Управління освіти і науки Тернопільської міської ради

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7

з поглибленим вивченням іноземних мов

На конкурс

За честь і славу, за народ!

(Народознавча розвідка національно-патріотичної тематики

«Слава України»)

Виконала:

Кузь В.М.,

вч. географії.

Тернопіль – 2011

Анотація

Складається враження, що тих, хто поклав своє життя за Україну, за свободу рідного краю, позбавили найвищих державних нагород теперішні можновладці, керуючись комерційною доцільністю або вигідним політичним маневром.

Та народ України шанує, пам’ятає та воскрешає із забуття імена своїх вірних синів та дочок, пишається їх людською гідністю, боротьбою та здобутками для добра Батьківщини. І визначення героїзму в народі значно відрізняється по суті від штучного, політично замовленого, умовного героїзму представників політичних режимів.

Сьогодні, я хотіла б пригадати тих героїв своєї Батьківщини, які не мають почесних звань, нагород, але віддали за її незалежність життя, здоров’я, пройшли через жорстокі катування,тюрми, холод і голод Сибіру. І «нагороджені» лише реабілітацією.

Тернопілля досі не має цілісної історії діяльності українського збройного підпілля. Окремі публікації у періодиці, краєзнавчі розвідки та спогади не дають змоги повністю розкрити процеси підпільної роботи, що відбувалися на Україні. Серйозною проблемою є часта зміна адміністративного поділу в 1935-1950 рр., внаслідок чого документи, що проливають світло на тодішні події, зберігають у різних архівах, і це утруднює пошуки. Частина матеріалів і нині залишається недоступною.

У роботі представлені спогади жителів тернопільського району, які приймали активну участь у боротьбі за незалежність своєї Батьківщини; показано трагічні долі людей , які перебували у засланні.

Христос визволив нас на те, щоб ми були свобідні.

*Тож стійте і під кормигу рабства не пiддавайтесь знову.*

(Св. Павло, до Гал., 5:1)

Герой – людина, яка здійснює великі вчинки на благо суспільства (звитяжець, богатир). Давайте подивимось, хто є героями незалежної, самостійної України!

23 серпня 1998 р. президент Л. Кучма заснував найвищу державну нагороду – Герой України та ще і нагороди: за геройські вчинки – Золоту зірку, за трудові досягнення- орден Держави. Але всі ці нагороди не присвоюються за заслуги осіб в минулому, до 1991 року (котрі не були громадянами України). До наших днів званням Героя нагороджено 255 людей. Л. Кучма видав 132 нагород, В. Ющенко – 114 нагород, В. Янукович- 9 нагород. На сьогодні 201 Героїв живі, а 54 померли.

Незважаючи на обмеження, було нагороджено посмертно: чорнобильських пожежників, воїнів 2-ї Світової Війни, поета В. Стуса, композитора В. Івасюка, політв’язня Олекси Гірника, Августина Волошина – Президента Карпатської України. Геть пропадає юридичне обгрунтування і логіка, адже саме через часові обмеження судом були відібрані звання Героїв у Степана Бандери та Романа Шухевича. Складається враження, що тих, хто поклав своє життя за Україну, за свободу рідного краю, позбавили найвищих державних нагород теперішні можновладці, керуючись комерційною доцільністю або вигідним політичним маневром.

Та народ України шанує, пам’ятає та воскрешає із забуття імена своїх вірних синів та дочок, пишається їх людською гідністю, боротьбою та здобутками для добра Батьківщини. І визначення героїзму в народі значно відрізняється по суті від штучного, політично замовленого, умовного героїзму представників політичних режимів.

Сьогодні, я хотіла б пригадати тих героїв своєї Батьківщини, які не мають почесних звань, нагород, але віддали за її незалежність життя, здоров’я, пройшли через жорстокі катування,тюрми, холод і голод Сибіру. І «нагороджені» лише реабілітацією.

