорайону**: вулиця Центральна – Полтавська, Степового фронту – Соборна

**Вулиці:** Степового фронту, Робоча, Громадянська, Озерна, Миру, Світличної Ганни, Соборна, Полтавська, Центральна.

***Мікрорайон “Підворки”***

Район індивідуальної забудови. По відношенню до центральної частини міста знаходиться на сході. Назва району народна і походить від слова “двір”. Якщо у центрі розташовувалися садиби заможних людей, то далі від центру селилися ремісники та малозаможні міщани, а також робочий люд – всі ті жителі, що прийшли під двори, тобто “піддворилися”.

В районі знаходяться ЗШ №3,ЗДО №1,станція юних натуралістів(пам’ятка архітектури).

Вул.Караванченка, Прибера названі на честь Караванченка Андрія Павловича та Прибера Степана Силовича,учасників визвольної боротьби від нацистів у м. Павлоград під час окупації у роки Другої світової війни.

**Межі**: вул. Харківська – Широка, Тичини Павла, провулок Східний

**Вулиці:** Прибера, Садова, Ветеринарна, Грушевського Михайла, Богуславська, Сковороди Григорія, Громадянська, Озерна, Миру,Успенська, Караванченка, Повстання

**Провулки:** Благодатний, Східний, Хорошева, Садовий, Ветеринарний.

***Район “Новобудівний”***

Район індивідуальної забудови. Забудовуватися почав з кінця ХІХ ст., але більшість вулиць з'явилася у післявоєнний час.

Вул.Лео Пасвольського-один із зановників Статуту ООН,Успенська –на честь старовинного храму-Успенія Пресвятої Богородиці(1896р.),побудований на кошти братів Рибникових.

**Межі**: Коротка-Київська, Весіння, Горького

**Вулиці:**Ольхова,Чайкіної, Пасвольського Лео,Маяковського,Успенська,Партизанська, Осьмухіна, Талалихіна, Весняна, Авіаційна, Маяковського, Донецька, Кулікової, Дорожня, Фабрична, Лютикова, Павлоградська.

***Район індивідуальної забудови “Приточилівка”***

Розташований в північно-західній частині міста. Наприкінці ХІХ ст. центральна частина була забудована, тому новим поселенцям відводили ділянки під забудову житла на околиці, за вулицею Полтавською, ближче до річки Вовчої. Цей район якби приєднувався, “приточувався” до міста, звідсіля і назва “Приточиловка”.

На території селища знаходиться одне із старовинних єврейських кладовищ у Дніпропетровській області,а також ЗДО №8 (з 2 -ма групами реінтеграції).

Вул.Сметаніна,Ковната- учасники визвольної боротьби від нацистів у м.Павлоград під час окупації у роки Другої світової війни.

**Вулиці:** Сметаніна, Берегова, Пчілки Олени, Мічуріна, Ковната, Будинського, Цилінна, Хижняка,Західна,Космонавтів,Олексіїва,Глінки,Чехова,Чернишевського, Суворова, Перемоги, Вернадського Володимира, Захави Бориса, Полтавська, Свободи

**Провулки:** Невського, Кривий

***Мікрорайон ім. 18 вересня***

Історія селища нерозривно пов'язана з історією Павлоградського хімзаводу. В побуті павлоградці частіше називають селище просто: “Хімзавод”. Будівництво заводу «Павлоградський хімічний завод» розпочато у 1929 році (сьогодні заводу 91 рік). Будівництво житлових будинків почалося 1936 року. Однією з перших з'явилася вулиця Заводська. У роки Другої світової війни тут був розташований пересильний табір для радянських військовополонених, а само селище було майже зруйновано. Після війни відбудувався завод, відбудувалося і селище. У 1985 році, до 40-річчя Перемоги, на цій території відкрили меморіальний комплекс на честь визволення Павлограда від нацистських загарбників 18 вересня 1943 року, а у 1999 році у центрі селища побудували Свято - Володимирівський храм - часовню в пам'ять загиблим на виробництві заводчанам. Дві школи- ЗШ № 6 і ЗШ№11,водно-оздоровчий комплекс «Молодість», ВСК «Юність» з плавальним басейном,амбулаторія №9,ЗДО №3,47 (з плавальним басейном), позашкільний заклад освіти-Центр творчості дітей та юнацтва, біля прохідної заводоуправління -пам’ятник поручику Ржевському.

