**Краєзнавчі матеріали і план - конспект уроку з історії України.**

**Тема:** ***Наш край у роки Другої світової війни.***

**Мета:** *а) навчальна:* на основі краєзнавчого матеріалу, фольклорних джерел дослідити перебіг подій І драматичні наслідки ІІ-ої світової війни для Тернопільщини і місцевих жителів;

 *б) виховна:* виховання в учнів почуття поваги до історичного минулого багатостраждальної України і гордості до мужності, звитяги, національного самоусвідомлення, здатності до самовиживання та віри у власні сили наших земляків у період ІІ-ої світової війни;

*в) розвиваюча:* формування в учнів логічного мислення, співставлення, аналізу і систематизації фактів, вміння на їх основі робити власні висновки та навичок роботи з краєзнавчими і фольклорними матеріалами.

**Обладнання:** оглядова мапа України, територіально-адміністративна мапа Тернопільщини, краєзнавчі і фольклорні додатки, фотомате­ріали.

**Тип уроку:** вивчення нового матеріалу.

**Методи і методичні прийоми:** *метод* - інформаційно-пошуковий;

*прийоми:* інформаційні повідомлення, фольклорне читання, використання наочності з допомогою фотографій і карти.

**Мотивація:** вивчення даного краєзнавчого і фольклорного матеріалу необхідне для кращого розуміння складності процесів боротьби і виживання населення, які відбувалися на Тернопіллі у важкі роки ІІ-ої світової війни.

**Хід уроку:**

 1-2 хв. **І. Оргмомент.**

4-5 хв. **ІІ. Актуалізація опорних знань учнів** для пов'язування із викладом нового матеріалу за допомогою запитань:

* 1. Які позитивні і негативні наслідки приєднання ЗУ у вересні 1939 р. до радянської України ви знаєте?
	2. Як ставилося українське населення до гітлерівської окупації?
	3. Після яких воєнних подій стало можливим звільнення Правобе­режної України радянськими військами?
	4. Чому більшість західноукраїнського населення вороже зустріло повер­нення радянської влади у 1944 р. і вело збройну боротьбу з її карними підрозділами?
	5. хв. **ІІІ. Вивчення нового матеріалу за планом:**
		1. Входження Тернопільщини до складу СРСР і возз'єднання з УРСР.
		2. Початок радянсько-німецької війни і встановлення окупаційного нацистського режиму в області.
		3. Рух Опору на теренах нашого краю.
		4. Відступ гітлерівських військ з Тернопілля, відновлення і спротив підрозділів УПА та населення радянізації.

 2-3хв. **ІV. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу:**

висновки учнів. 1 хв. **V. Підсумок уроку** (оцінки). 1 хв. **VI. домашнє завдання.**

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

1. Майже 20-літнє панування польської влади у нашому краї не забезпе­чило їй симпатії чи прихильності в населення. Це пояснювалося тим, що карні експедиції польських уланів, побої жандармів, непосильні податки і штрафи, полонізація української культури так в’їлися всім західноукраінцям до останьої сьомої шкури, що в тісному гуртку не було іншої розмови, як про невідворотну війну: «Хай прийде чорт, коби не Польща!».

Через такі настрої звістку про початок війни Німеччини з Поль­щею від 1 вересня 1939 р. більшістю українців у Галичині було прийнято з неприхованою радістю, як ознаку зміни на краще. Хоча українське населення Тернополя поводилося лояльно до усіх розпоряджень влади, але польсь­ка адміністрація, немаючи впевненості, постійно підозрювала українців у нелояльності. В зв'язку з цим їх жандарми стали вивозити людей до концтабору в Березі Картузькій і навіть відкривали вогонь по жителях на вулиці серед білого дня. 17 днів німецько-польської війни були дуже прикрими для тернополян. Бундючність поляків, що проявлялася в перші дні війни скоро щезла через заповнення міста великою хвилею втікачів Із західнопольських земель і порожніми безгосподарними автомо­білями, які вимушено залишалися через брак бензину.

З 17 вересня по радіо галичани почули голос з Москви: «ЧА пере­ходить Збруч на захист єдинокровних братів українців і білорусів». Того ж дня підрозділи червоноармійців перейшли Збруч і ввійшли в Гусятин, Підволочиськ та інші прикордонні населені пункти. Надвечір Волочиська група радянських військ під командуванням генерала П.І.Голікова звільнили Збараж, а увечері 10-та танкова бригада і 15-та кавале­рійська дивізія вступили до Тернополя. Протягом двох наступних днів було звільнено Бучач та західну частину області. До Тернополя прибув штаб Українського фронту, яким командував командарм С.К.Тимошенко. Фактично польські війська мирно відступали і не чинили опору радянським підрозділам, за виключенням невеликого локального бою під Чортковим.

Прихід більшовиків місцеві поляки вітали квітами, як своїх визволителів і союзників. Треба відмітити, що ставлення до радянських частин західноукраінців і євреїв теж не було ворожим. На відзначення їхнього приходу у селах і містах зводились тріумфальні арки прикра­шені червоними і синьо-жовтими прапорами, радянських солдатів і офіцерів вітали хлібом і сіллю, квітами і поцілунками, церковними процесіями з хоругвами та іконами. Люди були раді падінню ненависного польсько­го режиму і передбачливо запобігали можливим репресіям з боку новоявленної армії.

Паралельно з цим у багатьох селах воєводства відбувалися сти­хійні підпали садиб польських колоністів, а інколи навіть і бої українських хлопців з польськими мазурами, як відплата за зловживання поляків. У той же час обстріл церкв Тернополя,особливо костьолів, пожежа барокового костьолу о. Домініканів, добровільна згода на вивезення місцевої поліції, арешти офіцерів польської армії та солдатів, які теж добровільно здалися радянським представникам усе більше насторожували місцевих жителів. Ентузіазм, з яким вітали червоноармійців, дуже скоро змінився розчаруванням і навіть жалістю. Погано одягнуті, голодні, в нашмарованих дьогтем чоботах, вони ста­новили разючу відмінність навіть порівняно з кращим вишколом польсь­кої армії, не те що з німецьким.

На додаток радянські військові всіх звань заразилися епідемією барахольництва, з перших днів кинувшись скупляти по всіх крамницях Тернополя, Зборова, Поморян, Козови, Бережан і т.д. майже всю шкіру на взуття та мануфактуру. Зрівнявши вартість своєї маловартної валю­ти з польським злотим, вони за тиждень спустошили всі крамниці від товарів, повністю обезцінівши польську валюту. Такі дії військовослуж­бовців служили для місцевого населення найкращою візиткою рівня життя у Радянському Союзі.

По всіх населених пунктах створювалися радянські ревкоми, які згодом замінювалися тимчасовими органами нової влади: воєводськими тимчасовими управліннями, повітовими, міськими управліннями, селянсь­кими комітетами. Вони брали під контроль роботу торгівлі, створюва­ли у містах робітничу гвардію, а в селах міліцію, вводили 8 год. робочий день, відновлювали роботу заводів і фабрик. Після налагод­ження залізничного шляху, почали йти вантажні поїзди з усіляким добром на схід і захід, що стало символом міфічної дружби СРСР і Німеччини після заключення спільного серпневого договору 1939 року. Везли вугілля, залізну руду, бензин, ліс та іншу продукцію. Тоді ж було здійснено передачу німцям на підставі окремих договорів польсь­ких втікачів із заходу, всюди проводилися «мітинги» з гучними фраза­ми та обіцянками хорошого життя.

У дійсності вслід за воєнними наші містечка зі сходу наповнило жіноцтво, одіте в кропив'яні сорочки і спідниці та полатані куфайки. У кожному містечку по двох тижнях після приходу ЧА по магазинах можна було купити лише махорку і сірники. Згодом стали завозити навіть у села масу горілки і засмерджену рибу, мізерненькі перкалі (ситець) і сіль. Нафти (гасу) аж до появи німців так і не було. Її купляли на ярмарках або у спекулянтів по ціні в десятерю вищій чим державна. При нечисленних крамницях, що організовувалися на більшовицький зразок, досить часто стояли довгі черги людей з самої ночі, щоб купити буханку хліба чи 1/2 кг солі. Крім браку продоволь­ства все більш гостро відчувалася недостача одягу, взуття та товарів широкого вжитку.

З приходом радянської влади зі сходу прийшли нові порядки і в західноукраїнські села. Майже кожного тижня з районів приїзджали уповнова­жені, скликали людей на мітинги, пропагували переваги соціалізму і створювали комітети незаможних селян. З їх допомогою до зими наділя­лася «навічно» земля між найбіднішими за рахунок панських, церковних, парохіяльних і земель тих хліборобів, які мали в своєму віданні більше 7 га поля.

У жовтні 1939 р. були проведені під наглядом радянських військ і партій­ної влади вибори до Народних зборів Західної України, які проголоси­ли всенародне голосування- плебісцит за прилучення місцевих земель до СРСР і входження до складу УРСР. У результаті цього процесу радянська влада встановилася на західноукраїнських землях, які возз'єдналися остаточно із Східною Україною в одну державу.

Після цього розпочалося вивезення людей до Сибіру. Зразу виво­зили родини польських офіцерів та поліції, згодом осадників-колоністів, а потім українців та частково євреїв. Усім евреям Тернополя, які були власниками більших крамниць, було наказано звільнити при­міщення та місто. На основі документів польської поліції та судів арештовувалися всі українські, що переслідувалися за Польщі. Всі більші будинки в місті націоналізовувались, а на інші накладалися вели­чезні податки. В кінці червня 1940 р. було завершено висилку ешело­нами біженців (в основному євреїв) Тернопільської області, яких вивозили на китайський кордон, недивлячись на тамтешні страшні умо­ви життя, голод, злидні, що передрікало людей на вірну загибель.