Після смерті Сталіна каральні органи почали розглядати справи політичних в’язнів І навіть відпускали додому, а в кінці 1950-х і на початку 1960-років відпустили й виселених на довічне поселення. Залишивши своїх рідних спочивати у вічній сибірській мерзлоті, багато хто з них повернувся на Батьківщину. Але в їхніх паспортах ставили відповідні помітки, через які місцева влада відмовляла репресованим у прописці, за ними пильно стежили кагебісти. Житло було зайняте, або знищене, більшості з них і до цього часу не повернуто, не надано відповідної компенсації. Репресовані та їх нащадки не мали займати керівні посади, поселятись у прикордонних зонах, закритих містах, про поїздки за кордон не могло бути й мови.

17 квітня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», однак він не компенсував сповна всі моральні та матеріальні збитки цих людей. Вони не прагнуть до слави та нагород. Вони моляться за нас, за наступні покоління, щоб не повторилися часи репресій та голодомору.

Тернопілля досі не має цілісної історії діяльності українського збройного підпілля. Окремі публікації у періодиці, краєзнавчі розвідки та спогади не дають змоги повністю розкрити процеси підпільної роботи, що відбувалися на Україні. Серйозною проблемою є часта зміна адміністративного поділу в 1935-1950 рр., внаслідок чого документи, що проливають світло на тодішні події, зберігають у різних архівах, і це утруднює пошуки. Частина матеріалів і нині залишається недоступною.

Підпільні угрупування ОУН на Тернопільщіні різко активізувалися на початку Другої світової війни.Так, під час вересневої кампанії 1939 р. неодноразово відбувалися сутички оонівських бойовиків із формуваннями радянської та польської армій.

Червона влада розпочала репресії відразу після приходу – 17 вересня 1939 р. Першого удару енкаведисти завдали по свідомих українцях, тим більше, що до нової влади потрапили картотеки на членів ОУН. Із приходом Червоної армії ОУН не припинила боротьбу, а продовжила розбудовувати організаційну мережу і вчинила низку терористичних актів проти представників радянської влади. НКВС ліквідовував «контрреволюційні організації». Юридичним підґрунтям наступних репресій став наказ Л.Берії в листопаді 1939 р. щодо викриття таємних агентів, диверсантів, контрреволюціонерів. Далі репресивне колесо закрутилося з надзвичайною швидкістю. До початку німецько-радянської війни теренами Західної України прокотилися чотири жахливі хвилі депортації.

У кінці 1939 р. Рада Народних Комісарів СРСР прийняла постанови від 5 грудня (№2010-558) та 22 грудня (№2085-592) і затвердила «Положення про спец переселення і трудове влаштування осадників, виселених із західних областей УРСР і БРСР», на підставі якого розпочався масовий депортацій ний терор. У польській та українській історіографії зазначено, що перша депортація 10 лютого 1940 р. – стосувалася лише польського населення – військових осадників, вартової охорони лісів і членів їх сімей. Однак факти свідчать, що у першій хвилі було чимало українців. Зокрема, як вказано в документах, з Тернопільського повіту виселено 68 сімей українців,причому , не враховано членів змішаних сімей. Нинішній Тернопільський район був поділений на три дільниці. З дільниці Великий Глибочок виселили мешканців 20 сільських рад повіту -1381 особу, крім того 73 особи з сіл Довжанка та Ангелівка, а також 98 – із Лозови та Бухтанки. З інших сіл було виселено : з Білої -96 осіб, Ігровиці -198, Плотичі -8, Дубівців – 30. Із дільниці Велика Березовиця, де було три станції завантаження ( В.Березовиця, В.Бірки, Прошова), виселили 1596 осіб із 26 сіл, із дільниці Великий Ходачків вивезено 979 осіб з 8 сіл.

Другою «чорною» датою в житті населення Західної України стала чергова депортація, котра розпочалася 13 квітня 1940 р. відповідно до постанови РНК СРСР від 2 березня 1940 р. Її жертвами стали здебільшого члени сімей заарештованих і депортованих раніше громадян. Це були переважно кваліфіковані робітники, залізничники, заможні селяни та інтелігенція, тобто ті, котрі відповідно до згаданої постанови підпадали під категорію «колишніх фабрикантів, торговців, керівників та учасників буржуазних політичних партій, членів антирадянських організацій». Наступна депортація відбулася вночі з 28 на 29 червня 1940 р. А 14 травня 1941 р. Політбюро ЦК ВКП (б) і РНК СРСР прийняли постанову про проведення «чистки» прикордонних територій,21 травня віддано наказ про подальше виселення громадян із Західної України, і вже з наступного дня чергові потяги вирушали на Схід.

