**Тема 2.** Українське військо у ХХ столітті. Війни початку ХХ ст. Перша світова війна

**Заняття 2.2.** Перша світова війна та українські Збройні сили (1917-1921рр.)

***Вид заняття:*** семінар

***Час:*** 1 година

***Місце:*** клас

***Навчально-виховна мета:***

* + - 1. Надати студентам знання по основним закономірностям війн та військового мистецтва в ранній період доби середньовіччя.
      2. Розкрити причини та характер війн, розвиток ЗС, озброєння, тактики дій військ в даний період.
      3. Виховувати студентів на історичних традиціях та розвивати в них тактичне мислення, почуття гордості за свою Вітчизну, свій український народ.

***Навчальні питання і розподіл часу:***

Вступ …………………………………………………………………. 5 хв.

1. Розвиток військового мистецтва, організація, озброєння та склад війська початку Першої світової війни. ……………. 15 хв.
2. Причини, плани сторін, коротка характеристика компаній Першої світової війни. Військово-політичні підсумки. ……………. 15 хв.
3. Перша радянсько-українська війна (грудень 1917- червень 1918 рр.). Бій під Крутами (29.01.1918р.). ……………. 15 хв.
4. Виникнення і зародження організації січових стрільців. Військово-організаційна структура легіону та військові дії. ……… 15 хв.
5. Гетьманщина, анархія, директорія, погроми 1919-1920рр. ……10 хв.
6. Українська Галицька армія, розвиток військового мистецтва в основних операціях. … 10 хв.

Підведення підсумків заняття ………………………………………. 5 хв.

***Навчально-матеріальне забезпечення***:

мультимедійне обладнання класу

навчальні плакати

стенди, проектор

література

***Навчальна література:***

1. Історія українського війська. ( Крипякевич А, Гнатович Б.) – К.:Вежа,1995.
2. Конотопенко Я., Томчук М., - Збройні Сили України – історія розвитку та сучасна доба – Миколаїв. – 1995.
3. Б.Якимович «Збройні Сили України – нарис історії», Львів,
4. І.Муховський, О.Лисенко «Звитяга і жертвованість» - українці на фронтах Другої світової війни» Народна Армія, 4.12.1997- 6.02.1998.
5. О.Д.Бойко «Історія України», -Київ,1999.
6. І.К.Рибалка «Історія України», ч.І. - Харків, 1995.
7. І.К.Рибалка «Історія України», ч.ІІ. - Харків, 1997.

**Зміст заняття та методика його проведення**

Готуючись до семінару, яка є особливою формою навчально-теоретичних занять, керівник з’ясовує тему і мету семінару, вивчає питання, які буде розглядати.

Завдання: кожен студент повинен розуміти, що семінарське заняття – це своєрідний звіт про самостійну роботу та засвоєний лекційний матеріал.

Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи. у той же час.|

**Хід заняття**

**I. Вступна частина -** 5 хвилин.

1. Прийняти доклад від чергового взводу (групи);

2. Перевірити наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності;

3. Провести контрольне опитування матеріалу минулого заняття.

***Питання для контролю рівня знань:***

1. Що вивчає військова історія, військова наука та складова частини військової науки?
2. Дати визначення що вивчає:

а) історія війн;

б) історія Збройних Сил;

в) історія озброєння та військової техніки;

г) історія військової думки;

д) історія військового мистецтва;

е) стратегія, оперативне мистецтво, тактика.

3. Періодизація військової історії.

4. Походження та сутність армії, що таке «армія», Збройні Сили, системи комплектування, її функції та форми армії?

5. Поняття «війна» та класифікація війн, як розподіляються війни по засобах здійснення?

6. Організація армії ранньої історії.

7. Розвиток тактики у війнах ранньої історії.

8. Що таке когортна тактика?

9. Маневрена оборона скіфських часів (514 р. до н.е.).

10. Система виховання та навчання.

4. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

**II.Основна частина -** 114 хвилин.

**Питання 1.** Розвиток військового мистецтва, організація, озброєння та склад війська початку Першої світової війни.

К початку війни всі великі європейські країни, крім Великої Британії, були постійні армії, які комплектувались на основі загальної військової повинності.

Основним родом військ в арміях всіх держав була піхота. До сухопутних військ входили кавалерія та артилерія. Війська спецпризначення мали перевагу (приблизно 2 %).

Піхотна дивізія мала від 16 до 21 тис. чоловік, 36-48 гармат та приблизно 30 кулеметів.

В піхотних полках головним засобом боротьби була магазинна гвинтівка, дальність стрільби до 2000м та швидкострільністю 10-12 пострілів за хвилину.

Головним зразком дивізіонної артилерії була зброя калібру 75-76 мм с дальністю стрільби 7-8 км.

К початку війни в складі Збройних сил Росії нараховувалося 263 літаки, у Німеччини – 232, У Великої Британії – 258, Франції – 156. Головний тягар війни залишався на піхоті.

В складі військово-морських сил (флотів) крім лінійних кораблів, які багато часу вважалися основою флоту, були міноносці та підводні човни.

Плани військових дій головних учасників війни недостатньо враховували зростаючу роль економічного та морального факторів і були розраховані на ведення бойових дій лиш за рахунок мобілізаційних запасів накопичених у мирний час.

Сутність плану Німеччини була в прагненні знищувати своїх ворогів послідовно та виключити війни на два фронти. На австро-угорський план війни швидко вплинули вимоги генерального штабу Німеччини – стримати російські армії у період нанесення Німеччиною головного удару по Франції.

Австро-угорський план був складений без реальних розрахунків економічних і моральних можливостей держави. Тому, к початку війни ні одна із сторін не мала загальної переваги в силах.

