***КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ***

***«МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»***

***МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ***

***БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ***

на конкурс

***районного етапу краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді***

**«Любіть Україну вишневу свою»**

*в рамках Всеукраїнського руху за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів українського народу «Моя земля-земля моїх батьків»,*

*присвяченої 75-річчю створення ОУН-УПА*

***робота на тему :***

***«Навіки в серцях народу»***

***Роботу підготували вихованці***

***гуртка «Юні етнографи»***

***Монастириського районного будинку***

***дитячої та юнацької творчості***

***Керівник : Когут Лілія Богданівна***

**Монастириська, 2017 р.**

Назва установи : Монастириський районний Будинок дитячої та юнацької

творчості .

Адреса : вул. С. Бандери , 5 , м .Монастириська , обл. Тернопільська , 48300.

Контактний телефон : ( 035 55) 2-16-94

Виконавці : учасники експедиційного загону гуртка «Юні етнографи»

Будинку дитячої та юнацької творчості .

Список експедиційного загону дітей :

1. Ватраль Тетяна Анатолівна - 6-В клас.
2. Гулька Іваннна Андріївна -9-А клас.
3. Гулька Христина Андріївна - 6-А клас .
4. Драпан Діана Павлівна - 6-В клас.
5. Драпан Ольга Павлівна- 3-Б клас.
6. Дудяк Ірина Андріївна- 9-А клас.
7. Волощакевич Володимир Віталійович – 6-В клас.
8. Когут Володимир Михайлович -8-Б клас.
9. Когут Людмила Михайлівна - 6-В клас.
10. Миколка Ангеліна Андріївна - 6-В клас.
11. Кварценюк Юлія Віталіївна- 2- Б клас.
12. Ференц Лілія Вікторівна - 6-В клас.
13. Лутчин Вероніка Ярославівна – 2-Б клас .
14. Пиж Валентина Сергіївна- 6-В клас.
15. Гринчишин Богдан Михайлович - 8-Б клас.

Керівник : Когут Лілія Богданівна - керівник туристко-краєзнавчих гуртків

Будинку дитячої та юнацької творчості .

Телефон : 2-10-23 .

Зміст

Вступ

1. Історія мальовничого Монастириська

2. Створення Організації Українських Націоналістів (ОУН)

3. Діяльність Української Повстанської Армії (УПА)

4. Герої національно-визвольної боротьби

5. Висновки та рекомендації

6. Список використаних джерел

7. Додатки

**Вступ**

Протягом десятків років невблаганна система робила все можливе , щоб позбавити нас минулого , деформувати його й узалежнити від московської імперії . Для заповнення бодай частково тієї великої прогалини ,ми , гуртківці гуртка «Юні етнографи» по краплинках збирали , досліджували про наших земляків, воїнів ОУН, УПА ,героїв національно-визвольної боротьби

для того , щоб більше дізнатися про минуле нашого народу і розповісти це іншим дітям .

Тому , виходячи з актуальної теми , ми цього року на 75-річчя створення ОУН,УПА глибше дізнаємося про нашу історію з літературних джерел, а також зі спогадів наших земляків.

**НАША СЛАВНА УКРАЇНА**  
Наша славна Україна,   
Наше щастя і наш рай,   
Чи на світі є країна   
Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години   
Ми для неї живемо.   
На Вкраїні й для Вкраїни   
Будем жити й помремо.  
В. Самійленко

**1.Історія мальовничого Монастириська**

Монастириська земля – мальовничі узгір’я ліси та яри це так зване Опілля.Сама природа, барвисті, круті береги річок благословляли та духовно формували багато поколінь людей нашого краю .(додаток№1)

**Монастириська** – невелике місто та районний центр Тернопільської області. Раніше  поселення називалося Підгороднє та Монастирища. Сучасна назва (звучить у множині) є результатом полонізації, за таким же принципом виникла назва, наприклад, Мостиськ на Львівщині. Назва Підгороднє свідчить про розташування містечка біля підніжжя гори. Теперішнє найменування Монастирисьок пояснює легенда. Один із князів привіз з походу на половців дівчину незрівнянної краси та палко в неї закохався. Однак юнка не змогла жити в полоні, попри увагу з боку князя, розкоші і багатства. Засумувавши дівчина пішла на гору, де й перетворилась на відьму. Згорьований князь від того постригся в монахи, його ж удільне містечко звідтоді почали називати Монастирищем. Міський статус Монастириські мають з 1454 р.(додаток№2)

Як містечко Монастириськи почали розвиватися ще за часів Русі. Тоді вони лежали на так званому Чорному Шляху, що сприяло торгівлі і ремеслам.