У цей же час у місті націоналізували 32 підприємства, банки, готелі, стали об'єднувати кустарів у промислові артілі (на кінець травня 1940 р. їх налічувалося 30 із колишніх майже 4 тисяч). Усі міські товариства та організації закривалися, місцеві викладачі поступово замінювалися присланими зі сходу. Всі друкарні були об'єднані в одну при фабриці по виробництву цигаркового паперу «Калина», яка стала видавати газету «Нове життя» із забороною друкування бажаючим. Аналогічні явища відбувалися в інших населених пунктах краю.

Ще більшими податками обкладалися церкви та духовенство. Всю­ди велася антирелігійна пропаганда шляхом усунення усіх хрестів та образів зі шкіл, урядових будинків і по-варварськи знищувалися придорожні хрести та релігійні статуї. В школах заборонялося вик­ладання Закону Божого.

По селах представники райвно прибували до читалень «Просвіти», бібліотек, забирали у мішки всі без винятку книжки і в районах спалювали їх, як небезпечні для держави. Фактично за зиму 1939-1940 рр. по селах припинилася будь-яка просвітницько- організаційна робота, за винятком жевріння співацьких гуртків, які брали участь у богослу­жіннях у церквах.

У кінці осені по селах області були проведені реквізиції зер­на, картоплі, м'яса, молока, прядива та іншої с/г продукції. З районних центрів надходили вказівки по обов'язковому вивезенні гною, створенню комісій для перевірки насіння і реманенту до весни, дого­ворів на змагання по сівбі. Паралельно з цим розпочався тиск на людей, щоб вони вступали до колгоспів, повертаючи не лише наділену землю, але й власну, працюючи за трудодні без гарантованої зарплати. Внаслі­док таких заходів нової влади, на збори по організації колгоспів майже ніхто не приходив. Більшість селян займалися самозабезпеченням: випрявляли шкіру на взуття, робили мило, а замість вельветової одежі шили її з домашнього полотна. З часом усіх , хто відмовлявся або зволікав з вступом до колгоспу, обтяжували великими податками готів­кою та натурою.

Правда, необхідно відмітити, що деякі заходи радянської адміністра­ції мали позитивні наслідки для тернополян. З самого початку звіль­нення, по Тернопільщині було запроваджено безкоштовне лікування для населення. В кінці вересня 1939 р. у місті Тернополі відкрилася поліклініка, а згодом по області - 38 лікарень та багато аптек. У кінці грудня 1939 р. розпочали свою роботу в області 200 шкіл по ліквідації неписьменності. У Кременці в березні 1940 р. відкрився учительський ін-т (900 студентів), у Човткові - педшкола, а в Терно­полі - педшкола, технікум радянської торгівлі, школа кулінарного учнівст­ва.

У підсумку радянському апаратові в області до кінця січня 1940 р. вдалося провести націоналізацію підприємств, банків і залізниць, виділивши 25 млн. крб. на часткову індустріалізацію краю. В квітні 1940 р. у Тернопільщині працювало 673 підприємства з 12,5 тис. робітників, замість 1020 дрібних, переважно кустарних промислових підприємств з 9 тис. робітників до «возз'єднання». В той же період в області було створено 45 колгоспів, які об'єднували близько 4 тисяч господарств, що мали більше 10 тис. га землі.

З весни 1941 р. почалися арешти енкаведистами «політарештантів» - звичайних сільських галичан майже по всіх селах, щоб прискорити формування колгоспів. Унаслідок цього на кінець весни в краї налічу­валося вже 532 колгоспи, 38 МТС, які об'єднали і контролювали 46 тисяч господарств з загальною площею 174 тис. га землі.

Тоді ж весною 1941 р. селян з передмість Тернополя, що мали ще своїх коней, забрали на перевезення піску та інших матеріалів для будівництва військового аеродрому, не дивлячись на наближення сівби, що стало ознакою підготовки до наближаючої радянсько-німецької війни. А по всіх населених пунктах активізувалися оперативні фільт­рації та арешти населення в тюрми працівниками НКВС.

2. Для Тернопільщини радянсько-німецьке зіткнення розпочалося бомбардуванням обласного і деяких районних центрів. 22 червня в області негайно була оголошена мобілізація військовозобов'язанних і багатьох мобілізованих галичан у запломбованих вагонах повезли на схід під конвоєм, як арештантів.

 Фактично майже одразу з перших днів війни розпочалося вторгнен­ня гітлерівських підрозділів у межі області, яке супроводжувалося боями з радянськими частинами. З 27 червня по 3 липня тривали жорс­токі бої за Кременець. На іншому напрямку (Монастириська, Копичинці, Гусятин) серйозний опір переважаючим силам противника чинили бійці 753 горно-стрілецького полку 26-ої армії. Підступи до Тернопо­ля оборонялися бійцями 15-го механізованого корпусу під командуван­ням І.І.Карпезо. У місті була здійснена переорганізація штабу Південно-Західного фронту і під керівництвом начальника Генштабу Г.К.Жукова організована оборона та розроблений план удару по гітле­рівських військах з району Бродів на Дубно. Треба відмітити, що у перший день війни о 5-ій годині ранку літак СБ на чолі з лейтєнантом Т.С.Малієнком (уродженцем Дніпропетровщини) біля Теребовлі був підбитий, але наздогнав Ю-88 і протаранив його, впавши разом на зем­лю, що свідчило про героїзм і жертовність українців уже в перші го­дини війни.

Внаслідок переважаючих сил 2 липня 1941 р. гітлерівці захопили Тернопіль, що розсікало фронт 6-ої армії і створювало загрозу прори­ву в тил військам 16-ої і 12-ої армій. Для ліквідації цієї небезпеки було кинуто знекровлену в боях 10-у танкову дивізію 15-го мехкорпусу під командуванням генерала Я.С.Огурцова, яка відчайдушною атакою вибила фашистів з міста. Однак тяжке становище, в якому опинилися деякі з'єднання 6-ої армії, відставання військ 26-ої і 12-ої армій примусили командування фронтом 3 липня дати наказ про відступ і за­кріплення на рубежі: р. Случ-Славута-Ямпіль-Гримайлів-Чортків-Снятин, який обороняли до 9 липня. Фактично бої в окремих місцях області то­чилися до середини липня.

Паралельно з цими подіями за даними відділу тюремного керівниц­тва НКВС УРСР у кінці червня - на початку липня 1941 р. із тюрми м. Тарнополя було евакуйовано 1141 ув'язнених на Урал (м. Магнітогорськ), з них звільнено - 217, розстріляно - 560, залишилося в тюрмі - 5. Із тюрми м. Чорткова було евакуйовано - 954 ув'язнених, з них у дорозі при спробі втечі було розстріляно 123 чол., по прибутті до м. Умані розстріляно - 767 чол., звільнено - 34, а 31 поляка залишили в Умані. Із тюрми м. Бережани евакуйовано - 94, звільнено - 60. У тюрмі м. Кре­менця було 350 ув'язнених, з них 191 втекли, а всі інші були виве­зені на Урал (м. Златоуст). На довершення, при своєму відступі пра­цівники НКВС здійснили жахливі розстріли та знищення арештованих галичан у тюрмах Тернополя (500), Бережан (30), Чорткова, Кременця, Заліщиків. Таким чином, радянська влада з одного боку намагалася стати оборонцем краю, а з іншого планомірно з останніх сил бажала впокори­ти місцеве населення силою репресій і депортацій.

Прихід німецьких частин у населені пункти області був зустрі­нутий більшістю населення з великою надією. Німецькі військовослуж­бовці спочатку досить прихильно ставилися до українців. Наші люди добровільно і безкоштовно приносили їм молоко, яйця й інші продукти. У Тернополі з великим ентузіазмом була сприйнята звістка про віднов­лення Української державності, яка була проголошена у Львові тернополянином Ярославом Стецьком і його однодумцями з ОУН. У місті в честь такої події було організовано велику маніфестацію. На спортмайдані біля парку було встановлено вівтар, при якому кілька священи­ків відправили Службу Божу, а після неї урочисто був зачитаний акт відновлення Української державності. При цьому були присутні декіль­ка високопоставлених німецьких офіцерів, які до всього баченого поставилися поважно та прихильно. Після Богослужіння відбувся бага­толюдний похід вулицями міста, що завершився проходженням перед представниками місцевих українських організацій і німецькими офіцерами.

Однак ця ідилія не тривала довго. Після відходу німецьких фрон­тових підрозділів у всіх містечках з'явилися гестапівці, які вже у перші дні стали розшукувати євреїв, щоб почати їх систематичне винищення. Так, лише в Тернополі було страчено 1 тисячу, а в Зборові більше 400 євреїв. Згодом спеціально для них майже в усіх районних центрах були започатковані гетто, з яких їх під приводом відправки на роботу вивозили за місто і розстрілювали. Зокрема, щоденно з тернопільського гетто перевозили в Петриківську долину 300-500 чол. для розстрілу, а в Зборові ці екзикуції здійснювалися раз у 2 чи З місяці в ярмаркові дні, коли люди були в місті, маючи можливість звикати до злочинів і тортур. З часом священики були змушені при­кладати величезні зусилля, щоб відівчити підлітків від масового захоплення гри в «розстрілювання жидів».

