**Есе-характеристика соціальної активності**

Це есе є описом або ж характеристикою одного з найвдоміших і найтрагічніших соціальних рухів України періоду незалежності – Революції Гідності.

Революція Гідності, Євромайдан або просто Майдан – це низка масштабних, спочатку мирних, а потім не дуже, акцій протесту українського народу, що відбулися протягом 2013-2014 років, проти тодішньої влади. Детальніший опис трохи згодом.

Причиною виникнення цього соціального руху було невдоволення більшої частини українського народу політикою влади за президента В. Януковича. Одними з найбільш вагомих(у плані невдоволення ними населення України) аспектів цієї політики були: проведення урядом «повзучої русифікації», нищення малого бізнесу, руйнування фінансової системи, підписання Харківських угод з Російською Федерацією, відмова від курсу на інтеграцію до Євросоюзу та відтягнення підписання пов’язаних з нею договорів або прийняття відповідних законів. Зокрема, останній з цих аспектів, а саме: зрив підписання угоди про Асоціацію з ЄС, став приводом до початку акцій протесту.

Отже, після непідписання Асоціації з ЄС, у Києві на Майдані Незалежності утворився мирний протест, учасниками якого були переважно молодь Києва, з вимогами поновлення політики Євроінтеграції, що була законодавче закріпленою. Цю акцію було розігнано в ніч проти 30 листопада із застосуванням грубої сили, що спричинило подальші, набагато масштабніші протести в Києві та багатьох інших містах України. Уже першого грудня в Києві до акції долучилися приблизно 500тис-1млн громадян. У результаті в центрі міста постійно знаходилися протестувальники і після декількох спроб розгону Майдану, вимога мітингуючих про поновлення політики Євроінтеграції змінилася вимогою відставки президента та уряду. До міста поступово стягувалося все більше й більше як сил спецпідрозділів МВС так і охочих підтримати акції протесту. Тим не менше, до 16 січня все це тривало цілком мирно. Причиною до виходу протистояння за мирні межі було прийняття владою низки «диктаторських законів 16 січня», які значно обмежували права протестувальників. Мітингарі застосовували коктейлі Молотова, барикади з горючих шин, каміння у боротьбі з спецпризначенцями, які в свою чергу користувалися кийками, газом, водометами, пневматичною, а згодом, і вогнепальною зброєю та навіть бронетехнікою. Ситуація то загострювалася, то була стабільною, мали місце й перемир’я. В інших великих містах України створювалися свої майдани, і протестувальники намагалися захопити владні установи. Після 18 лютого 2014 року ситуація різко загострилася, поки не досягла свого піку 20 лютого. А вже 21 лютого Віктор Янукович підписав «Угоду про врегулювання кризи» і разом з представниками свого уряду та деякими депутатами від «Партії Регіонів» втік з території України. На цьому конфлікт було вичерпано й акції протесту почали припинятися. З основних подій можна виокремити першу акцію, що розігнали 30 листопада, штурм Адміністрації Президента 1 грудня, повна мобілізація на Майдані Незалежності в Києві 17 січня, «Мирний наступ» 18 лютого.

Найбільш репрезентативною групою населення в цьому соціальному русі спочатку була небайдужа молодь та студенти. Потім, після розгону мирної акції, вона розширилася, і лави учасників акцій включали соціально активних, патріотично налаштованих громадян, які прагнули змін. Але знову ж таки, більшу частину цих людей складала молодь. Також важливо виокремити хоч і не таку чисельну, але важливу групу, що брала участь у цьому русі – політиків. Євромайдан підтримувала опозиція Верховної Ради, найбільш відомими лідерами, що допомагали протестувальникам були Петро Порошенко, Віталій Кличко, Олег Тягнибок.. Загалом, їх допомога являла собою боротьбу за мирне вирішення конфлікту в раді й уряді.

Отже, результатами діяльності стало досягнення мети руху, а саме: відсторонення від обов’язків Президента України Віктора Януковича, та його уряду й повернення до курсу на інтеграцію з Євросоюзом. Також, у результаті, країну поглинули зміни, почалася українізація в усіх її сенсах і певне національне відродження. Україна назавжди повернула кермо в сторону Європи, а не Азії(у політичному сенсі). А причиною зникнення цього соціального руху є досягнення його мети, що була описана вище. Загалом, наслідки Революції Гідності оцінюються, як позитивні і достатньо вагомі для політичної орієнтації України й українського народу.