На вул.Братській (Боженко) на кладовище знаходиться могила 145 солдатів-визволителів м.Павлоград у вересні 1943 р.

Вул.Плосконоса Ігоря- на честь воїна-інтернаціоналіста,Героя Радянського Союзу.

**Вулиці:** Заводська, Героїв України, Сташкова, Кільцева, Кабака, Зелена, Самарська, Клубна, Польова, Весела, Лінійна, Братська, Спартака, Грибоєдова, Чайковського, Зарічна,Плосконоса Ігоря.

**Провулки:** Зарічний

***Селище “Залізничників”***

Свою назву селище отримало внаслідок близькості до Придніпровської залізниці,яка була побудована у 1873 р. Сучасний вокзал побудовано у 1912 р. за проєктом архітектора Басьмана.

**Вулиці:** Залізнична, Хмельницького, Деповська, Чкалова, Шосейна

**Провулки:** Добрий, Залізничний, Мостовий

***Селище (м-рн) Шахтобудівників,***

***мікрорайони “Дніпровський-1” та “Дніпровський-2”***

Існують від початку розвитку вугільного басейну – Західного Донбасу. З середини 50-х рр. ХХ ст. на селищі з'являються одноповерхові котеджі, а згодом – одноповерхові будинки, в яких мешкали родини перших шахтобудівників. У 60-ті рр. почалося будівництво перших багатоповерхівок. Багато для благоустрою мікрорайонів селища зробив комбінат “Дніпрошахтобуд”. Центральна вулиця – проспект Шахтобудівників. У 2007 році селище, або, як його називають жителі – “ПШС”, відмітило своє 50-річчя. Тут працюють 2 загальноосвітні школи (№15,16), мистецька школа №3, ЗДО №6,15, філія центральної бібліотеки №5, відділення ДЮСШ “Шкіряна рукавичка”, Інклюзивно-ресурсний центр, філія ради ветеранів, управління Пенсійного фонду України, кілька торгових супермаркетів, різні організації і підприємства. У 1989 році у центрі селища був відкритий пам'ятний знак воїнам – інтернаціоналістам та офіс Павлоградської міськрайонної організації воїнів –інтернаціоналістів..

**Мікрорайон “Дніпровський-1”**

**Межі:** вул. Дніпровська – Підгірна, пр. Шахтобудівників – Можайського

**Вулиці:** Челюскінців, Дніпровська, Підгірна, Можайського, Пр-т Шахтобудівників

**Мікрорайон “Дніпровський -2”**

**Межі:** вул. Підгірна – 35 –ї Дивізії, Можайського – Кооперативна

**Вулиці:** Підгірна, 35 –ї Дивізії, Можайського, Кооперативна

**Селище Шахтобудівників**

**Межі**: проспект Шахтобудівників – Світла, Набережна – Підгірна

**Вулиці:** Набережна, Пр. Шахтобудівників, Підгірна, Світла, Дніпровська, Ушинського, Кооперативна, Челюскінців, Шахтарська, Червона, Осіння.

**Провулки:** Ушинського №1, Ушинського №2, Набережний

***Район “Городище”***

Район індивідуальної забудови. Один з найстаріших у місті. Колишня рангова дача М.І. Кутузова – с. Ступіна, яку він отримав у 1780 році. На початку ХІХ ст. більша частина кутузовських земель перейшла до поміщиків Лихачових. “Деревушку” Ступіна перейменували в Городище.

Тут знаходиться саме велике міське кладовище з Алеєю Почесних земляків.