Після нападу німецьких військ на СРСР розпочалася масова евакуація радянських інституцій. Незважаючи на збої у діяльності транспорту, викликані відступом Червоної армії, тюремні служби та конвойні війська НКВС чітко виконували евакуаційні накази.

У в’язницях проводили поспішну селекцію. Частину заарештованих зганяли в колони і скеровували до найближчої залізничної станції. По дорозі вбивали ослаблених , а коли бачили. Що евакуація не має шансу на успіх, розстрілювали всіх без винятку. Багато в’язнів загинуло в залізничних вагонах від голоду, спраги, браку повітря чи під час німецьких бомбардувань. Тих, хто залишився у в’язницях, убивали на місці. Страшні події відбувались у Тернополі. Архівні джерела уточнюють таємницю вибуття в’язнів з Тернопільської тюрми. Їх поховано у викопаних спеціально для цієї мети ямах, частину – 197 осіб поховали у льохах НКДБ, ледь засипавши землею. Операцією керував начальник УНКДБ.

У березні 1944 р. секретар ЦК КП(б)У М.Хрущов надіслав Сталіну листа, в якому запропонував здійснити низку заходів з метою ліквідації «банд» та «наведення порядку» на зайнятій території. Серед цих заходів – «провести мобілізацію всього чоловічого населення призовного віку.Всіх мобілізованих негайно відвезти в тилові округи, і після фільтрації кращу частину направити у бойові частини, а решту використати в тилових частинах і на відновлюваних роботах». Згідно із задумом М.Хрущова, першочерговій мобілізації підлягали мешканці Західної України віком «до 30 років, як найбільш активна частина чоловічого населення». Крім того, рекомендувалося «виселяти сім’ї активних учасників ОУН, УПА та УНРА у віддалені місцевості СРСР», НКВС СРСР пропонував «визначити місця поселення, а визначення осіб та категорій, покласти на обласні органи НКВС».

Разом із листом був надісланий проект постанови Державного комітету оборони СРСР «Про спеціальні заходи щодо західних областей України», в якому деталізовано пропозиції, викладені у листі. Поза всяким сумнівом, саме ці начерки та попередній досвід масових депортацій стали основою майбутніх виселень із Тернопільщини у безкрайні простори Сибіру, де, як згодом емоційно напише Ромульд Вернік, -«Бог є! Але не тут, не в Росії». В інструкції, яку затвердив Нарком ВС УРСР Сєров, зазначено:»Висилці підлягають усі повнолітні та неповнолітні члени сімей оунівців і активних повстанців, як заарештованих, так і вбитих у сутичках, а їх майно підлягає конфіскації відповідно до наказу НКВС СРСР від 10 грудня 1940р.»

Із спогадів Дарії Миколенко (Болюх), с.Товстолуг, Тернопільського району.

Березневої ночі 1948 року хтось постукав у вікно батьківської хати: «Выходи, хозяйка». Так починалися поневіряння нашої родини на довгих 10 років у Сибіру. Галина і Роман Болюхи, загорнувши у перинку трьох маленьких дітей: однорічну Дарусю, дворічного Юрка і чотирирічну Наталю і взявши вузлик сухарів, зібралися в далеку дорогу. Спочатку була Бережанська тюрма. Там сім’ю протримали шість тижнів у жахливих умовах. Раз в день приносили їсти смердючу баланду. Щоб уберегти дітей, батьки на собі сушили дитячу білизну. А далі, без слідства і вироку як «поплічників оонівських банд», нас повезли етапом у Сибір.