**Театри військових дій.**

Перша світова війна велась на трьох материках у Європі, Азії і Африці. Головними театрами воєнних дій явились Західноєвропейський або Французький і Східноєвропейський, або російський. Військові дії воєнно-морських сил розгорнулися на Північному морі, у північно-східній частині Атлантичного океану, у Середземному, Балтійському, Чорному, Баренцевому і Білому морях.

Західноєвропейський театр воєнних дій охоплював всю Бельгію, Люксембург, північно-східну Францію і прикордонні області Німеччини – Ельзас, Лотарингію і лівий берег Рейна. Територія цього театру простяглася на 600-700 км по фронту і на 350-450 км в глибину.

Східноєвропейський театр воєнних дій охоплював територію від Балтійського до Чорного моря і включав територію Росії, Німеччини і Австро-Угорщини.

**Комплектування армій.**

Комплектування військ практично у більшості країн відбувалося на основі „всезагальної військової повинності” яка давала змогу мати велику кадрову армію і військово-навчені резерви. Наприклад, в Росії загальний строк служби в сухопутних військах тягнувся 18 років, із них 3 роки на дійсній службі і 15 років в запасі, першого (7 років) і другого (8 років) розряду. Чоловіче населення, яке не служило в польовій армії входило в склад державного сполучення і називалися (ратниками). Призив в армію відбувався по округах в 21 рік.

Англійська армія комплектувалась на основі найма добровольців, які повинні були служити 12 років із них в постійній армії 8 років і 4 роки в резерві.

**Організація армій.**

Збройні сили всіх країн складались із сухопутних військ і військово-морського флоту. Структура сухопутних військ була наступною: піхота складала 70-75%, війська – 2-7%.

Організаційна структура більшості європейських армій будувалась на двобічній схемі: армійський корпус розподілявся на дивізії(2) – дивізія на бригади(2), бригади на полки (2) – полк на батальйони (4) – батальйони на роти(4) – рота на взводи (4). Всього з усіма допоміжними частинами корпус налічував 48000 чоловік.

В кавалерії вищим тактичним з’єднанням так як і в піхоті, був корпус, який розподілявся на дивізії (2-3), дивізії на полки (4-6), полк на ескадрони (4-6).

Артилерія розподілялася на бригади, полки, дивізіони і батареї (4-6 і 8 гарматні).

Найвищим об’єднанням була армія, яка склалася із піхотних корпусів (3-6) кавалерійських корпусів (1-2).

Російські війська вступили в війну двома фронтовими об’єднаннями Північно-Західний фронт (2 армії) і Південно-Західний фронт – (4 армії).

**Озброєння армій.**

Піхота на озброєні мала – гвинтівки 7,62мм калібру до 8 мм з прицільною далекістю 2000м і магазинним спорядженням (5 патронів).

Станкові кулемети з прицільністю далекістю стрільби від 1400 до 2400м і швидкострільністю до 250 пострілів на хвилину.

Основними зразками стрілецької зброї російської армії були: гвинтівка Мосіна (1891р.) – калібр 7,62мм; кулемет Максим на станку Соколова (7,62); револьвер зразка 1895 року системи Нагана(7,62).

Артилерія воюючих сторін складалася із 75-77мм швидкострільних гармат, важка артилерія включала 200мм, 150 мм гаубиці,105мм і 130мм гармати.

Для боротьби з літаками перед війною створюється зброя спеціального призначення – 76мм гармата (1914р.), яка встановлювалася на машині.

На початку війни у Німеччині з’являється міномет який стріляв на 1000м мінами. В війні використовувалися бронемашини озброєні гарматою чи кулеметом, і бронепотяги. В ході війни широке застосування отримали легкі кулемети, збройові гранатомети, вогнемети і технічні боєприпаси. В 1915 році почалося використання німецькими військами бойових отруйних речовин. В 1916 році англійці застосовують новий засіб боротьби – танки. ТТХ танка - запас хода 24 км, максимальна швидкість – 6км на годину, озброєння – кулемети.

На початку ХХ ст. швидкий розвиток отримує авіація. Перший літак у світі побудував російський конструктор і винахідник О.Ф.Можайський за допомогою конструкторів Жуковського та Ціолковського.

**Питання 2.** Причини, плани сторін, коротка характеристика компаній Першої світової війни. Військово-політичні підсумки.

**Компанія 1914 року.** Провал стратегії короткочасної війни. Перехід від маневреної до позиційної оборони на Західному фронті.

Компанія 1914 року була з обох боків маневреною: 2-го серпня німецька армія захоплює Люксембург, 4-го – 20-го серпня напала на Бельгію і оволоділа Брюсселем. 21-25 серпня між Німеччиною і англо-французькими військами поблизу Франції відбулася прикордонна битва внаслідок якої англо-французькі війська відійшли до р.Марна. 5-12 вересня 1914 року відбувається Марнська битва внаслідок якої англо-французькі війська зупинили наступ німецьких військ на Париж і змусили їх відійти до р. Ена.

Розрахунок Німеччини на розгром і вивід Франції із війни потерпів провал.

Провалу німецької стратегії у 1914 році був наступ російських військ у східній Прусії в ході Східно-Пруської операції(17 серпня 1914 року) війська північно –західного фронту російської армії розгромили війська німецької армії але досягнуті успіхи закріпити не змогли із-за бездарного управління військами з сторони командування і штаба фронту. Російські війська відійшли у вихідне положення.

