**Тези доповіді до проекту з теми:**

# « Волошин Августин Іванович»

#

Автор:

Дерда Руслана

Учениця 10 класу

Річанської ЗОШ 1-3 ст.

Рахівського району

Закарпатської області

Науковий керівник:

Никорич Мар»яна Павлівна

вчитель історії

*«До мене в камеру-одиначку помістили Августина Волошина... Це був невисокий повний чоловік, років йому було за 70. Він мав хворий шлунок і не міг їсти. Свою їжу він віддавав мені. Кожного дня Волошин розповідав про життя [Ісуса Христа](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%22%20%5Co%20%22%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81), також про себе, як він їздив до*[*Риму*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC)*, до*[*Праги*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)*. Я дізнався, що Волошин зустрічався з [Ріббентропом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%22%20%5Co%20%22%D0%99%D0%BE%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF),*[*С. Бандерою*](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)*,*[*А. Мельником*](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)*... З кожним днем Августин Іванович слабнув. Навіть сам уже не міг виходити на прогулянку. Ми брали його під руки і виводили гуляти... На все життя запам'ятав я цю добру і розумну людину…»*

Зі спогадів В. Марчука з [Житомирщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0), сокамерника Августина Волошина у Бутирській тюрмі.

Історія і сучасність України, українського народу – це твір героїв України, це діло людей, які віддали всі свої сили, і своє життя для добра Українського народу: його свободи і державності, могутності і процвітання. Україна – це діло героїв, які поставили добро рідного народу понад свої особисті та будь-які інші інтереси і були вірними своїй ідеї до останнього подиху.Саме такою людиною був **Августи́н Іва́нович Воло́шин**  — [український](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96) [політичний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0), [культурний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0), [релігійний](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F) діяч, [греко-католицький](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%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0) [священик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA) [Мукачівської єпархії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F), 1938 прем'єр-міністр автономного уряду [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), в  [1939](https://uk.wikipedia.org/wiki/1939) став президентом цієї держави, [Герой України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (посмертно).

 Ми свідомі того, що не завжди маємо змогу боротися зі зброєю в руках за наш відвічний ідеал, але ми завжди маємо змогу цей ідеал втілювати у життя нашими щоденними вчинками. Герої залишили нам заповіт. Він досі не довершений. Життя дає можливість довершити ними розпочате.

Будьмо ж гідними великої слави героїв України…

 Моя робота має назву: «Волошин Августин Іванович» ,постать якого поєднує в собі обдарованість і різнобічність .. Тож у роботі я буду намагатися змалювати творчий портрет у трьох її постатях: людини, патріота, борця за незалежність.

Тема нашого дослідження дуже **актуальна**, сьогодні, в період становлення демократичної, європейської, незалежної України, особливо важливо сконсолідувати суспільство навколо національної ідеї. Це можливо тільки за умови поваги до власної історії, вивчення її героїв, вивчення історичних фактів, подій, імен відомих людей. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває дослідження життя та діяльності А.Волошина–це український християнський політик, який узгоджував кожний свій крок із власною вірою. Він вважав себе перш за все педагогом, але просвітництво змусило його стати видавцем і редактором, потім - активним громадським діячем, відтак - політиком і врешті-решт - державним дiячем. Він не робив свідомої політичної кар'єри, але волею долі був висунутий на лідера закарпатських українців, що довгі віки були відірвані від основного масиву української нації.Легко і просто говорити про свою любов до України, важко й не кожному вдається справді любити її.

**Об’єкт дослідження:** життєвий шлях і громадсько-політична діяльність Августина Волошина.

**Предмет дослідження** – державотворчі ідеї та організаційні заходи Августина Волошина на шляху розбудови Карпатської України .

**Метою наукової роботи** є аналіз історичної ролі А.Волошина в боротьбі за становлення та розбудову Карпатської України ; з’ясувати значення його діяльності у піднесенні національної свідомості українського народу.

 Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких **завдань**:

* з’ясувати інформацію про життя та творчість А.Волошина;
* простежити участь А.Волошина в політичній боротьбі за незалежну державу;
* державотворчу та громадсько-політичну діяльність;
* проаналізувати погляди А.Волошина щодо політичних орієнтирів Корпатської України.