Вул.Бабенка названа на честь Бабенка Юхима Марковича, заступника командира партизанського загону.Його було страчено(повішено) на Центральній площі у лютому 1942 р.нацистами.

**Межі**: Можайського – Ломоносова, Дніпровська – пр. Запорізький

**Вулиці:**Дніпровська, Ломоносова, Можайського, Бабенка,Синельникова Кирила, Коцюбинського Михайла, Гончара Олеся, Пушкіна, Берестова, Франка, Селянська, Аеродромна

**Провулки:** Запорізький, Синельниківський, Радищева, Пушкіна, Берестовий, Миру, Покровський, Вербовий,1-й Луганський, Спортивний, Здоров’я

***Мікрорайон “Травневий”*** *(селище “Хіммаш”)*

Колись його називали Козлячим, бо жителі масово випасали кіз та іншу худобу. Розташований у північній частині міста. Будівництво приватних будинків почалося до війни, багатоповерхівок з 1954 року. На території селища знаходиться найстаріше підприємство Павлограда – завод “Павлоградхіммаш”( в цьому році йому виповнилося 142 роки),філія амбулаторії №2.

Вул.Конжукова Доментія названа на честь племінника Я.Голубицького -Конжукова Доментія,який закінчив будівництво храму-Спасо-Нерукотворного Образу у 1898 році.

Вул.Кутузова Михайла-перебував у нашому краї з Луганським пікінер ним полком.

**Межі району**: Травнева –Жуковського Василя, Бахчисарайська– Харківська

**Вулиці:**Бахчисарайська,Травнева, Вереснева, Жуковського Василя, Гастелло, Матросова, Толстого, Короленко, Гоголя, Конжукова Доментія, Лермонтова, Кутузова Михайла, Ватутіна

***Селище індивідуальної забудови “Соснівка”***

Приватний сектор. Забудовується з початку ХХ ст., у зв’язку з розширенням території хуторівДо 1957 року приміське село Павлоградське підпорядковувалосяПавлоградській райраді.У 1957 році село Павлоградське Павлоградської селищної ради було перейменовано у село Соснівку,а у 1959 році приєднано до м.Павлограда.

На селищі знаходиться НВК №14,структурний підрозділ Агрофірма «Шахтар» ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля».

На одному з кладовищ селища знаходиться могила червоноармійців,які визволяли м.Павлоград у вересні 1943р. та могила Нестеренка Андрія,загиблого під час боротьби з нацистами у лютому 1943 р.

**Вулиці:** Павлова, Попова, Котляревського, Фестивальна, Українська, Вишні Остапа

**Провулки:** Попова, Бригадний, Донський

***Селище індивідуальної забудови “Хутори”***

Приватний сектор. Селище – одне з найстаріших у місті. На його території, між правим берегом р. Вовчої та лівим берегом р. Гніздки, у 70 –і рр. ХVІІІ ст. розташувалася слобода Матвіївка. У склад міста Хутори включили після війни; до початку 50-х років їх відносили до колгоспу ім. Дзержинського.

Вул.Парманіна Олександра-названа на честь павлоградського голови,який керував містом 25 років-з 1892 по 1917 рр.Вул.Бораковського Григорія-земляка,письменника-драматурга.Вул.Котіна-на честь конструктора важких танків –Ж.Я.Котіна. Вул.Шияна Григорія-письменник-гуморист із с.Богуслав Павлоградського району.

Пров.Черніхова Якова-земляк-архітектор фантастичних конструкцій будівель.