**Висновок:** Наступ російських військ суттєво вплинув на хід компанії і зірвав німецький стратегічний план на перемогу.

**Галицька битва (18 серпня – 21 вересня 1914 року)**

Війська південно-західного фронту російської армії нанесли поразку австро-угорській армії і оволодівши Галіцією відійшли у передгір’я Карпат. Битва відбулася на 400км фронті. Загальна кількість із обох сторін складала 100 дивізій і 2 млн. чоловік. Битва зірвала стратегічні плани німецького і австро-угорського командування, та створила умови для нанесення контрудару англо-французькими військами у районі Парижа. У марнській битві війська союзників нанесли поразку німецьким військам і відкинули їх до Парижа.

**Варшавсько-Івангородська операція (29.9-8.11.1914р.)**

Війська російської армії нанесли поразку військам німецької армії у районах Івангорода і Варшави відкинули їхні війська і вихідні позиції.

**Лодзинська операція (11.11-24.11.1914р.).**

Наступ німецько-австрійських військ у районі Лодзі з метою забезпечити і розгромити російські армії Північно-Західного фронту. Російські війська зірвали план німецького командування на перемогу.

29 жовтня 1914 року у війну на стороні німецько-австрійського блоку вступила Турція.

Були створенні фронти у Закавказзі, Месопотамії, Сірії і Дарданеллах. У листопаді бойові дії почались на Кавказькому театрі воєнних дій.

**Сарикамишська операція (22.12.1914-18.01.1915)**

Бойові дії між турецькими і російськими військами у районі м. Сарикамиш (Турція). Російська Кавказька армія зупинила наступ турецької армії і нанесла поразку.

**Війна на морі.**

1 листопада 1914 року у ході Корнельського бою (1914р.) (береги Чілі) англійська ескадра потерпіла поразку від німецької ескадри.

8 грудня 1914 року англійська ескадра нанесла поразку німецькій ескадрі у районі Фолклендських (Мальвинських) островів.

Війна на морі привела до блокади німецького, австро-угорського і турецького флотів у портах Адріатики та в Дарданеллах.

Російський флот створив позиційні загороджування у Балтійському морі, закрив доступи противнику у Ризькій і Фінській затоки.

**Висновок компанії 1914 року.**

Ні одна зі сторін у компанії 1914 року не досягла своєї мети.

Німецький план короткочасної війни не здійснився. Німеччина та її союзники потерпіли поразку і вимушені були перейти до затяжної війни на два фронти.

У компанії 1914 року набула нових можливостей важка артилерія. Вперше німцями були застосовані міномети. Авіація застосувалась в основному для ведення розвідки і рідше для бомбометання.

**Компанія 1915 року.** **Зрив німецького плану виводу Росії із війни, позиційна боротьба на Західному фронті і застосування газової атаки для прориву позиційної оборони.**

Повний вплив стратегічних планів держав вимусив військових керівників шукати нові шляхи до перемоги.

Англія і Франція перейшли до стратегічної оборони, використавши 1915 рік для перебудування економіки на військовий лад.

Німеччина вирішила у 1915 році приступити до виконання другої частини плану Шліфена, який передбачав розгром і вивід її із війни.

Німеччина, коли перейшла на Заході до оборони поставила найближчою задачею наступаючи на Східному фронті, нанести поразку Російській армії, частина якої розташовувалася у Польщі, і тим самим принудити Росію до заключення сепаратного миру з останньою. Вивід із війни давав можливість Німеччині уникнути воювати на два фронти.

План Росії передбачав подальші наступальні дії на Берлінському напрямку з метою розгрому Німецької армії.

У лютому - березні 1915 року спроба наступу російських військ через східну Прусію на Берлін провалилась.

**Карпатська операція (23.1 – 24.4.1915р.)**

Війська Південно – Західного фронту у жорстоких боях із австро-угорськими і німецькими військами після 6-ти місячної блокади захопили австрійську фортецю Перемишль і тим самим створили умови для активних дій англо-французьким військам у районі Дарданелл, в Месопотамії та Суецького каналу. Росія у цій операції втратила близько 1 млн. чоловік, противник – до 800 тис.чоловік.

Нависла загроза повного розгрому Австро-Угорщини, розпаду імперії Габсбургів. Німецьке командування вирішило попередити загрозу. У результаті Галицької операції німецькі війська у квітні-червні 1915 року нанесли поразку російським арміям, внаслідок якої російські війська залишили Галіцію, Польщу, і частину Прибалтики.

У вересні-жовтні 1915 року у ході проведення Веленської операції німецькі війська не досягли очікуваного успіху і обидві сторони (німецька-російська) перейшли до позиційних форм боротьби.

На західному театрі військових дій, активної боротьби не відбувалось, за винятком проведення англо-французькими військами. З лютого по вересень проведення часткових операцій у Шампані, Артуа і Фландрії, які не мали суттєвого значення для розгрому противника.

22 квітня 1915 року німецька армія проти англо-французьких військ у районі Іпра застосувала газобалонну атаку, яка хоч і спричинила великі втрати, але не принесла суттєвих оперативних змін.

23 травня 1915 року до Антанти приєдналася Італія, 14 жовтня 1915 року на стороні австро-німецького блока виступила Болгарія.

Восени 1915 року австро-угорські та німецько-болгарські війська повністю окупували Сербію та Чорногорію.

Росія внаслідок, проведення Хамаданської (північний Іран) та Алашкертської (Закавказзя) операцій проти турецько-німецьких військ закріпила своє панівне становище у Закавказзі та Північному Ірані.

