Національна революція охопила всі українські землі та була продуктом розпаду Російської імперії та Австро-Угорської монархії, які перебували у стані війни одна з одною. Головною передумовою наростання революційних процесів була загальна соціально-економічна криза. На початку 1917 р. став очевидним розвал промисловості, транспорту, сільського господарства. 8 березня (23 лютого) 1917 р. у Петрограді почалися масові протестні акції. 15 березня російський цар Микола ІІ зрікся престолу і влада перейшла до Тимчасового уряду. В Росії перемогла Лютнева демократична революція. Втягнутою в революцію опинилась і Наддніпрянська Україна. 4 (17) березня 1917 р. у Києві було проголошено створення **Української Центральної Ради.** Вона виникла як громадський політичний центр, до складу якого увійшли: Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська соціал-демократична робітнича партія, студентські спілки, військові організації, духовенство, творча інтелігенція.

Головою УЦР 7 ( 20 березня ) було обрано Михайла Грушевського ( історик, літературознавець, публіцист, лідер українського національно-визвольного руху першої чверті ХХ ст. ). З перших днів існування УЦР іі авторитет серед українського народу швидко зростав, оскільки вона обстоювала національно-територіальну автономію. Ці ідеї стали для УЦР програмними.

Українська революція швидко набирала силу. Вже 19 березня ( 1 квітня ) 1917р. Відбулася маніфестація, в якій узяло участь 100 тис. осіб. На майдані Міської ради М. Грушевський виголосив промову, в якій закликав домагатися автономії України.

Боротьба за відродження української державності не могла бути успішною без формування національних збройних сил. Тому УЦР почала створювати Вільне козацтво. 25 березня 1917 року в приміщенні II товариства Взаємного кредиту відкрилися установчі збори товариства "Українська Хата". Збори затвердили статут "Української Хати в Херсоні", головними завданнями якого було заснування шкіл, бібліотек, книгарень, читання просвітницьких курсів, публічних лекцій, проведення концертів та вечорів, тобто усього, що "працює на всіх напрямах, які ведуть до взаємного єднання окремих людей українського походження і пробудження їх національної свідомості". Товариство очолив Микола Чернявський. До товариства записалося 103 члени, серед яких було й 10 жінок.

Товариство "Українська Хата в Херсоні" стала першим легальним українським національно-культурним та політичним товариством у нашому регіоні, провісником "Просвіти", українським політичним клубом, який об'єднав усіх свідомих українців навколо національно-демократичних, поступових ідей.1 липня 1917 р. в Херсоні у літньому біоскопі "Бомонд" (на розі вулиць Суворовської та Говардівської) розпочали свою роботу українознавчі курси для вчителів.Ще у березні 1917-го, Микола Чернявський, Нестор Малеча та інші діячі “Української Хати”, вирішили терміново організувати видання українських книжок. За короткий час був налагоджений випуск листівок та брошур. Першими побачили світ і з успіхом розійшлися революційні “Українські пісні” (3 тисячі примірників) та Статут товариства "Українська Хата” (2 тисячі примірників). У книжковому магазині товариства до жовтня 1917 року було продано 25 тисяч примірників різних книг та брошур, які надходили до Херсона з усієї України. "Українська Хата” як політична організація херсонського українства швидко втрачала свій авторитет. Починаючи з осені, товариство спіткали перші труднощі: брак коштів, відсутність приміщень, політичні утиски, розчарування у культурницькій роботі на фоні загострення політичної кризи.

Так з‘явилися плани реорганізації роботи “Української Хати”, створення власних національних кооперативів (видавничого, кредитового та споживчого), які б підтримали розвиток просвітницької справи.

Ці ідеї активно пропонував Іван Микитович Челюк. Наприкінці жовтня Микола Чернявський пішов у відставку, а товариство очолив відомий кооперативний діяч, український есер Іван Челюк. 5 листопада 1917 року на чергових загальних зборах він запропонував реорганізувати товариство в «Просвіту» і орієнтувати його виключно на вирішення культурно-просвітницьких завдань.