**ТЕЗИ**

**ГЕНЕРАЛ АРМІЇ УНР (П.БОЛБОЧАН)**

**Хейло Ірина 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**. Українська держава дуже довго вела боротьбу за свою незалежність. Це був складний, довготривалий шлях, на якому залишили свій слід багато гідних представників української нації. Серед них можна виділити постать Петра Болбочана, який втратив життя у цій боротьбі. Його доля є прикладом для виховання почуття патріотизму, гідності, національної свідомості майбутніх поколінь незалежної України.

**Мета роботи:** вивчення діяльності Петра Болбочана під час боротьби за незалежність України за часів УНР.

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

З кінця XIX – початку XX ст. суспільне життя Харкова зазнавало зростаючої політизації. Під постійний акомпанемент селянських бунтів, робітничих страйків і демонстрацій, студентських і навіть солдатських заворушень гасла соціальних та політичних партій та рухів знаходили в Харкові вдячну та зацікавлену аудиторію.

Під час революції 1917р. місто було втягнуте в епіцентр страхітливої громадянської війни, яка підняла його до ролі політичної столиці спочатку Наддніпрянської України, потім Донецько-Криворізької віртуальної республіки й, нарешті, Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Ці події зробили неабиякий вплив на історію XX століття. В умовах сучасної незалежної України не можна не згадати події, пов’язані з історією боротьби за українську державність сто років назад, коли її втілювала в собі Українська Народна Республіка.

Серед відомих діячів, які намагались втілити ідею самостійної УНР був Петро Болбочан, який спочатку був полковником Запорізької дивізії, а згодом військ Директорії на Лівобережжі.

Після революції П. Болбочан активно розпочав організацію українських військових частин і допоміг у формуванні [1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) з частин російської армії. Сформував з добровольців 5-го корпусу Південно-Західного фронту російської армії [1-й Український Республіканський полк](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA). 22 листопада [1917](https://uk.wikipedia.org/wiki/1917) року Петра Болбочана призначено командиром полку. Він керував звільненням Києва, Сімферополя, Бахчисарая. Охороняв східні кордони України у період Гетьманату. У листопаді 1918 року полк під командуванням П.Болбочана одним із перших перейшов на бік Директорії УНР і брав участь у повстанні проти гетьмана П.Скоропадського.

У ніч з 17 на 18 листопада 1918 року він проголосив владу Директорії в Харкові. У грудні 1918 року Директорія призначила П.Болбочана керівником Лівобережної армійської групи, яка протистояла наступу Червоної армії на Лівобережній Україні.

На початку грудня 1-й Український полк був ліквідований з наказу корпусного солдатського комітету, що перебував під контролем [більшовиків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA). Незважаючи на опір П.Болбочана, полк було роззброєно, а [казарми](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0) підірвані та розбиті гарматами. Значна кількість українців загинула.

П.Болбочан після відступу частин армії УНР на Правобережну Україну командних посад не обіймав. 9 червня 1919 року за підтримки ряду провідних членів Української партії соціалістів-самостійників він самовільно проголосив себе командиром Запорізького корпусу, який розташувався в Проскурові (тепер Хмельницький). Цей крок був розцінений Директорією як спроба державного перевороту. П.Болбочан був заарештований і за вироком воєнно-польового суду розстріляний біля станції Балин на поділлі.

Так тяжко відбувалась боротьба за незалежність України, яку їй доводиться відстоювати й зараз. Герої часів УНР і сучасні герої… Скільки їх ще буде, поки в Україні настане мир та спокій…