Оскільки гітлерівське вище командування не визнало українського уря­ду та відновлення нашої державності, то після кількох тижнів окупа­ції в Тернополі було арештоване Обласне управління, яке складалося з українців на чолі з Василем Охримовичем. Усі керівні адміністративні посади зайняли німецькі службовці, а українцям були довірені лише нижчі посади. Для більш швидкого знищення радянської державності у серп­ні 1941 р. південна і центральна частина області була включена до т. зв. Генерал-Губернаторства (корінної Польщі) під назвою «дистрикт Галичина», а Кременецький, Шумський, Лановецький і частину Збаразь­кого районів - до Рейхскомісаріату Україна.

У липні-серпні 1941 р. була проведена реєстрація всіх мешкан­ців Тернополя, за ухилення від неї стягувався штраф до тисячі крб.. У місті заборонялися всі організації, за винятком Українського Допомогового комітету, який мав хоч частково захищати інтереси україн­ців. Підкреслюючи вищість своєї раси, німецька адміністрація зобо­в'язала магазини, кафе, ресторани обслуговувати виключно їх. У поїз­дах резервувалися місця з написами: «Лише для німців». Контроль над цілим містом і краєм передавався німецькій поліції - гестапо, а по­рядкову службу мала виконувати українська поліція. Всі люди мусіли мати особисті картки-«кенкарти» для освідчення. Створювалася окрема верства населення – «фольксдойчів», в основному поляків, які засвід­чували своє німецьке походження, співробітничали з гестапо та вті­шалися привілеями. Всі харчові, одежеві та інші товари бралися під суворий контроль і їх можна було одержати дуже в малій кількості на картки.

Правда, в місті була дозволена українська гімназія, засновано ріль­ничі та промислові школи нижчого рівня. Під час німецької окупації у Тернополі діяв український театр під керівництвом Богдана Сарамаги. На його вистави приходило багато німців, і їм подобалася гра акто­рів, хоча вони не розуміли мови.

По кількох місяцях війни, німці розпочали вивезення людей на роботу в Німеччину. Вони або визначали певний контингент з села, який управа мала вислати, або прямо ловили людей на вулицях міст під час облав. Зокрема, в с. Білозірка Лановецького р-ну мали взяти 28 осіб, але всі вони повтікали. Тоді хати тих, що не поїхали, спа­лили, і замість 28 осіб забрали 41 чоловіка. У сусідньому с. Шушківці було спалено чотири хати разом з речами людей, а в інших селах (Молотків, Оснаки, Москалівна) ще більше. Для вивезення до Німеч­чини було навіть схоплено групу паломників, які їхали до монастиря у Почаїв, не дивлячись на те, що серед них були сліпі й немічні.

Такими методами вже на кінець 1941 р. на примусові роботи в Ні­меччину було відправлено більше 7 тис. надзбручанців, з яких понад 4,5 тис. тернопільчан, близько 1,2 тис. жителів Чортківського і по­над 1,3 тис. Бережанського районів. За весь період тимчасової окупа­ції гітлерівці вивезли з нашого краю до німецького рабства майже 165 тис. чоловік.

Для впокорення населення і вирішення проблеми утримування вій­ськовополонених у Кременці, Тернополі, Чорткові, Бережанах, Вел. Борках і ін. містах були створені концтабори. Крім того, гітлерівці перетворили в місця найбільших страт населення Петриківський і Янів- ський ліси поблизу Тернополя (більше 28 тис. чол.), військовий тир у Кременці (13 тис. чол.), подвір'я в'язниці й кладовище в м. Чорт­кові (13 тис. чол.), околиці Бережан, Козової, Шумського, Вишнівця, Копичинців, Борщова та ін. населених пунктів. Усього за період нацистської окупації на території області було знищено майже 260 тис. цивільних і близько 23 тис. радянських військовополонених.

З липня 1941 р. до середини квітня 1944 р. гітлерівці демонтува­ли і вивезли устаткування 79 підприємств Тернополя, зруйнували м'ясокомбінат, тютюнову, мебельну і фабрику музичних інструментів, залізничне депо. У Кременці фашисти спалили лісопильний, шкіряний, пивоварний, тютюновим заводи, зруйнували вугільну шахту та заліз­ничну колію. У Чортківському районі - 4 спиртозаводи, тютюнову фабри­ку, в ПІдгаєцькому районі знищили трикотажну фабрику і райпрокомбінат, у Гримайлівському районі зруйнували 2 спиртзаводи, фабрику по вироб­ництву кави і макаронних виробів, Глібівський харчокомбінат. Загаль­ні збитки регіональної промисловості, житлово-комунального господар­ства становили майже 420 тис. крб..

На місці колишніх панських фільварків, колгоспів, МТС окупанти створили «лігеншафти» і примушували виплачувати земельні податки - т. зв. «контингент», за яким майже весь урожай здавався гітлерівцям. Кожен, хто мав корову, протягом року здавав 700-800 літрів молока. Осінню 1942 р. німці наложили на села великий контингент зерна. За невиконання його здачі на нерадиві села висилали військові колони вершників, які били всіх поселян, грабували все, що попадало під руки, а найважливіше у всіх розбивали жорна, єдиний на той час меха­нізм на якому розтирали зерно на муку. Вільне меління по всіх мли­нах було заборонене до тих пір поки все село не здавало контингент і дозволялося по вкрай низьким нормам по кількості чоловік, що бу­ли на прокормленні в хаті. Це змушувало селян таємно домелювати на жорнах муку, щоб домочадці не голодували.

Саме тоді дівчата, що збиралися зимовими вечорами по хатах на вечорниці для вишивання і прядіння склали насмішливу пісеньку, яка згодом поширилась по всіх навколішніх селах:

 На Вкраїні земля чорна

 Нема млинів, мелять жорна. Гей да гей !

Приспів: Там ходять з торбинками, Насипають жменоньками Жорнівками вправо, вліво. Щоб їстися не хотіло. Гей да гей ! Пише Сталін до Гітлера: Мелять жорна, як холєра. Гей да гей ! Приспів: Йому Гітлер відписує, що всі Жорна покасує. Гей да гей ! Приспів: Йде дорогов ландвірт\* грубий, Що за жорна виб'є зуби. Гей да гей ! Приказ гострий: жорна здай ! Приспів: Йде господар дорогою,

 Несе камінь під пахою. Гей да гей !

Приспів:

Поза хату заглядає, і від німця утікає. Гей да гей!

 Приспів:

Йде господар понад воду, І кидає камінь у воду. Гей да гей ! Приспів: Ходе ландвірт по долині, Тай питає де є свині? Гей да гей ! Приспів: Ходить ландвірт по долині, Кульчикує людям свині. Гей да гей ! Приспів:

Ландвіршафтефюрер\*- скор. лафюрер, ландвірт (від нім. Фермер), у період німецької окупації ненависними народові представник тилової с/г адміністрації (в Україні було близько 14 тис. чол.).

Оскільки німецькі війська проникли далеко на схід та північ, де їх військовий одяг не захищав від морозів, то було наказано розпочати збір кожухів під контролем Українського Допомогового комітету. У 1943 р. після поразки під Сталінградом німці ще більше казилися і декілька разів по жнивах їхні жандарми заскакували до села, ни­щили жорна, стріляли над головами людей, щоб витиснути з сіл ще більше зерна понад план. Перелякані селяни кидали оранку і сівбу озимини, і день і ніч молотили останнє зерно та везли на понадпла­новий контингент. Назад вони поверталися з бутлями контингентівки (горілки) і нещасними пунтами (окупаційні грошові знаки, не забез­печені товаром), що їм німці платили за цілорічну працю.

У кінці 1943 р. після майже повного винищення євреїв німцям для тилових робіт необхідні були робітники і вони шляхом примусової мобілізації стали залучати до них українських галичан віком 19-20 років. У Львові тоді не приймали до вищих шкіл нікого, хто не підтверджу­вав документом, що відбув і рік служби при бавдінсті (німецька служ­ба будови). Зокрема, багатьох хлопців з усієї Тернопільської округи помістили в спільні казарми і щодня гонили їх до найтяжчих робіт. А як їх там годували, то вони самі дотепно, але правдиво описали в ду­же тоді популярній пісенці:

А в бавдінстві шкляні двері, лягай спати без вечері,

І раненько треба встати, до родини лист писати.

Хай родина почитає як бавдінства проживає, чорну каву попиває.

Чорна кава досконала, вона цукру не видала.

Шклянка води зі студні, на ній проробити треба до полудня.

А в бавдінста добра зупа, літра води одна крупа,

А в тій зупі бараболька, що варила її полька.

Бараболька і то сива, напівмерзла, впівзігнила.

Чотири рази її варила, ані разу не солила.

А в тій зупі мухолипка, спасся бавдінст, як та нитка,

А в бавдінстів пішла вістка, що варилась в зупі кістка...

Всі менажки обшукали, нігде кістки не видали.

А в останку доповіли, що фарбайтери\* кістку з'їли.

Фарбайтери - сучі сини, вони хочуть солонини.

Хочуть сала і горівки, і ще на ніч три жидівки !

Фарбайтер\* - польський або німецький прораб.

Досить часто хлопці тікали з бавдінсту і тоді німці ловили їх та розстрілювали за дезертирство. Щоб не попасти у руки гестапівцям хлопці голосилися до бандерівських відділів або до галицької дивізії СС.