Війна на морі не дала рішучих результатів з обох сторін. Англо-французьким військам внаслідок проведення Дарданельської операції(19.02.1915-9.01.1916рр.) не вдавалося вивести Туреччину із війни. Не досягнув мети війська Антанти евакуювалися у Грецію. Російський флот успішно вів бойові дії з німецьким флотом у Ризькій протоці (Балтійське море, та з турецьким флотом у Чорному морі.

**Висновок:** важливим висновком компанії став провал німецьких планів на суші і на морі.

План Німеччини – вивести Росію із війни досягнутий не був. Німеччина вимушена була вести боротьбу на два фронти. У компанії 1915року була застосована нова хімічна зброя (газобалони, хлор, хімснаряди, димові снаряди і шашки),з’явилися вугільні протигази.

Збільшилась кількість важкої артилерії, особливо гаубиць, яка вела артилерійський вогонь із укриття.

У 1915 році була створена бомбардувальна та винищувальна авіація.

Компанією 1915 року закінчився перший період війни: провал німецької стратегії швидкої поразки Франції і Росії.

У війну втяглися нові країни (Японія, Єгипет, Італія, на стороні Антанти, на стороні Німеччини – Туреччина, Болгарія).

Зросла чисельність Збройних Сил ( у серпні 1915 року Антанта мала 342 дивізії у порівнянні з серпнем 1914 року – 220, німецький блок 272 дивізії проти 143.

Війська на всьому фронті перейшли від маневреної до позиційної боротьби.

**Компанія 1916 року.** Позиційна війна. Генеральна битва на морі лінійних сил флоту.

У 1916 році розмах збройної боротьби стає ще більшим. Військові дії одночасно ведуться на головних театрах (французькому і російському) посилюється боротьба на Балканах та італійському фронті.

У 1916 році, для ведення спільних дій, Антанта проводить у Шантії (Франція) конференцію де прийнято рішення про координацію наступальних дій союзників (на сході – з 15 червня 1916р., на заході – з 1 липня 1916р.) Німеччина головні зусилля зосереджує на західному театрі військових дій.

Компанія 1916 року на Заході включає дві довгі операції: під Верденом і на р. Сома, а на Сході – операції Південно-Західного фронту (Брусиловський прорив) проти Австро – Угорських військ.

Чисельність армії Антанти на 1 травня 1916 року склала 10538200 чоловік.

21 лютого 1916 року німецьке командування розпочало наступ під Верденом. Створивши перевагу над французькими військами у 3 рази.

Німецьке командування планувало розбити основні сили французьких військ і вивести Францію із війни.

Англія і Франція жадали від Росії негайного початку наступальних бойових дій на Східному фронті.

Такий наступ російських військ було здійснено у другій половині березня в районі Двінська і озера Нароч. Внаслідок проведення Нарочської операції 18-30 березня 1916 року російські війська примусили німецьке командування припинити атаку під Верденом. Французи отримали можливість привести війська до подальшої боротьби.

У травні 1916 року австро-угорські війська нанесли сильну поразку італійській армії, де виникла загроза повного розгрому.

22 травня 1916 року війська Південно-Східного фронту розпочали масову артпідготовку на ділянці від Луцька до Чернівців, що тривала від 8 до 48 годин, після чого перейшли в наступ на всіх п’яти запланованих напрямках, а на всіх інших ділянках активізували бойові дії, не даючи австро-угорцям здійснити маневр силами.

25 травня російські війська зайняли Луцьк, а незабаром і Чернівці , загалом просунувшись на початок червня на 80-120 км по всьому фронту. На середину червня російські війська підійшли до карпатських перевалів, де зустрілися з легіоном УСС, який обороняв гору Лисоня, прикриваючи залізничний шлях Підгайці-Бережани. Протягом серпня-вересня легіон УСС витримував щоденний шалений артилерійський вогонь і безперервні атаки російських військ. У запеклих боях українці боролися проти українців, так як знаходилися по різні сторони окопів.

**Висновок:** в оборонних боях австро-угорці втратили приблизно 1,5 млн. чоловік. Втрати російського війська становили 500 тис. чоловік.

Наступ Південно-Західного фронту суттєво вплинув на загальний хід бойових дій у компанії 1916 року, військове командування Німеччини та Австро-Угорщини для ліквідації прориву змушена була перекинути з інших фронтів 34 піхотні і кінні дивізії. Внаслідок цього німецькі війська припинили наступ на Верден, а австро-угорські – на італійському фронті.

27 серпня 1916 року у війну проти Німеччини та Австро-Угорщини вступила Румунія, якій Росія під тиском Англії і Франції обіцяла передати Буковину.

У кінці 1916 року на всіх фронтах у Європі знову розпочалася позиційна війна. Наступ Південно-Західного фронту, одержавши назву ”Брусиловського прориву”, став яскравою подією в історії Першої світової війни, значним кроком у розвитку воєнного мистецтва.

**Операція на р. Сомма.**

Операція англо-французькими військами на р.Сомма (липень – листопад 1916 року) по прориву оборони німецької армії суттєвих змін не принесла. У вересні англійці вперше застосовують новий засіб боротьби – танки, для підтримки піхоти (ТТХ – танка – запас ходу-24км), максимальна швидкість – 6км за годину, озброєння – кулемети.

За 4-6 місяці англо-французькі війська у смузі 40км відтіснили війська противника всього на 10 км. При цьому Антанта втратила 800 тисяч чоловік, а німецька армія 538 тисяч чоловік . Прорвати позиційну оборону німецьких військ не вдалося.

**Висновок:**в ході компанії 1916 року стратегічна ініціатива перейшла на сторону Антанти. У грудні 1916 року внаслідок воєнних невдач Німеччина починає шукати шляхи підписання мирних договорів з країнами Антанти.

