**План-конспект уроку з краєзнавчими матеріалами з історії України. Тема:** ***Наш край у 1917-1921 рр.***

**Мета:** *а) навчальна:* на основі краєзнавчого матеріалу паралельно із головним фактажем курсу дослідити і визначити харак­терні особливості, перебіг подій періоду визвольних змагань на тер. Тернопільщини;

 *б) виховна:* виховання в учнів почуття любові до історії багато страждальної України і поваги до мужності, героїз­му та оптимізму наших земляків у роки укр. революції і громадянської війни;

 *в) розвиваюча:* формування в учнів навичок логічного мислен­ня, співставлення та аналізу фактів, їх узагальнення, а також вміння користуватися джерелами позаурочної інфор­мації.

**Обладнання:** оглядова мапа України, мапа Тернопільщини в 1918-1920 рр.

фотоматеріали з історії міста, технічні засоби. **Тип уроку:** урок-конференція з елементами проблемності. Методи і методичні прийоми: *метод* - проблемно-пошуковий; *прийоми:* інформаційні, справки-повідомлення з елемен­тами коментованого читання.

**Мотивація:** вивчення даного краєзнавчого матеріалу необхідне для більш яскравого і глибшого розуміння учнями станови­ща нашого краю і всієї Західної України в період 1917-1921рр.

**ХІД УРОКУ:**

1-2 хв. **І. Оргмомент.**

6-8 хв. **II. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього зав­дання:**

- *Двом учням на контурній карті України вказати:*

а) -територію УНР за ЦР; б) - територію ЗУНР;

 -«трикутник смерті»; -«чотирикутник смерті»;

 -сили з якими воювали УГА; -сили, з якими воювали війська

 -місце об'єднання військ УГА -бій під Крутами.

 і Директорії.

Додатково: пояснити значення термінів:

-окупація - лат. зайнятий; -рєпресії - лат. подавления;

захоплений; -війна громадянська.

-республіка - лат. суспільна

справа.

* *Логічні запитання до всіх:*
* Які форми української державності періоду 1917-20 рр. ви знаете?
* Назвіть найбільш характерні причини невдач діяльності ЦР, гетьманату, Директорії і ЗУНР.
* Які наслідки мала радянсько-польська війна для Захїдної України ?
* Чим характеризувалися процеси визвольних змагань на території Східної Галичини ?
* Яке значення мали виступи галичан за відновлення української державності ?
	1. хв. **III. Вивчення нового матеріалу за планом:**

 1.Соціально-економічне становище Східної Галичини в 1917-1921 рр..

 2.Суспільно-політичні та воєнні події на Тернопільщині:

а) калейдоскоп 1917 р.;

б) заходи ЗУНР і дії УГА на теренах нашого краю (1918-1919 рр.);

 в) радянсько-польська війна, Галревком і Тернопільщина (1920 р.);

 г) польська окупація і полонізаційні міроприємства в нашо­му воєводстві (1920-21 рр.).

1. Духовне життя Тернопілля періоду визвольних змагань.

 Для активізації сприйняття учнями нового матеріалу перед ни­ми ставиться *проблема:*

Яке місце і роль відіграло населення та територія Тернопільщини у державотворчих і визвольних процесах України періоду 1917-21рр.?

3-4 хв. **ІV. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу: карта +**

 **висновки учнів.**

 1 хв. **V. Підсумок уроку (оцінки).**

1 хв. **VI. Домашнє завдання.**

 *Розгортка проведення і викладу нового матеріалу (III питання):*

1. Ще до І світової війни у промисловому відношенні західноукраїнські землі були слаборозвинуті і колоніально залежні від іноземного капіта­лу. Понад 80% населення займалося с/г. Промисловість перебувала у за­родковому стані. Її основу становили ремісничі майстерні, невеликі підприємства. За роки світової бойні економіка краю ще більше ослабла. За висновками міністра здоров'я Австро-Угорщини, нашого земляка, проф. Івана Горбачевського: «З усіх австрійських країв була війною знищена Східна Галичина, тоді вже звільнена від російських армій, що в ній рокамй ґаздували мільйонові армії різних народів. Цілі оселі знищені дотла, зрівняні з землею, знищені комунікації, знищили або забрали всьо, що можна як-небудь потребувати, ширилися епідемії, страшно панували туберкульоза і полові хвороби, лікарів і ліків, особливо по селах, не було, стан просто жахливий».

Причини його виникнення пояснювалися тим, що на території краю у ході масштабних боїв І-ої св. війни російська та австро-угорська армії втратили вбитими, пораненими і полоненими бл. З млн. чоловік. У результаті затяжних боїв було зруйновано десятки міст і містечок, зокрема. Галич, Гусятин, Бучач, майже повністю спалено 650 сіл, зни­щено 200 тис. житлових будинків, 233 тис. господарських будівель.

У ті часи Тернопільський та прилеглі повіти справляли гнітюче враження. У с. Буцневі військовий смерч дотла спалив 239 житлових хат (із 421-ї), Денисові - 128 (із 405), Купчинцях - 450 (із 644), Острові-163 (із 363), Конопнівці - 64 (із 76), Людвіківках - 157 (із 186). Відтак 10 тис. чоловік розмістилися в землянках і куренях.

Соціал-демократична газета"Вперед" у замітці "400 родин у землян­ках" повідомляла: «400 родин з надходячою зимою в землянках - і то не у Центральній Африці, а у нас, Східній Галичині, у с. Куропатниках Бережансь­кого повіту… Ще у 8 дооколишніх селах немає ні однієї хати». Всього, за даними різних експертних комісій, військові збитки, завдані госпо­дарству краю, сягнули 1-3 млрд. крон. Дуже гостро відчувалася нестача працездатного населення, оскільки бл. 300-400 тис. чол. було мобілізовано в армію. Протягом 1914-1917 рр. продукти подорожчали утричі, дрова - більше ніж учетверо. Тривалість робочого дня збільшилась до 14-16 го­дин. З січня 1918 р. уряд Австро-Угорщини узаконив примусову працю селян у поміщицьких господарствах по 3 дні на тиждень. Лише у Галичині поголів'я коней зменшилось із 900 тис. до 210 тис.. Половина землі не розорювалась, удвічі впала урожайність зернових і технічних культур.

Справжнім лихом у ті часи стали епідемні захворювання. Якщо у роки світової війни від тифу загинуло 50 тис. цивільного населення, то в 1919 р.- майже 100 тис.. Усього ж епідемія охопила у 1919 р. понад 400 тис. людей.

 За період 1914-1920-их рр. Тернопіль 8 разів переходив із рук однієї армії до іншої, буваючи часто під обстрілом чи бомбардуванням. У зв'язку з цим, якщо в 1914 р. перед війною у місті проживало 35200 чол., то на 1921 р. воно зменшилося до 30900 чол.. А воєнні втрати Тернопільського повіту становили 19400 чол.(13,4%), бо в 1914 р. він мав 145100 населення, а в 1921 р. лише 125700 чоловік. Аналогічні втрати мала ціла смуга галицького Поділля, де фактично постійно вели­ся воєнні дії.

Дуже вдало соціально-економічне становище Тернопільщини тих років описав у своїх «Зошитах» греко-католицький о. Павло Олійник з Бережанщини. Зокрема, він згадує, що підопічна йому «Августівка вийшла з війни з великими втратами в людях і майні. В 1915 р. померло від епі­демії холери 30 людей, від куль 1916-1917 рр. було вбитих 25 людей, від епідемії іспанки і тифів померло бл. 50 душ. Крім цього, після австрійської війни не вернуло більше 25 чол., а з польсько-української не вернулося 9 чол.; разом втрат у людях Августівка понесла більше 140 чоловік. Учасі річного постою фронту в Августівці було спалено і розібрано москалями на будову прифронтових землянок і окопів 1/4 частини будинків села, із-за браку палива через зиму з 1916-1917 р. було зрізано 500 лип і всі овоче­ві дерева у громадському саді, а крім того після фронту на всіх грунтах села осталася ціла густа мережа ровів, воєнних окопів і землянок, які місцеве населення літніми місяцями... загортали і зарівнювали... 9 ро­ків аж до 1926 р.».

У соціальному відношенні у Тернополі в ті часи майже 60% жителів були зайняті в промисловості , ремеслі торгівлі, комунікаціях, біля 10% займалися рільництвом, а решта іншими заняттями. По селах фактично, більше 90% населення було задіяне в рільництві. За національним складом у той період у містах нашого краю більше 40% проживало жидів, більше 30% - поляків і лише близько 30% - українців. По селах Тернопілля навпаки проживало більше 60% українців, десь 30% поляків і близько 9% жидів.

