**Конференція**  **MODERN ASPECTS OF SCIENCE AND PRACTICE**

**Секція Історія**

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА НА СХОДІ УКРАЇНИ**

Морока Ростислав,

студент ІІІ медичного факультету

[rkmoroka.3m21@knmu.edu.ua](mailto:rkmoroka.3m21@knmu.edu.ua)

Харківський національний медичний університет

Кіріченко Станіслав,

студент ІІІ медичного факультету

[svkirichenko.3m21@knmu.edu.ua](mailto:svkirichenko.3m21@knmu.edu.ua)

Харківський національний медичний університет

Демочко Ганна,

доцент кафедри суспільних наук,

Харківський національний медичний університет

[inio2@ukr.net](mailto:inio2@ukr.net)

м. Харків, Україна

Даними тезами маємо за мету описати вплив Організації Українських Націоналістів у русі Опору в регіонах Сходу України та Донбасу. У поширених суспільством ідеях Донбас постає як регіон що тяжіє до Росії чим у 2014 році й намагалася скористатися політична еліта для утворення так званої “Новоросії”. Але це скоріш було бажання виявити бажане за дійсне. Українські традиції та державність на сході підтримували не галичани чи “західники” а саме місцеве населення, яке впродовж історії України боролося за свою ідентичність та незалежність у скрутні для нашої державності часи.

Нагадаємо, що ОУН була створена на базі Української військової організації (УВО) в 1929 році. Після вбивства очільника організації, полковника армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця, ця формація розділилася на два відділи: ОУН під керівництвом полковника Андрія Мельника та ОУН (революційну) на чолі зі Степаном Бандерою. Скоро відбувся вихід з бандерівської організації групи, якою керували Лев Ребет, Микола Лебідь та Зиновій Матла. Група оформилася під назвою ОУН за кордоном. Подібна картина спостерігалася і в військових формуваннях УПА: загони Тараса Бульби (Боровця) — “Поліська Січ”, військові з’єднання ОУН Бандери та ОУН Мельника. Отже, ці моменти становлення самої організації ускладнюють дослідження через потребу в паралельному вивченні матеріалів вище згаданих формувань та організацій. Але беручи до уваги їх спільне походження від єдиної організації Є. Коновальця, доцільно, на нашу думку, вивчати цю проблему в комплексі.

Історіографія ОУН досить об’ємна. Це і спогади учасників підпілля ОУН, провідників організації, статті радянської, закордонної або української преси, дослідникові матеріали Великих зборів, конференцій, документи керівних органів ОУН, документи та накази керівництва, періодичні видання ОУН та УПА, листівки, бюлетені, підпільна література та агітаційна продукція. Інший блок складають матеріали протилежної сторони: документи архівів установ нацистської Німеччини та окупованих нею територій, Радянського Союзу, Польщі.

Документи та архіви кримінальних справ дуже цінні для дослідників діяльності ОУН-УПА та являються основним джерелом інформації. Велика їх кількість в періоди німецької окупації та на початку 1950-их років свідчать про розгорнуте на теренах сходу України підпілля, яке відрізнялося від західного своїми методами боротьби. Наявні також дані про роль підпілля ОУН в утворенні легальних та напівлегальних культурницьких, освітянських та спортивних товариств, про впливи Організації на місцеву пресу окупаційного періоду (зокрема, криворізький часопис “Дзвін”, дніпродзержинську газету “Кам’янські вісті”, проникнення ОУНівців до окупаційних установ, навчальних закладів).

Але незважаючи на різнопланову діяльність підпілля, можна ствердити, що більшість населення не сприймало ідей Організації через успішну пропагандистську працю радянської влади, недовіру з боку населення до можливості перемоги у війні “третьої сили”. Багато людей сприймало визволителя лише у вигляді солдатів Червоної армії, або вбачало державність України як УРСР. Також свою роль відіграла відсутність конструктивної програми діяльності в східних областях у відповідності до традицій, звичаїв, місцевих реалій та потреб місцевого населення. Але факти порушення кримінальних справ проти молодих хлопців за “націоналістичні” злочини на початку 50-их років (справа М. Ушкварка та братів Лихів) показує, що за відносно короткий час ОУНівське підпілля змогло підвищити незалежницькі настрої серед населення регіону.