За часів Середньовіччя Монастирські переходили з рук одних дідичів до рук інших. Певний час ним володіли представники відомої родини Бучацьких. Під  1454 р. в письмових джерелах вперше згадується в містечку замок. З отриманням Монастириськами Магдебурзького права тут почали проводитися щотижневі торги, а декілька разів на рік ярмарки. За цей час місто зазнавало неодноразово нападів татар. В 1578 р. замок і всі міські будівлі  були повністю зруйновані.Лише в 1600 р. містянам вдалося відбудувати місто та замок. Остаточно татарські набіги на цю частину Поділля припинилися після 1698 р. У 1780 р. поруч із замком Людвіка з Любомирських Потоцька побудувала магнатський палац.За часів Австро-Угорської імперії Монастириські входили до Станиславівського циркулу. Тодішнім власником міста італійцем Каролем Бако де Гетте в 1797 р. була побудована тютюнова фабрика. В 1812 р. її перенесено до Снятина на Покутті. Після того, як попит на тютюнову продукцію місцевого виробництва зріс, виготовлення цигарок в Монастириськах відновилось. Впродовж всього  ХІХ та початку ХХ ст. фабрика активно розвивалась. На окрему увагу заслуговує система господарювання на підприємстві. Наприклад, тут було запроваджено щось на зразок пенсійного забезпечення тих робітників, що не могли більше працювати.Окрім тютюнової фабрики на початку ХХ ст. в Монастириськах працював лісопильний завод та цегельня. За польських часів місто нарешті було забруковане, активізувалось культурне і спортивне життя.За часів СРСР Монастириські розширились завдяки приєднанню сіл Фільварки, Березівка та Дубовиця. Зараз з промислових підприємств працює завод будівельних

матеріалів та молокозавод, виробництво сигарет на ВАТ «Українська тютюнова компанія» тимчасово призупинено.

З архітектурних пам’яток найбільший інтерес представляє римо-католицький храм. Побудований він був 1727 р. представниками родини Потоцьких. Попри те, що радянська влада використовувала святиню не за призначенням, все ж на ньому вціліли меморіальні дошки польським поетам, встановлені на рубежі ХІХ-ХХ ст. В містечку зберігся один з найбільших католицьких цвинтарів Тернопілля.Інтерес представляє забудова самого містечка, особливо площі Ринок і прилеглих вуличок .неподалік Монастириськ з 2000 року постійно проводиться щорічний фестиваль «Лемківські дзвони». Фестиваль різноплановий, широкий за тематикою і репрезентує повністю лемківську культуру.В колишньому с. Фільварки народилася Олена Кисілевська – журналістка та письменниця. З 1884 р. і до закінчення Другої світової війни Олена  Львівна була активною громадською діячкою, брала участь в розвитку жіночих організацій в Станиславові, Коломиї та Львові. Літературна спадщина письменниці – переважно твори малої прози про життя селянства та інтелігенції Галичини.Старшим братом Олени Кисілевської був Володимир Сіменович. Майже одразу ж після закінчення Львівського університету в 1885 р. він виїхав  до Чикаго, де займався видавничою і журналістською працею.

Оком не окинути різьблене привілля  
На квітневих гонах вічного Поділля.  
Сонце розтопило темних хмар свинець,  
Променіє місто й річка Коропець.  
У танку на вулиці куряві стовпи  
А чи в річці водяться нині коропи?  
Ще на плесі плаває вранішня зоря.  
Монастириське місто — без монастиря.  
Все тут люди бачили, все тут люди знали,  
Здавна із Європою вільно торгували.  
Через ці простори шлях далекий вів  
Із Поділля в Галич, з Галича у Львів.  
Місто зустрічалося з мужністю і карами,  
Забредали шляхом цим турки із татарами.  
Убивала й нищила подолян біда.  
Суховієм падала на їх край орда.  
Ї вони ходили з гетьманом нелячним,  
З тим, що необачний, з ім’ям — Сагайдачний.  
На Дністрі фортецю узяли — Хотин.  
Де татари й турки свій знайшли загин.  
Тут земля із попелу, у боях скривавлена,  
І навіки — вічніміж людьми прославлена.  
Що тулилась піснею до бандурних струн  
В час, як доля в міста, мов гіркий тютюн Анатолі Криворотько

**2.Створення Організації Українських Націоналістів. (ОУН)**

**Організа́ція украї́нських націоналі́стів** *(ОУН)* — український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.

Визначивши себе як рух, а не як партія, ОУН засуджувала всі легальні українські партії [Галичини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) як [колабораціоністські](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC). Заснована [3 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE)[1929](https://uk.wikipedia.org/wiki/1929) року у [Відні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C), легалізована в Україні [1993](https://uk.wikipedia.org/wiki/1993)-го як [громадська організація](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)[]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2#cite_note-2).

ОУН виникла внаслідок об'єднання [Української військової організації](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)(УВО) та студентських націоналістичних спілок:

1940 року ОУН розділилася на дві частини: старші, більш помірковані члени підтримали [Андрія Мельника](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) ([ОУН(м)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D(%D0%BC))), тоді як молодші і радикальніші члени — [Степана Бандеру](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0) ([ОУН(б)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D(%D0%B1))). Остання група отримала контроль над націоналістичним рухом на Західній Україні, в тому числі над військовим крилом ОУН — [Української повстанської армії (УПА)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90), яка була найбільшим українським збройним рухом опору.

2013 року ОУН(б) та ОУН(м) оприлюднили спільну заяву про бажання «консолідувати український націоналістичний рух і передусім відновити єдність ОУН», яку підписали голови організацій[Стефан Романів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2) і [Богдан Червак](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

### Становлення

Головною метою ОУН було встановлення незалежної соборної національної держави на всій [українській етнічній території](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F).

Ця мета мала досягатися через національну [революцію](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F) та встановлення [диктатури](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0).

Економіка держави планувалася як поєднання приватної, націоналізованої та кооперативної форм власності. ОУН відкидала будь-який партійний чи класовий поділ та представляла себе як домінуючу силу українського суспільного життя як вдома, так і за кордоном.

Звинувачуючи соціалістичний та ліберальний табори у поразці [Української Народної Республіки 1917–20](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0), ОУН наголошувала на важливості формування сильної політичної еліти, національної солідарності та опори на «свої сили».