**Теоретична частина** полягає в висвітленні життєвого шляху,а також політичних поглядів;внесок**у**  в культурний розвиток Закарпаття А.Волошина**.** А саме:

 Августин Волошин – визначна політична особа минулого України.

У 1918—20 Волошин відіграв визначну ролю в політичному самовизначенні Закарпаття як голова і засновник Руської Народної Ради в Ужгороді, а потім голова Руської (Укр.) Центральної Народної Ради.

1920 іменований членом тимчасового автономного управління Підкарпатської Руси.

Разом з іншими діячами Закарпаття Волошин заснував Християнську Народну Партію, від якої був обраний послом до чехо-словацького парляменту (1925—29), Волошин очолював ряд культурних і господарських установ краю: Педагогічне Т-во Підкарпатської Руси, Підкарпський Банк й ін.; організатор Учительської Громади, почесний голова т-ва «Просвіта» в Ужгороді.

В подіях державної організації Карпатської України (1938—39) Волошин став центральною постаттю: 26. 10. 1938 презизент ЧСР іменував його прем’єром автономного карпатсько-українського уряду. Сойм Карпатської України 15. 3. 1939 обрав Волошина президентом незалежної держави.

Після здобуття дозволу від чехо-словацького уряду на надання Закарпатському краю автономних прав та одержання мандату на формування уряду Закарпатської України (1938) А.Волошин сформував уряд виключно з представників українського напряму, розпустив усі політичні партії і створив проурядове Українське національне об'єднання. У краї почали формуватися збройні сили - "Карпатська Січ". У 1939 році проголосив незалежність Карпатської України, провів шість засідань, на яких стояли питання державотворення. На одному з них Волошина одностайно обрали таємним голосуванням президентом Карпатської України.

Після окупації Закарпаття угорцями Волошин перебував на еміграції в Празі, присвятивши себе наук. і пед. діяльності; професором УВУ.

Під час окупації Закарпаття Угорщиною змушений був емігрувати. Жив у Празі (1939-1945), працював в Українському вільному університеті. У 1945 році радянські спецслужби заарештували 71-річного А.Волошина і перевезли його до Москви. Почалися допити. Помер у Бутирській тюрмі.

Всебічна діяльність Августина Волошина і його великі заслуги у всіх ділянках життя дали підставу до того, що його ще за життя названо «батьком» українського відродження на Закарпатті.

#  Практична частина охоплює дослідження постаті Августина Волошина в політичному і соціокультурному просторі Закарпаття.

#  В моїй роботі опрацьовані такі праці як:

# - Беднаржова Т.Є. Августин Волошин - державний діяч, педагог-мислитель.Л.,  «Основа», 1995 р.;

# - Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. Августин Волошин:життя і помисли президента Карпатської України.Ужгород,Карпати,2009р.;

# - Мишанич О.В. Життя і творчість Августина Волошина.Ужгород, «Закарпаття», 2002 р.;

# - Сенько І.М.Келечин - рідне село Августина Волошина.Ужгород, «Закарпаття», 2007 р.

#  З цих посібників ми дізнаємося про біографію,політичні погляди президента Карпатської Русі.Так в праці - Беднаржова Т.Є. «Августин Волошин - державний діяч, педагог-мислитель», вказується,що почавши свій шлях як священник, він залишиться вірним цьому покликанню аж до смерті. 19 серпня 1944 року у Празі Августин Іванович Волошин склав свій Заповіт, текст якого складав 5 сторінок. Показово, що там 70-річний отець Волошин з усієї своєї діяльності згадує лише священицьке покликання: «Дуже вдячний я Богові й за те, що покликав мене до священичої служби. Особливо вдячний я за великі ласки, якими одарував мене Бог після тяжких провин моєї молодости та необдуманости і все захороняв мене для дальшої праці над спасенням душі».