Таким чином, Галичина під час І-ої світової війни була головним театром бойових дій, завдяки чому цілі села і міста та великі господарства були знищені, а поля - зриті окопами. Тому постійно відчувалася нестача хар­чів і населення напівголодувало.

2. а) Тернопільщина в 1917 р. пережила дуже тяжкий воєнний, але надзвичайно цікавий час. Саме тоді на долю нашого краю випало виконан­ня великого завдання і посередництва між наддніпрянцями зі сходу і га­личанами із заходу. Це стало можливим через проходження лінії фронту між російськими і австрійськими військами по західній частині нашої області.

Саме подіі лютневої революції 1917 р. в Росії принесли значні зміни в оселі наших земляків. У Тернополі та інших містечках почалися «безглузді мітинги», на яких одні промовці ратували за завершення вій­ни, а інші були за її провадження аж до перемоги. За кожним промовцем російські солдати кричали: «Ура !». Під весну в місті при допомозі теат­ру «Тернопільські театральні вечори» почав свою роботу «Український Військо­вий Клуб» ім. гетьмана Полуботка, який активно зайнявся українізацією російських військовослужбовців. Він повернув театрові приміщення «Міщан­ського Братства» і сприяв влаштуванню патріотичних вистав для українських вояків. Тоді ж тернополяни одержали змогу читати «Нову Раду»та інші українські газети, що деколи приходили із Києва, передаючи звістки про ЦР, її універсали і т.п..

Звістка про падіння монархії Романових, небажання австрійського цісаря надати Галачині незалежність і демократичні віяння привели в березні 1917 р. до масових братань між галицькими стрільцями і солда­тами російської армії. Війна набридла тоді вже всім і хвиля братань прокотилася по всій лінії фронту між «усусами» і «росіянами» в районі Куропатників-Бишок-Конюхів (по р. Ценюв, Бєрежанщина).

10 травня 1917 р. з дозволу російського командування і при відміні театральної цензури колектив «Тернопільських театральних вечорів» разом з усіма міськими товариствами влаштували великий концерт і академію в честь Т.Г.Шевченка.

У зв'язку із наростанням антивоєнних настроїв і для підняття бо­йового духу у російських військах у бронепоїзді до прифронтового містечка Козови на поч. червня прибув військовий міністр ТУ Олександр Керенський. 15 червня він прибув до Тернополя і перед 10-тисячним строєм ви­голосив патетичну промову про необхідність нового наступу на австрій­ців. Замість схвалення штабс-капітан Гренадерського полку Дзевалтовський передав Керенському антивоєнну резолюцію, яку було прийнято на мітингу корпусу за участю більше 8-ми тисяч чоловік. Не дивлячись на це, 18 червня російський наступ усе ж таки розпочався. А Гренадерсь­кий полк, кілька рот Фінляндського і Павловського полків, що катего­рично відмовилися наступати були негайно роззброєнні. Арештованих «бунтарів» з Тернополя відправили у кам'янець-подільську в'язницю. Тоді ж за наказом Керенського було відновлено військово-польові суди, запроваджено смертну кару.

27 червня всі тернополяни і тернопільські товариства влаштували величаве свято в перші роковини смерті І.Франка. Після ранкового бо­гослужіння у Середній церкві вулицями міста рушив похід. У ньому взя­ли участь усі місцеві українські організації, школи , військовий клуб ім. Полуботка й українські військові частини тернопільського гарнізону. При звуках військового оркестру й пісень уперше маршували разом галичани і придніпрянці, щоб віддати поклін великому громадянинові. У проводі походу їхали артисти театру на конях російської армії, зодягнені в козаць­кі костюми і біля тисячі вершників з українізованих полків. Артист Іван Рубчак був у гетьманському жупані з булавою в руках, біля нього їхав Ярослав Сеньків з прапором у руках. Були також ще кінні бандерії Січовиків із довколишніх сіл та непроглядні маси народу. Такого похо­ду Тернопіль ще не бачив.

Майже одночасно з цими подіями у кінці червня російські війська Пів­денно -Західного фронту розпочали наступ по всьому фронту, зокрема і на заході Тернопільщини.

Учасник тих боїв поручник УСС Іван Іванець згадував: «В тишу... ранку дня 29-го червня в годині п'ятій ... на просторі ... 30 км від с. Бишок по Зборів заграло 520 батарей. Руйнуючий вогонь гармат знищив умить на відтинку с. Конюх передні рови і дрітяні засіки!. Стрілецькі залоги обернулись у вертепи лійок і ям з накопиченими куснями дерева, каміння ... Четверту сотню УСС, що скріпила першу боєву лінію, перешереблено ... Наче зловіщі птахи кружляли над становищами ворожі літаки, щоб дорешти зломити дух оборони ... Від ударів важких стрілен обсували­ся стіни ровів, розривалися стелі землянок... У с. Конюхах, де приміс­тилася стрілецька санітарна поміч..., та боєвий обоз, настало пекло. Ворог бив запальними стрільнами. Горіли хати і збіжжя на полі. Ревіла покалічена худоба, збожеволілі люди з вереском гинули на пожарищі...»

Того нещасливого дня російські частини, які прорвали оборону авст­рійців, раптово вийшли в район розташування січовиків. Австрієць отаман Франц Кікаль і штаб полку виявили у цей момент повну безпорадність і разом з великою групою старшин і стрільців потрапили в полон. У пол­ку ж залишилося лише 450 вцілілих бійців. У Тернополі здивованих по­лонених галичан привітали представники УНР і українські частини з жовто-блакитними прапорами, що підтримували наступ ТУ за наказом С.Петлюри.

Через тиждень після поразки, на поч. липня 6 сотень січовиків полку УСС здійснили бойовий рейд у стан ворога. З Конюхів вони піді­йшли до Козови і після дводенного бою, у ході якого було вщент зруй­новано залізничну станцію, спалено немало будинків, вступили у містеч­ко. Одразу після цього вони попрямували до Купчинець, Бурканова, Звиняча і до Бурдиківців над Збручем. Згодом, восени 1917 р. полк УСС австрійське командування перемістили до Чорткова.

Водночас австро-німецькі війська, прорвавши російський фронт, 11 лип­ня захопили Тернопіль. Розлючене російське командування безпідставно зви­нуватило у цій поразці І-ий гвардійський корпус, який нібито з ініціа­тиви солдат-більшовиків самовільно покинув місто. Горезвісний генерал Корнілов кинув на розправу зі своїми солдатами козаків Донського пол­ку з броньовиками. Саме тоді на зелених затишних околицях Тернополя розігралась кривава трагедія - кілька годин козаки рубали шаблями від­ступаючих солдатів.

З 25 липня 1917 р. австрійська влада остаточно заволоділа нашим краєм. Першим виявом її діяльності була мобілізація чоловічого населення до війська. Москалі при відступі мабуть знищили усі евіденційні книги, бо австрійське чиновництво почали наново робити списки населе­ння та приготовляти реєстри людей, які могли б служити при війську. Фактично вони забирали всіх, хто міг тільки двигати кріса, бо війна на заході тривала й далі.

Населення стало сильно відчувати брак харчів, одягу та всього, що було потрібно для життя. Але всі ці браки та невигоди рекомпенсувала радість, що там за Збручем створюється українська державність. Саме ця близькість і розгортання революційних подій в Австро-Угорщині під­казували, що австрійці у Східній Галичині довго не продержаться. Живим під­твердженням цього стало повернення із російського заслання з Москви через Київ пароха Тернополя о. Громницького.

2.б) Ще більше надії нашим землякам дали випроби ЦР при заключенні Брестського миру 9 лютого 1918 р., що мав забезпечити мир і визнан­ня української держави: Європою. На підтримку дій УНР по всій Східній Галичині відбулись «свята миру і державності». Широко вони відзначалися і на Тернопіллі. У Тернополі його святкувало 10 тис., Бережанах 12 тис., Чорткові 30 тис., Підгайцях 12 тис. чоловік. У містах і селах прави­лись святкові богослуження, проходили стрілецько-сокільські походи і надсилались привітальні телеграми УЦР.