За невиплату податків фашисти грабували селянські господарства, руйнували і палили села, вбивали населення. Так, 14 липня 1943 р. каральний загін гітлерівців у с. Шпиколоси Кременецького району спалив 240 селянських господарств, фашисти кинули у вогонь 22 чол., з них 8 літніх людей і 6 дітей. У с. Майдан Копичинського району гестапівці знищили 112 селянських дворів, пограбували їх майно і худобу. Всього гітлерівцями було спалено в області 200 сіл і 9 міст районого під­порядкування, вивезено майже 22 тис. коней, 8 тис. корів, 6 тис. свиней і багато домашньої птиці.

Для знищення національної самосвідомості, відчуття людської гідності гітлерівська окупаційна адміністрація з листопада 1942 р. видала наказ «зламати все, що має хребет», а тому по селах були зак­риті «Просвіти», «школи тільки 4-класові, закрити лікарні для насе­лення», запроваджувалися «суди лише німецькі», «ширилася амораль­ність, сексотство по церквах, підприємствах, установах». З одному з німецьких рапортів розповідалося, що коли у Крем'янці до кінозалу входив гебітскомісар, усі повинні були встати і вітати його. Іноді він продовжував насолоду в той спосіб, що тричі входив до залу і щоразу відбувалася ця сама церемонія.

Внаслідок такої політики за період окупації було пограбовано Тернопільський і Кременецький краєзнавчі музеї, музучилища у Терно­полі, Чорткові і Кременці, знищено пам'ятник Адаму Міцкевичу. Німці цілком знищили Тернопільську обласну і 42 бібліотеки в районах області, частково зруйнували 419 і повністю 146 шкіл, часково 64 і повністю 19 лікарень.

3. Внаслідок політики відкритого геноциду проти українського населен­ня на теренах нашої області, як і по всій Україні поступово все біль­ше став наростати спротив нацистському окупаційному режимові. У на­шому краї антифашистський рух Опору включав український самостійницький підпільний і партизанський рух, радянське комуністичне підпілля і пар­тизанський рух та польський рух опору.

 Фактично з перших днів радянсько-німецької війни активізувалося українське підпілля завдяки зусиллям членів ОУН. Уже 26 червня 1941 р. на тюр­му №2 м. Бережани за даними Тюремного управління НКВС УРСР бандою оунівців тричі здійснювалися набіги, які були відбиті посиленою воє­нною охороною. Похідна група С.Бандери 30 червня 1941 р. у Львові проголосила несподівано для всіх «відновлення Української Держави». Акт проголошення просив населення «не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Влада». Але гітлерівське керівництво не визнало незалежність нашої держави і щоб обмежити можливі репресії, наш земляк Я.Стецько в заяві від 14 серпня 1941 р. взяв на себе всю відповідальність за наслідки цьо­го акту, а також за передачу програм на цю тему Львівським радіо.

Звістка, про відновлення незалежності викликала хвилю пропаган­ди в багатьох містах Галичини і Волині. Зокрема, в Тернополі члени опору розклеювали плакати і оголошення про необхідність створення Української держави за принципом «Україна українцям». У містечках нашої області під керівництвом членів ОУН організовувалося місцеве управ­ління і міліція, поширювалися листівки з закликами до населення про не здавання німцям зброї і про створення української революційної армії.

Внаслідок такого всплеску українського націоналізму німецька адміні­страція на поч. липня заарештувала С.Бандеру, Я.Стецька і всіх чле­нів Українського Державного правління. Після цього в Галичині й на Волині проводився збір підписів за повернення С.Бандери на Україну. Листів­ки за уряд Я.Стецька і про відмову С.Бандери розпустити уряд були поширені майже скрізь. Проводився збір коштів на боротьбу, продава­лися поштові марки з датою проголошення незалежності (30.06.1941 р.). За німецькими донесеннями того часу група ОУН-Бандери «пропагує на­ціональні політичні ідеї», які «становлять гостру небезпеку для ні­мецьких інтересів сьогодні і в майбутньому». В результаті органи німецької поліції 15 вересня 1941 р. провели масові арешти членів ОУН-Бандери по всій окупованій Україні та в еміграції. Практично з цього дня репресії проти українського революційного націоналізму з боку німець­ких окупаційних властей стали систематичними. А залишки українського на­ціоналістичного підпілля були змушені переорієнтовуватися на орга­нізацію збройної боротьби з нацистами.

Творення справжніх національних військових формувань стало відбуватися з початку літа 1942 р. на Волині і Поліссі не тільки через загрозу з боку німців, але також з огляду на активні спроби органі­зації радянських партизанських та польських загонів, які теж бажали за­кріпитися в ПЗУЗ і чинили провокації проти українського населення. Саме з літа 1942 р. обидві складові ОУН-Б і ОУН-М відіслали в «ліси» значну частину своїх військових кадрів, що мали за завдання допомог­ти волинському і поліському населенню створити самооборонні відділи. Ці військові підрозділи створювали в лісах вишкільні табори, де го­тували місцевих симпатиків до збройної боротьби. Саме тоді у півден­ній Крем'янеччині під керівництвом мельниківців, зокрема поручика Блакитного, був організований один із перших вишкільних таборів. А восени 1942 в. уже із ініціативи представників крила С.Бандери в Крем'янеччині постала одна із перших «сотень УПА» під керівництвом командира «Крука».

 Влітку 1942 р. на Крем'янеччині з'явилася ще одна збройна фор­мація - Фронт Української Революції (ФУР) під керівництвом Тимоша Васюка (справжнє прізвище – Яворенко), який командував сотнею УПА. Після невдалого походу в Центральну Україну він з 80 бійцями залишив та­бір «Крука» й продовжив боротьбу проти гітлерівців на волинських землях. Штаб «Крука» засудив його, як, зрадника, на смерть, а СБ виконала цей вирок згодом. Північніше від Кременця активно діяла фактично з поч.атку війни «Поліська Січ» під орудою отамана Тараса Бульби-Боровця.

У 1943 р. між цими трьома військовими повстанчими формаціями велися переговори про злиття в одну УПА. Але вони не дали жодних результатів не стільки через політичні орієнтири, як через психоло­гічну несумісність керівництва. У серпні 1943 р. курінь УПА з групи УПА «Заграва» (Дорош) перебрав групу УПА отамана Тараса Бульби-Боровця без жодного пострілу. Згодом було роззброєно і відділи мельниківців, щоб уникнути анархізації української визвольної боротьби.

Весною 1943 р. на півдні Крем'янеччини була створена нова силь­на база УПА. 10 квітня відділи УПА атакували точно в той самий час тюрми Крем'янця, Дубна, Ковеля, Луцька, Горохова, Любачівки, звіль­нивши сотні в'язнів. Тоді ж у першій половині квітня 1943 р. після важких боїв українським повстанцям удалося повністю звільнити багато ра­йонів на Волині (Мізоч, Остріг, Шумськ, Крем'янець, Вербу). Німці були змушені кинути на Крем'янеччину, в села довкруг гурбенських лісів одну дивізію, у складі якої були два угорських полки, німець­кий полк СС і полк узбеків та казахів. Усі ці сили були на протязі триденних боїв розбиті, а угорський комендант з Дубна письмово попрохав УПА про перемир'я, що було укладено остаточно пізніше.

Діяльність повстанців спричинила зрив постачання у такій мірі, що німці не могли більше проводити нормальне планування. Крім того, враховуючи, що «в районах Горохова і Крем'янця уже можна говорити про організоване повстання селян, треба очікувати, що воно поши­риться і на інші райони, якщо поліція і вермахт не вживуть суворих заходів, щоб змінити цю ситуацію».

Фактично, ще з листопада 1942 р. у секретних німецьких інструк­ціях відкрито зазначалося, що «потенційно найнебезпечнішими» серед їхніх ворогів в Украіні – «бандерівці, яких за всяку ціну треба знищи­ти». Внаслідок цього німці з 1942 р. започаткували масовий терор проти УПА, знищивши лише в Ягольниці біля Чорткова 52 в'язні ОУН (о. Павло Витвицький, Василь Мельничук, інженер Роман Сельський, Олекса Коссак, інженер Василь Попель та ін.), а в Крем'янці 23 листопада 1943 р. - 40 українських закладників. Крім того, під час акції «очищення», яка проходила у грудні 1942 р. по всій Галичині було арештовано вражаючу кількість людей, запідозрених у приналежності до руху Бандери. В березні 1943 р. вони все ще перебували в тюрмах у надзвичайно суворих умовах. У тюрмі Чорткова 50 українців померло з голоду і через жорстокі ув’язнення. Розлючений невдачами адміністрції рейхскомісаріату «Україна» у спробах придушити опір повстанців її шеф Е. Кох поклав це завдання на генерала фон Баха. Розпочавши з масових арештів і катувань інтелігенції (15-16 липня 1943 р. було заарештовано близько 2 тис. чол.: 280 у Крем'янці, 200 в Рівному, 160 у Луцьку і т.д.), бомбардування і обстрілу авіацією та спалення цілих сіл, карателі Баха, підсилені 50 танками і бронемашинами, 27 літаками, артилерією, 5 бронепоїз­дами, повели широкомасштабні бойові дії проти загонів УПА у півден­ній Волині. У ході майже 80 боїв на протязі липня-вересня загинуло 1237 повстанців УПА, більше 5 тис. цивільних і понад 3 тис. німців вбитими і пораненими.