### Діяльність, спрямована проти польського режиму

Сучасні українські історики відзначають, що «ОУН сприймала [терор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80) і насильство як політичний інструмент проти зовнішніх та внутрішніх ворогів».

[Крайовий провід ОУН](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&action=edit&redlink=1) тлумачив терор як засіб, що мав призвести до загального антипольського повстання. Терористичні акти разом з відповідними діями польської влади мали довести українське населення до стану постійного революційного кипіння, щоб у слушний момент взятися за зброю і стати до остаточної розправи з ворогом[]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2#cite_note-gryc-9).

Терор ОУН був спрямований не тільки проти зовнішнього, але й проти внутрішнього ворога, у першу чергу — проти тих, хто виступив за нормалізацію стосунків з польським урядом. Сучасний український історик  Найвизначнішими жертвами терористичних актів ОУН були польські чиновники Тадеуш Голувко та [Броніслав Перацький](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) (особисто відповідальний за т.   [пацифікацію](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Пацифікація), що призвела до масових арештів та знущань над українцями), чиновник радянського консулату Олексій Майлов (вбитий у помсту за [Голодомор 1932–33](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1932%E2%80%941933)) в [УСРР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0)) та колишній [сотник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)[УПА](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%90), директор [Української академічної гімназії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F) у [Львові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2) [Іван Бабій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3)), звинувачений у співпраці з поляками.

Терористичними акціями ОУН спровокувала поляків на репресії проти мирного населення (так звана[«Пацифікація»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) [1930](https://uk.wikipedia.org/wiki/1930) року), тільки за підозру у приналежності до ОУН українця могли ув'язнити до 5 років (спеціально для ув'язнення українських патріотів було відкрито концтабір [«Береза Картузька»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0)) та поставили у скрутне становище партії легального сектору. Українське політичне життя опинилося перед загрозою повністю бути загнаним у підпілля[[9]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2#cite_note-gryc-9).

[1934](https://uk.wikipedia.org/wiki/1934) року польська поліція заарештувала декількох провідних діячів ОУН, у тому числі [Степана Бандеру](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) і протримала їх в ув'язненні до початку [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0).

### Друга світова війна

Обидва відділами ОУН сподівалася використати неминучий конфлікт між Німеччиною та [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) для встановлення незалежної української держави шляхом союзу з націонал-соціалістичною Німеччиною. Передача [Адольфом Гітлером](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84) [Карпатської України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) угорцям у 1939 році, в той час коли була проголошено її незалежність, викликала певну кризу у відносинах з Німеччиною.

Обидва відлами ОУН паралельно посилали похідні групи в Україну. Їхня чисельність становила близько 2000 чол.

ОУН(б) проголосила [30 червня](https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F) [1941](https://uk.wikipedia.org/wiki/1941) року у Львові [Акт відновлення Української Держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8)

### Післявоєнний період

Суперечка між двома фракціями ОУН продовжувалась у Німеччині відразу після війни: вони боролися за домінуючий вплив у таборах переміщених осіб та в еміграційній [Українській Національній Раді](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0).

ОУН та її союзники здобули контроль над Радою. ОУН і [ОУН (р)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0) мали вирішальний вплив на еміграційну українську громаду. Радянська пропаганда прагнула дискредитувати ОУН та [ОУН (р)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0) як нацистських колаборантів та наймитів західних розвідувальних служб. Претендуючи на авангардну роль у боротьбі проти російського імперіалізму, [ОУН (р)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0) намагалася стати домінуючою силою емігрантського життя.

Після смерті Андрія Мельника у 1964 році, ОУН очолювали [О. Штуль-Жданович](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3), [Д. Квітковський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) (1977–79) та[Микола Плав'юк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (1981—2012).

Суперництво між оунівцями та «революційниками» тривалий час розділяло й виснажувало сили еміграційних організацій, що служили їхнім прикриттям. З метою примирення націоналістичних угрупувань різних напрямків[СКВУ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2) мав пожертвувати принципом більшості голосів і ефективної процедури прийняття рішень.

У 1980 [ОУН (р)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D(%D0%B1)) перебрала контроль над [Українським Конгресовим Комітетом Америки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8); таким чином, останній перестав представляти [українську громаду](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90) в цілому. Сила та вплив ОУН і [ОУН (р)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0) занепадають внаслідок асиміляційного тиску, ідеологічних розходжень із західними ліберально-демократичними цінностями.

**Символіка ОУН**

До символів ОУН належать емблема, прапор і гімн. Символіка ОУН є затвердженою у Міністерстві юстиції України, свідоцтво № 41 від 9 лютого 1994 року.

**Зродились ми великої години**  
Слова: [Олесь Бабій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) Музика: [О. Нижанківський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E._%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)]

Зродились ми великої години,  
з пожеж війни і з полум'я вогнів -  
плекав нас біль по втраті України,  
кормив нас гніт і гнів на ворогів.  
  
І ось ідемо в бою життєвому,  
тверді, міцні, незламні мов граніт -  
бо плач не дав свободи ще нікому,  
а хто борець — той здобуває світ.

Не хочемо ні слави ні заплати -  
заплатою нам розкіш боротьби:  
солодше нам у бою умирати  
як жити в путах, мов німі раби.  
  
Доволі нам руїни і незгоди -  
не сміє брат на брата йти у бій.  
Під синьо-жовтим прапором свободи  
з'єднаєм весь великий нарід свій.  
  