Усі галичани пильно слідкували за подіями на Великій Україні і самі поступово стали боротися за відновлення власної незалежності і возз'єднання із наддніпрянцями. У вересні до української вічевої хвилі при­єдналися Тернопіль, Теребовля, Заліщики, Копичинці, Збараж. Ще більша активізація західноукраїнців спостерігалася після сформування Української Національної Ради у Львові. Саме вона налагодила зв'язок з Повітовими Радами через своїх довірених висланників. В останіх днях жовтня з її відома було розіслано наказ, щоб вночі на 1 листопада 1918 р. перебра­ти владу від австрійських установ і зайняти їх своїми людьми.

«Сподіваючись опору поляків і військових частин, учителі терно­пільської гімназії Семен Сидоряк і Андрій Музичка розіслали старших учнів на села, щоб вони зорганізували узброєнних хлопців, роззброїли станиці жандармерії і зі своїми «військовиками» йшли на Тернопіль. Проте зміна влади в Тернополі відбулася зовсім спокійно, навіть непо­мітно. Увечері 31 жовтня австрійський комендант військового гарнізону покликав до себе військового священика-капелана, майора о. Василя Кузьму і заявив йому, що згідно з наказом, який одержав зі Львова, передає українцям військову і цивільну владу. Отець Кузьма одразу пові­домив про це представників української громади, які при допомозі 39 резер­вістів зайняли усі будинки з державними і міськими урядами. Музичка зі своїми студентами роззброїв жандармерію. На ранок 1 листопада у Тернополі, як і у Львові, на міській ратуші замайорів синьо-жовтий прапор. Його підняв Севастіян Зубрицький-Вінява. Національні прапори були підняті й на урядових будинках».

Майже так само без перешкод було здійснено переворот у інших містах і селах нашого краю. З довколишніх тернопільських сіл послані ввечері посланці зранку прибули зі своїми хлопцями до міста. З Курників привів загін Павло Баб'як, а хлопці з Білої на чолі з Григорієм Лучанком (уро­дженець із с. Малашівців) і залізничником Лисим (із с. Глубочок Великий) вдало захопили тернопільський залізничний вузол. Прибули також військо­ві відділи з Купчинців, Денисова і Настасова. З них було організовано перші частини нашого війська і вислано на Львів. А частина охороняла військові магазини і залізничні вагони від обкрадання.

2-3 листопада українські старшини Теребовлі Василь Шкварок, Роман Цегельський, Василь Тричук провели переговори з чеським командуванням піхотної дивізії і досягли угоди щодо відправки дивізійників до Чехії. У Підволичиську, Бережанах, Козовій і Гусятині повсталі селяни самоорганізовувалися в загони. А у Збаражі і Бучачі місцеві українські військо­ві підрозділи стали ядром повстання і забезпечили швидку перемогу.

Безпосередньо перейняттям влади, організацією нового життя у по­вітах зайнялась творча галицька інтелігенція. Так головою Повітової Національної Ради у Тернополі став гімназійний учитель і поет Петро Карманський, Чорткові - О.Капустинський, М.Мельник, Козові - Ф.Коковсь­кий, Теребовлі - о. С.Мохнацький. Тернопільський повітовий комісаріат (староство) очолив спершу Ілярій Брикович, а згодом Олексій Сальвицький. Комісаром міста (посадником) став учитель Семен Сидоряк, а заступ­ником д-р Станіслав Чикалюк, адвокат. Шкільний інспекторат очолив Онуфрій Солтис, учитель і автор «Букваря» для самоуків. Харчову упра­ву очолив Яків Миколаєвич, учитель семінарії. Експозитуру уряду відбу­дови (воєнних знищень) провадили Мартин Лушпинський і д-р Степан Брикович. Скарбовий відділ очолив радник Іван Топольницький, поштовий - Осип Котецький, податковий- Іван Ремеза. Комендантом військової округи став отаман д-р Никифор Гірняк, а комендантом міста Василь Болюх (уродженець с. Кутківців, 1889-1935).

Першим розпорядженням В.Болюха була датована 3 листопада вказів­ка, щоб «усі горожани м. Тернополя і цілого округа без огляду на народ­ність і віроісповіданнє» підпорядковувалися Українській Військовій Команді. Далі комендант наказував: зберігати спокій; не ходити вулиця­ми більш як по двоє; не збиратися на збори; не ходити зі зброєю без уповноважених УВК; «всі публічні льокалі мусять бути зачинені від 7 год. веч. до 7 год. рано»; «по 7 год. веч. не вільно з'являтися на вулицях (хіба виклик лікаря)»; «всякі грабунки і насильства строго забороняєть­ся». Згодом були опубліковані його розпорядження про зголошення всіх «інтелегентних українців повіту від 18 до 35 років до УВК на площі Собіського»; «пересторогу» - про провокаційне вбивство українськогого міліціо­нера Гевуся на вул. Смиковецькій і «об'яву» - про заборону продажу «спірітуалів» і виходу з міста без відповідної перепустки.

Треба обов'язково підкреслити, що багато наших земляків відзначи­лися у листопадових боях за Львів. Зокрема, І-им військовим комендан­том Львова був призначений Микола Маринович. Народився 21.12.1861 р. у с. Ішків (Козівський р-н) у сім'ї сільського вчителя. Закінчив Бучацьку гімназію. 1883 р. був призваний до австрійської армії. Закінчив 1887 р. старшинську школу у Відні, а 1898 р.- військову академію у Вінер-Нойштадті. Служив на командних посадах у Тернополі, Золочеві, Коломиї, Стрию. У роки І-ої світової війни - на російськомому фронті, командир 30-го піхотного полку, полковник. Після тяжкого поранення 1916 р. вийшов на пенсію, жив у с. Селиське на Яворівщині. Під час Першолистопадового повстання 1918 р. зголосився до Галицької армії, учасник боїв з поля­ками в обороні галицької столиці 1-22 листопада. У подальшому - на штаб­них посадах УГА. Після поразки українських визвольних змагань жив у Галичі (Ів.-Франківська обл.). Брав участь у діяльності ветеранських органі­зацій УСС-УГА. Екзильним урядом УНР підвищений у званні до генерал-хорунжого. Навесні 1944 р. був закатований радянськими партизанами.

Особливу хоробрість у боях за Львів виявила сотня усусів під командуванням нашого земляка Романа Купчинського. Під час одного бою за центральну частину м. поручник Купчинський виніс з-під вогню пора­неного стрільця. Народився він 24.ІX.1894 р. в с. Розгадів (на Зборівщині) в родині греко-католицького священика. Після закінчення гімназії у Бережанах у 1913 р. вступив до Духовної семінарії у Львові. З поч.І-ої св. в. записався до УСС і пройшов з ними всіма військовими доро­гами. Роман був воїном і піснярем, бо створив близько 60 пісень, які спі­вало Січове Стрілецтво. Згодом перебував у польському полоні, вчився у Віденському ун-ті, продовжував студіювати філософію в Українському таєм­ному ун-ті у Львові. Співробітничав з багатьма часописами, був головою Товариства українських письменників і журналістів ім. І.Франка. Випустив драматичну поему «Великий день2(1921 р.) і прозову трилогію «Заметіль». Емігрувавши, жив у Німеччині, а потім у м. Оссінг поблизу Нью-Йорка. Пісні: «На постою», «Човен хитається», «За рідний край», «Пиймо друзі», «Ірчик», «Готуй мені збрую» та ін..

Підготовку листопадового повстання у Львові і виконання розвідни­цької та кур'єрської служби здійснював тернополянин д-р філософії, професор Микола Чубатий (із заможної сім'ї міщан Тернополя).

З 1 листопада 1918 р. однією із перших, хто надавав першу допо­могу пораненим стрільцям і організував при Народному Домі кухню, була уродженка с. Озерна Марія Марцюк.

Не обійшлося без тернопільчан і при організації тимчасового пар­ламенту у листопаді 1918 р. у Львові. До його складу делегатами від по­вітів і міст Тернопільщини ввійшли 12 чол. із 150 членів уряду.

18 листопада у Тернополі в ц. Різдва Хрестового відбулося запри­сягання співробітників та комендантів Тернопільської Військової Окру­ги. Присягу відбирав о. Володимир Громницький, а проповідь виголосив о. Сембай.

З 21 листопада до Тернополя під ударами поляків був змушений пе­реїхати уряд ЗУНР, який перебував тут до 2 січня 1919 р.. Саме в нашо­му місті уряд обговорював і вирішував справу злуки наших західних земель із східними, що остаточно було ухвалено уже в Станіславові.