Перші учасники Похідних Груп ОУН на сході України з’явилися в 1941 році. Це були учасники Південної Похідної Групи, яких привів у Дніпропетровськ Тимофій Семчишин (“Річка”) та представник Головного Проводу ОУН Зіновій Матла, який перебрав на себе обов’язки Голови Крайового Проводу. За допомогою учасника Південної Похідної групи Василя Регея (“Кіт”) була створена обласна управа із патріотично налаштованої української інтелігенції, на чолі з професором П. Олійниченком. В. Регей був призначений завідуючим організаційним відділом управи, та водночас обіймаючи обласне керівництво провода ОУН. Дніпропетровська обласна управа була єдиним відомим дотепер органом місцевого самоврядування на окупованій німцями території Східної України, на печатці та кутовому штампі якої, поруч із її власним найменуванням та тризубом, стояв титул “Українська Держава”.

У зв’язку із неузгодженим з німецькою владою проголошенням незалежності України 30 червня 1941 року, на українських землях почала котитися хвиля репресій проти членів ОУН. Так на Наддніпрянщині майже одразу після її завоювання приступили до нейтралізації націоналістичних впливів на населення Східної України. Наслідком стали репресійні заходи з боку німецького командування відносно до політично активної верхівки ОУН. Застосовувалися депортації до Галицького генерал-губернаторства, арешти та смертні покарання. Великого масштабу трагедії зазнав регіон Криворіжжя, де на початку 1942 року були закатовані міський голова С. Шерстюк, редактор місцевої газети М. Пронченко, та С. Макух, Д. Павлишин — організатори підпілля в Дніпропетровську.

Через це у цьому ж році на Львівщина був створений Крайовий Провід Південно-Східних Земель, яким керував Василь Кук, відомий діяч Руху Опору в Дніпропетровську та останній генерал УПА. Крайовий Провід за територіальнім поділом окрім Дніпропетровської включав в себе Луганську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Миколаївську та Херсонську області, Крим та Кубань. Саме в цей час починається підпільно-революційний етап діяльності ОУН на південному сході. Цей етап характеризується підсиленням агітації за незалежність України та посиленням боротьби проти німецької окупаційної влади. На фоні продовження арештів членів ОУН відбувається їх звільнення у контр боротьбі, замахи на німецьких службовців та терористичні акти. Підвищується підтримка ОУНівців з боку місцевого населення та число учасників підпілля. На тлі цих подій Проводом ОУН у лютому 1943 року було вирішено задіяти перші збройні формування Української Повстанської Армії, що свідчило про появу перших збройних сил. Так більшість членів ОУН почало вирушати задля з’єднання з УПА на Полісся та Волинь від Червоної Армії, що просувалася зі сходу.

Окремої згадки варте українське відродження на Донбасі у роки Другої світової війни. Сюди національні сили почали відправляти своїх людей ще у 1930-их роках. Прикладом служить справа Миколи Зайця з Бахмута, заарештованого за участь в Українській Військовій Організації у на початку декади. Підпільники почали працювати з приходом німців у 1941 році. До кінця жовтня регіон був завойований.

Тікаючи, радянська влада дотримувалася тактики випаленої землі, щоб не лишити нічого корисного для ворога. Так при відступі радянської влади було підірвано більшість заводів, підпалено “Заготзерно”, знищено склади; НКВД розстріляло залишених в’язнів. Здається парадоксальним що окупантів зустрічали з хлібом та сіллю місцеві жителі, і ніякого опору не спостерігалося допоки не почалися перші вивози заручників до Німеччини. Набули розголосу масштаби особливого звірства НКВД в обласному центрі Сталіно. На території сучасного Кіровського району в Донецьку, на Рутченковому полі, були виявлені численні поховання розстріляних в’язнів. В паніці під час відступу радянські військові загони вбивали усіх, хто не встигав евакуюватися, включаючи поранених та персонали госпіталів. Поширеним було явище бунтів місцевих проти підривних команд, що мали знищити шахти, так як шахти залишалося останнім місцем роботи в умовах окупації. Тоді учасники бунтів розстрілювалися, так було в Донецьку та Сніжному.

