Степан Чарнецький - забутий автор «Червоної калини»

Шинкарук Олександра Володимирівна, 8 клас

Гвардійський навчально-виховний комплекс

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»

Хмельницьке територіальне відділення МАН

 село Гвардійське

Науковий керівник: Письменний Олег Володимирович, вчитель історії

 Відома пісня-гімн «Ой, у лузі червона калина» січових стрільців стала символом незламності українців у XX столітті і продовжує залишатися нею в сьогоднішній українсько-російській війні. Однак ім’я автора твору широкому загалу маловідоме.

 Мета нашого дослідження розкрити для сучасної молоді ім’я забутої особистості. Об’єкт дослідження – Степан Чарнецький автор відомого гімну українських січовиків. Предмет дослідження - життєвий і творчий шлях поета.

Завдання дослідження:

* вивчити і узагальнити питання ролі Степана Чарнецького в історії українського народу XX-XXI століття;
* визначити проблеми дослідження;
* проаналізувати результати дослідження та систематизувати матеріал.

 На початку XX століття це ім’я було відоме не тільки в Галичині. Степан Чарнецький український поет, перекладач, журналіст, фейлетоніст, театральний критик, режисер та громадський діяч в роки Першої світової війни та визвольних змагань українців в періоді 1917-1919 рр.

 Давайте розкриємо життєвий та творчий шлях цієї людини та ознайомимо молоде покоління з автором найвідомішої пісні. В роки Першої світової війни серед патріотичної налаштованої молоді Галичини мала назву «Червона калина». Народився майбутній поет 1881 року у невеликому селі Шманьківці Чортківського повіту на Тернопільщині. Сім’я була релігійна, адже його батько Микола був парохом у місцевому храмі, мати Владислава с польського-католицького роду. Сім’я була великою, Степан тринадцята дитина в родині. Батько захворів на тиф і помер, вихованням дітей займалася мати Владислава. Про складність життя родини Чарнецьких можна охарактеризувати народним прислів’ям: «Звони звонять - священика хоронять, імость з проборвства гонять». Про цю складність дитинства він описав у своєму відомому вірші, перенісши власні сімейні труднощі на усю Україну: «Не хилися, червона калино. Маєш білий цвіт. Не журися славно Україно. Маєш вільний рід».

 Звернемось до характеристики творчого життя поета, яке описував його сучасник та побратим Богдан Лепкий: «Чарнецький шляхтич і козак… Любить поезію старих дворів…Сяйво театральних квінтетів. Поезію вбачає в тихому мовчазному українському селі…». Відомі його збірки поезії «Годині сумерку», «Годині задуми», «Сумні ідеї». У своїх творах він змальовував трагічну долю українського селянства під час Першої світової війни.

 Протягом нетривалого часу Степан служив у австро-угорській армії брав участь у боях Першої світової війни, але через пацифістські настрої змушений звільнитися. Саме під час Першої світової війни написав головний твір свого життя. Перший варіант гімну січовиків з’явився у 1914 році. Виконав пісню чотар УСС Григорій Трух. Саме під час проголошення незалежності України 24 серпня 1991року пісня прозвучала у стінах Верховної ради України, у тому ж 1991 році розглядався проект закону «Про державний гімн України». Пропонувалися три варіанти: пісня січовиків та воїнів УПА «Ой, у лузі червона калина», «Ще не вмерла Україна» та «Заповіт» Тараса Шевченка.

 Степан Чарнецький щиро співчував українським воїнам, яким довелося воювати на різних фронтах, часто за інтереси чужих для українців імперій - Австро-Угорської та Російської. Щиро співчував цивільному населенню, яке зазнало від бойових дій лиха. Назва твору Чарнецького набула широкої популярності в Галичині. У Львові публікувався військово-історичний часопис «Літопис Червоної Калини». Діяв кооператив, заснований колишніми воїнами Галицької армії «Червона калина».

 Помер Чарнецький 2-го жовтня 1944 року на 64-му році життя і похоронений на Личаківському кладовищі в Львові. Рід Чарнецьких не припинив свого існування. В честь поета організовано «Червонокалинівські фестини».

 У своєму досліджені ми розкрили українцям забуте ім’я автора відомої пісні «Ой, у лузі червона калина». Потрібно пам’ятати про своїх національних героїв, які присвятили життя служінню Батьківщині.