Фактично майже одразу в нашому краї стало налагоджуватися життя і робота адміністрації. У Тернополі, Теребовлі, Чорткові, Бучачі, Бе­режанах почали створюватись відділи жандармерії, що мала забезпечити правильну сторожову безпеку. У Гусятині, Чорткові і Тернополі діяли національні відділи жидівської міліції. Для боротьби з поляками у Тер­нополі був сформований з добровольців, здебільшого гімназистів та студентів єврейської національності Жидівський курінь у 1200 стріль­ців на чолі з поручником австрійського піхотного полку Соломоном Ляймбергом (за 1-єю версією - загинув, за 2-ою - пережив полон і виїхав до Палес­тини). Тернопільські стрільці-євреї проявили героїзм разом з українцями у боях з поляками біля Колодіївки, Підволочиська, Скалата, Товстого, Гу­сятина, Копичинців на Тернопільщині. За Збручем він брав участь у боях з біль­шовиками біля Проскурова, Бердичева, Вінниці, Фастова, дійшов 28 лип­ня 1919 р. до - передмістя Києва - ст. Святошино. В сер. 1920 р. був роз­формований.

У кінці листопада 1918 р. в Тернополі був створений Перший Подільський полк піхоти ім. С.Петлюри. І-ий його Курінь на чолі з поручником Скасковим складався з добре вишколених вояків І-ої св.в., а тому був зат­риманий для охорони міста та уряду і ще мав зобов'язання на роззброєння німецьких, австрійських, польських та ін. військових частин, що поверталися че­рез Підволочиськ і Тернопіль зі Східної України. 4 грудня 1918 р. Курінь у складі бл. 850 стрільців і старшин на чолі з комендантом поручником Іваном Ленем перед відправкою до Львова дали парад на площі І.Мазепи (Собеського, Свободи, нині - майдан Волі). Бойове хрещення тернополяни пройшли в боях під Равою-Руською, згодом під Жовквою, а з кінця грудня воювали під Львовом аж до Різдвяних свят. У вирішальному бою, вночі з 8 на 9 січня 1919 р. з переважаючими частинами армії Ромера після 2 годинного бою у тернополян завершилися набої, після чого лише 2 сотням стрільців пощастило відійти у ліс, а решта куреня потрапила в полон.

ІІ-ий Курінь полку в 600 вояків був сформований з новобранців на чолі з сотником Василем Бачинським. Його склад, після короткого вишколу, вирушив у перших днях березня 1919 р. на фронт під Львів. Брав участь у важких боях біля Лисиничів, Миклашева, Винників, Підберезців, під Жидачевим, відступив до Миколаєва (над Дністром), Ходорова. Потім відзначився у боях Чортківської офензиви. Далі шлях підрозділу проліг за Збруч - через Ярмолинці, Проскурів, Чуднів, Житомир, Коростень, Київ, Бердичів. У листопаді й грудні 1919 р. чимало стрільців-тернополян загинуло у сумнозвісному «чотирикутнику смерті» (Вінниця-Жмеринка-Бар-Немирів): Степан Данилків, Василь Воробій, Богдан Левицький, Данило Шев­чук, Осип Гаєвський, Петро Голуб, Микола Зубатий та ін.. Залишки куреня були змушені вступити до складу ЧУГА.

З відома уряду ЗУНР в умовах воєнної розрухи всюди було монополі­зовано продаж зерна , картоплі, худоби, шкіри, цукру, сірників, цига­рок і поташової соди. Навесні було заведено два пісні дні, регламенто­вано розподіл м'яса, заборонено випічку хліба без установленого міні­муму (25% картоплі і цукру) сурогату, обмежено його продаж у їдальнях до 25 грамів. Порушників цих установок заарештовували і навіть ув'яз­нювали. Дуже потерпало тодішнє населення і від браку фабричних виробів, особливо тканин, шкіри, взуття, будматеріалів, які йшли на потреби армії. Зате у Тернополі було вдосталь дрогобицької нафти і її продава­ли по спекулятивних цінах у 20-30 разів дорожче за ціною. Вводився 8 год. робочий день, населення могло користуватися державними пасовища­ми і заготовляти дерево в лісах на відбудову. Через брак грошей з лю­того 1919 р. Тернопіль став видавати власні паперові гроші-бони по 20 гривень (з підписами Сидоряк і Чикалюк), і вони ходили нарівні з австрійськими коронами. З 1919 р. власні бони різних номіналів випус­калися в Бережанах, а у 1919 і 1920 рр.- у Кременці. У Тернополі в ті дні виходила що другий день газета «Український голос», яку редагував сту­дент теології Євген Мацелюх, секретар Окружної Національної Ради. Піз­ніше з Кам'янця-Подільського прибув Федір Булат з друкарнею і розпочав видавництво часопису для українського війська «Українські Вісті». Згодом ці дві газети було залучено під редакцією Мацелюха.

22-23 грудня 1918 р. у Бережанах у старовиному замку, де розмістилася Начальна команда УГА відбулася нарада з участю Є. Петрушевича, полковника Д. Вітовського і вищих старшин армії, що прибули з Тернополя. На ній через малу кількість військ і озброєння було прийнято рішення про обмеження дій наступом з півдня на Львів із одночасним ударом по заліз­ниці, що йде на Перемишль. Але через втручання держав Антанти ця опера­ція виявилася безрезультатною для західноукраїнців.

Поляки ж навпаки з квітня 1919 р. із прибуттям сформованої у Фран­ції добре озброєнної 80-тис. армії генерала Галлера (900 кулеметів, 200 гармат) розпочали загальний наступ зі Львова і в травні відкинули частини УГА у трикутник між річками Збруч і Дністер та залізничною колією Гусятин-Чортків-Товсте-Заліщики. В складі тогочасної УГА налі­чувалося близько 32 тис. бійців, 400 кулеметів і 200 гармат.

2 червня 1919 р. польські війська в результаті свого наступу здо­були Тернопіль. При відступі нашої армії в місті було залишено за домов­леністю з поляками міську поліцію для збереження порядку. Проте після приходу поляки, не визнаючи угоди, роззброїли її і вислали до таборів у Пикуличах і Домб'ю. Почалися репресії: поляки робили обшуки по українських домівках, при чому грабували, що попало. Усіх визначних громадян виарештовували і під конвоєм відправляли на захід, бо залізничний транс­порт ще не функціонував. Лише від Золочева їх відвозили залізницею в Польщу, до концтаборів. Це був найкритичніший момент в історії урядів ЗУНР і УНР, що були затиснуті між трьома ворожими таборами: поляками у Тернополі, більшовиками, що контролювали Волочиськ, віддаль між части­нами яких становила 10-20 км і румунів - по р. Дністер.

Але як не дивно, після короткого перепочинку частини УГА на те­ренах Тернопільщини здійснили найбільшу військову операцію під коман­дуванням генерала О. Грекова, за планом, розробленим начштабу ІІ-го корпусу А. Шаманеком. Тривала вона з 8 до 28 червня 1919 р.. За­гальному наступу УГА передував бій за Ягільницю увечері 7 червня, який вів курінь Львівської бригади під командою сотника Михайла Дибуляка ІІ-го корпусу. Маскуючись у густих житах, галичани після короткого артобстрілу увірвалися несподівано для поляків у Ягільницю. Гарнізон села був розгромлений ущент, захоплено багато полонених, трофеїв.

На другий день стрільці Бережанської (ком. Арнольд Вольф) і Львів­ської (ком. Альфред Бізанц) бригад та січовики Осипа Букшованого по ко­ліна в болоті під дощем з півдня вздовж залізниці атакували Чортків. З навколишніх пагорбів на околиці міста галичан несподівано зустрів ни­щівний вогонь поляків. Поки галицька артилерія знищувала вогневі точ­ки, бригада УСС здійснила стрімкий маневр і вдарила по ворожому флангу. Увечері 8 червня чортківський стратегічний вузол було взято. У дивізії полковника В.Сікорського було розгромлено 3 піхотні полки, 200 чоловік взя­то в полон і захоплено галичанами 6 гармат і 52 кулемети. Її залишки у паніці відійшли до Бучача.

Після цієї перемоги УГА стали наступати у напрямі на Теребовлю і Тернопіль (І-ий корпус, ком. Осип Микитка), на Бучач і Бережани (ІІ-ий корпус,- ком. полк. Мирон Тарнавський) і на Монастириську, Галич, Підгайці (ІІІ-ій корпус, ком. Антін Кравс).

