**Тема 7. ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО УСРР:**

**ПЕРИФЕРІЙНІ ФУНКЦІОНЕРИ**

План

1. Соціальні джерела, національний і гендерний склад.

2. Професійний, освітній, інтелектуальний рівень.

3. Номенклатура. Облік. Ієрархія.

4. Ділові якості. Плебеїзація партійного активу протягом 1923–1927 рр. Політичне боягузтво. Корпоративний інстинкт політичного самозбереження.

5. Імітаційний характер ідеологічних практик партійно-державної номенклатури 20–30-х років. «Ритуальна прагматика» компартійного політикуму. Мистецтво ідеологічної еквілібристики.

Література

Дорошко М., Лях С. Будні компартійного функціонера пореволюційної доби. *Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.)*. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. Ч.1. С.346–422. URL: http://history.org.ua/JournALL/jittia/jittia\_2010\_1\_1/jittia\_2010\_1\_1.pdf

Лях С.Р. Диктатура посередності: Колективний портрет регіонального політичного керівництва пореволюційної доби (1920–1925 рр.). *Політична еліта в історії України: Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.* Вип.ХХІІІ. Запоріжжя, 2008. С.209–228. URL: https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1925/1795

Лях С.Р. «Плачущие большевики»: Штрихи до колективного портрету компартійної номенклатури 20-х років. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип.ХХХ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С.110–120. URL:

Лях С.Р. Як запорізькі комуністи Дніпрогес будували. Zaporizhzhia Historical Review, 2019. Vol. 1(53). P.117–126. URL: https://istznu.org/index.php/journal/article/view/240/116

**Методичні настанови**