Велику правду для усіх єдину  
наш гордий клич народові несе:  
«Вітчизні ти будь вірний до загину -  
нам Україна вище понад все!»  
  
Веде нас в бій борців упавших слава -  
для нас закон найвищий та наказ:  
Соборна Українськая Держава -  
вільна й міцна, від Сяну по Кавказ.

**3. Діяльність Української Повстанської Армії (УПА)**

Українська повстанська армія (УПА) — підпільна збройно-політична формація, cтворена на Заходi України у червнi 1941 року представниками Уряду Української Народної Республіки в екзилі; у жовтні 1942 року назву перейнято ОУН. Головне завдання УПА: оборона та звільнення українського населення як і від німецької, так і від радянської, окупацій. Побудована за територіальним принципом, розбивалася на пiдроздiли: УПА-Північ, УПА-Захід і УПА-Південь. УПА діяла по 1953 рiк, коли активнi її дiї припинено, а окремi вогнища спротиву дiяли впродовж 1950-60-х рокiв. З 1943 по 1950 роки Головним Командиром УПА був генерал Роман Шухевич.

Перші загони під назвою УПА—"Поліська Січ" створив з вибухом Другої Світової війни отаман Тарас Бульба-Боровець в районі поліського села Олевського для боротьби з більшовиками, які декілька років раніш, разом з німцями, окупували Польщу. Ці загони діяли незалежно від німців проти решток розбитих радянських військ. Із кінцем 1941 року німці змусили Бульбу ліквідувати УПА—"Поліську Січ", після чого він перейшов у підпілля з частиною своїх — і створив нову повстанську формацію для боротьби проти німців і радянських партизанів, спершу під подібною ж назвою, а згодом як Українська Національно Революційна Армія (УНРА). З Бульбою співпрацювали члени ОУН під керівництвом А. Мельника, у яких були свої військові табори на півдні Крем'янеччини та Володимирщини.  
З осінню 1942 року почали паралельно створюватися збройні загони ОУН на Поліссі й Волині, очолені Степаном Бандерoю, що й також прийняли назву УПА. Ці загони 18 серпня 1943 роззброїли УПА—"Поліська Січ" Тараса Бульби: деякі члени останньої увійшли до нової УПА, яка, спираючися на мережу ОУН на північно-західних українських землях, набирала розмаху. Її організаторами були провідні члени ОУН: Д. Клячківський, Р. Волошин, Я. Бусел. Першим командиром УПА став Клячківський (псевдонім Клим Савур), а шефом штабу — полковник УНР Леонід Ступницький (Гончаренко), начальником оперативного відділу став полковник УНР М. Омелюсік. Місцем постою командування УПА стала Костопільщина.  
УПА постала на Поліссі й Волині передусім як і для оборони населення перед німецьким терором, так і для оборони перед радянськими партизанами, які взимку 1942—43 наступали з білоруських лісів, грабували населення — та своїми акціями провокували ще сильніші німецькі репресії (див. Советські партизани на Україні в 1941 — 45 рр). Творці УПА розглядали її як можливий зародок реґулярної української армії. Безперечно, силою УПА було те, що спиралася на розгалужену мережу Організації Укрaїнськиx Націоналістів, яка користувалася підтримкою населення: у її створенні брали участь старшини попередніх українських військових формацій та до неї вступали люди різних політичних переконань, як наприклад, як і члени ОУН А. Мельника, так і непартійні, — і вона могла виступати як загальнонаціональна сила.

З її ініціативи створено Укрaїнську Головну Визвольну Раду (УГВР) як верховний політичній центр, якому підпорядкувалася УПА. Силою УПА являлася також і політична платформа: вона включала гасло самостійності України та боротьбу за основні громадські права, за демократію, за рівні права меншин і за співпрацю з іншими поневоленими народами проти нацизму і більшовизму. При УПА створено у 1943 окремі загони узбеків, азербайджанців, грузинів і татар, що складалися з колишніх німецьких полонених або мобілізованих німцями до допоміжної служби осіб. До УПА перейшла 1943 й частина української поліції; замість неї німці створили польську поліцію, яка разом з німцями, вела каральні акції проти українського населення за підтримку УПА. Це привело до виступів українських боївок проти ворожо наставлених до українців польських колоністів та проти польських боївок. Подекуди загони УПА брали участь у кривавих польсько-українських зударах, що їх з свого боку провокували німці.  
  
Німці робили спроби знищити УПА масовими акціями (найвідоміша з них — наступ генерала фон дем Баха) і засобами пропаганди: у німецьких листівках, скиданих з літаків на територію контрольованою УПА, названо УПА «спільниками Москви». У травні 1943 у засідці УПА загинув керівник «штурмових відділів» (СА) В. Лютце, а влітку 1943 відбувся ряд боїв і сутичок із німцями, як наприклад, успішний наскок УПА на місто Камінь-Кощирський. З кінцем 1943 влада німців була обмежена — і місто залишено поляками, решту території контролювала УПА. Одночасно УПА частково очистила терени Рівенської, Волинської та Житомирської областей від радянських партизанів, а рейди УПА поширилися і на частини Київщини та Кам'янець-Подільщини. За радянськими джерелами, українські національно – повстанські частини діяли і на Чернігівщині ,і на Кіровоградщині.  
  
