**Тези**

**до творчого проекту «Діяльність «Просвіт» Охтирського повіту в 1917-1921 роках» Зайки Валерії Андріївни, учениці 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області**

**Керівник: Литовченко Ольга Олександрівна, керівник гуртка «Історія України» комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю**

 **Актуальність теми дослідження.** Визвольна боротьба українського народу 1917 **–** 1921 років відкрила нову сторінку в історії [культури](http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F). Сьогодні як ніколи, події національно-визвольних змагань українського народу викликають великий інтерес у широкого загалу. Це повною мірою стосується культурно-освітніх товариств «Просвіта» Охтирщини у 1917 **–** 1921 роках, які працювали в екстремальних умовах: спочатку імперської, великодержавної, антиукраїнської реакції, потім **–** нестабільності, анархії, частих змін влади в буремні роки громадянської війни та інтервенції, під постійним прискіпливим поглядом радянських установ.

 Беручи участь у національній боротьбі українського народу в 1917 **–** 1921 роках, просвітяни Охтирщини стали національно свідомими активістами. Актуальність роботи обумовлена також відсутністю дослідження, узагальнення про діяльність товариств «Просвіта» на Охтирщині в 1917 **–** 1921 роках.

**Мета роботи:** дослідити історію виникнення та діяльності товариств «Просвіта» на Охтирщині протягом 1917 **–** 1921 років, висвітлити їх характерні особливості.

**Завдання:**

* дослідити історію виникнення товариств «Просвіта» на Охтирщині в 1917 **–** 1921 роках;
* охарактеризувати їх діяльність у визначені терміни;
* визначити роль товариств «Просвіта» Охтирщини у громадсько-політичному житті українського народу в 1917 **–** 1921 роках.

**Об`єктом дослідження** є громадські товариства «Просвіта» на Охтирщині у 1917 **–** 1921 роках.

**Предметом дослідження** є особливості становлення та діяльність «Просвіт» краю.

**Хронологічні рамки** дослідження охоплюють 1917 **–** 1921 роки.

Під час написання роботи були використані **методи дослідження**: проблемно-хронологічний, статистичний, описовий та порівняльно-історичний.

Зусиллями української інтелігенції після Лютневої революції 1917 р. поширювалися національні культурно-освітні організації **–** «Просвіти», які найбільш активно діяли серед сільського населення та населення невеликих містечок. У квітні й вересні 1917 року у Києві відбулися просвітянські з'їзди, які сприяли консолідації «Просвіт». На початку осені в Україні діяли 952 культурно-освітні установи «Просвіти».

24 червня 1917 року в місті Охтирці, яка в той час входила до Харківської губернії, відбувся з’їзд представників сіл, великих хуторів і організацій Охтирського повіту, який скликала Рада Охтирської Української громади. У прийнятій резолюції говорилося, що охтирський повітовий з’їзд приєднується до Універсалу, визнає Київську Центральну Раду своїм Тимчасовим Урядом, вважає, що початкова школа в місті повинна бути українською, вводиться діловодство виключно українською мовою, сприяє Охтирській повітовій раді у питанні просвіти населення, вимагає від земства виписки для кожної сільської та волосної управи українських книжок та газет.

На Охтирщині швидко розвивався український рух «Просвіти». Зі сторінок місцевої газети «Голос села» можна дізналися, що шкільна комісія при Земській Охтирській Управі постановила провести опитування у селян, якою мовою вони хочуть навчатися. У цій же газеті повідомляється про створення «Просвіт» у повіті.

Редакція Охтирського Бюро української просвіти існувала в Охтирці на її центральній вулиці – Бульварі Шевченка. Очолював просвіту випускник Охтирської гімназії, студент Борис Давидов, пізніше завідувач повітовою освітою, відомий український письменник Б. Антоненко - Давидович.

«Просвіти» Охтирщини згідно з постановами І Всеукраїнського з`їзду «Просвіт» (20-23 вересня 1917 року) відразу визначили для себе широке коло діяльності, спрямоване на задоволення основних освітньо-виховних потреб українського громадянства. Серед напрямків роботи – видавнича, педагогічна, бібліотечна, лекційна справа. Рівнялися на Київську та Харківську «Просвіту».

Б.Антоненко-Давидович разом з М.Довгополюком (літературний псевдонім Толь Хуртовина) та Г.Грязновою (дружиною М.Довгополюка),

О. Шугаєм проводили «Живу газету» – українізовані вечірки та інші заходи для учителів Охтирки. Педагоги декламували українські вірші, співали окремі «газетні номери». Був у газеті і літературний відділ. Видавався друкований повітовий педагогічний часопис «Народна освіта», який був директивним виданням для шкіл і політосвітніх установ повіту, де пропагувалися ідеї соцвиху, будівництво трудової школи та «дерусифікація школи».

Охтирська «Просвіта» займалася розповсюдженням творів Т.Г.Шевченка. У 1920 році товариство коштом споживчого товариства «Кооперація» видало «Збірник пам`яті Т.Г.Шевченка». Заслугою просвітян був також розвиток аматорського театру.

Після усвідомлення безперспективності цілковитого підпорядкування просвітянського руху, у тому числі через «червоні Просвіти», держава почала закривати товариства. Ця доля спіткала і Охтирські «Просвіти», які припинили своє існування в 1921 році.

Отже, завдяки діяльності «Просвіт» багато українців, а серед них і жителів Охтирщини, уперше дізналися про славне минуле свого народу, його боротьбу за національне й соціальне визволення, прилучалося до скарбниці вітчизняної і світової культури. Особливу увагу товариство приділяло шкільній, позашкільній освіті і культурній роботі серед широких верств населення, зробило значний внесок в справу українізації і демократизацію цих галузей, посіло чільне місце в суспільно-політичному житті 1917 – 1921 років.

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженню діяльності товариств «Просвіта» на Охтирщині в 1917 **–** 1921 роках через призму наукових публікацій та джерел. Дослідження даної теми проведено вперше.