Везли, як худобу, в товарних вагонах до с.Асіно, далі – через непрохідну тайгу волами, а потім пароплавом по річці Чулим. Коли від перевантаження пароплав почав тонути, людей пересадили на баржі. Спочатку переселенці жили у землянках, доїдали нас комарі і таргани. Поступово українці освоювали Сибір. Перебудували дерев’яні будинки, розкопали землю почали сіяти городину, садити картоплю. »Хохлы даже выращивают морковь, лук, огурцы»,- в захваті говорили місцеві жителі.

Останнє місце нашого поселення – м.Тегульдет Томської області. Українці зуміли пристосуватися до суворого клімату, на сорокаградусному морозі заготовляли ліс, руки примерзали до дерева, а вони співали українських пісень. Жили єдиною громадою, відзначали усі українські свята. Гуртом виховували своїх дітей. Довгими сибірськими вечорами батько нам читав «Кобзар» Т.Шевченка, а 9 березня ми щорічно відзначали Шевченківське свято. Там, у засніженому Сибіру, жила маленька Україна.

Радість звільнення прийшла до нас навесні 1958 року. Ми повернулися на рідну землю. Але вдома довго відчували недоброзичливе ставлення односельчан до «бандерівців», тобто до нас. Батько не дожив до омріяного дня, коли Україна стала незалежною. У могилу пішов у вишитій сорочці, з якою пройшов Сибір. Ми, його діти, повинні зробити все, щоб наші діти і внуки стали справжніми господарями своєї землі – неньки України.

Щоб мати уяву про підпільну боротьбу на терені Тернопільського району, наведу лише невелику хронологію подій того часу:

25 травня 1944 р. біля с.Прошова під час облави енкаведисти вбили членів ОУН Михайла Губчака, Романа Франківа, Михайла Гарника, Миколу Пастуха, Павла Ліску, Андрія Сампару, Івана Петришина, Теодора Івахова.

15 листопада 1944 р. під час облави на село Козівку більшовики вбили члена ОУН Омеляна Сагана.

28 січня 1945 р. в селі Застінка енкаведисти розстріляли члена ОУН Ярослава Стирана.

26 січня 1945 р. в селі Козівка під час облави загинув член ОУН Михайло Рій. Через два дні, тобто 28 січня, впав у бою з енкаведистами член ОУН Осип Бадовський.

25 липня 1945 р. в Настасові під час облави загинув член ОУН Богдан Чорномаз.

3 січня 1946 р. в Товстолузі більшовики оточили у криївці члена ОУН Степана Назарка, котрий застрелився.

Того ж дня у с. Застінка під час облави енкаведисти оточили районного провідника Володимира Демкова та двох повстанців. В. Демків застрелився.

18 квітня 1950 р. у Великих Гаях під час облави в бою загинули повстанці Євген Логінський, Богдан Потіха, Олесь Демчук, Микола Озеренець.

Із розповіді Кузь Ірини Степанівни.

(Довідка. Кузь ( Гулька ) Ірина Степанівна, народилась 18 березня 1947 року в селі Товстолуг Тернопільського району . Насправді , вона народилась у приміщені тюрьми, де на той час заарештована слідчим відділом УМДБ у Тернопільській області, перебувала її мама - Корчовська Антоніна Степанівна. Уже будучи дорослою пані Ірина працювала у цьому ж приміщені і ходила на екскурсію у підвали де НКВедисти катували її маму. Доля… Через три місяці після народження її забрали з тюрьми батько та бабуся . А маму відправили на Сибір на довгих десять років. Після того як маму арештували, батько залишив сім’ю та маленьку Ірину та одружився вдруге. Має трьох дітей. Поновились відносини між батьком та донькою лише три роки назад. Але судити людей з висоти сьогоднішніх днів дуже важко. Вони пережили занадто багато , а сльози розкаяння на могилі Антоніни багато про що говорять. Ірина Степанівна закінчила Чернівецький фінансовий технікум, отримала спеціальність бухгалтер – фінансист; працювала старшим бухгалтером ЦБ МЖУ, а з 1990 року в ДПІ міста Тернополя старшим інспектором. У 2002 році вийшла на пенсію. )

Корчовська ( Гулька ) Антоніна Степанівна, народилась 13 листопада 1923 року в селі Товстолуг Тернопільського району, Тернопільської області. Коли їй було чотири роки, батько - Корчовський Степан Йосипович, поїхав на заробітки в Канаду, залишивши сім’ю в страшних злиднях. У 1945 році почала працювати продавцем у сільському магазині. А незабаром почалися переслідування. 31 січня 1946 року в надії, що переслідування закінчаться, виходить заміж за Гульку Степана Петровича. Але 20 серпня 1946 року її було заарештовано слідчим відділом УМДБ у Тернопільській області.