Перші загони УПА почали створюватися в Галичині в червні 1943 в Карпатах під назвою Української народної самооборони, коли туди прямували рейдом радянські партизани під проводом С. Ковпака. Головне командування УПА розглядало ці терени як базу для боротьби не тільки в умовах німецької окупації, але й на час повернення більшовиків. Крім того, з уваги на посилений натоді німецький терор проти населення Галичини, як раніше на Поліссі й Волині: впровадження виняткового стану в жовтні 1943, наглі суди, розстріли і вішання закладників, посилені вивози до Німеччини — УПА виступила проти німців, зокрема проти здачі континґентів, вивозу молоді до Німеччини, та одночасно вела бої з радянськими партизанами.  
Впродовж осені 1943 і в 1944 головне командування УПА досягло порозуміння про нейтралітет як із стаціонованими на Україні частинами угорської армії, так і з румунами і з в лютому 1944 з польським підпіллям (Армія Крайова), про взаємовизнання боротьби цих народів за незалежність.

На переломі 1943—44 УПА була найчисленнішою за весь час свого існування, об'єднуючи не менше 40 000 осіб, у тому числі й підпільні кадри ОУН. Роком пізніше, після переходу фронту, вже в радянській дійсності, сили УПА зменшилися до 20—25 тисяч осіб.  
Територіально УПА ділилася утроє: УПА-Північ (Волинська, Рівенська і частина Житомирської та Київської областей); УПА-Захід (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та частини Закарпатської і Чернівецької областей), з окремою воєнною округою «Сян» (Перемищина, Холмщина, Лемківщина); УПА-Південь (частини Вінницької і Хмельницької областей). Групи ділилися на воєнні округи, а округи на тактичні відтинки. Спроби утворити четверту групу УПА-Схід не здійснилися.  
Територіальні штаби УПА і деяких куренів та загонів мали такі відділи: оперативний, розвідчий, вишкільний, політично-виховний, організаційно-персональний і тиловий. До тилового відділу належали інтендантура й Укрaїнський Червоний Хрест (голова К. Зарицька) з медичним персоналом, що, ясна річ, не був винятково українським. Командування загонів мали таку структуру: командир, бунчужний, політітичний-вихователь, санітар (деколи лікар), начальник розвідки й польової жандармерії. У куренях іноді були і капеляни.  
Комплектування загонів відбувалося на добровільних засадах, проте на початку фахівців було мобілізовано. Щоб доповнити старшинські кадри, організовано вишкільні курси: існували старшинська школа «Дружинники» з шестимісячною програмою, курси санітарів, медсестер, мінерів, політвихователів, адміністраторів.  
Тактичною одиницею УПА був загін — сотня або курінь. Бойовий стан сотні становив 150—200 вояків; проте звичайні сотні були неповні. Загони озброєно легкою піхотною зброєю, включаючи важкі скоростріли, ґранатомети й протипанцерні рушниці, а подекуди й малі гармати. Уже за перших місяців радянської окупації було здійснено перехід до дії меншими загонами, щоб збільшити маневренність й полегшити забезпечення провізією.  
Спершу в УПА існували лише функціональні ступені: курінний, сотенний, чотовий, ройовий. Згодом, ухвалою УГВР, введено підстаршинські ступені: старший стрілець, вістун, булавний, старший булавний; — і старшинські: хорунжий, поручник, сотник, майор, полковник, генерал. Ступені генерала мали Р. Шухевич (Т. Чупринка) і шеф генерального штабу Д. Грицай (Перебийніс), ступені полковника — їх наступники на цих постах: Василь Кук (Коваль) і О. Гасин (Лицар), а також командири УПА-Захід та УПА-Південь: В. Сидор (Шелест), О. Грабець (Батько), перший головний командир УПА Д. Клячківський та інші.  
Зброю та однострої УПА здобувала від ворога або купувала на чорному ринку. В УПА існувала тільки піхота, за винятком початків УПА, коли були й кінні частини та гармати. У сотнях, як правило, були два машинні скоростріли і 8—10 автоматичних рушниць, звичайні рушниці та автоматичні пістолі. Зброя була німецького, радянського, угорського, польського, чеського і румунського виро.