10 червня українське військо, завдяки вдалим діям артилеристів сотника Степана Когута і батареї Володимира Галана, що відбили контратаку уланів, відкинули 7 куренів польської піхоти і зайняли Бучач.

У боях під Ласківцями і Верхівцями на Теребовлянщині бригада УСС у нічному бою розгромила полк польської піхоти, а кіннота УСС на чолі з четарем Д.Коржинським і хорунжим М.Петруняком захопили багато трофеїв.

Після цього 2 дні тривали бої за Теребовлю. Тут разом із бійцями І-го корпусу завзято брали участь у наступі озброєнні дрючками ново­бранці звільнених повітів. Після артпідготовки частини УГА 14 червня увійшли в місто.

15 червня група генерала Тарнавського (І-ий і ІІ-ий корпуси) виз­волили Тернопіль, розгромивши майже 20 куренів польської піхоти. Одни­ми з перших до міста вступили стрільці 10-ої бригади.

Але в забезпеченні цього успіху мабудь найбільший внесок здійс­нила 1-а бригада УСС на чолі з Осипом Букшованим, яка прикрила з пів­денного заходу своїх побратимів від удару групи генерала Бербецького. Дійсно, 15 червня у бою під Купчинцями 3 курені української піхоти, сотня кінноти, куреня скорострілів і полка гармат дали бій у тричі сильні­шому противнику, що мав полк піхоти, 2 сотні уланів, 3 артбатареї. І-ий курінь зі сходу перервав оборону поляків на залізничному шляху і ударом з флангу в їх тил та при підтримці бійців ІІ-го і ІІІ-го ку­ренів повністю розбили групу ворога.

Після цього війська І-го корпусу розгорнули наступ на львівсько­му напрямі, тобто на Зборів-Золочів, які згодом були зайняті.

20 червня підрозділи ІІ-го корпусу розпочали дуже важкі бої за Бережани, де їм протистояли до 20 куренів польської піхоти. Зранку І-ий курінь ІІІ-ої бригади несподіваним ударом захопив ст. Потутори, перейшов на західний берег Зол. Липи і разом з ХІІ-ою бригадою вдарив на Посухів і Вільховець, щоб з півдня відрізати поляків від відступу на Рогатин. Ввечері з 18 год. І-а бригада УСС повела наступ на Гиновичі, які рішуче захопила. Поляки намагалися кілька разів здержати наступ куренів УСС, але всі вони були зірвані завдяки діям артилерис­тів сотника Когута і Воєвідки при сприянні багнетних атак стрільців. Пізно ввечері поляки здали місто.

Такі успіхи стрілецтва сколихнули увесь край. Щонайменше 90 тис. добровольців зголосилися до війська, з яких намічалася створити два нові корпуси - ІV-ий і V-ий. Але через нестачу зброї до УГА було за­раховано лише 15 тис. стрільців, з яких сформували 14-ту (Станіславську), 18-ту (Тернопільську) бригади під командуванням сотника Івана Цьокана і 21-шу, яка комплектувалась у Збаражі.

Дуже негативно на хід Чортківської офензиви вплинуло заключения договору про перемир'я між УНР і поляками 16 червня 1919 р.. Це дало можливість Варшаві усі сили кинути проти УГА, наступ якої продовжу­вався: 22 червня - здобула Рогатин і Бурштин, а на півдні контролювала Галич. На цих позиціях лінія фронту стабілізувалася. В цей період за словами о. Олійника «ентузіазм і у населення і в діючій армії став погасати: не стало зовсім боєприпасів і відступаюча армія по дорозі збирала розсипані погублені поодинокі патрони, щоб про всякий випадок хоч два три патрони мати при собі». А тому перед контрнаступом польсь­ких військ 28 червня УГА була безсила йому протистояти. Не дивлячись на жорстокі бої у районі Бережан, Нижнева, Коропця поляки 15 липня за­хопили Тернопіль вдруге, а підрозділи УГА 16 липня 1919 р. були зму­шені перейти за Збруч і у Кам'янці-Подільську об'єднатися з військами УНР. Польські підрозділи дійшли за ними до Збруча і зайняли всю Гали­чину. Війна з ними закінчилася. Згідно з угодою між урядом Петлюри й Польщею поляки разом з армією УНР почали наступ на більшовиків.

2.в) Протягом перших двох місяців окупації польські війська влаш­тували у Львові кривавий єврейський погром, жертвами якого стали 4 тис. сімей, убито 516 чол.. По всій Східній Галичині посилився визиск українських робітників і селян. Розпочалася полонізація українських шкіл. Катас­трофічно зросли ціни на картоплю, молоко, сіль, дрова. З приходом своїх віськ стали підноситись духом польські поміщики, які володіли близько 1000 га землі. У той же час 4/5 селянських господарств заледве во­лоділи 2-ма і менше га землі і не могли звести кінці з кінцями. При­близно 80 тис. селянських сімей взагалі не мали наділів, живучи з ви­падкових приробітків у маєтках поміщиків і осадників. Через епідемії плямистого і черевного тифу смертність становила 10%, а в окремих по­вітах - 50%. Десятки тисяч галичан тулилися в напівзруйнованих будів­лях, землянках і навіть у норах. У січні 1920 р. у Тернополі серед цивільного населення і військових через тиф і голод було 2 тис. хво­рих. Польська державна влада не вживала ніяких заходів для виправле­ння цього важкого становища.

Навпаки, у цих умовах за словами о. Павла Олійника «гордовиті по­ляки не задоволилися тим, що прогнавши УГА зайняли під себе цілу Гали­чину аж по Збруч, їм забаглося Польщі від моря до моря і з весною 1920 р. польські полки пішли на Україну здобувати Київ і Правобережну Украї­ну. Та похід не вдався: від Дніпра аж по Збруч так гнав польське ли­царство генерал Будьонний, що невиспані польські улани з коней падали, дрімаючи». Червневий наступ більшовицьких військ Південно-Західного фронту (40 тис. багнетів і шабель) призвів до загального відступу поля­ків. 14-16 липня 1920 р. 14-та армія вийшла до р. Збруч. 25 липня І-а Кінна армія захопила Броди (17 тис. шабель, 48 гармат, 5 бронепоїздів, 8 бронемашин і 12 літаків). Червона кіннота рухалась по 40 км у день.

З 13 липня кавбригада Г.І.Котовського на світанку розпочала нас­туп на Кременець, його кіннотники глибоко врізалися в оборону білополяків і вийшли на околицю міста. Але в цей момент більше 4-ох полків ула­нів при підтримці артилерійського вогню перейшли в контратаку і стали тіснити котовців. Під натиском переважаючих сил ворога частина бійців кавбригади розгубилася. З групою кіннотників Котовський кинувся в саме пекло бою. Вимуштровані французькими інструкторами білопольські улани не витримали удару відчайдушних червоних кавалеристів. Переслідуючи втікачів, котовці разом з полками І-ої Кінної ввірвались у місто і за­хопили більше 300 полонених, 5 гармат, 50 возів з військовим спорядже­нням, боєприпаси і продукти.

З кінця липня 1920 р. розпочалися бої за Тернопіль. «Взяттю міста передували напружені кровопролитні бої з переважаючими силами поляків. Частини ЧА подолали опір на лінії р. Збруч, прорвали польський фронт на дільниці Волочиськ-Отегівцї і з переможним маршем рушили в Галичину. У боях біля Волочиська, Вишгорода і Збаража поляки пустили в хід кращі свої сили і два рази кидали проти червоної кавалерії свої резерви, стягнувши сюди жандармерію і комендантські команди Тернополя, а також і батальйони французьких волонтерів. Польське командування видало наказ не здавати червоним ні однієї п'яді землі, скориставшись для оборони старими австрійськими окопами, укріпивши їх так добре, що їх називали «другим Перемишлем». Декілька разів кидались польські легіонери проти кінноти, але даремно. Цілі полки їх були знищені, так що три санітар­ні поїзди не встигали підбирати поранених. Крім удару в лоб, червоними військами було здійснено обхідний рух, який вдало завершився взяттям Тернополя». У результаті цього, 28 липня 1920 р. 8-ма кавалерійська дивізія Червоного козацтва під командуванням В.М. Примакова зайняла на­ше місто. Але на другому березі Серету, біля Петриківської цегельні польське військо ще 12 днів стримувало червоноармійців.