Перебуваючи у Тернопільській тюрьмі Антоніна піддається жорстоким тортурам. Вагітну жінку мордували голодом, не давали спати по кілька діб, били залізними прутами. Якби не людські відносини між сокамерниками ( жінки ділились скудною їжею, обробляли рани ) то все могло б скінчитися зовсім по іншому…

Народивши доньку, Ірину, Антоніна віддає її чоловікові та своїй мамі Парасковії. Саму ж її повезли на заслання в м.Угарка (Сибір). Додому вона повернулась через 10 років. Привезли її на ношах, йти вона не могла ( її вага була 38 кг. Там, у засланні долі людей тісно переплелись. На протязі всього життя вона мала рідних людей не зв’язаних кровними узами, а бажанням вижити понад усе. Згуртованість українських людей дивувала навіть наглядачів. Вони ділились останньою грудочкою хліба і співали українські пісні. Ще у юності Антоніна мріяла про велику сцену (у місцевому театрі грала Наталку Полтавку), збиралась вступати до консерваторії у Києві. Але не судилось. Вона співала і там: «За світ встали козаченьки», «Йшов відважний гайовий», «Рушив поїзд в далеку дорогу», «Повій, вітре, на Вкраїну», «Червоні маки».

Витяг із Книги Пам’яті Тернопільського району «За честь і славу, за народ!»: - Гулька (Корчовська) Антоніна Степанівна, 1923р., с.Товстолуг, освіта 4кл. Симпатик підпілля. Заарештована 20.08.1946р. слідчим відділом УМДБ у Тернопільській області. У тюрьмі народила дочку. Чоловік з мамою дитину забрали. Засуджена 14.07.1947 р. особливою нарадою при МДБ СРСР до 10 р. ВТТ. Звільнена 16.08.1957р. і повернулася в село. Реабілітована 27.01.1992р. Померла 2003р

Як свідчить «Довідка НКВС УРСР про боротьбу з українськими націоналістами», з лютого 1944р. до 25 травня 1946 р. в західноукраїнських областях було вбито «бандитів та інших» - 110 835 чол., «затримано бандитів та інших» - 250 686 чол., «з повиною з’явилося» 114 859 чол. Тобто всього – 376 360 чол. підпало під категорію «бандити та інші».

Дорогами великої зони народів СРСР.

( із спогадів Степана Проця, багатолітнього політв’язня радянських концтаборів,співголови районного товариства політв’язнів)

«Колись то стане, що й мене не стане.

Нічого не вдієш, світ уже такий,

Але й тоді душа не перестане

Тебе любити, краю мій!»

Львів.21 липня 1945року. Військовий трибунал військ НКВС засудив мене до 10 років таборів суворого режиму і 5 років спец поселення.

Для ворога ми були небезпечними і в неволі. Нестерпні умови життя, найважча та найнебезпечніша, непосильна праця, - ось що чекало нас в таборах. Кожен політв’язень мав особистий номер, пришитий на одяг і шапку.

Пригадую 1950 рік, свій перший Святий Вечір з отцем Пасекою з Тернополя і моїми 38 побратимами. Свята Вечеря розпочалася молитвою і закінчилась колядками. Саме з благословення отця ми протягом року згуртовували навколо себе сотні борців за права політв’язнів.

1951рік, Екібастуз, перше повстання, після якого тисячі в’язнів опинилися в карцерах, бурах, тюрмах. Але хвилю протесту, яка охопила спец табори Казахстану. Зупинити було неможливо.