#  В своїй праці Мишанич О.В. «Життя і творчість Августина Волошина»,автор вказує,що упродовж 1903--1918 років він був редактором єдиної в Угорщині української газети «Наука», яка згодом за часів Чехословаччини (1920--1938) вона виходила під назвою «Свобода», «Нова свобода» (під редакцією В.Гренджа-Донського це видання донині залишається найавторитетнішим джерелом відомостей про Карпатоукраїнську державу 1938-1939 років.Також Мишанич О.В.,акцентує увагу про те що, важливим аспектом громадської діяльності Августина Волошина було мовне питання. Він виступив як автор праць з проблем літературно-писемної мови в українському Підкарпатті.

#

#  Також  мною опрацьовані матеріали Всеукраїнська наукової конференції 2004 року, Київ,; матеріали міжн.наук.конф. «Карпатська Україна - пролог відродження української державності»Ужгород, 11-12 березня 1994 р., Ужгород, Гражда, 1995 р.,з яких дізнаємося про надзвичайну популярність серед вірних греко-католиків користувався релігійний журнал «Благовісник» (1922--1938), де отець один з перших наважився надрукувати про Голодомор в Україні 1932-33 років.

#   На Західній Україні в буремні роки першої половини ХХ століття виникло багато політичних і державних утворень - Головна Руська Рада, Західноукраїнська народна республіка, Карпатська Україна, Українська Головна Визвольна Рада. Так сталося, що ці формування зазвичай існували недовго, проте вони сприяли утвердженню української національної ідеї не лише на західноукраїнських землях, а й мали великий вплив на решту території України.Опрацювавши вищевказані матеріали та дослідивши постать А.Волошина як особистості в історії України,можна виділити експериментальну частину,де використовуючи такі методи наукового дослідження: біографічний, культурно-історичний, духовно-історичний, метод систематизації та узагальнення наукових даних, можна з впевненістю стверджувати,що А.Волошин та його соратники свєю працею змогли в першу чергу об»єднати народ в складі самостійної української держави,адже проголошення незалежності Карпатської України мало великий резонанс у суспільстві.

#   Один з перших дослідників життєвої і творчої біографії Августина Волошина - В.Гренджа-Донський писав про нього: «Це найбільший син нашого народу, …наша гордість, наша сила наша новітня історія». Про значення подвижницької праці Августина Волошина в освідомленні народу в часи жорстокої мадяризації він справедливо зазначає: «Отець Волошин вже від ранньої своєї молодости працює для нас. В найтяжчі часи лихоліття він стоїть на чолі нашої боротьби, воює словом і пером. Найбільшою заслугою о.Волошина є те, що в ті часи найбільшої мадяризації пише і видає книжки, шкільні підручники і редагує майже єдину на той час газету «Наука»...».

 Отже, маємо всі підстави вважати, Саме Августин Волошин був першим українським президентом, а не Михайло Грушевський та Євген Петрушевич, котрим таку ж посаду, відповідно, в УНР та ЗУНР приписали „заднім числом“, попри її відсутність у цих державах. Сьогодні ім’я доктора, професора, отця Августина Волошина заслужено і закономірно посіло достойне місце в переліку Героїв українського народу. 15 березня 2002 р. президент України Леонід Кучма підписав указ про присвоєння Президенту Карпатської України (1939 р.) Августину Волошину звання Героя України (посмертно).

**Висновки:**

 В результаті роботи я прийшла до висновку, що Августин Волошин все життя присвятив праці на відродження української національної ідеї та державності нашого народу. Творячи державність на невеликому клаптику України, він заклав міцний фундамент майбутньої справді незалежної української республіки.

 Особливий внесок даної роботи полягає у тому, що досліджуються доробки політика-земляка,письменника А.Волошина, пронизані високими патріотичними почуттями, визначається їх місце та роль у формуванні активної життєвої позиції підростаючого покоління.

«Історія признає правду тим, що вміють за неї постояти. Тому постіймо і ми за свою правду». Так звернувся до населення Закарпаття 3 листопада 1938 року щойно призначений головою крайового уряду Августин Волошин. І ці слова повною мірою розкрили його державотворчу місію і роль його самого як великого державника. Я вважаю, що ми повинні пишатися такими визначними співвітчизниками і докладати зусиль, щоб Україна асоціювалася в світі не з проблемами, а сприймалася крізь призму талановитих лідерів масштабу Августина Івановича Волошина.