Тези

 Історія взагалі і українська історія в тому числі не може бути повністю аполітичною. Багатий досвід літописання показує нам, що історичну науку завжди намагалися приписувати до потреб правлячої еліти. Особливо це стосується авторитарних або тоталітарних режимів, які частково або повністю використовують історію для створення потрібного ідеологічного фону. Прикладами можуть бути історіографія нацистської Німеччини або тоталітарного СРСР.

Темою мого дослідження є «Забуті імена Барвінківської історії. Володимир Васильович Сікевич». Мета дослідження: проаналізувати життя та діяльність Володимира Сікевича та його внесок у розвиток української державності в цілому та Барвінківщини зокрема.

Об’єкт дослідження: постать Володимира Сікевича. Предметом дослідження є внесок Володимира Васильовича Сікевича у розвиток української державності та Барвінківщини.

В численних працях на тему перевороту 1917 року та громадянської війни, виданих в СРСР, ми не знайдемо імен тих людей, які стояли по іншу сторону барикад. В них існує маса анонімних «буржуазних націоналістів», «петлюрівців» та ін., але, за винятком найвідоміших, прізвищ меншого масштабу діячів немає.

Серед замовчуваних осіб, які зробили значний внесок в історію Харківщини і в тому числі Барвінківщини далеко не останньою є постать генерал-хорунжого армії УНР Володимира Васильовича Сікевича. Ця людина відіграла велику роль в українських визвольних змаганнях 1917-1920 років.

Генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки і Української держави Володимир Васильович Сікевич (1870-1952), військовий і політичний діяч, до того – полковник генерального штабу та генерал-майор царської армії народився 5 вересня 1870 року у м. Тараща на Київщині. Дворянин.

Володимир Сікевич брав участь у російсько-японській війні (1904-1905). За заслуги у ній у березні 1907 р. отримав орден Станіслава 3-го класу.

Як і більшість генералів тієї армії не визнав влади більшовиків. В той же час у Володимира Васильовича просинається український дух: він переходить на українську службу. В українській армії – з листопада 1917 року.

На початку 1918 року Сікевич був призначений командиром одного з підрозділів створеного Симоном Петлюрою Гайдамацького кошу Слобіцької України. Кіш був утворений з мешканців Донбасу та Слобожанщини. Гайдамаки розгромили більшовицьке повстання на київському “Арсеналі”, а потім брали участь у боях з більшовицькими військами під командуванням Муравйова за Київ.

6 квітня 1918 року Запорозька дивізія Армії УНР зайняла Харків. 13 квітня відділи Кримської групи українського війська звільнили від більшовиків Лозову. В Харкові у квітні 1918 року Запорозьку дивізію було перетворено у Запорізький корпус, включивши величезну кількість добровольців. Корпус став одним з наймогутніших формувань молодої української армії.

У Харкові Володимир Сікевич очолив Донецьку групу Запорізького корпусу, до якої входили 1 і 4 Запорізькі полки, 3 Гайдамацький Кіш, гарматний та інженерний полки Армії Української Народної Республіки. До речі, у складі Донецької групи воювали поет Володимир Сосюра і майбутній кінорежисер Олександр Довженко.

Керована Сікевичем група 15 квітня після кривавого 12-годинного бою здобула Барвінкове, втративши при цьому 9 козаків, а 59 вояків було поранено.

«Відблиск історії генерала Сікевича, гідного українця, хороброго воїна та справжнього джентльмена, відбивається від сучасної війни на Сході і заломлюється», - пишуть про нього сьогодні в Україні.

Постать генерал-хорунжого армії УНР Володимира Сікевича, мабуть, одна з таких, що найбільш замовчувалась радянською історією. Можливо тому, що очолюваний ним Гайдамацький кіш, в якому воювали здебільшого мешканці східних областей України, на початку 1918 року переможним маршем пройшов Слобожанщиною та Донеччиною, регіонами, які весь час вважали пробільшовицькими.

Ми мусимо зробити все можливе, щоб пам'ять про генерала Сікевича залишилась в Україні, щоб учні наших шкіл знали та вивчали його неперевершений подвиг наряду з іншими славнозвісними героями нашої держави. Битва за Барвінкове 15 квітня 1918 року фактично стала вирішальною для остаточного визволення території молодої Української Республіки від загарбників.