Понад трьохсот активних політв’язнів відправили в Спаську тюрму. Яку називали «Долиною смерті». Тут ми й зустріли Святий Вечір 1952 року. Колядка «Бог предвічний» сколихнула тюремні мури. Жорстоко розправилися чекісти із в’язнями, багатьох відправили в карцери.

На знак протесту проти нелюдських умов життя і жорстокого режиму політв’язні Спаської тюрми навесні розпочали голодування. На четвертий день прибула «чекістська банда» на чолі з полковником Сариговим, який пообіцяв виконати нашу основну умову: відправти в спец табори, за його словами «туда, где сосна не растет». В один голос ми заявили : - поїдемо, виросте і там сосна. 26 червня 1952 року понад 3000 напокірних політв’язнів відправили в Норильськ. У товарних вагонах по80 в’язнів у кожному їхали ми до Красноярська 14 днів. Годували нас тільки сухарями і тютюном. На станціях, де зупинялися, чули на свою адресу : «бандеровцы, так им и надо».

У порт Дудінка пливли баржею 17 днів. На початку вересня прибули в Норильськ, де нас поділили на 4 табори по 800 в’язнів. Я потрапив на Медвежку, табірний пункт №1. На снігу нас повністю роздягнули і обшукали. Ця процедура тривала понад 4 години. І хоча ми проходили десятки «шмонів», чекісти зайвий раз вирішили поглумитися над нами.

В холодну листопадову ніч, після погрому, нас, 62 в’язнів. У наручниках знову відправили у тюрму, де вже томилися сотні наших побратимів. 20 травня 1953 року ми розпочали голодування на знак протесту проти незаконного утримання в тюрмі суворого режиму. Терміново прибув начальник управління ГУЛАГу генерал Семенов і запевнив, що через клька днів нас відправлять у табори.

Другого дня 500 політв’язнів етапували до табору №5. По дорозі конвоїри смертельно поранили одного з наших побратимів. Прибувши в табір, політв’язні розпочали мітинг, на якому вимагали зустрічі з урядовою комісією. Створили страйковий комітет. Над бараками вивісили прапор із написом «Смерть або воля».За короткий час табір оточили спецпідрозділи чекістів з кулеметами.

11 червня прибула обіцяна «комісія з Москви» на чолі з генералом Паніковим. Згодом з’ясувалося, що генерал не з Москви , а з управління ГУЛАГу Красноярського краю. Кат, який розстрілював в’язнів у норильських таборах в 1945 – 1946 роках. Обурені політв’язні накинулися на прибулих. Члени так званої комісії втекли, залишивши особисті речі та документи. Навіть кулеметні постріли в повітря не змогли зупинити доведених до відчаю в’язнів.

Лише 22 червня приїхала комісія з Москви: генеральний прокурор Руденко, генерал Сєров, полковник Кузнєцов и Михайлов. Їм пред’явили такі вимоги: зняти особисті номери з одягу політв’язнів, дозволити листування один раз у місяць, дозволити отримувати перекази та посилки, зняти грати з вікон бараків, звільнити осіб, які були засуджені неповнолітніми. Всі вимоги , крім останньої були, виконані.

10 липня в’язнів вивезли з речами за зону і згрупували по 100 осіб. Вивозили у невідомому напрямку. Серед в’язнів почалися заворушення, вимоги зустрічі з московською комісією, яка тоді перебувала у трьому таборі. Тоді енкаведисти розпочали стрілянину. Вбили 87 чоловік, поранили 125.

Через півгодини з’явилися московські катюги, які запевнили нас, що винні будуть покарані. Частину в’язнів відправили у Володимирську тюрму, решту – понад 2000 осіб, на Колиму. До місця призначення баржею добиралися 10 днів.

24 серпня 1953 року прибули в Магадан, де нас чекав спеціально звільнений табір. В обідню пору відбувся траурний мітинг пам’яті загиблих побратимів у Норильську, який закінчився хвилиною скорботи. Потім пролунали пісні «Як ви вмирали, вам дзвони не грали» і «Базар». Сотні чекістів на чолі з полковником Михайловим стежили за нами і, мабуть, вперше в житті вони відчули ВОЛЕЛЮБНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, СПРАГЛЕ БАЖАННЯ БАЧИТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ ВІЛЬНОЮ, НЕЗАЛЕЖНОЮ.

