УДК 711.4 (045)

**Є.О. Запунна**

аспірантка кафедри містобудування, ІАП НАУ

**До питання впливу УМОВ І факторів на інтеграцію історичних планувальних структур в сучасне міське середовище**

Для міста, що перманентно розвивається розширюючи свої кордони та набуваючи історичної значущості, характерна діалектична суперечність її історичної складової та сучасної архітектурної пластики. Протягом XX ст. ці протиріччя посилюються, що призводить до пригнічення історичності. Складається враження , що залишки історичного каркасу міст, а це стосується багатьох історичних місць України, не інакше як «виживають», підлаштовуючись під агресивне сучасне середовище. Це виявляється у зміщенні акцентів, зміні зорових точок, панорам, перспектив, а разом з цим – і загального образу міста, яке формувалось протягом тривалого історичного часу. Актуальність питання інтеграції історичних планувальних структур в сучасне міське середовище не викликає сумнівів. Нові об’єкти, що проектувалися як самодостатні автономні структури, впевнено витісняють той самий історичний контекст, який мав би бути показовим. Процес інтеграції, фактори, що на нього впливають, можна констатувати як проблематику, що вивчена фрагментарно. Тому дуже важливим є зведення, систематизація та узагальнення інформації з цього питання.

В якості теоритичної бази стосовно теорії містобудування, симбіозу старої і нової архітектури історичних населених місць виступили наукові праці таких дослідників як С. Агеєв, О. Беккер, В. Глазичив, О. Гутнов, А. Іконніков, О. Щенков, Н. Яргіна. Ролі і значенню історичної складової в сучасному місті було присвячено працю О. Лемегова.

Слід зазначити, що процеси інтеграції спрямовані не тільки на відродження історичної складової, а й на її гармонійне поєднання з сучасною забудовою міст. Тим більше, що тенденції сучасної архітектури, на жаль, здебільшого не мають архітектурної виразності та композиційної завершеності. Однією з причин є спорудження окремих об’єктів без врахування цілісного «образу місця» у проектах забудови.

Таким чином, збереження історичних планувальних об’єктів та загалом міських структур, що виражає процес інтеграції, залежить від певних умов і факторів. Умови впливу мають антропогенний та не антропогенний характер. До першої категорії відносяться соціально-економічні, суспільно-політичні умови, тобто ті явища і процеси, що безпосередньо стосуються впливу людської діяльності на конкретний архітектурний об’єкт або комплекс. Прикладом цьому можуть слугувати історичні архітектурні одиниці, які в радянський час або знищувались, або кардинально змінювали своє функціональне призначення. Стаючи утилітарними, вони втрачали свої конструктивні та візуально-естетичної якості. Що стосується другої категорії, то сюди відносяться умови, що не можуть бути скеровані людським суспільством, а саме: вплив клімату (вплив вітру, вологості, сонячного опромінення, тощо), вплив вібрацій від транспорту, а також вплив нового, часто агресивного, будівництва в межах історичної забудови).

Отже, на інтеграційні процеси впливають 2-а основних фактори. До них слід віднести: по-перше ‑ ступінь збереженості як історичних планувальних структур, так і містобудівного каркасу з урахуванням природного ландшафту як важливої складової образу місця; по-друге ‑ спрямованість державної політики на збереження і відновлення історичного надбання та активне включення таких структур у сучасне середовище.

Важливість процесу інтеграції дуже актуальна на сучасному етапі, адже все частіше архітектура ХХI ст. потребує «підживлення» з боку архітектурно довершених виразних надбань минулих епох. Тому налагодження гармонії сучасної містобудівної практики з історичними планувальними структурами міста, розуміння їх генетичної спадковості є одним з найбільш важливих аспектів сучасної містобудівної діяльності.