Ця офензива гітлерівців не ліквідувала УПА, оскільки її голов­ні сили перебували північніше між р. Случ і Горинь і в лісах на північ від залізниці Ковель-Сарни. В результаті з осені 1943 р. у Галичині навпаки значно зросло поширейня УПА і стали виникати «підпільні держави, які за німецькими даними мали «подвійне обличчя»: вдень у них працювала, як і досі, німецька адміністрація, але «вно­чі весь край - поза містами, немов островами - був опанований УПА». По лісах відбувалися «вправи в стрілянні й будова сховищ, на шляхах - транспорти боєприпасів, перемарш з'єднань, постійні контролі й пат­рулі, по селах - постої війська, яке годувала людність». Будь-яка ні­мецька адміністративна діяльність, що суперечила інтересам українського населення (перебільшені вимоги хлібоздачі, набори робітників до Німеччини) натрапляли на запеклий опір, що базувався на «поєднанні українського під­пільного руху з населенням».

Взамін адмінапарат цих «повстанських республік» охоплював різ­ні ділянки поточного життя (адміністрацію,безпеку, зв'язок, адміні­страцію лісів, культурно-освітні справи, кооперацію, виробництво, суспільну опіку й охорону здоров'я), що в цілому забезпечували не лише потреби УПА, але й широкі маси населення. З метою самооборони українського населення та сіл від наскоків різношерстних ворожих банд створювалися т. зв. СКВ - Самооборонні Кутові відділи, в силі одного роя до чоти на село (від 10 - до 50 чол.), призначалися ватри й стежі, сигнали тривоги і зв'язок.

У кінці лютого 1943 р. уперше відбулася зустріч українських повс­танців з ковпаківцями під час переправи через р. Горинь. Тоді відбу­лися переговори курінного УПА, його політвиховника з генералом Ковпаком, начштабу Руднєвим і начальником розвідки Вершигорою. В результаті ковпаківці переправилися через Горинь, помандрувавши в Суразькі ліси, звідки в липні 1943 р. несподівано з'явилися в Скалатському повіті, під Гусятином і швидко проскочили на Прикарпаття.

У серпні 1943 р. УПА розбила партизанське з'єднання Михайлова, що засіло в Суразьких лісах над р. Вілією. В триденних боях коло с. Теремно значні сили УПА розбили «михайлівців» і здобули значні тро­феї. Але з цього боку для УПА постійно існувала загроза, бо маршру­том Ковпака, з районів заріччя Случі постійно надсували в Суразькі ліси нові групи червоних партизанів. Вони часто маскувалися під українських повстанців, маршируючи з тризубцями на шапках і здійснюючи різні бешкети під фірмою «бандерівців». Проте, звідтіль, їм важко було прорватися на Волинь, чи до Галичини, бо Крем'янеччина була міцно в руках УПА, а Гурбенські ліси стали її нездобутою фортецею.

Паралельно з наближенням ЧА на ПЗУЗ появлялось усе більше радянських партизанських загонів, які широким фронтом випереджували ЧА, опа­новуючи нові терени шляхом десантування з літаків. Унаслідок цього УПА й СКВ були змушені вести з ними завзяті бої. Ця боротьба з чер­воними партизанами була куди складнішою за боротьбу з німцями, бо це був відважний і жорстокий противник, що знав мову й місцеві умо­ви та вмів прекрасно маскуватися. Крім того, цей противник не раху­вався з втратами, бо для нього «жизнь» була «копейка».

15-22 жовтня 1943 р. відбулися масові розстріли близько 500 українських в'язнів у тюрмах і карних таборах (Крем'янці, Рівне, Дубно, Луцьку і т.п.) після двох атентатів, здійснених М.Кузнєцовим (було вбито заступника Коха Пауля Даргеля і д-ра Бауера), але спрокованого про­ти українських націоналістів залишенням «бумажника» з документами члена ОУН на місці засідки. В жовтні-листопаді 1943 р. окріплі відділи УПА і СКВ (збільшення зброї і досвіду) завдали відчутних ударів на Кременеччині під час чергової каральної експедиції гітлерівців під командуванням генерала поліції та СС Пріцманом. Тоді ж було здійснено напад на Вишнівець і бази ворожих сіл, де було багато поляків.

З весни 1943 р. відділи УПА з району Волині почали рейдувати на ОСУЗ (Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Київська). Треба відмітити, що туди посилалися найкращі відділи, які були добре озброєнні, обмундировані, марширували з піснями, а не з лайкою через села та збиралися на накази й на щоденну молитву вранці й увечері. Високий вишкіл забезпечував їм успіх і підтримку населення. Зокрема, на поч. грудня 1943 р. з Крем'янеччини вирушив для під­силення групи УПА-Південь курінь УПА під орудою командира Бистрого на Ві­нниччину, де допоміг роззброїти козаків на німецькій службі та захо­пив значні трофеї після декількох сутичок з гітлерівцями. У кінці грудня з Волині через Галичину помандрував у Кам’янці-Подільську область курінь УПА під командуванням Крука. Цей марш викликав велику паніку серед німців і поляків. У Борщівщині, коло Іванкова, німці оточили курінь. Відділ УПА мав втрати в убитих, а також втратив гармату, боє­припаси, польову аптеку, віз з підпільною літературою. Самі ж повстан­ці вирвалися з оточення й пішли в Чортківщину і Заліщиччину. Трохи згодом цей курінь був залишений для підсилення збройних сил у Галичи­ні і дуже вдало рейдував у Чортківщині, Копичинеччині, Підгаєччині й Бучаччині.

З осені 1943 р., коли гітлерівці з великими втратами стали від­ступати з України на Захід, провід ОУН і УПА дав наказ своїм відділам шляхом залякування гнати з українських земель ляхів, щоб розбити польсь­ке підпілля до приходу більшовиків, що могли об'єднатися проти них. Здійснюючи цю директиву під гаслом: «Ген за Сян, ляхи!», уже на поч. 1944 р. підрозділи УПА-Захід завдали нищівних ударів польським осе­редкам на півдні Тернопільщини. Значних втрат зазнало польське насе­лення сіл Ланівці, Грабівці, Гермаківка (Борщівський р-н) та Полівці (Чортківський р-н). Стара Гута (Бучацький р-н), Маркова та Коростятин (Монастириськии р-н). Польська самооборона населених пунктів не викликала серед поляків відчуття захищеності і воно стало емігрува­ти в західні райони генерал- губернаторства весною 1944 р..

Паралельно з боротьбою на третьому непотрібному фронті з поляка­ми місцеві відділи УПА за свідченнями німецьких спостерігачів з зи­ми 1944 р. активно готувалися до створення українських збройних сил, які мали дати належну відсіч приходу «совітів». «На кожному кроці від­чувалася гарячкова активність: ліси наповнялися охотниками, що йшли у повстанці; поставали нові магазини, де зберігалися зброя, амуніція, військове устаткування та харчі; організовано власний підпільний апарат адміністрації. Кожний спостерігав тверду рішучість поєднати активний дух спротиву з життєвою волею: боротися і перемогти».

На території Тернопільщини з великим запізненням у невеликих масштабах було створено і обмежено діяло радянське підпілля. Воно здійс­нювало в основному ознайомлення населення із відомостями радянського Інформбюро і невеликі локальні саботажні та диверсійні акції на тран­спорті, зв'язку та теракти проти гестапівців. Більшість його членів через слабку підготовку, організацію і конспірацію були викриті гітлерівськими окупаційними спецпідрозділами та знищені.

Партизанський рух на теренах нашої області теж не набрав широ­кого розмаху через відсутність підтримки місцевого населення та у зв'язку з присутністю боївок УПА, які своїми діями постійно відтісняли їх на північ. Радянські партизани здійснювали на нашій тери­торії рейдові походи пропагандистського характеру, щоб продемонстру­вати російсько-радянську присутність на ЗУ та підірвати місцевий сильний націоналізм.

Діяльність рейдових партизанських загонів на Тернопільщині роз­почалася діями партизанського загону під, командуванням А.З.Одухи з районів Кам’янець-Подільщини в Кременецькі ліси. Протягом березня 1943 р. його підривні групи пустили під укіс декілька військових ешелонів, підірвали 4 мости. 9 квітня партизани напали на райцентр Шумське, розігнали полінію, захопили багато зброї і боєприпасів, спалили бу­динок жандармерії. 10 квітня з німецьких складів с. Суржа роздали селянам до 200 тонн хліба, а по шляху рейду спалили 4 лісопильних заводи і багато деревообробної продукції.

З 2 липня 1943 р. партизанське з'єднання С.А.Ковпака після 25-км маршу зупинилося біля с. Кутянка Кременецького району. Далі маршрут з'єднання пролягав на Шумщину, Збаражчину, Велико-Дедеркальський, Копичинський, Чортківський, Бучацький і Монастириський райони.

Поблизу м. баража, партизани вели 4-годинний бій з фашистами, оточи­ли їх і знищили. По залізничній лінії Тернопіль-Волочиськ підірвали два мости на р. Гнєзна, на шосейній дорозі біля с. Якимівців. Кролевецький загін з'єднання наблизився до Тернополя на відаль майже 10-и кілометрів. Запеклий бій розгорівся у м. Скалаті, під час якого пар­тизани знищили до 100 ворожих солдат і офіцерів, 16 автомобілів, 18 мотоциклів, захопили 200 велосипедів, склад пального, комендатуру, багато ін. трофеїв.