На середину серпня більшовицькі частини оволоділи територією Тер­нопільщини, захопивши лише в Чорткові 1 млн. пудів вугілля, великі за­паси дров, багато зброї і амуніції.

У результаті подальшого наступу ЧА, яка відтіснила поляків аж під Варшаву, для того, щоб закріпитися на зайнятих територіях, з Харкова в обозі наступаючих частин 8 липня 1920 р., під безпосереднім керів­ництвом ЦК КП(б)У було сформовано Галицький революційний комітет на чолі з Володимиром Затонським. Його заступником було обрано Михайла Барана, сина дрібного службовця із Скали Подільської. Галревком складався з 18-ти відділів і став тимчасовим найвищим органом радянської влади в Східній Галичині. 15 липня 1920 р. його Декларацією була проголошена Галицька Соціалістична Радянська Республіка (ГСРР). Його влада поширювалася на територію Східної Га­личини в 18 тис. км2 з населенням близько 1,8 млн. чол.. Більшовики почали видавати різні «декрети». І-ий декрет з 1-го серпня 1920 р. встанов­лював «радянську» владу в Галичині, яка передавалася в руки міських та сільських ревкомів. Були скасовані всі політичні та громадські органі­зації. Цей документ проголошував націоналізацію усіх фабрик, банків, промислових підприємств, конфісковував поміщицькі землі, врожай, с/г реманент. ІІ-ий декрет відокремлював церкву від держави і школи. Все майно церковних та релігійних товариств переходило у «власність наро­ду».

Населення нашого краю, знаючи про страшні злочини більшовиків в Україні, особливо горезвісної Чека(ВУНК), холодно зустріло нових хазяїв. У Тернополі і по всіх поселеннях була тоді харчова криза, яку спричинила заборона ревкому продавати на базарах с/г продукти. Селяни мали зда­вати їх до харчових магазинів, а ті були зобов'язані продавати їх місцевому населенню. Самовільно привезені на базар продукти конфіско­вувались без ніякої оплати. У місті командна верхівка організувала власну їдальню в партері готелю «Поділля» і «Ганку», тобто «Галицьку надзвичайну комісію». Жертвою цієї установи стали на терені Тернопільщини численні невинні люди, переважно українці, рідше жиди. «Ганка» здійснювала ревізії, арешти, шукали за петлюрівцями. Арештували пароха Тернополя о. Володимира Громницького і ще декілька визначних громадян, але на інтервенцію місцевих пролетарів їх було звільнено. У містах організовували вуличні комітети (вулкоми), що проводили обліки житло­вих площ і перерозпреділення кімнат. Але прогосподарювавши в Тернопо­лі 50 днів і потішивши за словами о. Олійника «місцевих людей селянсь­ко-робітничими порядками, запевнили що вже більше сюди польських па­нів не впустять і багато наобіцявши людям грушок на вербі - по трьох тижнях ніччю потихенько зникли - і по них прийшли ще раз польські пани і як укорінилися то на цілих 20 років».

Правда, необхідно відмітити, що сталося це не через польське «чудо над Віслою», а завдяки допомозі з'єднань кінноти армії УНР, що разом з поляками стримали під Варшавою наступ більшовиків і змусили їх до відступу. Наслідком цього стало зайняття Тернополя 19 вересня 1920 р. майже без бою польською піхотною дивізії Янушайтіса і українськми кіннотниками. Дуже відчутної поразки від українських військ у районі Галича-Бучача-Чорткова зазнала і більшовицька 14-а армія.

2.г) Ще в червні 1919 р. поляки, одержавши дозвіл на окупацію східногалицьких земель, обіцяли Найвищій раді Паризької конференції признавати юридично рівність українців, їх право утримувати власні школи з правом навчання в них українською мовою і вільно публічно нею користува­тися. Усі ці права пізніше мала гарантувати Ліга Націй, і їх було включено в польську конституцію у березні 1921 р.. Але в дійсності, вже з перших днів польської окупації розпочалися нелюдські знущання з українського населення, масові арешти, інтернування в табори: Домб'я, Стшалкова, Модліна, Вадовіц і Берестя Литовського та безжалісним пе­реслідуванням зовсім невинних людей. За даними Червоного Хреста восе­ни 1919 р. було ув'язнено у польських в'язницях і концтаборах 23000 чол., а всього за 1919-1920 рр. було репресовано близько 70000 українців. З них дуже багато загинуло від хвороб і від недоїдання.

У Тернопільському воєводстві, як і в інших галицьких землях з приходом поляків розпочався важкий економічний і національний гніт. Практично усі державні посади займали чиновники польської національ­ності. Діловодство теж велося лише польською мовою. Реакційність польського режиму підтверджує і повідомлення Тернопільського воєводського управління повітовим старостам про заборону вживання українських тер­мінів – «Галичина», «Західна Україна» , «західноукраїнські землі» та ін. у пресі та публіцистиці. Замість цих українських назв вимагалось вживати терміни «Малопольща», «південно-східні воєводства» і т.п..

У Тернополі також не працювала українська державна гімназія, а лише приватні школи, де навчання коштувало дорого. Навіть ціни на українські підручники були вищі, ніж на такі ж книги польською мовою. Якщо поль­ський коштував 1 злотий, то український підручник для того ж класу - 7,5 зло­тих.

Тоді ж за міжнародними зобов'язаннями Польща постворювала по всіх повітах Галичини будівельні експозитури (представлений), які повинні були давати безплатну поміч будматеріалами при відбудові усім, що під час війни потерпіли. В дійсності вони дуже повільно допомагали українцям, зате усім забезпечували своїх переселенців із Польщі. Це дуже образно підкреслив у своїх «Зошитах» о. 0лійник: «Зразу по укінченій війні у 1920 р. почала Польща колонізувати Галичину мазурами зі заходу. Тоді польський державний банк продав за безцінь панський фільварок в Августівці 770 моргів (440 га) землі польським колоніс­там з краківського воєводства і ранньою весною 1921 р. наїхало до Августівки 46 мазурських родин і засіяли свої зазделегідь польськими земле­мірами визначені земельні наділи від 12-20 моргів кожному і зараз з весною бережанська будівельна експозитура завалила кожного з них бу­дівельним матеріалом круглим і дошками».

Польський уряд з усієї сили намагався закріпити анексію Галичи­ни. З цією метою 1921 р. було проведено перепис населення, а в листо­паді 1922 р.- парламентські вибори в цілій польській державі, включаю­чи окуповані землі. Переважна більшість галичан бойкотувала ці акції. А тому весь наш край охопив саботажницький рух, низка терористичних актів, здійснена підпільною УВО (створена 1920 р.), а також дії парти­занських загонів. Першим виявом діяльності УВО в Тернополі була спро­ба атентату на місцевого воєводу в вересні 1921 р. невідомими особа­ми. Згодом у місті за вказівками зі Львова групи УВО стали нищити поліційні станиці, залізничні шляхи, телефонні проводи, склади зброї, підпалювали фільварки, протестували проти перепису і наборів до війсь­ка.

Найвідомішим партизанським загоном на Тернопільщині і в усій Га­личині був загін колишніх чотарів УГА Степана Мельничука ("Молот") і Петра Шеремети ("Червоний"), який прийшов з території радянської України у жовтні 1922 р.. Спочатку загін з 12 чоловік діяв на терені Борщівського і Заліщицького повітів Тернопільського воєводства, а збільшив­шись до 50 чоловік поширив свої дії і на Львівське воєводство. Зі своєї бази с. Мишків партизани розповсюджували прокламації, руйнували маєтки польських дідичів і колоністів, знищували відділення поліції і жандар­мерії, вступали в бої з регулярними військами. Польське командування, налякане діями «Червоної дванадцяти», стягнули на Тернопільщину ве­ликі військові підрозділи. В жорстокому бою під Заліщиками більшість бойовиків були знищені або взяті в полон. У листопаді 1922 р. у Чорткові Мельничук і Шеремета були розстріляні. Миколі Парибусу (уроджен­цю с. Котузівка на Теребовлянщині) та Івану Пилипіву вдалося уникнути полону і розправи поляків, переправившись через Збруч. Таким чином, польський окупаційний режим викликав у наших земляків спротив і за­гальні антипольські настрої.