**Компанія 1917 року.**

***Наступ Антанти і німецька стратегія оборонної війни на суші. Революційний вихід із війни Росії.***

На зламі 1916-1917 років у всіх воюючих державах загострилися внутрішні протиріччя, посилився революційний рух народних мас проти війни.

В Росії відбулася Лютнева буржуазно-демократична революція (27.02.1917 року) але тимчасовий уряд став на позицію подовження війни „до переможного кінця”. Виникають заворушення, у військах трапляються випадки непокори і невиконання наказів. Обидві воюючі коаліції прагнуть до найскорішого завершення війни.

На початку 1917 року країни Антанти мали 439 дивізії (Франція-112, Англія-84, росія-158, Бельгія-6, Сербія-26, Італія-51, румунія-22) і країни німецької коаліції-333 дивізії (Німеччина-200, Австро-Угорщина – 73, Болгарія-12, Турція- 48.)

У 1917 році Німецька коаліція вже не могла вести рішучих наступальних операцій ні на Сході, ні на Заході. Вона перейшла до стратегічної оборони на суходолі і проголосила необмежену підводну війну на морі, намагаючись таким чином здобути перемогу у війні. 6 квітня у війну на стороні Антанти вступили США.

Згідно плану верховного командування російських військ головний удар у 1917 році спрямовувався проти Австро-Угорщини.

Бойові дії розпочалися силами Північного фронту в районі Риги в напрямку на Мітаву. (Мітавська операція 5-11 січня 1917 року). Але наступ не вдався і обороні бої точилися до кінця лютого. Березневий наступ німців на річці Сходу був також невдалим.

Після провалу наступу Антанти на Східному фронті Англія і Франція зобов’язали голову Тимчасового уряду О.Керенського також розпочати у червні наступ Південно-Східного фронту на Львівському напрямку 18 червня після дводенної артилерійської підготовки почався наступ Південно-Східного фронту.

Німецьке командування спішно перекинуло до місця прориву свої війська з Французького (11 дивізій) та інших фронтів. 5 липня 1917 року на Тернопільському напрямку німецькі і австро-угорські дивізії та полк УСС здійснили сильний контрудар, прорвали фронт і розвиваючи успіх, відкинули війська Південно-Західного фронту на лінію Броди, Збараж, Гржимелов, Боян, Кимпулунг.

На Румунському фронті, довжиною майже на 500км розташувалися три російські і дві румунські армії. Їх наступ на мокшанському напрямку 6-10 липня протікав успішно. Але 11 липня він з причини несприятливої обстановки на інших фронтах був припинений 23 липня супротивник переходить тут у контрнаступ. Уперті бої закінчилися незначним його просуванням.

В ході Ризької (1-6) вересня) Моонзундської (12-20жовтня) операції німецькі війська не змогли розбити сухопутну російську армію та флот і зупинилися на досягнутих рубежах.

Між тим, у Росії відбувалася 7 листопада 1917 року Жовтнева революція, 8 листопада Другий з’їзд Рад прийняв декрет про мир (звернення до народів і урядів всіх воюючих країн). Країни Антанти відмовилися від мирних переговорів і продовжують боротьбу проти австро-угорського блоку.

Радянська влада почала переговори з Німеччиною – 20 листопада в штабі німецьких військ у Брест – Литовську.

Угоду про перемир’я значно послабили сили Антанти.

9 грудня 1917 року у Брест – Литовську почалися переговори про мир між Росією, Німеччиною і Австро-Угорщиною. В цей день Центральна Рада звернулася з нотою до всіх воюючих і нейтральних держав. У ній говорилось, що Українська Народна республіка стає на шлях самостійних міжнародних відносин і що мир, який хоче укласти Росія з своїми супротивниками, матиме силу в Україні тільки тоді, коли його умови прийме і підпише уряд УНР. Незабаром з Брест – Литовська надійшло повідомлення про те, що Німеччина, Австро – Угорщина, Болгарія, Туреччина чекають представників УНР на мирних переговорах. 29 грудня 1917 року в Брест – Литовську відбулося засідання з участю делегації УНР. Формальне визнання УНР як самостійної держави союзники відклали до моменту укладання мирного договору. 9 лютого 1918 року мир між УНР і чотирма державами був підписаний мирний договір, який передбачав встановлення кордонів між УНР і Австро – Угорщиною на довоєнних кордонах Росії з Австро-Угорщиною.

У зв’язку із виходом Росії з війни, воєнні дії не набули великого розмаху.

Значний інтерес з точки зору розвитку військового мистецтва, представляє операція у Камбре (20 листопада – 6 грудня 1917 року) у цій операції вперше у масових кількостях були застосовані англійські танки (378) які успішно прорвали тактичну оборону німецьких військ на 7-9 км.

Операцією у Камбре завершилася компанія 1917 року на західному фронті.

**Висновок:** стратегічний план Антанти – досягти перемоги над німецькою коаліцією узгодженими ударами, не був виконаний.

У 1917 році зароджується протитанкова оборона (протитанкові гармати, оружжя і кулемети, які мали бронебійні кулі, інженерні споруди).

Отримав розповсюдження новий спосіб ведення операції – нанесення одночасних ударів на декількох ділянках фронту.

На основі досвіду в бою розроблялися прийоми взаємодії піхоти з танками.

**Компанія 1918 року.**

***Загальний наступ Антанти та розгром Німецько – Австрійського блоку. Закінчення першої світової війни.***

1918 рік – останній рік кривавої м’ясорубки світової війни.

