**Жіноче обличчя Української революції 1917-1921**

**Актуальність.** Боротьба жінок на рівні з чоловіками – нерідкісне явище. Історія пам’ятає безліч прикладів жіночого героїзму та відваги. Жінки воювали ще в IV ст. до н.е. у грецьких загонах, були відважними амазонками, здійснювали подвиги в роки революційних подій та світових війн. Сьогодні поступово повертаються їхні забуті імена.

Згадку про зв’язкових армії Української Народної Республіки Анастасію Гудимович та Марію Тарасенко в історичній літературі можна зустріти дуже рідко. А от справи, які стояли перед дівчатами, зобов’язують нас дізнатися більше про наших героїнь, які перебували у центрі доленосних для України подій.

Актуальність дослідження обумовлена відсутністю спеціальних праць, присвячених ролі жінок у часи революційних подій 1917 р., потребою висвітлити маловідомі факти жіночої історії нашої країни, повернути забуті імена для більш повного відтворення історичного минулого.

**Мета дослідження –** визначити роль жінки в роки Української революції 1917-1921.

З мети випливають такі **завдання:**

- Познайомитися з життям та громадською діяльністю Анастасії Гудимович та Марії Тарасенко.

- Визначити їх внесок у визвольну боротьбу українського народу 1917-1921 рр.

**Об’єкт дослідження –** Українська революція 1917-1921 років.

**Предмет дослідження –** жінка в роки Української революції 1917-1921.

Під час роботи над дослідженням було використано наукові праці Г. Іванущенка, Р. Коваля, Л.Рожкової, зміст яких побудований на архівних матеріалах Державного архіву Сумської області, ГДА СБ України. Цінним джерелом стали спогади сестри Насті – Віри Гудимович-Казанської та однокурсника Марії – Ігоря Лоського.

**Методи дослідження –** збір інформації, метод систематизації та узагальнення.

Сім'ї Гудимовичів і Тарасенків мешкали в селі Воронежі теперішнього Шосткинського району Сумської області. Походили вони зі старовинних козацьких родів, де ще змалку виховувалися почуття національної гідності, патріотизму та відданості своєму рідному краю.

Батько Анастасії, Михайло Дмитрович Гудимович, був кваліфікованим майстром-кравцем, обслуговував переважно місцеву інтелігенцію, сам був культурним і охайним чоловіком, одруженим з місцевою козачкою зі свідомої родини.

Своїх п'ятьох доньок батьки виховали українськими патріотками. Найстарша - Настя (народилася 17 жовтня 1899 року) - у 1918 році вже була студенткою першого курсу Київського університету.

У Києві, у другій українській гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства, навчалася і її подруга (теж родом із села Воронежа), Марія Тарасенко.

Батько Марусі, відомий український діяч Іван Васильович Тарасенко, ще в 1905 році за "мазепинство" разом зі своїми друзями був висланий царською владою за межі губернії.

У 1917 році дівчата активно включилися в громадське життя, закладаючи різноманітні гуртки. Вони стали активними учасницями так званого "Осередку українців-середньошкільників Києва", яке займалося культурно-освітньою діяльністю. Разом із Ігорем Лоським Маруся Тарасенко ходила до генерального секретаря народної освіти Івана Стешенка у справі створення бібліотеки та видання власного часопису.

Завдяки просвітницької діяльності дівчат серед молоді велика кількість молодих людей поповнили лави студентського куреня Січових стрільців та вирушили на російський фронт під Крути. Після трагічної звістки про загибель друзів-студентів Настя та Маруся протягом двох років, добровільно виконували обов'язки сестер-жалібниць, зв'язкових і розвідниць при українській дивізії Сірожупанників, яка дислокувалась на Конотопщині і Кролевеччині. З початком другої радянсько-української війни Сірожупанна дивізія, як і вся армія УНР, відступила за межі своєї Батьківщини. Повернулися дівчата лише на початку 1920 р.

В цей час почали формуватися цілі повстанські загони. Для координації дій таких загонів з урядом УНР в екзилі було створено повстанком (повстанський комітет) "Козача рада" з центром у Києві. Настя Гудимович стає зв'язковою штабу. Разом із Марійкою вони готували відповідних людей для великого повстання у слушний час. Але ворожа агентура виявила їх. Взимку 1922 року у помешканні Тарасенків раптом з'явився якийсь хлопець, який згодом виявився провокатором.

В одну з лютневих ночей 1922 року чекісти обступили будинок № 30 по Великій Підвальній у Києві, тодішнє помешкання Тарасенка, куди саме з'їхалися на нараду члени "Козачої ради". Протягом шести місяців тривали допити. Жодна з дівчат не зрадила своїх. У ніч з 27 на 28 серпня 1922 року усі засуджені на смерть, на чолі із сотником Лозовиком, а також Настя Гудимович та Марія Тарасенко зі своїм батьком (загалом 82 особи), були розстріляні на Липках у Києві. Попри всі зусилля, чекістам так і не вдалося виявити все підпілля.

**Висновки.** Молоді дівчата, Настя Гудимович та Марія Тарасенко, відіграли видатну роль у визвольній боротьбі українського народу. Вони виконували надзвичайно складні завдання: допомагали пораненим солдатам, ходили у розвідку до ворожого табору, були зв’язковими. Завдяки їхній діяльності була налагоджена підпільницька діяльність на Шосткинщині, Глухівщині та Конотопщині. Дівчата віддали власне життя за наше майбутнє. Для підростаючого покоління Настя та Марія є взірцем відваги та мужності.

Дане дослідження ще недостатньо вивчене, бракує архівних матеріалів, спогадів, але здійснена спроба зрозуміти роль жінки в роки революційних подій 1917-1921 років на основі зібраних матеріалів несе в собі наукову новизну.

Список використаних джерел

1. Гудимович-Казанівська В. Дія варта, щоб її пригадати… / Віра Гудимович-Казанівська // Дороговказ: орган вояцької думки і чину. – Торонто, 1966. – Січень-лютий. – Ч. 9 (28). – С. 9-11.

2. Іванущенко Г. Дівчата у революції: зв’язкові армії УНР / Геннадій Іванущенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/04 /6/34640/

3. Коваль Р. Сумщина в боротьбі: біографії, історії, спогади / Р.М.Коваль, В.І.Моренець, Ю.П.Юзич. Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр». – Київ: Історичний клуб «Холодний Яр»; «Орієнтир», 2017. – С. 206 – 209.

4. Лоський І. Марія Тарасенко / Ігор Лоський. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nezboryma-naciya.org.ua/show.php?id=285

5. Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині / автор-упорядник Геннадій Іванущенко. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – 280 с.