За першi роки радянської окупації УПА провела кілька великих політичних і збройних акцій, спрямованих проти примусової мобілізації до радянської армії, переслідування Греко-Католицької Церкви, вивозy населення. У лютому 1946 була проведена антивиборча акція, а згодом протидія примусовій колективізації. У цих акціях УПА нападала на станиці НКВС, звільняла політичних в'язнів, вбивала колаборантів. Було поширeно підпільну літературу, влаштовувано пропагандивні збори населення. У 1947 здійснено, частинний розпуск загонів УПА і включено їх у збройне підпілля, іншим доручено «леґалізуватися». Оперативними одиницями УПА, замість сотень і куренів, стали роїйчоти.  
За весь час свого існування УПА зaтосoвyвала тактику постійних маршів, несподіваних атак на ворога та намагалася оминати великих боїв. Під час засідки УПА був важко поранений у квітні 1944 генерал Й. Ватутін. УПА користувалася допомогою населення, харчами, одягом та розвідкою. По мірi того, як більшовики опановували терен, вояки УПА й підпільники перебували зимові місяці у підготовлених бункерах.  
Особливою оперативно-тактичною формою дії УПА були рейди: деякі мали бойовий характер (репресії проти польських боївок і радянських партизанів), інші переважно пропагандивні. Вони провадилися у 1943—44 з головної бази УПА на Волині, а у 1944—46 з Карпат. Рейди відбувалися на Правобережжі, Буковині, Закарпатті, а згодом з Засяння на Підляшшя та навіть на Словаччину.  
Для знищення УПА більшовики спершу застосували масові фронтальні бої й сутички, як наприклад, у квітні 1944 триденний бій під Гурбами на Крем'янеччині з участю близько 30 000 вояків та зимою 1944—45 у Карпатах. Для поборювання УПА радянський уряд кинув навіть кілька дивізій військ НКВС. Узимку 1945—46 в Карпатах було влаштовано велику блокаду з розташуванням військ НКВС по селах з метою не допустити до допомоги населення загонам УПА та підпіллю. Для боротьби з УПА більшовики вербували з місцевого населення так званих «стрибків». НКВС-МВС застосовували також різні методи провокації: cтворення фальшивих загонів УПА, поширення затруєних ліків й інфекційних недуг та інше. Рівночасно керівники уряду УPСР та КПУ зверталися з закликом до вояків УПА складати зброю («з новиною») за ціну помилування. Тих, хто погоджувався, НКВД включало до частин для боротьби з УПА, а згодом їх судили й висилали до концтаборів. Відомі сім таких урядових звернень, останнє з датою 30 грудня 1949. Про дії підпілля, включно з місцевими зверненнями, повідомляла радянська преса до середини 1950-их років.  
Трагічною датою історії УПА стала смерть головного командира Р. Шухевича-Чупринки, який загинув у бою 5 березня 1950. Ця втрата, виснаження i радянський терор призвели до її остаточного послаблення й ліквідації. Проте обмежені дії УПА і підпілля тривали щонайменше до 1953, а за радянськими джерелами до 1956. Останнім часом з'явилися відомості, що останній бій підрозділу УПА з підрозділом МВС відбувся 1961 р., а воїн УПА

Марки, випущені в діаспорі, для збору коштів на встановлення пам'ятника УПА.  
Особливу роль у 1944—47 відігравали частини УПА Посяння, Холмщини та Лемківщини на кордонах Польщі: спершу група «Сян», а згодом Закерзонський край з командиром-полковником М. Онишкевичем (Орест) та тереновим провідником ОУН Я. Старухом (Стяг). Їх завданням було протистояти польським коммуністичним органам та шовіністичним елементам польського суспільства, які тероризували українське населення, та протидіяти примусовому виселeнню українців. Для боротьби проти УПА польський уряд створив навесні 1946 оперативну групу «Ряшів», складену з частин двох дивізій. Бої, що тривали до жовтня, з огляду на розпорошення загонів УПА в терені та систему бункерів, не дали бажаних наслідків. У березні 1947 загинув під час засідки УПА заступник міністра оборони генерал К. Свєрчевський, а наступного місяця польський уряд створив оперативну групу «Вісла» під командуванням генерала С. Моссора. Група, що мала знищити УПА на Закерзонні, складалася з кількох дивізій піхоти, технічних полків, літунської ескадри і частин міліції, разом 17 350 вояків. Водночас польський уряд домовився з урядами СPСР і УPСР про спільний наступ на УПА: УPCP виставила у вересні 1947 на кордон з Польщею 13 600 вояків, аналогічно біля кордону було сконцентровано численні радянські з'єднання. Тим часом УПА Закерзоння мала 17 сотень (дещо понад 2 000 вояків), а підпільна мережа та самооборонні загони населення близько 4 000 осіб.  
Операція «Вісла» почалася 28 квітня 1947 і тривала до жовтня 1947. За чей час майже все українське населення виселено в основному у північні воєводства Польщі. У важких багато-місячних боях УПА й збройне підпілля понесли або важкі людські втрати, або були розбиті й розпорошені. З літа 1947 УПА почала залишати Закерзонський край; одні подалися в УPСР, інші до Західної Німеччини й Австрії, де були добиті рейдами УPCP (близько 400 осіб). Невеликі групи діяли на опустілому Закерзонні (так званому «дикому полі») ще до осенi 1953.  
В УПА були різні неперіодичні видання. У 1944—46 з'явилися — «Повстанець» і «На зміну». УПА поширювала звернення до українців, військових, а також до представників інших національностей (російською, польською, словацькою та іншими мовами). У лавах УПА працювали відомі підпільні публіцисти: Д. Маївський (П. Дума), Й. Позичанюк, П. Полтава, О. Дяків (Горновий), У. Кужіль; поети В. Волош-Василенко, М. Боєслав та інші; мистці Н. Хасевич і М. Черешньовський. Бібліографію видання УПА склав Л. Шанковський: «УПА та її підпільна література» (Філадельфія 1952).  
ОУН вiдстоювало iдею Української Самостійної Соборної держави, яка повинна б включaти і українськi етнiчнi землi Кубанi. Мережа ОУН була створена на Кубанi на базi одного з роїв «Пiвнiчної походної групи», яку очолював Спиридон Ткаченко («Голуб»). 20 жовтня 1942 року вiн став головою Лиманського окружного проводу ОУН. Тіснi з'язки були встановленi з оунiвцями Марiуполя. Вiд квiтня 1942 року iснував канал старшин та пiдстаршин УПА, якi були уповноважені Проводoм ОУН створити Козачy Повстанську Армію Кубані. У початкiв даної армії стояли: сотник Василь Плетень («Шум», «Зорян», «Беркут»), колишнiй лейтенант Червоної Армії, уроженець Чернiгiвщини, лейтенант Дмитро Гречух («Днипро»), а також Дмитро Коваленко-(«Мить») з Приамур'я. В осенi 1944 року на Кубанi дiяло двi повстанськи сотнi — «Шума» (85 люд.) i «Гомона» (125 люд.), а також окремi розвiдуальнi рої по 10 бiйцiв у кожнiй. Повстанська армiя на Кубанi проiснувала до 1950 року.  
  