3. У роки визвольних змагань Тернопільщина та наші земляки і землячки виявили справжні приклади дійсної духовності. Доктор Лонгин Цегельський секретар внутрішніх справ ЗУНР у своїх споминах «Від легенди до правди», в розділі «Дваміліонова орда» згадує теплими словами працю «Жіночоі Громади» в Тернополі: «Нехай цим жінкам, ангелам у людській подобі, буде честь та глибока пошана за їхнє серце та за їхню посвяту». Ці сердечні слова були адресовані тернополянкам за те, що вони на заклик о. Володимира Громницького добровільно зголосилися допомагати і ряту­вати маси полонених російських солдат, які з початком украінсько-польських боїв під Львовом переходили Карпати, а далі йшли або добиралися за­лізницею Стрий- Ходорів-Тернопіль-Підволочиськ і далі на схід. У зво­ротньому напрямі рухалися німецькі, мадярські і австрійські поворотними. Більшість з них були ослаблені, хворі, а тому масово помирали, особ­ливо багато у Тернополі. На сході жінок міста було вибрано управу та наз­вано її «Жіноча Громада». Головою її стала п. Антоніна Конрадова, дру­жина тодішнього катехита тернопільської гімназії о. д-ра Миколи Конрада. До співпраці також зголосились докторова Вітошинська, адвокатова Бриковичева, радникова Дембіцька, п. Сембаєва та ін., а учениці терно­пільської учительської семінарії та гімназії стали добровільно мед­сестрами. Спочатку вони розміщували хворих до лікарень (військового та жидівського шпиталів), а згодом у бурси і в усі школи (4 народні та 5 середніх). Тут поранених і хворих полонених лікували, харчували, зодягали і доглядали як могли тернопільські дівчата та жінки, щодня героїч­но працюючи з ранку до пізньої ночі з повною самопожертвою. Вони не зважали на туберкульоз, сипний тиф, з яким боровся лише професор Фуртак, переховували хлопців від поляків, щоб не забрали в табори.

У ті важкі часи при найменшій можливості мирного перепочинку розпочинали курс занять і представники народної освіти. На Східній Галичині в період діяльності ЗУНР було відкрито 30 українських середніх шкіл, з них гімназії у Бережанах, Тернополі, Чорткові, Борщові, Бучачі, Копичинцях, реальну школу у Тернополі, учительські чоловічі і жіночі семі­нарії у Бережанах, Заліщиках, Тернополі. Для поляків була залишена, польська державна гімназія у Тернополі. Катастрофічно не вистачало дип­ломованих педагогів, а тому Держсекретаріат освіти приймав на службу старшокурсників університетських студій. Через пограбування у Тернополі в той період так і не запрацювала реміснича школа машинного слюсарства. Фак­тично постійно у Тернополі та ін. містах функціонували переповнені си­рітські притулки.

 Не дивлячись на всі лихоліття війни у Тернополі працювало «Міщан­ське Братство», при якому працював мішаний хор, а в його залі відбува­лися вистави Тернопільського Українськогого театру, який у 1918-1919 рр. очолю­вав Микола Гнатович Бенцаль (с. Курівці, Зборівщина, 1891-1938 рр.) та ін. на­ших мандрівних театрів. При товаристві «Українська Бесіда» діяв хор «Боян», який мав величезну популярність, як у населення так і у військових. У ті буремні роки зійшла зірка популярності подружжя Рубчаків. Іван Рубчак (родом з м. Калуша), драматичний актор і співак (бас), здобув виз­нання, приїхавши з Чорткова і виступаючи в трупі «Тернопільських театральних ве­чорів», а його дружина Катерина Андріївна Рубчакова (уродженка м. Чорт­кова, 1881-1919 рр.)стала широко відомою драматичною актрисою і співачкою (сопрано).

З 1916 р. на сцені Тернополя запломенилась слава згодом дуже відомого українського актора режисера, педагога, нашого земляка (с. Пилява, Бучацький р-н, 1897-1963 рр.), учня Леся Курбаса Мар'яна Крушельницького.

Дуже велику духовну місію у роки великої війни в житті тодішнього населення відігравала церква. У Тернополі надзвичайною популярністю і повагою через свою енергійність і ввічливість користувався о. Володимир Громницький (1862-1938 рр.), уродженець с. Красне біля Калуша з родини о. Петра. З 1895 р. до кінця життя він завідував Тернопільською парафією. Підтримував український народницький рух і всі місцеві товариства. Був головою гуртка Рідної Школи і ініціатором відкриття приватної дівочої гімназії (1921 р.). Особ­ливу увагу присвячував учнівським бурсам, дбаючи про відповідних для них керівників. Мріяв побудувати в місті нову парафіяльну церкву, для чого по­зичив у митрополита Шептицького 5000 доларів, за які було куплено гар­ну площу при вул. Міцкевича під її забудову. Але через бойові дії цей його задум не був здійснений. У 1914-1917 рр. перебував у російському заслан­ні. Був екзархом Східної Галичини. Під його управлінням тернопільськака парафія не бувало розквітла, бо Громницький впровадив червневі Богослуження до Серця Ісусового, реколекції перед Великоднем та окремі реколекції для інтелігенції, на які запрошував визначних проповідників (о. Сотера Ордин­ського, згодом І-го українського єпископа в Америці). Богослуження під його керівництвом у церквах не вміщали всіх бажаючих. Похорони о. Громницького 23 листопада стали найбільшою маніфестацією відданості тернопільських гро­мадян своєму довголітньому провідникові.

Наша Тернопільщина в ті часи також прославилася своїми видатними науковцями. Найбільш титулованим серед них був визначний український вчений-хімік, епідеміолог, громадський діяч Іван Горбачевський (1854-1942 рр.). Народився в с. Зарубинці (Збаражчина) у сім'ї священика. Вчився у Терно­пільській гімназії, закінчив Віденський ун-т. У 1883-1917 рр. - професор Празького ун-ту, в 1902-1903 рр. - його ректор. Входив до складу Палати па­нів австрійського парламенту (з 1908 р.), член Крайової ради здоров'я Чеського королівства та Вищої державної санітарної ради Австрії (1906-1917 рр.). З 1917-1918 рр. очолював міністерство здоров'я Австрії. Мав здійснити інспе­кційну подорож по всьому краю, але в жовтні 1918 р. пішов у відставку через негативне ставлення більшості міністерської ради у справі поділу Галичини. Розробив основи організованої служби здоров'я, на які протя­гом десятиліть орієнтувались європейські держави, що утворилися після розпаду у 1918 р. Австро-Угорщини. З початку 1920-их рр. працює в Українському вільному ун-ті спочатку у Відні ,а згодом у Празі. Автор більше 40 нау­кових робіт, підручників з хімії і роботи «Причини до пізнання виживи сільської людності галицького Поділля». Володів 14-ма державними і нау­ковими титулами. Похований у Празі на кладовищі св. Матвія.

У галузі фізики світове визнання одержали відкриття Івана Пулюя (1845-1918 рр.), який народився в м. Гримайлові (Гусятинський р-н) у сім'ї землеробів. Закінчивши Тернопільську гімназію, навчався в Віденському ун-ті на теологічному факультеті. Всупереч волі батьків не вдягнув сутани, а перейшов на філософський факультет (1864-1872 рр.). З 1875 р. вивчає електро­техніку у Страсбурзькому ун-ті. Повернувшись до Відня, викладав в ун-ті, а з 1882 р. через матеріальну скруту працював технічним директором електротехнічного бюро і фабрики електроламп власної конструкції. З 1884 р. у Празі стає І-им деканом Першого в Европі електротехнічного факультету. У роки І-ої світової війни 1914-1918 рр. виступав за відновлення української державнос­ті, очолював разом з І.Горбачевським роботу Комітету допомоги утікачам у Празі. Автор більше 50 наукових прань. Займався молекулярною фізикою, катодними променями електротехнікою (розжарювальні нитки до ламп, неоновим світлом, телефонними станціями, електростанціями). Виявив провідність газів і за 14 років до дослідів Рентгена Х-промені, і на 12 років раніше (1883 р. проти 1895 р.) створив «рентгенівську трубку». Вперше у світі зробив знімок цілого людського скелету. Помер і похований у Празі.

