Ілюха Данило, учень 9-А класу харківської ЗОШ№142

**«Європейський скандал»: політика російської імперії в Галичині у 1914-1916 роках**

З вибухом Першої світової війни політика царського уряду щодо України визначалася завданням практично реалізувати двоєдину стратегічну мету. По-перше, Росія прагнула макси­мально розширити зовнішній простір державного комплексу шляхом політичної інкорпорації за­хід­но­українських земель (Галичини, Буковини, Закарпаття), населення яких, з точки зору навіть російських лібералів, належало до етнографічного масиву російської народності. По-друге, прилученням західного реґіону самодержавство розраховувало добитися й внутрішнього оздоровлення країни, раз і назавжди розв’язавши українське питання в столи­пін­ському дусі. У Петербурзі усвідомлювали, що цього не можна було досягти, допоки існував “центр мазепинського руху”, де наявність політичної свободи й воля до національного та культурного розвитку постійно підживлювали українську ідею.

Практичне втілення задуманих планів розпочалося відразу після вступу російської армії на терени Галичини. Дев’ятнадцятого серпня 1914 р. вищою військовою владою було затвер­джено Положення про врядування “неприятельскими областями” і призначено генерал-губерна­то­ра краю графа Г.Бобринського. Наказом російського Верховного головнокомандувача від 29 серпня 1914 р. у Галичині було утворено Тимчасове воєнне генерал-губернаторство, яке поділялося на Львівську й Терно­піль­ську губернії, а після окупації частини Буковини – Чернівецьку губернію. До листопада 1914 р. російські війська зайняли значну територію на захід від Львова. У квітні 1915 р. на цих зем­лях була утворена Перемишльська губернія. Рівень освіти та загального розвитку у новозапропонованій поліції був дуже низький.А починаючи з 1914 р. на посади начальників повітів потрапляли люди, які зовсім не були знайомі з Галичиною й Буковиною. Дії особового складу російської адміністрації в Галичині та Буковині викли-кали невдо­во­лення місцевого населення. У лютому 1915 р. був виданий проект обов’язкової постанови для місцевих судових уста­нов Галичини, зайнятих російськими військами, а 24 лютого 1915 р. – остаточний варіант поста­нови. Згідно із цим документом, вищий контроль зі спостереження за роботою судової системи в Галичині покладався на відповідальну посадову особу. У судових процесах мала використовуватися російська мова й “місцеві її підмови”, зокрема, гуцульський і лемківський діалекти. Вони вважалися менш во­ро­жими російській державності, бо не були пов’язані з “мазепинством”. До числа “підмов” негласно зараховувалася й українська мова, оскільки одним розчерком пера заборонити її було неможливо. У січні 1915 р. був утворений військово-окружний суд. У ньому мали розглядатися спра­ви щодо злочинів, учинених у місцевостях, на яких не діяли австрійські суди, а також усі без ви­нят­ку справи, де потерпілими були російські піддані або піддані союзних держав, і злочини про­ти російської державної влади. В окупованій російськими військами Галичині поруч із реорганізацією судочинства про­во­дилися заходи й у сфері народної освіти, що підлягала цілковитій русифікації. Заборонялося все українське – політичні партії, клуби, товариства, закривалися навчальні заклади, періодичні видання, запроваджувалася жорстка військова цензура. Спеціальною постановою від 18 вересня 1914 р. були тимчасово закриті всі навчальні за­клади Галичини. Згодом, за погодженням із генерал-губернатором, дозволялося відкривати по­чат­кові школи, але за умови переконання властей у благонадійності викладацького складу за використання тільки тих навчальних посібників, які “не відзначалися шкідливою для російських державних інтересів тенденційністю”.Військове керівництво й адміністрація широко практикували й масове виселення осіб, присутність котрих у краї вважалася небезпечною для російської державної влади. Виселенці по­ділялися на три групи: 1) заручники; 2) втікачі або біженці; 3) вислані адміністративним чи етап­ним порядком. Гонінь зазнала Українська греко-католицька церква. Поразки російської армії в 1915 р. зумовили зміни в ставленні російської окупаційної влади до українського питання. У результаті Брусиловського прориву на окупованих російськими арміями територіях Галичини було утворене “Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, захоплених по праву війни”, яке очолив Ф.Ф.Трепов. Лютнева революція 1917 р. у Росії й утворення Української Центральної Ради привели до формування “Обласного комісаріату Галичини та Буковини”. Через невдалий наступ російської армії влітку 1917 р. Росія практично втратила контроль над територією Східної Галичини. Так закінчилася майже трирічна, з перервами, російська окупація Галичини. Вона пере­рва­ла процес українського національного відродження, який, проте, під час війни перейшов з на­ціонально-культурної до національно-політичної площини. Для галичан розпочався новий період їхньої історії, який привів до Листопадового чину й закінчився утворенням Західно-Української Народної Республіки.

Таким чином, під час окупації на землях Австро-Угорщини Російська імперія утворила нове генерал-губернаторство з Львівською, Тернопільською та Чернівецькою губерніями. Нова поліція поступалася австрійській у рівні освіти та розвитку. Це обурювало населення. Були проведенні реформи у судочинстві. Місцеве населення зазнавало утисків з боку Російської імперії. Головною метою Російської імперії було територіальне збагачення та проблема українського питання. У 1917 році Росія втратила контроль над Східною Галичиною.