Присяга вояка УПА.  
  
Я, вoїн Укpaїнcькoї Пoвcтaнcькoї Аpмiї, взявши в pyки збpoю, ypoчиcтo клянycь cвoєю чеcтю i coвicтю пеpед Bеликим Нapoдoм Укpaїнcьким, пеpед Святoю Землею Укpaїнcькoю, пеpед пpoлитoю кpoв'ю ycix Нaйкpaщиx Синiв Укpaїни тa пеpед Нaйвищим Пoлiтичним Пpoвoдoм Нapoдy Укpaїнcькoгo:  
Бopoтиcь зa пoвне визвoлення вcix yкpaїнcькиx земель i yкpaїнcькoгo нapoдy вiд зaгapбникiв тa здoбyти Укpaїнcькy Сaмocтiйнy Сoбopнy Деpжaвy. В цiй бopoтьбi не пoжaлiю нi кpoви нi життя i бyдy битиcь дo ocтaнньoгo вiддиxy i ocтaтoчнoї пеpемoги нaд yciмa вopoгaми Укpaїни.  
Бyдy мyжнiм, вiдвaжним i xopoбpим y бoю тa нещaдним дo вopoгiв землi yкpaїнcькoї.  
Бyдy чеcним, диcциплiнoвaним i pевoлюцiйнo-пильним вoїнoм.  
Бyдy викoнyвaти вci нaкaзи звеpxникiв.  
Сyвopo збеpiгaгимy вiйcькoвy i деpжaвнy тaємницю.  
Бyдy гiдним пoбpaтимoм y бoю тa в бoйoвoмy життю вciм cвoїм тoвapишaм пo збpoї.  
Кoли я пopyшy, aбo вiдcтyплю вiд цiєї пpиcяги, тo xaй мене пoкapaє cyвopий зaкoн Укpaїнcькoї Нaцioнaльнoї Pевoлюцiї i cпaде нa мене зневaгa Укpaїнcькoгo Нapoдy. (додаток№4)

**4. Герої національно-визвольної боротьби.**

Невблаганно спливає час. Він далі і далі відносить від нас як прекрасне так і трагічне  історичне минуле нашої чарівної, красивої, рідної Монастирищинни.   В сорокові роки минулого століття, Монастирищина руками страшної тоталітарної комуністичної системи, що існувала протягом багатьох десятків років, була насильно захоплена Москвою. Це і викреслило з памяті поколінь важливі події національно-визвольного руху та прізвища тих людей, які боролися за нашу незалежність і віддали своє коротке життя за нашу Неньку Україну

Ірина Павликевич народилася в заможній родині Степана Павликевича та Гонорати (із роду Ніжинських). ЇЇ зведені брати від першого шлюбу батька[Євген](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1), член ОУН, загинув у фашистському таборі [Бухенвальд](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4) та Ярослав, член ОУН, загинув у бою відділу [УПА](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90) біля [Чорткова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2). Рідний брат Ірини[Ізидор](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1), [1925](https://uk.wikipedia.org/wiki/1925) року народження, також був активним членом ОУН (псевдо «Артур»), референтом підпільної друкарні в [Забережжі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F); щоб живим не потрапити в руки [НКВС](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1) підірвався гранатою в 1945 в [Богородчанському районі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD).

[1939](https://uk.wikipedia.org/wiki/1939)—[1942](https://uk.wikipedia.org/wiki/1942) рр. Ірина навчалася в промисловій школі у [Станіславові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2). Стала членом ОУН. Учителювала в селах [Цуцилові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2) та [Фитькові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2) [Надвірнянського району](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD). У Фитькові створила осередок ОУН. [1943](https://uk.wikipedia.org/wiki/1943" \o "1943) року після збройної сутички біля [Надвірної](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0), у якій «Смерека» вбила двох [гестапівців](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE), вона перейшла в підпілля. Була зв'язковою теренового проводу ОУН з Центром, стала надрайоновою провідницею жіночої мережі ОУН-УПА, організовувала осередки [УЧХ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A7%D0%A5).

На початку квітня [1945](https://uk.wikipedia.org/wiki/1945) року, йдучи разом із «Звениславою» ([Скрентович Марія](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1)) на зв'язок до села [Кривець](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), потрапила у засідку [енкаведистів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1). «Звениславі» вдалося втекти, а «Смерека» була важко поранена. Її забрали в лікарню до [Солотвина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D0%BC%D1%82)), де вона за дві доби 9 квітня померла. Вночі жінки-санітарки таємно поховали її тіло на цвинтарі в [Солотвині](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D0%BC%D1%82)).

Вже після [проголошення незалежності України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991) [1992](https://uk.wikipedia.org/wiki/1992) року стараннями колишнього районного провідника «Духа» (Василя Маланюка) та колишнього вчителя села Миколи Поповича прах Ірини Павликевич урочисто перепоховали у селі [Фитькові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2) біля церкви. З цього часу мешканці села щороку вшановують пам'ять героїні.