Біля 230 політв’язнів , в тому числі і мене відправили в закриту зону, в Магадан, де ми пробули цілий рік.

Новий 1955 я зустрів уже в великій зоні народів СРСР – Колимі. У 1956 році нас, 80 в’язнів, відправили на спецпоселення в Караганду, Кемерово, Красноярськ.

Довгі роки в’язниць Півночі, Норильська, Колими, брутальні допити, приниження, голод і холод, непосильна праця не зломили духу, не похитнули нашої віри, не підірвали любові до України та її народу.

Висновки

Із тисяч народів і народностей світу майже 200 виросли в нації – створили свої держави й домоглися визнання світової спільноти, серед них – Україна.

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя. А рік той – тисяча дев’ятсот дев’яносто перший.

День Незалежності України прийшов як результат тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства.

Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить від того, чи зуміємо ми об’єктивно проаналізувати власний історичний досвід, зокрема усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька ідея.

Процес зародження й розвитку цієї ідеї виявився довготривалим, складним, а на деяких етапах й вельми суперечливим. Це великою мірою зумовлено надзвичайно непростою історичною долею українського народу, численними перешкодами на шляху становлення його етичної самосвідомості, жорстокими переслідуваннями тих, хто намагався підняти національне питання в умовах чужоземного поневолення.

Так склалося, що ми, звертаючи погляд на свою історію, знаходили переважно події сумні. Пам’ять наша міцно зафіксувала такі сторінки, як зруйнування золотоглавого Києва, битву під Берестечком, драматизм Полтавського бою, підступне нищення Січової Запорізької республіки, Емський указ і Валуєвський циркуляр про заборону української мови. А з недавніх історичних подій – муравйовські погроми, розстріляне Відродження 20-х, голодомор тридцять третього, чорна наруга тридцять сьомого, операція "Вісла", чорнобильська трагедія.

Називаючи важкі сторінки нашої історії, ми зовсім не хочемо закреслити те велике і світле, яке підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його заслуги перед людством. Адже на нашому славному історичному шляху були і могутня Київська держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і перша християнська республіка в Європі – Запорізька Січ, і відчайдушний порив до свободи часів Івана Мазепи, і започаткування власної державності в Українській Народній Республіці.

Слід згадати найвидатніших з поміж тих, чиї імена назавжди увійшли в історичну пам’ять, у душу народу українського та тих хто є героєм свого села, містечка, своєї родини.

Сьогодні кожному громадянинові нашої держави зрозуміло, що Україну чекає тернистий, важкий і довгий шлях входження у світовий простір.

Шлях України – це шлях побудови самостійної демократичної незалежної правової держави, а не держави тільки етнічної . У цьому – джерело нашої внутрішньої стабільності і міжнаціональної злагоди.

Розуміючи це, наші недруги постійно вели боротьбу проти всього, що стосувалося національного відродження.

Відродження національної свідомості – складний і багатоступеневий процес втілення в життя національної ідеї створення дійсно економічного заможного соціально здорового суспільства. Зберегти незалежність, збудувати міцну державу – наш святий обов’язок перед попередниками, які були корінням, джерелом української державності, які залишили нам у спадок любов до Батьківщини, вивірені часом і випробуваннями; кращі риси народної душі, національного характеру.

Література:

1. «Мій родовід» - робота студента ІІІ курсу ТДЕУ ф-ту «Міжнародна економіка» Кузя Романа.
2. (Діаспора визначила героїв України vidia.org/2011/1572 )
3. «За честь і славу, за народ!» - Тернопіль: Збруч, 2003. – с.494 ( Редакція обласної Книги Пам’яті Тернопільщини і Книги «Реабілітовані історією».
4. (Україна між минулим та майбутнім library.kr.ua/.../ukr10.html)