Основоположником математичної культури нашого народу вважається Володимир Левицький (1872-1956 рр.). Народився у сім'ї австрійського судовика Йосифа Левицького у Тернополі. Його брат Роман після Львівського ун-ту працював правником, а брат Юліан після завершення того ж ун-ту - істо­риком, у міжвоєнний час директорував в українській гімназії в Тернополі. Сам Володимир після закінчення тернопільської гімназії з 1890 по 1894 р. теж навчався у Львівському ун-ті. З 1893 р. за великі успіхи в математиці був включений до складу математично-природничо-лікарської секції НТШ. Пра­цював викладачем математики і фізики в Тернопільській і Львівській гімназіях, з 1914 р.- у Відні у міністерстві освіти. З початком війни стає офіцером, але у Карпатах попав у російський полон, який відбував у степах Пензенської губернії. З 1918 р. повернувся до Львова і працював інспектором середніх шкіл. У 1920-1923 рр. викладав в Українському таємному ун-ті (вищу математику і космографію). Був членом іноземних математичних товариств Італії, Німеччини, Франції, співробітником іноземних журналів. Автор кількох десятків наукових робіт з теорії аналітичних функцій, диферен­ціальних рівнянь, 3 томного «Математичного словника», підручників з алгебри і фізики для вищих класів. Редактор математичного відділу «Збірника» НТШ від 1-го (1897 р.) і до останнього 32 тому (1939 р.). З 1941 р. професор Львівського ун-ту. Помер у Львові.

Засновниками українськогого природознавства,також стали наші земляки Іван Верхратський (з с. Більче Золоте, Борщівшина, 1846-1919 рр.) та Микола Мельник (з с. Довжанка, 1875-1954 рр.). Розробляли наукову термі­нологію природничих наук, автори широко відомих словників і підручників з ботаніки, зоології, соматології , мінералогії, геології. Двоє померли у Львові та поховані на Личаківському кладовищі.

Непересічним явищем у мистецькій спадщині нашої області залишили після себе брати Бойчуки. Народилися вони в с. Романівна (Теребовлянський р-н) у сім'ї заможних селян. Старший Михайло Львович (1882-1937 рр.) у школі був відмінником і народний учитель Ковальський порекомендував батькам направити хлопця через його художній хист до Львова у творчу майстерню Юрія Панькевича (родом з Устя-Зеленого на Монастирищині). Завдяки допомозі НТШ з 1899 р. навчався у Віденській, а в 1906-1907 рр. у Краківській і Мюнхенській Академіях Мистецтв. У 1908-1911 рр. вдоско­налював майстерність у Парижі. У 1917 р. один з професорів- основоположників Української АМ у Києві. З 1924 р.- професор Київського художнього ін-ту. На базі давнього церковного малярства заклав основи українського монументального мистецтва. Виховав цілу плеяду бойчукістів (Т.Бойчук, К.Гвоздик, А.Іванова, С.Колос, О.Мизін, О.Павленко, М.Рокицький, І.Падалка, В.Седляр). Розписав каплиці Дяківської бурси, реставрував Собор св. Юра у Львові, керував розписами Луцьких казарму у Києві (1919 р.), санаторію ім. ВУЦВК в Одесі (1928 р.), Червонозаводського театру в Харкові (1933-1935 р.). Разом з учнями виконав серію обкладинок для черкаського видавництва «Сіяч» (1918 р.). Намалював «Збори жіночого активу» (1929 р.), портрети Б.Лепкого та С.Жеромського, плакат «Шевченкове свято» (1920 р.). Виконав ряд декора­цій для вистав «Молодого театру» Л.Курбаса у Києві (1918 р.). У Радянській Україні «бойчукізм», як «буржуазно-націоналістична» та «іконописно-формальна» концепція був приречений. 13 липня 1937 р. Військова коле­гія Верховного суду СРСР засудила його і найближчих послідовників Івана Падалку та Василя Седляра до розстрілу, який був здійснений у дворі теперішнього жовтневого палацу в той же день. Місце похован­ня невідоме.

Його брат Тимофій Львович (1896-1922 рр.) був учнем Михайла, також брав участь у розписах Луцьких казарм у Києві. Створив «Дві жінки з насінням» (1916 р.), «Коні на пасовищі» (1917 р.), «Автопортрет» (1920 р.), «Білі яблуні» (1919 р.), малював також ілюстрації до дитячого зб. «Барвінок» (1919 р.), багато плакатів. Помер у Києві.

Неперевершеними співцями нашого краю в ті часи стали брати: Лепкі. Старший Богдан (1872-1941 рр.) здобув визнання, як український поет, романіст, прозаїк, перекладач, видавець, літературознавець, історик, філософ. Народився у с. Крегулець Гусятинського округу в сім'ї священика. Нав­чався в Бережанській гімназії, у Віденському та Львівському ун-тах. Був викладачем української та німецької мови і літератури у Бережанській гімназії. Друкуватися почав з 1895 р.. Під час І-ої світової війни 1914-1918 рр. вів куль­турно-освітню роботу в таборах полонених (Вецляр). Після війни пере­бував у Берліні, а з 1925 р. працював професором Ягеллонського ун-ту у Кракові. У 1938-1939 рр. стаз членом польського сенату у Варшаві. Автор поетичних збірок: «Тим, що полягли» (1916 р.), «Доля» (1917 р.), «Вибір віршів», повістей «Вадим», «Сотниківна», «Крутіж», оповідання «Каяла» та тетра­логії «Мазепа», яка стала основною причиною тотальної заборони твор­чості Лепкого з боку ідеологів СРСР. Пісні: «Журавлі» , «Кладочка». Помер з окупованому фашистами Кракові, де і був похований.

 Його молодший брат Левко Лепкий (1888-1971 р.) народився в с. Поручині на Бережанщині. Навчався в міській гімназії, у Львівському та Краківському ун-тах. Був одним з організаторів легіону Січових Стріль­ців. З перших днів світової війни 1914 р. вступив до лав його активних учасни­ків. У 1916-1917 рр. брав участь у битві під с. Конюхи Козівського р-ну. Сюди приїжджав і Богдан, щоб зустрітися з братом. Після розпаду Австро-Угорської імперії ізакінчення І-ої світової війни Левко вступив в УГА, де був командиром кінноти. Став тоді відомим авторам популярних стрілецьких пісень, зокрема «Колись, дівчино мила» (1917 р.), «Група Схід» (1919 р.), «Ми йдем вперед» (1919 р.), «Хай живе великий комтур», «0й поїхав стрілець». У роки панування панської Польщі в Галичині працював у Львові дирек­тором видавництва «Червона калина» (1922-1939 рр.), редагував сатиричний журнал «Буряк», а пізніше «Зиз». У роки ІІ-ої світової війни проживав у Польщі, Німеччині, був редактором щоденника «Краківські вісті». У 1944 р. міг­рував з Кракова до США, де продовжив свою літературну і мистецьку діяльність. Помер в м. Трентоні поблизу Нью-Йорка.

Визнання відомого українськогого письменника заслужив і колишній десятник- кулеметник 1-ої летунської сотні Михайло Федорович Шарик (1901-1979 рр.). Народився в с. Денисові Козівського р-ну у селянській родині. Закінчив місцеву початкову і доповнюючу школу. З 1 листопада 1918 р. пішов до УГА. Вишкіл кулеметника пройшов у Тернополі. Учасник Микулинецької битви з поляками. З грудня за наказом командування став українським пілотом і служив разом з сином геніального Каменяра Петром Франком. У після­воєнний період був членом УВО, служив у польській армії і вів наполег­ливу підпільну роботу проти окупаційного режиму Польщі на Західній Україні. У 1926 р. змушений виїхати в еміграцію до Канади, щоб уникнути репре­сій. В Едмонтоні здійснював культурно-громадську діяльність, викону­вав обов'язки крайового організації ОУН і голови Крайової Управи української стрілецької громади. Під час ІІ-ої світової війни служив у американській армії. У 1958-1982 рр. займав посаду голови Крайової Екзекутиви УНО. Автор 3 томної книги «Діти війни», 3 томника «З віддалі 50 літ», збірки «Розсипані перли» . Помер у м. Ст. Кетерніс у Канаді.

Таким чином, територія Тернопільщини в роки визвольних змагань 1917-1921 фактично безперервно була задіяна в вир національно-визвольної боротьби. Не дивлячись на величезні біди, страждання і втрати населення краю продемонструвало величезний потенціал і бажання до самостійної розбудови власної державної формації та невичерпні духовні підвалини, які дали свої паростки в нашому сьогоденні. Складно оцінювати ту епоху постійної борні за вибір власної національної долі, але підсумовуючим фактом є визвольних змагань залишається прикладом для нас служіння ідеї єдності та національної автентичності всього свідомого українства в будь-яких надзвичайних обставинах.