Тези на конкурс:

«МАН Історик – Юніор Дослідник.

100 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ»

Тема: «Військова еліта УНР на Волині: Олександр Осецький»

***Роботу виконав:*** Боровіков Олексій, учень 9-Г класу Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука.

***Науковий керівник:*** Мельник Андрій Миколайович, вчитель історії Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука.

***Мета роботи:*** дослідити життєвий шлях та внесок в історію Волині генерал-хорунжого армії УНР Олександра Осецького.

***Завдання:*** коротко проаналізувати наявні факти з життя та діяльності волинянина, генерал-хорунжого армії УНР, Олександра Вікторовича Осецького.

 24 липня 1873 року в містечку Кременці Волинської губернії в дворянській родині народився майбутній генерал-хорунжий армії УНР – Олександр Вікторович Осецький. Завдяки сім’ї здобув хорошу освіту у кращих російських навчальних закладах.

 Як і переважна більшість дворян, Олександр пов’язав своє життя з армією. У січні 1909 року отримав звання гвардії капітана. 26 липня 1914-го уже підполковника Осецького перевели до 6-го гренадерського Таврицького полку у Москві.

Восени 1916 року Олександра Вікторовича зарахували до Академії Генерального штабу, яку успішно закінчив влітку 1917-го. Саме у цей період гостро відчувалася сильна нестача офіцерських кадрів, тому його відправили на фронт, а пізніше його призначили командиром бригади 31-ї піхотної дивізії. У травні 1917 року Олександра призначили командиром бригади 2-ї гренадерської дивізії Гренадерського корпусу.

Останнє звання Олександра Осецького у російській армії - генерал-майор.

У листопаді 1917 року разом з капітаном Олександром Удовиченком він залишає Гренадерський корпус, оскільки солдати-більшовики погрожували їм розправою як керівникам українського військового руху.

У цей період перед українським офіцером відкривалися три основні шляхи подальшої життєвої долі:

**Перший** - залишитись вірним російській монархії та підтримати білогвардійський рух.

**Другий** - приєднатись до більшовиків і боротись за встановлення нової влади.

**Третій** - підтримати Центральну Раду та взяти участь у розбудові українських збройних сил.

Олександр Осецький обрав останній шлях – боротьба за вільну Батьківщину.

Згодом Осецький був призначений урядом УНР начальником 4-ї Української дивізії 2-го Січового Запорізького (51-го армійського) корпусу. Під час вуличних боїв у Києві прикріплений до Гайдамацького Коша Слобідської України.

29 січня 1918 року почало функціонувати військове міністерство, яке очолив Олександр Тимофійович Жуковський. Того ж дня новий міністр призначив Осецького начальником Генерального штабу замість отамана Боровського. Новому керівнику доручили сформувати оперативний, мобілізаційний, розвідувальний, кадровий та інші відділи військ.

Генерал Олександр Осецький виконав це завдання професійно та якісно. Варто зазначити, що структуру Генерального штабу, що запропонував Осецький, в подальшому перейняв і гетьман Скоропадський. А це свідчить про професійний досвід штабної роботи волинянина.

З 15 листопада 1918 — Наказний Отаман УНР та за сумісництвом начальник Генерального штабу військ Директорії.

З 1919 року — за сумісництвом заступник Військового міністра УНР та головний інспектор військ УНР.

З 7 квітня 1919 — командувач Холмської групи Дієвої армії УНР (одночасно — в. о. Наказного Отамана УНР).

14 квітня він направив І та ІV Сірий полки тимчасово й на Східний фронт, для ліквідації наступу більшовиків у районі Кременця. А вже 16 квітня сірожупанники здійснили наступ і на позиції поляків, перейшовши Стохід і захопивши Голоби.

Однією з причин успіху Дієвої Армії УНР на Західній Волині було розгортання волинського партизанського руху в тилу Війська Польського. Українські селяни категорично виступали проти польської влади. А по українську сторону фронту в Луцькому повіті постав курінь Вільного козацтва у складі чотирьох сотень місцевих селян під загальним командуванням хорунжого Литвишки.

За тогочасним свідченням, у квітні також з усього Луцького повіту «багато селян записалося доброохотно до сірожупанників». Тому Олександр Осецький розпочав амбітний план по реорганізації Сірої дивізії у корпус, командиром якого він 5 квітня 1919 року призначив генерала Іллю Мартинюка, до слова, вихідця з волинської селянської родини.

Після розгрому Холмської групи 17 травня цього ж року Осецький обіймав лише посаду Наказного Отамана. У грудні перейшов на територію, що зайняли польські війська. З 26 грудня 1919-го по 6 січня 1920-го Осецький став військовим комісаром Директорії України. А з 26 квітня 1920 року - представником Головного Отамана УНР при Юзефі Пілсудському.

26 лютого 1937 року генерал-хорунжий, колишній Наказний отаман армії УНР, голова військової місії в Бельгії Олександр Вікторович Осецький помер у Парижі.

Олександр Вікторович був непересічною постаттю у військовій історії України періоду 1917-1921 років. Пройшовши шлях від офіцера російської армії до одного з організаторів української армії, він залишив після себе досить багато запитань щодо окремих сторінок своєї біографії.

Однак, беззаперечним фактом залишається те, що генерал, незважаючи на власні суб’єктивні прорахунки, сприяв розвитку незалежної України у період революційних подій 1917-1921 років.