Стратегія Німеччини на 1918 рік – це стратегія двох ударів, спрямованих на Заході – проти Антанти з метою здійснити ніщивний удар до прибуття у Францію значного контингенту військ США; - на Сході – розгорнути інтервенцію на Радянську Росію.

План Антанти на 1918 рік передбачав активну оборону, що не виключало і наступальних дій, а також можливість інтервенції проти радянської Росії.

Між тим переговори у Брест-Литовську тривали. УНР була визнана як суверена держава.

**Брест – Литовський мирний договір.**

**(3.03.1918р.)**

Мирний договір радянської Росії із Німеччиною, Австро – Угорщиною, Болгарією, Турцією. Росія віддавала Україну, Польщу, Литву, частину Латвії, Білорусії, Закавказзя) та зобов’язувалася виплатити контрибуцію 6 млд. марок, провести повну демобілізацію армії та флоту.

Підписавши цю угоду, Радянська Росія фактично визначила суверенітет України, але свої війська з її території вивела тільки під тиском німецько-австрійських військ.

На Східному фронті німці вели наступальні операції з весни до середини літа 1918 року ( у Пікардії, Фландрії, на р.Ена і р. Марна), а з середини літа перейшли у контрнаступ війська Антанти і США (Ам’єнська операція, Мариська битва), внаслідок яких німецький блок заговорив про перемир’я.

29-30 вересня підписали мир Болгарія і Турція. 3 листопада капітулювала Австро – Угорщина.

11 листопада у Комп’єнському лісі (Франція) Німеччина підписала капітуляцію з державами антинімецької коаліції ( СЩА, Англія, Франція).

Війна, що супроводжувалася 51 місяць і 2 тижні закінчилася

**Військово-політичні підсумки Першої світової війни.**

Війна закінчилася поразкою Німеччини і її союзників, хоча вони були краще підготовленні до війни.

Вирішальну роль тут мала перевага Антанти з вступом в війну США на її боці, що різко змінила співвідношення сил воюючих сторін на користь Антанти. Англія, Франція, США розгромили своїх конкурентів, розпочавши новий переділ світу.

Юридичні наслідки Першої світової війни було зафіксовано у мирних договорах, розроблених на Паризькій мирній конференції1919-1920 років. Ці договори (Версальський 1919) – з Німеччиною; Сен-Жерменський(1919) з Авсрією; Неїський (1919) з Болгарією; Тріанонський (1920) з Угорщиною і Сербією (1920) з Турцією; - разом з рішенням Вашингтонської конференції – 1921-1922 років створили післявоєнну організацію світу.

Під час першої світової війни загинуло 10 млн. чоловік, поранено понад 20 млн. чоловік, від епідемії і голоду померло10 млн. чоловік.

Перша світова війна коштувала 80 мільярдів доларів. За час війни було відмобілізовано у країнах німецької коаліції 25 млн. чоловік, а в країнах Антанти – 48 млн. чоловік. Збройна боротьба велась на фронтах, протяжністю від 2500 до 4000 км.

**Питання 3.** Перша радянсько-українська війна (грудень 1917- червень 1918 рр.). Бій під Крутами (29.01.1918р.).

Настав 1917 р. В Росії відбулася революція, а в Україні розпочала свою державотворчу діяльність Центральна рада. Влітку 1917 р. розпочалась українізація Південно-Західного фронту. Це викликало сумніви у галичан щодо правильності орієнтації на Австрію. Багато січовиків виявили бажання воювати проти Австро-Угорської імперії для визволення підвладних їй земель. З колишніх полонених українців був створений Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.

Захопивши владу у Східній Галичині у листопаді 1918 р., українці викликали гнів зі сторони польських політичних кіл, які фактично одразу організували бойові дії проти Західноукраїнської Народної Республіки. Лише за 3-4 дні січові стрільці з Чернівців змогли добратися до Львова, де вже точилися бої за місто. Прибувши до місця подій, УСС одразу вступили в бій. Це дещо вирівняло загальну ситуацію і підняло моральний стан захисників Львова. Але, не зважаючи на героїчну стійкість українських формувань, все ж 21 листопада довелося залишити столицю Галичини. Потрібно відзначити дивний парадокс: не зважаючи на війну, відносини між бійцями ворогуючих сторін залишалися приязними і доброзичливими. Після денних сутичок увечері і вночі українські і польські солдати разом грілись біля вогнищ і співали пісень. Але така дружба і приязнь тривала не довго. Українські військові формування змушені були покинути Львів. Місцева польська влада почала чисельні зачистки як українців, так і євреїв.

Перші бойові сутички з польськими військами показали слабкі сторони УГА і УСС. Зокрема болючою виявилася відсутність вищого командного складу армії. Керівники ЗУНР почали залучати офіцерів і генералів інших національностей, зокрема, таких як полковник Легар, майор Ерле, генерал Кравс та ін. Допомога у формуванні вищого командування поступала із УНР. Зокрема в УГА перейшли служити генерали М. Омельянович-Павленко, О. Греков та ін.

Зміни торкнулися і організації війська. Українська Начальна Команда розділила всі військові підрозділи на три корпуси. Перший формувався на основі Північної групи військ. Основні з’єднання корпусу становили групи: V Сокальська, VІ Равська, ІХ Белзька, Х Янівська. Крім цього в корпус входили окремі частини і підрозділи спеціальних функцій і призначень. В секторі „Північний схід – південний захід” біля Львова утворювався Другий осадний корпус, куди увійшли бригади: ІІ Коломийська, ІІІ Бережанська, ІV Золочівська. Війська Південної округи були зведені у третій корпус. До нього входили: VІІ Львівська, VІІІ Самбірська та ХІ Стрийська групи.

