**Тези до роботи з теми:**

**«Повстанський рух під проводом Нікіфора Григор'єва»**

 ***Виконавець:*** Грищук Владислав Русланович, учень 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради

 ***Науковий керівник:*** Двірська Олена Вікторівна, учитель історії, вищої категорії, магістр

 ***Мета*** даної роботи полягає у відстеженні й аналізі подій 1917-1919 років на території Херсонщини та встановлення значення постаті Нікіфора Грогор’єва як лідера селян Південної та Центральної України.

 ***Завдання:***

* висвітлити постать Нікіфора Григор’єва як політика - революціонера;
* показати здібності отамана в якості військового стратега;
* дослідити бойові дії повстанських загонів під проводом Григор’єва

 ***Об’єкт*** - селянські повстанські рухи на українських землях доби революції та національних виборювань.

 ***Предмет*** - винекнення та розвиток повстанських рухів під керівництвом Нікіфора Григор’єва.

***Наукова новизна*** даного дослідження полягає утому, що на основі малого кола джерел було:

* введено до наукового обігу значну кількість документальних джерел;
* визначено основні етапи становлення героїзму отамана.

***Основний внесок здобувача*** полягає у тому, що б показати подвиг людини заради свого життя, вчитися у таких людей патріотизму та поширювати його серед людей.

 Історію України взагалі та повстансько-партизанського руху зокрема ми розпочинаємо пізнавати в наш час заново, так як багато їх сторінок було сфальсифіковано. Однією з таких «білих плям» є повстанський рух в Україні 1917-1920 років і його найвище піднесення в 1919-1920 роках на Півдні..

Про ранні сторінки життя Никифора Олександровича Серветника (такими були справжні ім’я та прізвище Григор’єва) відомо досить мало. Він народився y 1884 році в Подільській губернії, в містечку Дунаєвці.

 Пізніше з невідомих поки що причин майбутній отаман змінив і місце проживання, і своє прізвище, переїхавши на Херсонщину й ставши замість Никифора Серветника Никифором Григор’євим.

Отаман з походами й битвами: в 1904—1905 роках він брав участь у російсько-японській, а потім — і в Першій світовій війні; дослужившись до звання штабс-капітана й отримавши за відвагу Георгієвський хрест. Після повалення царату Никифор Григор’єв став прихильником Центральної Ради, що проте не перешкодило йому піти на службу до генерала Павла Скоропадського, який змінив її, і рішуче покінчив із різними «соціалістичними експериментами» українських соціалістів і російських більшовиків.

 Григор'єв у цей час вів боротьбу з білогвардійськими добровольчими частинами, які встановили контроль над Херсоном. Близько 10 січня 1919 р., після упертих боїв із застосуванням артилерії, комендант Херсона полковник Зінкевич отримав від отамана ультимативну вимогу здати місце і змушений був прийняти її. Під владою Директорії опинилося ще одне важливе місто. Незабаром уряд Директорії надав Григор'єву посаду комісара Олександрійського повіту і почесний титул «отамана повстанців Херсонщини і Таврії»

Становище Директорії ускладнювалося тим, що проти неї виступили проросійські робітничі організації в містах, а також більшість отаманів, про підтримку з боку яких більшовикам вдалося домовитись.

У липні 1919 р. навіть найближче оточення отамана Григор'єва зрозуміло, що справа, за яку вони боролися, безнадійна. 16 липня до Криворізького виконкому добровільно з'явився з повинною брат отамана - Олександр Григор'єв. Не дивлячись на критичний стан григор'євщини, Радянський уряд так і не зміг власними силами остаточно придушити цей повстанський рух. Розбиті загони отамана розсіялись по Херсонщині і продовжували вести партизанську боротьбу з червоноармійськими частинами та органами Радянської влади.

27 липня у с. Сентово на Єлисаветградщині Махно ліквідував Григор'єва. Це трапилося під час з'їзду (або наради) григор'євських і махновських повстанців Н. Махно, О. Чубенко та інші керівники махновців спочатку обвинуватили Н. Григор'єва у зраді народних інтересів, а потім протягом 2-3 хвилин на очах делегатів з Катеринославщини, Херсонщини і Таврії вбили Григор'єва та його найближче оточення. З'їзд схвалив те, що сталось. Частина григор'євців приєдналась до Махна, частина розійшлась по домівках.

Отже, проаналізувавши джерела та літературу, дійшли висновків

* Беззаперечно можна стверджувати, що Н.Григор'єв є видатним українським полководцем, політичним діячем всеукраїнського масштабу. Його роль в українській визвольній війні періоду 1918-1920 р.р. є дуже вагомою і якщо б не прикра обставина його загибелі, не відомо ще чим могла б обернутися експансія більшовиків на територію України.
* Григор’єв зумів організувати повстанські загони, які згодом переросли у повноцінну бойову одиницю, з якою рахувалися усі учасники національно-визвольних змагань на теренах України. Його військові заслуги вражають: один, без спеціальної військової освіти, командував багатотисячними загонами. Більше того, він одержував чимало перемог, в яких поніс мінімум втрат, порівняно з противником. Нечікаючи конкретних наказів від керівництва, отаман сам намагався вирішувати проблеми місцевого населення.
* Отаман Григор'єв, який очолив в 1919 році антибільшовицьке повстання на Україні, став прототипом персонажа Пана-Отамана Гріціяна Таврійського в радянському фільмі «Весілля в Малинівці», створеному в 1967 році.

Отже, роки української революції та громадянської війни 1917–1921 рр. були визначальними для українського народу на шляху до національного самовизначення. У ці роки, на території України проходили знакові битви, та політичні протистояння інших держав, що справили неабиякий вплив як на формування політичних здібностей серед української інтелігенції та підняли свідомість українського селянства.