**Вулиці:** Корчагіна, Сірка Івана, Тімірязєва, Шияна Григорія, Сергеєва-Ценського, Яворницького Дмитра, Мазепи Івана, Надрічна, Богуна Івана, Лисенка Миколи, Парманіна Олександра, Восьмого березня, Кодацька, Гірницька, Дружби, Слов'янська, Геологів, Свєтлова, Тепла, Лиманська, Тиха, Шахтарської слави, Разіна, Пугачова, Сагайдачного Петра, Мікрорайонна, Севастопольська, Бораковського Григорія, Лікарняна, Макаренка, Плеханова, Національна, Ковпака, Молодіжна, Визволення, Садова, Сонячна, Котіна, Літня, Артільна

**Провулки:** Виговського Івана, Петропавлівський, Будівельний, Шкільний, Дальній, Сурікова, Хороброго Святослава, Бешти, Вовчка Марка, Річковий, Котовського, Урожайний, Хуторський, Удачі, Корчагіна, Дніпровський, Лікарняний, Черніхова Якова, Плеханова, Вишневий, Макаренка, Разіна, Декабристів, Полуничний

***Житловий масив “Новий”***

Перші новобудови почали рости тут з 1965 року. Крім п'яти- і дев'ятиповерхових житлових будинків, на території мікрорайону зведено кілька малосімейних гуртожитків. Для робітників Павлоградського заводу технологічного обладнання і їх родин побудовані школи № 5,19, ЗДО №5,53,61,65,Центр позашкільної роботи та валеологічного виховання, філія ПТДЮ «Зорецвіт», філія центральної бібліотеки №4, Модульне містечко для ВПО, Західнодонбаський професійний ліцей і медичний коледж, стадіон «Прометей».

Вул.Милосердова Володимира-учасника бойових дій в зоні АТО,(загиблий).

**Межі:** вулиця Малиновського - Кравченко, Дніпровська - Промислова

**Вулиці:** Малиновського, Балашовська, Новоселицька, Індюкова, Гагаріна, Милосердова Володимир, Войнової, Верстатобудівників, Промислова, Кравченка, Водопровідна

**Провулки:** Машинобудівників

***Селище заводу ПМЗ***

За наказом Реввійськради СРСР 2-го червня 1931 року неподалік міста Павлограда було створено артилерійський полігон. В період становлення та розвитку полігону у довоєнний час житловий фонд підприємства налічував 132 квартири. Одним із перших будинків, зведених у селищі, був будинок профкому та пожежної команди, на 2-ому поверсі, якого була розташована неповна середня школа (1936 рік). До 1941 року були введені в експлуатацію 4 житлових будинки барачного типу, клуб, їдальня, підсобні прибудови. Від прохідної заводу почала забудовуватися 1938 року двоповерхівками вулиця ім. Тельмана (нині Корольова Сергія). При директорі заводу В.М. Шкуренко це був один з найкращих мікрорайонів міста. Особливу увагу директор приділяв будівництву житла і об'єктів соцкультпобуту. У 1975 році був побудований БК Машинобудівників на 800 місць, який був центром культурного життя не тільки заводського селища, а й усього міста. На мікрорайоні розташовані амбулаторії №7,8 з реабілітаційним центром для дітей з особливими потребами,ФСК ім.Шкуренка з льодовою ковзанкою та стадіоном, мистецька школа №2,ЗШ №4, ЗДО №23, знаходяться храм-Свято-Стретенський та церква Похвали Божої матері.

**Межі:** Нова -Достоєвського, Корольова Сергія – Поштова

**Вулиці:** Нова, Достоєвського, Корольова Сергія, Поштова, Паркова, Ливарна, Ватоліної, Карбишева, Станційна

***Селище “40 років Жовтня” та «Ливмаш»***

У 1937 році в цьому мікрорайоні було всього два будинки. І тільки через 16 років, коли почалося будівництво заводу “Ливмаш”, ця територія почала забудовуватися. Першими жителями стали будівельники заводу, які у 1954 році заклали фундамент майбутніх цехів заводу. Крім трудівників заводу “Ливмаш”, на селищі живуть шахтарі, будівельники, вчителі, лікарі. Збудовано більш, ніж 40 тис.м2 житла, кілька шкіл і дитячих садочків, ряд магазинів. Містом в місті називають сьогодні мікрорайон “40 років Жовтня”. Адже площа його складає 60 гектарів, кількість жителів біля 12 тисяч. Перший великий будинок у цьому мікрорайоні був зданий в експлуатацію у 1966 році. Селище значно виросло разом з будівництвом та початком експлуатації шахт Західного Донбасу.