В процесі реорганізації армії за окрему військову одиницю було прийнято курінь, що складався з чотирьох - п’яти сотень і мав свої допоміжні служби. Полки як військові частини залишалися лише в окремих випадках, зокрема, там, де вони формувались на основі Українських Січових Стрільців. Загалом військова вертикаль становила схему: рій - чета - сотня - курінь - бригада - корпус - Галицька армія. Отже, Українські Січові Стрільці лишили помітний слід в історії Українських Збройних Сил, одну з найбільш романтичних і найтрагічніших її сторінок. Прикладом для наслідування є любов стрільців до України, здатність на самопожертву заради здобуття незалежності свого народу. Січове стрілецтво зростило славних синів України: Кирила Трильовського, Костя Левицького, Михайла Волошина, Дмитра Бітовського та інших. Серед січових стрільців було багато талановитих людей – художників, поетів, журналістів. Серед них – Юрій Шкрумеляк, Мирослав Ірчан, Левко Лепкий, Роман Купчинський та інші. Січових стрільців, як українську військову одиницю, цінувала австрійська і боялася російська влада. Це пов’язано з тим, що метою УСС було звільнення й об’єднання українського народу, створення незалежної України. Проте чотири роки збройної боротьби легіону УСС з могутньою Росією не принесли успіху, але вплинули на процеси подальшої боротьби українського народу за свою державність.

**Бій під Крутами**

25 грудня 1917 року північна Російська армія під командою Антонова-Овсєєнка почала загальний наступ.

У такому вирішальному для української держави часі, український уряд не маючи дисциплінованого, готового до рішучого виступу війська залишилося безборонним.

Ті чисельні українські полки, які ще недавно заявляли про свою відданість Центральній раді, у критичну хвилину порозбігалися, а то й перейшли на сторону ворога. У ніч, 28 січня, були вислані останні відділи з Києва на фронт. Це були юнаки Військової школи, студенти Січових стрільців, під приводом сотника Омельченка, що мали разом 500 чоловіків. Вони доїхали до ст.Крути, там їх застали останки сотні юнаків школи, що залишилася боронити Бахмач і маленький відділ Вільного козацтва. Об’єднавшись вони вирішили боронити залізничний вузол, що був ключем до столиці.

**Питання 4.** Виникнення і зародження організації січових стрільців. Військово-організаційна структура легіону та військові дії.

У 1912 р. австрійський уряд для популяризації воєнщини звернув увагу на відродження антиросійського польського мілітаризму і дав дозвіл на створення легальних військових польських товариств. З цієї нагоди скористались українці і вже навесні 1913 р. заклався у Львові Український січовий союз, а згодом, було затверджено Статут Українських січових стрільців на чолі з В.Старосольським та Д.Катамаєм. Організація поділялась на два напрямки: УСС-І – студенти і УСС-ІІ – робітнича та селянська молодь. Всього існувало 96 організацій. З самого початку в товаристві не було ідейної одностайності, а проявилися дві течії щодо шляху розвитку стрільців: самостійницько-державницька та австрійсько-лоялістична. Але в кінцевому підсумку перемогла австрофільська ідея: українські національні інтереси мали йти у фарватері австрійських.

Діяльність УСС розгорнулась на теренах Галичини і Буковини та проявилась у військово – організаційній і технічній підготовці їх членів. З 1913 р. “Cічові Стрільці I” почали видавати перший український військовий, ідеологічний журнал “Відгуки”, що популяризував гасло збройної боротьби за українську державність.

Навесні 1914 р. спільними зусиллями О.Семенюка та О.Демчука було створено “Правильник піхотинців”, у якому переклали необхідні військові команди українською мовою. “Правильник” було введено в дію 20 червня 1914 р. Він містив 17 розділів, у яких регламентувалися правила внутрішньої служби, підготовки до бою, а також методика ведення бою всіма підрозділами піхоти.

Згідно із задумами керівництва січового стрілецтва, дисциплінуючим фактором мали бути стрілецькі відзнаки та однострої. Основну відзнаку - січову стрічку синьо-жовтого кольору замінили на зручніші синьо-жовті кокарди. Розробили також спеціальний однострій, узявши за основу австрійську військову форму, оздобивши її в українських традиціях. Він став більш практичним і придатнішим для польових вправ і участі у воєнних діях.

Стараннями ватажків стрілецького руху більшість товариств були забезпечені вогнепальною зброєю. Зокрема, закуповували на військових складах неробочі гвинтівки, які місцеві умільці відремонтували. Так на початку 1914 р. “Січові Стрільці ІІ” закупили чималу кількість гвинтівок системи Верндля й кілька гвинтівок найновішої системи Манліхера.

За пропозицією К.Трильовського всі “Січі” і товариства “Січові стрільці” взяли участь у святкуванні 100-річчя з дня народження Т.Шевченка. 28 червня 1914 р. у Львові понад 10 тис. січовиків та півтисячі стрільців у одностріях пройшли маршем. Завершенням ювілею були військові вправи УСС під проводом сотника К.Гутковського. На міському майдані окремі стрілецькі відділи зі Львова, Борислава і Яворова виконали військові бойові вправи. Це був перший виступ УСС перед власним громадянством і зовнішнім світом.

Таким чином, головним завданням стрілецьких товариств протягом 1913-1914 р., стала підготовка їх членів до війни проти Росії, яка вже була очевидною.

6 серпня 1914 р. у львівській газеті „Діло” з’явилося звернення Головної Української Ради „до всього українського народу”, в якому проголошувалась необхідність утворювати полки українських добровольців під назвою Українські Січові стрільці (УСС).