9 липня з'єднання вирушило на півд. схід і розташувалося біля с. Трибуховець (Гусятинщина). Щоб вийти з-під удару чисельного гусятинського гарнізону, Ковпак намітив прорив свого майже 2 тис. форму­вання (добре озброєного, у тому числі навіть артилерією) з оточення з поворотом на захід в районі сіл Раштівці і Раків Кут. Один із баталь­йонів ковпаківців зав'язав з німцями бій у селі ввечері 12 липня, а колона з обозами тим часом пройшла по дорозі за 500 м на північ від Раштівців, відірвавшись від ворога за ніч майже на 50 км. 15 липня ковпаківці пізно вночі лавовою атакою своєї кавалерії захопили міст через Дністер на північ від Галича між селами Сивки та Старий Марти­нів і рушили до нафтових промислів через Чорний ліс на захід від Станіслава.

Наприкінці січня 1944 р., після рейду по Ровенській та Львівсь­кій областях, на Тернопілля прорвалося ІІ-е молдавське з'єднання під командуванням Я.П.Шкрябача. Воно діяло на території Кременецького, Шумського, Збаразького, Підволочиського і Тернопільського районів. 10 березня 1944 р. партизани зустрілися з підрозділами ЧА в с. Гриньківці (Шумщина), і зайнялися ліквідацією загонів ОУН та УПА.

Таким чином, можна зробити висновок, що червоні партизани сут­тєво не впливали на становище в нашій області під час війни, фактич­но виконуючи функції провісників появи радянської армії та збираючи відо­мості про настрої населення і дислокацію загонів УПА.

У період 1941-1945 рр. на Тернопіллі діяло також польське підпіл­ля і загони АК, як складові частини польського руху опору. Вже восе­ни 1941 р. польські патріотичні сили згідно положень національного уряду в екзилі створили у Тернополі осередки опору, котрі мали на меті шляхом збройної боротьби з окупантами сприяти відбудові польсь­кої держави в кордонах на початку ІІ-ої світової війни. Трохи згодом було організовано крайовий провід та інспекторати, що поділили нашу область з центрами у Тернополі, Чорткові і Бережанах. Головний акцент у діяльності польського підпілля, а потім і АК був військово-ідеологічний вишкіл, який передбачав підготовку їх членів до майбут­ніх рішучих дій проти німців, росіян й українців за відновлення Польської держави.

У першу чергу поляки налагодили випуск і розповсюдження під­пільних видань (у 1943 р. у Тернополі невеликим тиражем виходив не­легальний щотижневик «Поляк кресови»). Крім того, АК вдало скупляло зброю у німецьких союзників, викрадало на залізничному транспорті та організували сітку підпільних майстерень з ремонту і виготовлен­ню зброї, боєприпасів (одна з виготовлення ручних гранат була у Тернополі по вул. Кн. Острозького). На Тернопіллі на кінець 1943 р. повністю були озброєні лише спецвідділи польського підпілля (бойово­го та партизанського призначення, патрулі), а всі інші підрозділи були озброєні в середньому на 50 %.

У цілому на території області та в кількох районах Львівської областей діяла польська АК чисельністю більш як 6 тисяч чоловік. За необхідності ця армія могла б мобілізувати у свої ряди ще близько 20 тисяч поляків призивного віку. В другій половині 1943 р. у ба­гатьох селах Тернопільщини, де польське населення становило більше четвертини, були сформовані загони самооборони.

Треба відмітити, що боївки АК успішно планували бойові акції проти німців, але досить часто їх не виконували, або проводили, ви­даючи себе за українських вояків. Це викликало активізацію німецьких ка­ральних експедицій не лише проти бандерівців, але й проти мирного населення. Так, у м. Чорткові два польських бойовики здійснили у лю­тому 1944 p., переодягнувшись у «вишиті сорочки» вбивство шефа кри­мінальної поліції (кріпо) Ізельта. За цю операцію вони від командува­ння інспекторату одержали по 500 злотих, а гітлерівці через кілька днів розстріляли у Чорткові 27 заручників.

Крім того, польські боївки, плануючи підриви поїздів, здійснюва­ли в дійсності диверсії по нищенню стовпів та кабелю на телеграфно-телефонних комунікаціях, що приводило до розстрілів від 3 до 400 за­ручників із довколишніх українських сіл. Польське підпілля також у повно­му обсязі здійснювало акції по знищенню українців. Так лише на півдні Тернопільщини у жовтні-листопаді 1943 р. їхні відділи бойового при­значення вбили 10 членів ОУН і 3 тяжко поранили, а у січні 1944 р. вбили 5 оунівців.

Досить часто місцеві боївки АК здійснювали провокації, роблячи доноси німцям про підтримку селами українських підпільників. Так, у берез­ні 1944 р. через донос поляків і вимушене вбивство 2 німців с. Слобід­ка Струсівська було оточено німецькими танками і розпочато облаву на чоловіків, які поховалися по криївках. Не знайшовши їх, за вказівка­ми місцевих поляків німці підпалили 208 українських господарств, розстрі­люючи всіх хто бажав урятуватися.

На кінцевий період відступу гітлерівців поляки нагромаджували зброю, щоб здійснити повстання за планом АК «Бужа» («Буря») з метою відновлення польської влади.

4. Взимку 1944 р. радянськ війська у результаті Рівненсько-Луцької операції звільнили Західну Волинь і впритул наблизилися на півночі до меж Тернопільщини. Після перегрупування, війська І-го Українського фрон­ту в березні-квітні 1944 р. здійснили Проскурівсько-Чернівецьку на­ступальну операцію, яка розпочала звільнення нашої області від гітле­рівців. Головний тягар наступальних боїв був покладений на частини 60-ої армії, І-ої і 4-ої гвардійських танкових армій. Гітлерівське командування, надаючи великого значення утримуванню залізничної ма­гістралі Львів-Одеса та міст Тернопіль і Проскурів, протиставили їм на відрізку між ними 9 танкових і 6 піхотних дивізій 4-ої танкової армії з німецької групи армій «Південь» під командуванням генерал-фельдмаршала фон Манштейна. За особистим вибором Гітлера Тернопіль мав стати нездоланною «фортецею» перед кордонами до «генерал губерна­торства», хоча зовсім не був пристосований до довготривалої оборони через відсутність серйозних фортифікаційних укріплень.

З 4 березня 1-а і 4-а танкові армії були введені у прорив у ме­жах 60-ої армії на ділянці Шумське-Любар, визволивши Вишнівець, Ланівці, Збараж, Підволочиськ, Скалат і ще 200 населених пунктів, причому 1-а ТА мала наступати на Чортків, Чернівці, а 4-а ТА - на Кам’янець-Подільськ. Німецьке командування, відчувши загрозу оточення свого проску- рівсько-вінницько-кам'янець-подільського угрупування (10 піхотних, 9 танкових, 1 моторизованої, 1 артилерійської дивізії та різних тан­кових, артилерійських і інженерних частин, у цілому більше 20 дивізій), зосередили проти ударного угрупування 1-го Українського фронту додатково 15 дивізій. Це зумовило за визнанням командуючого 1-го Українського фронту маршала Г.К.Жукова розгортання «тут з 7 березня найжорстокішої битви, якої ми не бачили з часу Курської дуги».

З 15 березня розпочався наступ із району західніше Шумська на Кре­менець, Броди. Місто розміщене на Кременецьких горах гітлерівці пере­творили в сильний опорний пункт, спорудивши тут багаточисленні дзоти і траншеї, насичені вогневими засобами. Умілим обхідним маневром з півдня, півночі та наступом із фронту радянські війська змусили фашистів відступити на північний захід і 19 березня залишити Кременець.

Після 8-ми днів жорстоких боїв, радянські війська посилені резерва­ми фронту 21 березня, зломивши опір гітлерівців почали швидко просу­ватись на південь. Особливо стрімко наступали підрозділи 1-ої ТА, які 23 березня звільнили Теребовлю, Микулинці, Копичинці і близько 200 населених пунктів. 24 березня вони оволоділи м. Чортковим, а 25 берез­ня фашисти залишили м. Заліщики. В цих умовах радянське командування зро­било помилковий висновок, що оточена під Кам’янець-Подільським німецька 1 ТА групи армій «Південь» буде відступати на південь через Дністер, у Румунію. Але німці вирішили пробиватися на захід, у загальному напрямі Чортків, Бучач. Одночасно противник створив південно-західніше Тернополя сильне ударне угрупування (із присланих з Франції 2 танкових дивізій CС і 2 піхотних дивізій із Данії) перед зовнішнім фронтом радянських військ для наступу в напрямі Підгайці, Бучач, назустріч своїй 1-й ТА.

Це зумовило з 4 квітня жорстокі бої в районі Підгайців, Монастириська, Бучача, Озерян і Товстого. Після важких триденних боїв 7 квітня авангарди ворожих дивізій об'єдналися в районі Бучача і відки­нули радянськ війська на північ від міста. Після цього тут на протязі ще 10 днів точилися виснажливі бої, які завершилися величезними втра­тами з обох сторін. Але німцям вдалося вивести половину своїх частин із оточення за винятком своєї артилерії, більшої частини танків і штурмових гармат, закріпившись на півдні та заході нашої області.

Паралельно з цими подіями з 1 березня розпочалися бої на підсту­пах до Тернополя, які обороняли німецькі частини 48-го танкового кор­пусу, декілька піхотних дивізій та артилерійських підрозділів. Війсь­ка 60-і армії 24 березня остаточно оточили тернопільський гарнізон - 12 тис. чол. з 145 гарматами, у самому місті і висунулися на 15-20 км від нього, створивши ще й зовнішній фронт оточення. Гітлерівські танкові есесівські частини декілька разів пробували безуспішно про­рвати цю блокаду.

