**1626р**. — наказ Синоду зібрати з усік церков книги старого укра**­**їнського друку, а замість них впровадити нові московські ви­дання.

**1627р**. - указом царя московського Олексія Михайловича і патріарха Філарета наказано було книги українського друку і зібрати і спалити.

1667р. — цар Олексій забороняє друкувати книжки на теренах | України.

1686р. — ліквідовано автономію Української церкви та встановлено пильний контроль Московського патріархату над церквою, освітою й культурою.

1709р. — указ Петра І про заборону друку книг українською мовою. Книги, друковані церковнослов'янською мовою, за цим указом, слід звіряти з російськими виданнями, щоб у них ніякої різниці не було.

1720р. — Петро І видав указ київському губернаторові, щоб «...во всех монастирях, остающихся в российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртуазные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные». Спеціальним указом заборонялось уживання у друкові української мови й українського правопису.

1731р. - імператриця Анна Іоанівна вимагала вилучити книги старого українського друку, а «науки вводить на собственном российском языке».

1755, 1766, 1769, 1775, 1786 р. — Петербурзький синод забороняв друкувати українські книжки.

1763**р**. — наказ Катерини ІІ про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1764р. — інструкція цариці князеві О. В’яземському про посилення зросійщення України. 10 листопада — указом в Україні ска­совано гетьманське правління.

1769р. — указ, московського православного Священного Синоду про вилучення в населення українських букварів та українських текстів церковних книг.

1775р. — царський маніфест «Об уничтожении Запорожской Сечи и причислении оной к Малороссийской губернии»та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

**1783р.** — запровадження в Києво-Могилянській академії та українських колегіях навчання лише російською мовою.

1785р. — наказ у всіх православних церквах імперії правити службу Божу російською мовою.

**1817р.** - закриття Києво-Могилянської академії, головного центру української культури, що проіснував понад 200 років (відкрито знову лише 1991р.). Запровадження викладання польською мовою в усіх початкових і вищих народних школах Галичини.

1859р. — Міністерство віросповідань та наук Австро-Угорської імперії

українську абетку в Східній Галичині та Буковині, замінивши її латиницею.

**1853р**. - Міністр внутрішніх справ П. Валуєв видав циркуляр, у ньому значилося,

що «никакого особенного малороссийского языка не 6ыло, нет и бытьне может и что наречие их, употребляемое простонародием, это тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши».Зеборонялося навчання в освітніх закладах усіх рівнів українською мовою, друкування книг духовного змісту, навчальних і для народного читання українською мовою.

**1876**р. — Енський указ російського царя Олександра II про заборону ввезення з-за кордону тадрукування в Російській імперії будь-яких книг іперекладів з української мови, а також заборону друкування нот українських пісень.

1881р. — заборонено виголошувати церковні проповіді українською мовою.

1883р. — заборона Київським генерал-губернатором О. Дрентельном

театральних вистав українською мовою на підпорядкованих йому територіях. 1888р. — указ Олександра III про заборону вживання української мовив

офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами.

 1834р. – указ про заборону ввезення українських книг із-зі кордону.

 1895**р**. — заборонено друкувати українські книжки для дітей.

 1907**р.** — закриття царським урядом української періодичної преси, конфіскація виданої в роки революції 1905-1907 рр. української літератури. Репресіїсупроти діячів української мови.

 1914р. - указ Миколи ІІ про скасування українського друку; в окупованих російським військом Галичині й Буковині заборонено вживати українську мову, друкувати книги й часописи україн­ською.

 1934р. — знищення архітектурно-культурних пам'яток в Україні;

арешти національної наукової і творчої інтелігенції.

 1938р. — постанова «Про обов'язкове вивчення російської мови

в національних республіках СРСР».

 **1946**р. — Рада Міністрів УРСР затвердила новий (наближений до російського) український правопис.

1958р. — постанова пленуму ЦК КПРС «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток народної освіти», в якому визначається, щовивчення української мови в російських школах не обов'язкове, а за бажанням батьків.

1983р. — ЦК КПРСі Рада Міністрів СРСР ухвалили постанову «Про додаткові заходи щодо покращення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальний закладах союзних республік», яка стала черговим етапом русифікації української освіти та нищення української книги.

.... Усього ж в Україні до часів Незалежності нараховують понад 170 воладних постанов і розпоряджень, спрямованих на знищення української мови.

 Невже історія впише в цей перелік закони, укази і розпорядження нинішньої влади?