Клавдія Іванівна Чайківська (псевдо «Блискавка», або «Лискавка»)

Народилася [12 травня](https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F) [1912](https://uk.wikipedia.org/wiki/1912) року в м. [Монастириська](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0" \o "Монастириська), нині [Тернопільська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C), [Україна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) (тоді [Бучацький повіт](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97)),[Королівство Галичини та Володимирії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%97), [Австро-Угорщина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)) в патріотичній українській міщанській родині Івана та Анастасії Боцюрків. Її брат Лев Боцюрко (псевдо «Дух») також був членом ОУН. ..Закінчила за польської окупації 7 класів.

Співпрацювала з [Володимиром Ґуляком](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) через зв'язкову — Марію Матковську (псевдо «Колюча»). За свідченнями М. Матковської, в 1937 році під керівництвом п. Клавдії у Бучачі вона організувала молодіжну ланку ОУН.

Заарештована у Львові на зв'язковій квартирі Шевалюків 2 квітня 1940 року Чортківським НКВС. 17 червня 1940 її перевезли до тернопільської тюрми. В ув'язенні тортурована, зокрема, їй вибили зуби. 18—21 лютого 1941 року в Тернополі відбувся «процес» над симпатиками та членами ОУН, «вироком» якого (20 лютого) засудження до страти. Розстріляна в тернопільській тюрмі 29 липня 1941 року. Реабілітована 16 грудня 1991 року. .(додаток №5).

Чоловік — Михайло (нар. 1901, с. [Курдибанівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0" \o "Курдибанівка), тепер [Бучацький район](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)). Доньки — Оксана, Христина

Зв’язкова «Титарівна»

Марія Василівна Жилава 1923 року народження із села Горішня Слобідка під час визвольних змагань ОУН-УПА у Другій світовій війні теж брала активну участь. Вона була зв’язковою, підтримувала зв'язок з членами ОУН-УПА. Батьки її також були учасниками національно - визвольної боротьби . Вони робили теж саме, що їхня дочка Марія.

У кожному селі дули свої герої. Ось з села Задарів Монастириського району Грона Ганна Іванівна, народилася 16 січня 1924 року теж була членом ОУН- УПА ,зв’язкова. За дорученням відносила в інші села різні повідомлення та вказівки, збирала продукти харчування та одяг для вояків УПА. В селі 1947 року її разом з іншими дівчатами – членами ОУН-УПА забрали в Коропець. Там їх допитували різними методами, тримали в стайні під охороною майже два місяці. Після цього їх перевезли в чортківську тюрму, там знову допитували. В Чорткові її засудили на 10 років позбавлення волі і для відбування покарання відправили в Іркутську область . На весні 1948 року Ганну відправили на будівництво дороги з Монголії до Китаю. Там вона була 2 роки, після чого перевезли до Красноярська на будівництво залізниці .Умови життя були страшні, жила у бараках, дуже було холодно, захворіла на малярію. Через деякий час її перевели в Новосибірську область, де на полі заготовляла сіно. Так Ганна відбувала покарання аж до звільнення 1955 року.

Нелегкий шлях довилося пройти нашим героям , вони падали на коліна і ставали щоб іти дальше для того щоб дочекатися коли Україна стала незалежною.

Памятай, Україно,

Своїх героїв,

Тих , хто на коліна

Стати не хотів,

На своєму вмирали

Ми полі,

Ідею нашу ворог

Перемогти не зумів.

В. Дорожовський.

**5.Висновки та рекомендації**

Треба знати про нашу минувшину,про ясні й темні сторони життя, про наші успіхи і невдачі,треба осмислити пройдений шлях, даючи належну оцінку людям і подіям минулих років .Об’єктивна картина нашого історичного шляху не лише збагатить наші знання,а й укріплень віру,сприятиме піднесення духу.

Сьогодні ми маємо незалежну соборну Українську державу .Нас дерли на шматки впродовж віків, присвоювали собі наші території, нашу культуру, наші досягнення в наукові сфері. Переманювали до себе за всякі вигади наших письменників,науковці ,спортсменів .Нам старались доказати, що нас немає, а ми, слава Богу,є, і від нас самих буде залежати наше існування. Дехто каже, Україна дісталася нам як манна небесна, це не правда, за Україну, за її волю боролися, гинули і гинуть тепер на сході найкращі наші сини і дочки .Вони не кричали і не кричать, не робили і не роблять ніякої вигоди для себе і слави,а роблять все за ради вільної, незалежної України, щоб ніхто не був рабом у своїй державі.

Тому, ми не повинні дати себе принижувати, а відчувати себе не гіршими, як і інші незалежні держави.

**6.Список використаних джерел**

1.Косик В.Україна під час Другої світової війни(1938-1945) .- Київ –Париж

Нью-Йорк Торонто,1992.-с. 506.

2.Літопис Української Повстанської Армії.-Т.43.-с.684-687.

3.Левицька В. Ірина Павликевич – «Смерека» // Шлях перемоги .1995.-№14-с.5.

4.Козубський П. Гулей І. Монастирищина у боротьбі за незалежність України Тернопіль , 2010.

5.Григорів. Бучаччина… - .с. 505.

6.Вісті Придністров’я - 1995.№.33.

7.Васюта І. Політична історія Західної України 1918-1939 ,- Львів. Каменяр, 2006,-157с.

8.Кеньтій А. Українська Військова Організація в 1920-1928рр.- К., 1998.- с. 39 .

9.Шанковський Л. Історія Українського війська .-К.,1991.- с . 115.


**7. Додатки**




Додаток 1



Додаток 2



Додаток 3



Додаток 4



Додаток 5