Фашисти оточили Тернопіль сіткою оборонних споруд і перетворили кам'яні будинки в укріплені опорні пункти. Німецьке командування на­казом оголосило, що місто стає «фортецею», яка захищає «кордони Німе­ччини». За його утримання Гітлер обіцяв усім військовослужбовцям ви­сокі нагороди, а солдатам штрафбатальйонів - зняття судимості.

Радянські війська, що оточили місцевий гарнізон, пред'явили йому ультиматум про здачу в полон, який був відхилений. Після півмісячних напружених боїв 31 березня радянські піхотинці з танками прорвалися у місто з півночі, сходу і півдня. З 12 квітня радянські війська після мо­гутньої артпідготовки і ударів авіації розпочали рішучий штурм цент­ру. А 13 квітня їм вдалося ударом з півдня розділити «фюртецю» на дві частини, одна з яких знаходилася в центрі, а інша - на Загребеллі (Дружба). Єдиним зв'язком між ними була гребля по р. Серет, по якій проходила дорога, яка навіть уночі постійно обстрілювалася. У кіло­метровому «котлі» у Загребеллі становище було безнадійним, бо 1500 німецьких солдат через брак продуктів, води, боєприпасів, відсутність кам'яних підвалів були вкрай виснажені. Але 16 квітня біля другої години ночі дві групи німецьких солдатів по 700 чол. кожна, серед яких були і поранені, здійснили у двох напрямах прорив через кільце оточення навколо Загребелля. Радянські війська були вражені цим без­страшним ударом, бо прорватися до німецьких частин на захід вдалося лише 55 солдатам «фортеці». Гарнізон центру міста і решта німців бу­ли знищені або попали в полон.

Цей трагічний підсумок став результатом наказу Гітлера про за­хист Тернополя як «фортеці», що закінчився «Сталінградом у мініатю­рі» через безпідставні втрати і сумнівну необхідність боротьби до останього солдата та через символічне нагородження рицарським хрес­том уже вбитого коменданта генерала Нейдорфа, який він так і не отримав.

Внаслідок величезних втрат у техніці та особливо в живій силі війська І-го Українського фронту звільнивши східну частину області були змушені зупинитися для перегрупування, поповнення резервами і підго­товки до нового наступу на захід. З квітня по травень 1944 р. з виз­воленої території Правобережної України було мобілізовано у війська Українських фронтів більше 2 млн. чол.. Західноукраїнці, які знали про існування і діяльність УПА, намагалися ухилитися від призову до ЧА. Зокрема, у ході мобілізації з 25 квітня по 2 травня 1944 р. по Тер­нопільській області ухилилися від мобілізації й утекли в ліси 2551 чоловік.

Але, як би там не було військам І-го Українського фронту під команду­ванням маршала І.С. Конєва до липня місяця вдалося підготовитися до Львівсько-Сандомирської операції. Успіхи наступу на Львів закладали­ся на теренах нашої області, бо на ділянках прориву радянські війська мали перевагу в живій силі майже у 5 разів, гарматах і мінометах - у 6-7 разів, танках і САУ - в 3-4 рази, а в авіації 4 до 1.

З 13 липня 1944 р. з району північніше Тернополя 3-я, 4-а ТА і частини 60-ої та 38-ої армій розпочали наступ на Львів, визволивши до 22 липня Зборів, Козлів, Козову, Бережани та багато сільських населених пунктів. Паралельно з району Теребовлі, Чорткова радянські підрозділи наступали в напрямі на Станіслав, Галич, Дрогобич і звіль­нили від гітлерівців Бучач, Монастириську, Підгайці та населені пункти цих районів теж на 22 липня. Остаточно наша область була очищена від фашистів 23 липня 1944 р.. Її територія, продовольчі і людські ресурси були суттєво використані радянським командуванням для подальшого ведення успішного наступу на Карпати та Польщу.

Треба також відмітити, що з початку березня 1944 р. тернопільсь­ке польське підпілля АК взяло участь у здійсненні операції «Буря», згідно якої поляки мали знищувати гітлерівців, не завдаючи шкоди радянським підрозділам, щоб закріпитися на теренах для відновлення ста­рих польських кордонів через діалог з «советами». Сили місцевих АК пустили під укіс на залізничних коліях Тернопіль-Красне-Броди-Теребовля 18 поїздів з німецькими військами і спорядженням та вели локальні бої з відступаючими німцями.

Після об'єднання з частинами ЧА більшість польських місцевих підрозділів були реформовані в відділи польського війська (5 піхот­ну дивізію і 14 уланський полк), які брали участь у звільненні Львова. Інші підрозділи АК Тернопілля роззброювалися або використо­вувалися в міліційних заходах проти УПА. Необхідно підкреслити, що під час мобілізації в червні 1944 р. до польської комуністичної армії Берлінга в Бережанах, Буданові та Струсові поляки прибували добровільно на призовні пункти з червоними прапорами.

Ці добровільні мобілізації поляків, їх поступове масове виве­зення на роботи в Донбас, майбутні арешти їхніх офіцерів органами НКВС, репресії з боку загонів УПА значно ослабили польський опір. Остаточно він став згасати із нарощуванням темпів радянської евакуації, коли з 250-тис. польського населення Тернопільщини на березень 1945 р. було зареєстровано на вивіз 39 тис. їхніх сімей - 116 тис. осіб.

Після звільнення території нашої області радянська військова адмі­ністрація не почувала себе тут повною володаркою, бо ще до її при­ходу місцеві відділи УПА до кінця березня 1944 р. поступово знищили у районах Збаража, Тернополя, Скалата і Коломиї німецькі господарства («лігеншафти») і опорні пункти. Відчуваючи постійно наявність роз­галуженого українського національно-визвольного руху, який користувався підтрим­кою місцевого населення, терміново новопризначені голови сільрад оголошували по селах обов'язкову явку до райцентрів усім чоловікам з 18 до 50 р. на військову комісію, масштаби тотальної мобілізації до радянського війська західноукраїнців підтверджують дані на 23 вересня 1944 р., за якими лише з нашої області було забрано до радянської армії 105 761 українців і 30 072 поляків. Таке прагнення радянського апарату залучити до свого війська як найбільше чоловічого стану любої національності, пояснювалося величезними постійними втратами на фронтах з гітлерів­цями, а також намаганням знищити і підірвати відсутністю людських резервів лави УПА.

Через непопулярність більшовицької ідеології та практики в західноукраїнському регіоні працівники військоматів співпрацювали або шантажува­ли священників, примушуючи їх виступати з промовами за дружбу та єдна­ння українського й російського народів, про необхідність спільної боротьби з фашистами. Внаслідок такої агітації в Борщівському районі в червні 1944 р. добровільно з'явилися до військового комісаріату 848 чол., які раніше ухилялися від мобілізації. 279 з них привів священник Никифо­ров з с. Бабенці.

Щоб зірвати мобілізацію до ЧА тодішній провід підпільної ОУН і УПА дав наказ по селах, щоб воєннопридатні мужчини йшли в ліси і там себе обороняли зі зброєю в руках від примусової мобілізації на гар­матне м'ясо. Досить часто під тиском УСБ групи поселян вирушали у ліси, ставали табором на вишкіл, але не маючи часу для одержання бо­йового досвіду, попадали в оточення радянських спецпідрозділів і безжа­лісно знищувалися. Власну мобілізацію до УПА бойовики супроводжували погрозами і терористичними акціями. 18 березня 1944 р. з м. Вишнівець до Ямполя вирушили 2 групи призовників. У с. Манів під час ночівлі червоноармійський конвой був роззброєнний упівцями, а новобранців відпустили з попередженням, щоб «йшли по домівках і на призовний пункт більше не з'являлись, а коли хто піде, того знищимо самого, а майно спалимо». У такій обстановці більшість чоловіків вдавалися до самозахисту, будуючи собі добре замасковані криївки в межах села, щоб переховуватися під час облав від мобілізацій.

Треба відмітити, що саме з весни 1944 р. розпочався останній і найтрагічніший етап існування УПА пов'язаний з боями проти регуляр­них частин ЧА та спецз'єднань НКВС. На поч. 1944 р. військове форму­вання українського руху Опору в Тернопіллі – ВО «Лисоня» (територія Тернопільщини по Дністер) мало у розпорядженні лише 16 сотень (2700 вояків і стар­шин). На півночі нашої області в районні Кременця, Почаїва, Ланівців діяв ВО «Волинь- Південь», у складі якого теж діяло кілька тисяч упівців. Таке невелике число бойовиків напередодні прибуття радянських вій­ськ пояснювалося тактичними міркуваннями. Меншим загонам було знач­но легше перейти лінію фронту, зманеврувати у безпечні місця, вирі­шувати проблему харчування, постоїв, наявності боєприпасів і зброї. У відділах УПА на той час залишили найбільш підготовлених бійців, а усіх лишніх повідправляли по домівках. У Тернопільщині майже не було лісів, щоб можна було постійно діяти цілою сотнею, а тому її роз­членовували на чоти, або й на рої та квартирували в більшості по се­лах, збираючись разом лише для проведення бойових операцій.