Завод «Ливмаш» було відкрито 1954 році. У 2019 році він перестав існувати. Тепер тут працює ТОВ «ДАРПАК», який займається випуском паперових серветок та інш. продукції.

Біля заводоуправління знаходиться пам’ятник жертвам Голокосту. Тут знаходяться загальноосвітні школи №.7,8, ліцей, Гімназія з інтернатним відділенням, ДЗ№11,30,60, філія центральної бібліотеки №2, філія ради ветеранів війни та праці,кімната Бойової Слави прикордонників ,Павлоградська міська лікарня №4, стадіон «Гірняк», парк Комарова (з скейт-ленд -парком та зоною для спорту з собаками).

**Межі:** Новоросійська – Преображенська, Будівельна – Дніпровська

**Вулиці**:Федорової Тетяни, Західнодонбаська, Комарова, Преображенська, Будівельна, Новоросійська, Дніпровська

***Мікрорайон “Лиманський”***

Колись на території міста було 11 лиманів. На місті одного з них на початку 90-х рр. ХХ ст. і почав будуватися мікрорайон. Поки він має одну вулицю та два провулки. Розташований за селищем “Хутори”, близько від лікарняного комплексу №4.

**Вулиці:** Квіткова

**Провулки**: Каштановий, Клиновий

***Мікрорайон “Західний”***

Район індивідуальної забудови. Почав забудовуватися з кінця 80-х - поч. 90-х рр. ХХ ст.

**Вулиці:** Вільхова, Ясенева, Березова

**Провулки:** Черемховий, Тополиний, Новий, Калиновий, Горобиновий, Малиновий

***Промисловий район “Будбаза”***

У 1998 році виконавчий комітет Павлоградської міської ради у зв'язку з відсутністю назв вулиць Південно-Східного промислового вузлу (Будбаза) присвоїв назви двом вулицям, розташованим у Південно-Східному промисловому вузлі: вулиці Тернівській та вулиці Терьошкіна.

Тут знаходиться ряд промислових підприємств,у т.ч. і Підприємство «Будмайстер».

**Вулиці:** Терьошкіна, Тернівська

***Район Бельбес***

Район індивідульної забудови.Один із найстаріших районів м.Павлоград. Є дві версії назви: одна- в цьому районі мешкав землевласник Бельбесов, який займався вирощуванням зернових культур, друга,(з розповідей мешканців),що нібито на одній з вулиць мешкав чоловік глухонімий, який нічого не міг сказати,і іноді не розумів,що йому казали,Тому люди і казали на нього: «ні бельмеса не розуміє». Яка вірна назва-важко сказати,але народна назва живе і донині.

Центральна вул.Богуна Івана.Була початкова школа №13,зараз в ній знаходиться храм Архангела Михаїла УПЦ КП.Є три кладовища,на першому (між вул.Лисенка Миколи та Богуна Івана )-могила 5-ти загиблих-воїнів у вересні 1943 року під час визволення м.Павлоград від нацистів.

***Район РТС***

В минулому селище геологів. Район названо на честь геологів – першопроходців по розвідці геологічної бази нового вугільного басейну. Район індивідуальної забудови та багатоповерхівок , які були побудовані на кінці 50-х-початку 60-х років ХХ ст.

На районі знаходяться ЗШ №12,20, Приватний інститут МАУП, амбулаторія № 6, ЗДО №18, Павлоградський міськрайонний відділ державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції, авторинок, готелі-ресторани «Заман» «Кураж», «Рамзес». На вул.Дніпровській (до речі, це сама довга вулиця нашого міста-13 км) знаходиться міське кладовище, де поховані воїни-визволителі м.Павлоград у вересні 1943р., поет Віталій Синьогін.