**ТЕЗИ**

**ДИРЕКТОРІЯ В ХАРКОВІ**

**Книшенко Яна Сергіївна**, учениця 10-А класу Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області;

**Антонюк Тетяна Петрівна**,учитель історії Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області

**Актуальність роботи.** Дуже довгою та жорстокою була боротьба за здобуття незалежності України. Зараз нові покоління борців продовжують справу далеких предків за вільне й щасливе життя наших нащадків. Влада Директорії УНР була й залишається чудовою сторінкою одного з етапів розвитку української державності.

**Мета роботи:** вивчення історії встановлення та існування влади Директорії УНР в Харкові з 17-18.11.1918 по 02.01.1919 року.

**Завдання роботи:**дослідження опублікованих джерел, аналіз спеціальної наукової літератури за темою шляхом відвідування Харківського історичного музею, Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка.

Харків з кінця ХІХ – початку ХХ століття був одним із найбільших промислових, торгівельних, транспортних, центрів України і всієї Російської імперії.

Широкі верстви населення Харкова схвалили перемогу революції в Петрограді у лютому 1917 року. У місті вирувало суспільно-політичне життя. Активізували свою роботу й українські сили. Жовтневі революційні події 1917 року призвели до гострої політичної боротьби.

Українська Центральна Рада 31 жовтня 1917 року проголосила свою владу в Україні, і 7 листопада ІІІ Універсал засвідчив, що Україна стала Українською Народною Республікою.

Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові проголосив Україну Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Це стало початком боротьби в Харкові, як і в інших обласних центрах, керованих більшовицькими загонами Червоної гвардії.

В ІV Універсалі 9 січня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку суверенною державою українського народу, незважаючи на підписаний Брестський мирний договір 27 січня 1918 року.

Командування військ Німеччини й Австро-Угорщини, до яких УНР звернулась по допомогу, вирішило послати в Україну регулярні німецькі й австро-угорські війська.

Німецькі війська почали наступ 18 лютого 1918 року з району Ковеля на Київ, Полтаву, Харків, Ростов. Щоб наступ іноземних військ виглядав як допомога Україні, разом із ними пішли й військові частини УНР ‒ Запорізький загін, Гайдамацький кіш, курінь січових стрільців та інші.

Німецькі війська з частинами Центральної Ради, які очолювали полковники П.Болбочан, Петров та інші, вирушили в бік Харкова.

9 листопада 1918 року в Німеччині перемогла революція і Брестський мирний договір був анульований.

В Україні 14 листопада 1918 року створили Директорію, яка оголосила боротьбу проти гетьмана П.Скоропадського.

Головнокомандуючим військ Директорії на Лівобережжі став командир 2-го Запорізького полку полковник П.Болбочан. Він у ніч з 17 на 18 листопада 1918 року проголосив владу Директорії в Харкові.

П.Болбочан намагався утвердити цю владу на практиці, але виникли труднощі. В Харкові почалися пограбування й насильства, і німецьке командування видало наказ про те, що воно бере владу у свої руки, і зажадало виведення військ Директорії з Харкова на відстань 20 км.

П.Болбочан змушений був наприкінці листопада вивести свої війська із Харкова і повернутися в місто лише 15 грудня. Робітники Харкова вимагали відновлення Харківської Ради робітничих депутатів. Селяни також не підтримали Директорію і відмовлялися вступити до армії УНР, мобілізацію до якої оголосив П.Болбочан.

Організаційно-виборча комісія в Харкові явочним порядком провела вибори до Рад, але солдати П.Болбочана заарештували Президію Ради робітничих депутатів. На знак протесту робітники почали загальний страйк. Злякавшись цього, П.Болбочан звільнив Президію, і на четвертий день страйк припинився.

01 січня 1919 року більшовики почали у місті повстання. Німецькі війська, яким більшовики пообіцяли сприяти поверненню на Батьківщину, не втручались*.* Солдати Директорії поспішно залишили місто.

Увечері 2 січня 1919 року через місто проходили останні загони військ Болбочана, і 03 січня 1919 року влада Директорії в Харкові була ліквідована. Встановлена Радянська влада, яка існувала до 25 червня 1919 року.

Після цих подій, коли більшовики захопили Київ, УНР і уряд змінювали місце перебування залежно від воєнної ситуації.

Наприкінці 1920 року Директорія УНР, очолювана Головним отаманом С.Петлюрою, втратила контроль над Україною, і С.Петлюра опинився в еміграції, де загинув 25.05.1926 року. Потім верховну владу в УНР перейняв тодішній голова уряду УНР за кордоном А Лівицький, який продовжував справу борців за незалежність України до своєї смерті в 1954 році.

Трагічною була доля Директорії – вищого органу державної влади УНР. Але вони є прикладом для сучасних нових борців за українську державність. У складні періоди своєї історії Харків був і залишається політичним, промисловим і культурним центром.