Розуміючи, що діюча армія через українізацію внаслідок місце­вих мобілізацій не пристосована для антипартизанських дій, партійне та воєнне керівництво СРСР вже у березні 1944 р. надіслало в ЗУ для боротьби з УПА спеціально навчені війська НКВС: кілька стрілецьких дивізій НКВС, 15 бригад, 3 піхотні та 1 кавалерійський полки (разом 26 тис. чол.), 22 танки, 5 бронепоїздів. На Тернопіллі вже тоді постійно перебувало 3 бригади НКВС чисельністю 3057 осіб.

23-25 квітня 1944 p. у районі Гурбенських лісів на Крем'янеччині відбулася найбільша битва між формуваннями УПА (5 тис. повстанців груп «Південь» і «Північ» і військами НКВС (30 тис. солдатів при під­тримці танків, артилерії та авіації). Вранці 23 квітня підрозділи НКВС атакували бази УПА в селах Антонівка, Забара, Андрушівка, Обчів. Під натиском переважаючих сил НКВС упівці відступили на лінію Майданські гори-Гурби-Мости-Святе- Мощаниця-Обчів. Наступного дня, після генерального наступу з'єднань НКВС, їм у кровопролитному бою вдалося зайняти Гурбенську гору. Вцілілі залишки повстанців відійшли. УПА втратило 80 бійців убитими, більше 200 потрапило у полон, а війська НКВС втратили 800 чоловік. За радянськими даними, було вбито 3 018 воя­ків УПА, захоплено в полон 1 570. Цей бій оспіваний у пісні «Шумів - веснів Гурбинський ліс».

Військові акції проти УПА доповнювалися «додатковими заходами по боротьбі з бандитизмом», під якими слід розуміти облави та арешти всіх підозрілих у зв'язках з повстанцями, членів їхніх сімей та рід­них, виселення їх до східних районів СРСР. В Інформації секретареві ЦК КП(б)У М.С. Хрущову Тернопільський обком партії та облвинконком пові­домляли, що ними прийнято рішення «Про відселення жителів з 25-км смуги згідно постанови Військради І-го Українського фронту від 3 квітня 1944 р.». Крім того, на території ЗУ до лютого 1945 р. було створено 292 діючих винищувальних батальйонів, з яких 44 квартирувало на Тернопільщині. В цих формуваннях було до 80 % поляків, а тому вони активно використовувалися у боротьбі з відділами ОУН і УПА та у напа­дах на українські села.

Дуже часто загони московських стрибків здійснювали облави на тернопільські села спочатку в день, а потім з лютого 1945 р. уже і по ночах для боротьби з бандерівщиною. Вони оточували їх, нікого не випускаючи та робили обшуки по всіх хатах у пошуках криївок і при­пасів. Інколи такі облави завершувалися підпалами села, а у випадку знаходження криївки вцілілих упівців після гранатного викурювання везли в районні центри і для звеличення «божеського культу Сталіна» після тортур вішали на шибеницях під вартою на кілька днів, щоб хтось їх не зняв.

Саме тоді була складена і поширена звичайним людом дуже популярна на вечорницях пісенька:

Йдуть москалі до села, стережіться люди,

Як застануть партизан, то лихо вам буде.

Пр.: Раз, два, три, чотири, лізуть до комори,

Розбивають людям скрині, шукають бандьори.

А як прийдуть до хазяйки, то всюди шукають,

З-під корови, з-під кози гній повикидають.

Пр.:

А як знайдуть яку бритву, то приповідають: А ця бритва бандерівська, - в кишеню ховають.

Пр.:

А як прийдуть до хазяйки - дай хозяйка кушать,

Дала курку з молоком, їдять аж ся душать.

Пр.:

Як скінчили ту роботу, ідуть до району,

Кожний везе торбу хліба й літру самогону.

Пр.:

Деколи лише за знайдений у хаті старий календар «Просвіти» чи щось подібне в господаря забиралося все збіжжя, крім соломи та поло­ви. А трохи згодом і все село на всіх наявних підводах, прикрашених червоними прапорцями, вимушеним караваном прибували до залізничних станцій і здавали зерно на склади понад план державі.

Протягом літа-осені 1944 р. відділи групи УПА-«Захід» провели цілу низку боїв проти частин НКВС на території нашої області. Так, було здійснено напад на Копичинці (28.08), переможний бій у Зборівщині (під Альбанівкою, 27.09), у Бережанщині (Урмань і Вулька, 19.09). Після особистого наказу Сталіна: «3а всяку ціну зламати повстання в ЗУ», даного в травні 1944 р. на Крем'янеччині енкаведисти стали спалювати села (Андрушівка, Ілавиця мала, Буща) та Майданські ліси, широко застосовуючи знущання та терор проти населення, щоб викорінити УПА.

З початку листопада 1944 р. під проводом М.С. Хрущова була проведе­на зимова компанія знищення УПА. На Тернопіллі відбулася ціла низка важких боїв груп УПА «Чорний ліс» та «Лисоня» в Підгаєцькому, Монастириському (с. Завадівка), Почаївському (с. Лопушне), Заложцівському (с. Панасівна) районах з військами НКВС та винищувальними батальйонами. Зимою 1945 р. відділи групи «Лисоня» успішно діяли у Теребовлянському, Струсівському, Микулинецькому, Підгаєцькому, Монастириському, Чортківському районах, усюди винищуючи більшовицьку адміністрацію та «стрибків».

На поч. 1945 р. були також здійснені вдалі наскоки відділів УПА на районні центри і опорні пункти нашої області: Великий Глубочок (21.01), Ланівці (04.04), Вел. Дедеркали (07.04). Поряд з успішними боями місцеві відділи УПА зазнавали відчутних втрат, ведучи звитяжні герці з переважаючими силами енкаведистів. Так, у березні 1945 р. сотенний «Коц», оточений зі своїм почтом у лісничівці біля с. Кобиловолоки, Буданівського району, бився в палаючій хаті з московськими «стрибками» навіть тоді, коли на ньому горіло волосся й одежа та закликав стріль­ців бити ворога до останку. Всі 12 вояків полягли геройською смертю, знищивши 45 енкаведистів.

З березня 1945 р. на території Тернопільської області під ко­мандуванням майора Соколова була сформована спецгрупа для боротьби з «українсько-німецькими націоналістами» створена із колишніх бандерівців і енкаведистів. Ця група з 30 добре озброєннях стрілецькою зброєю та гранатами чоловіків під виглядом бандерівської «СБ» у Козівському, Бережанському, Підгаєцькому, Чортківському, Монастириському, Борщів- ському районах через інформаторів «сексотів» і за допомогою «психоло­гічних» допитів знешкоджували криївки, невеликі відділи, провідників або виявляли відомості про дислокацію загонів УПА і наводили на них великі підрозділи НКВС. Саме на основі методів роботи групи Соколова, який за дворушництво і знищення галичан одержав від командування НКВС орден і звання Героя Радянського Союзу, була розроблена методика боротьби енкаведистів з бандерівцями, аж до повного їх знищення.

Але не дивлячись ні на що, воїни УПА самовіданно боролися за волю України. На поч. травня 1945 р. великі більшовицькі сили у Чортківщині переслідували курінь УПА командира «Крука», який уже в першому бою під с. Сосулівка (07. 05) загинув. Розбитий курінь вийшов з оточення, розпочавши відступ у Бучаччину. Але біля с. Стінка круківці були зно­ву оточені і прийняли нерівний бій. 140 упівпів боролися до останньо­го набою. Полонених не було, бо 20 уцілілих бійців пострілялися за­лишковими патронами. Енкаведисти з німим подивом довго ходили по бо­йовищу (13.05).

З грудня 1945 р. НКВС розпочало блокаду всього Поділля, особли­во жорстоко пацифікуючи Копичинеччину, Борщівщину, Заліщиччину й Чортківщину. Очевидець писав тодІ: «Це, що в нас діється, це один жах». Втрати загонів УПА нашого краю були дуже значні: ТернопІльщина - 119, Бережанщина - 225, Підгаєччина - 66, Теребовлянщина - 104, Чортківщина, Копичинеччина, Заліщиччина, Борщівщина - 728 чоловік. Але не зважаючи на великі втрати, боротьба УПА на теренах нашої області не затухала аж до 12 жовтня 1959 р., коли на території ВО «Лисоня» ( у Бережанському районі) загинув останній емгебіст. У цілому, за період від 16 грудня 1943 до 2 серпня 1945 р. війська УПА-«Лисоня» звели 83 менших і більших боїв та бойових сутичок з німцями і більшовиками. У загальних боях німецькі і радянські підрозділи втратили біля 3 тис. бійців і урядовців, не рахуючи поранених. Одночасно упівці здобули багато зброї й амуніції, звільнили чимало земляків з-під арештів та від на­падів на українські села. Протягом цього часу УПА-«Лисоня» втратила 209 чол. убитими й біля 165 пораненими.

З весни 1945 р. емгебісти і пропагандисти за наказом міністра Молотова стали роз’їзджати по всіх районах Галичини, скликаючи на на­ради всіх священників і під загрозою арештів чи висилки до Сибіру, змушували їх підписуватися до «російського православ'я». Вже з цього ча­су розпочалося забивання церкв з забороною читати Закон Божий, замі­нювання розп'ять Ісуса Христа портретами Сталіна. Місцеве населення переховувало своїх священників і парохів скільки могло, приховано сповідуючи греко-католицьку віру, яка згодом була остаточно заборо­нена.

Таким чином, внаслідок масового спротиву західноукраїнського населення відновленню радянізації нашого краю, можна стверджувати, що в той час тут велася всенародна боротьба між місцевим населенням і москов­ським режимом за свободу, суверенний порядок і добробут майбутньої по-справжньому самозвільненої України.