Діяльністю ОУН ще до появи Похідних Груп були охоплені Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Горлівка, Ясинувата, Маріуполь, Красногорівка та Мар’їнка. Перша група з’явилася у Маріуполі після його захвату 8 жовтня 1941 та складалася з 12 підпільників, керованими Володимиром Болгарським-Булавським, на якого до 1950-их років зберігалася кримінальна справа у КДБ. В основному члени цієї групи вступили до поліції, працювали перекладачами або у відділі освіти Мар’їнського району.



 Мал. 1 28 жовтня 1942 року в м. Краматорську Донецької області на місці пам'ятника Леніну на центральній площі міста встановили тризуб. Джерело: [Фейсбук Roman Koshmal](https://www.facebook.com/roma.pashchenko/posts/785913181542300)

Паралельно до цієї групи з’явилася група ОУН мельниківців на чолі з Орестом Зибачинським, але ця група була швидко визначена гестапо та депортована з Донеччини. Згодом була створена група під керівництвом Євгена Стахіва та Івана Клима, які розбудували обласну мережу ОУН(б). Більшу частину підпілля складало міське населення, лише 10% було родом із західноукраїнських земель.





**Мал.2 Євген Стахів**

Особливістю Опору на Донбасі також була співпраця частини комуністів з ОУН. Про це свідчать спогади очевидців та документація організації обласної управи. Так у Волноваському районі половина комуністичної організації складали члени ОУН. У Маріуполі спочатку існувало два осередки: комуністичний та націоналістичний які співпрацювали між собою, обмінюючись розвідданими та зброєю. Вони випускали листівки із закликами до зброї. Також у створеній ОУН “Просвіті” зустрічалися і комсомольці.

В загалом визвольний рух на Донбасі існував до 1958 року. 1948 року було утворено товариство “Друзі українського народу” в селі Сухий Яр Червоноармійського району Донецької області місцевим жителем Миколою Ушкварком. Організація ставила за мету здобуття Україною незалежності, випускала журнал “Голос народу” та мала свою печатку. У 1956 році у м. Сніжне було створено “Союз борців за визволення України”, учасники якого поширювали листівки і малювали плакати з написами “Геть Московську окупацію!”, “Хай живе самостійна Україна!” та розвішували їх по місту.

Траплялися випадки коли вихідці з Донеччини воювали на стороні УПА на західних землях. Наприклад, Іван Кулик “Сірий”, виходець з Донбасу, капітан Червоної армії, що був полонений німцями на фронті та визволений воїнами УПА. В результаті став одним з видатних командирів УПА та районним провідником Коломийщини.



**Мал. 3 Обкладинка журналу “Голос народу”**

В області у цілому налічувалося близько тисячі учасників підпілля, які об’єднали до 10 тисяч людей, в основному “просвітян”. У м. Слов’янськ діяла “Просвіта” яка в 1942 році налічувала 400 людей та сприяла розвитку культурного життя міста, відкриваючи школи, театри, організовуючи хорові капели у відділі освіти та випускаючи абетки для 2-3 класів. Також при “Просвіті” діяв кооператив, що надавав фінансову та матеріальну допомогу. За радянськими документами останнім членом ОУН можна вважати М. Янковського, заарештованого у Дзержинську у 1958 році.

Аналізуючи матеріал статті, можна прийти до висновку, що мережа діяльності ОУН на сході України була не менш широка ніж на заході, і мала свої особливості. Показані факти спростовують радянські міфи, що на східних теренах України не було українського підпілля, що воно було локальнім і його було усунено ще у 1940 році. Це не правда. Донбас завжди був український і підтримував боротьбу за українську державність. Молодь, яка входила до ОУН, бачила, що таке Радянський Союз і що з ним майбутнього бути не може.

**Список літератури:**

1. Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей /Упорядник Хобот П.В. — Дніпропетровськ, Східноукраїнський дослідницький центр “Спадщина”, 2010. — 132 с.

# Потужна мережа ОУН діяла на Донбасі в роки Другої світової. [Електронне джерело] – Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/29237255.html>

# «Друзі українського народу» з Донбасу. [Електронне джерело] – Режим доступу: URL:[<https://ukrnationalism.com/history/2006-druzi-ukrainskoho-narodu-z-donbasu-rik-1947.html>]

# Діяльність ОУН на Донеччині та Луганщині [Електронне джерело] – Режим доступу: URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96>