Такий крок українського політичного проводу був зрозумілий, адже пролита кров і людські жертви мали, на думку українських політиків, зняти недовіру офіційної влади до українців, а в кінцевому результаті – максимально наблизити урядову українську політику до національних вимог українського населення. Політичні діячі ГУР розраховували не стільки на військові результати діяльності УСС, скільки на політичні наслідки їх існування.

Ініціатива українських політиків і масовий ентузіазм населення східної Галичини в створенні УСС застали віденські урядові кола зненацька. З військової точки зору існування такого легіону було бажане, але питання полягало в тому, де взяти кошти на озброєння. Та оскільки формування корпусу УСС йшло вже повним ходом, процес став невідворотним. У військовому міністерстві та Генштабі змушені були безпосередньо зайнятися питанням українського добровільного корпусу і, відповідно, було прийнято рішення про попередні затрати на озброєння Січових стрільців і проведення необхідної агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

В кінці серпня до Львова прибув представник військового міністерства полковник кавалерії Молік, який мав на місці проінспектувати формування корпусу УСС. Галицький намісник граф С.Коритовський не розділяв ідею українського війська, а з приїздом Моліка австрійський уряд фактично погодився на формування українського легіону чисельністю до 5 тис. осіб.

У зв’язку з швидким наступом російських військ на Львів, було затримано остаточну організацію УСС, а її центр перенесено до м. Стрий. В цей час змінюється ставлення австрійської влади до УСС. Хоч Австро-Угорщина і відчувала гостру необхідність їх використання проти Росії, проте внаслідок недовіри до українських військових частин у Відні призупинили процес утворення додаткового корпусу УСС. В Генштабі не створили з легіону УСС одноцільне військове з’єднання, а розділили його на 10 окремих загонів-сотень по 220 бійців у кожному, які займалися розвідницькою та диверсійною роботою.

Таке ставлення з боку австрійського командування викликало велике незадоволення стрільців. Ще більше масла у вогонь підлили поразки австрійської армії на східному фронті і подальше звинувачення українців у зраді.

Розуміючи марність надій на формування українського війська, восени 1914 р. відбулося військово-організаційне впорядкування легіонів УСС: створено десять сотень по 220 осіб у кожній, поділених на два куреня.

Загалом бійці підрозділів українських січових стрільців дуже добре показали себе в бойових діях у Карпатах 1914-1915 рр., відзначилися в боях за Маківку та Лисоню.

Підпільну роботу У.С.С. провели на Бескидах у Карпатах, і це все відбулося під тиском російських сил. Цей період стрілецького життя тривав коло трьох місяців, від половини листопада 1914 до половини лютого 1915 року. Стрільці мали стежити, за їх розташуванням, силою, рухами, а пізніше ця інформація передавалася вищому командуванню.

Виконуючи стежну службу, У.С.С. весь час виконували також звичайну фронтову службу. Так 27 грудня сотня Будзиновського в складі 150 стрільців серед заметілі і глибоких снігів перейшла через найвищу вершину гори Пікуй до села Ботелка, де відбила потужний ворожий наступ. А 1 січня ця ж сотня брала участь у завзятому бою в обороні Ужгородського переходу.

Невдачі на фронті та постійні втрати території впливали негативно на настрій стрільців, деморалізовували їх стан. До березня кількість січових стрільців різко скоротилась і це позначилось на стані всієї сотні.

В цей час російське командування кинуло на карпатський фронт значні підкріплення і повели завзятий наступ на півночі і південному заході від Славського. Далі січові стрільці почали втрачати свої позиції, але це не змінило стрілецького обличчя, адже карпатський похід зробив з У.С.С. справжню бойову одиницю.

Бій за гору Маківку безперечно являється однією із найяскравіших сторінок історії УСС. Наступ на Маківку російська армія почала вночі з 28-го на 29-те квітня 1915 р. Прорвавши фронт, один полк зайняв частину гори, але на противагу йому із завданням виправити ситуацію близько 6 год. для контрнаступу було направлено чотири сотні Першого куреня та майже чотири сотні Другого куреня УСС. Після одноденного бою сотні Будзиновського і Мельника відбили втрачені позиції, злагоджено діючи з сотнями Другого куреню. Перший курінь відсунув російську армію через річку Головчанку. 30 квітня після сильної артилерійської підготовки росіяни продовжили наступ на праве крило Маківки. Однак наступ виявився провальним: вони понесли значні матеріальні втрати та 173 вояки потрапили в полон. Але 1 травня російському командуванню вдалося взяти гору, незважаючи на героїчний опір сотні Будзиновського. УСС зазнали в цей день найбільших втрат: в полон потрапили кілька австрійських сотень і частина сотень Мельника й Будзиновського.

Австрійське військове командування, маючи в резерві дві сотні угорців і один курінь УСС, вирішило розпочати наступ, обстрілявши попередньо вершину Маківки, чим привело в розлад оборону росіян. Проте російські частини оборонялися близько двох годин. Через низькі бойові якості угорських сотень, Перший курінь і частина Другого куреню УСС двічі переходили в наступ, але зазнавали невдачі. Перевага УСС відносно росіян не була б помітною, якби не дії австрійської артилерії. Впродовж третього наступу УСС захопили частину гори і нарешті розбили два полки російської армії, після чого почався стрімкий відхід російських військ. Битва була виграна. Втрати УСС в бою становили: 42 вбитих, 76 поранених, 35 полонених. Успішний бій за гору Маківка та інші, склали передумови для загальновійськового наступу німецько-австрійських збройних сил. Невипадково саме 2 травня німецькі війська перейшли в наступ, оборона росіян була прорвана в районі Горлиці. Російські війська відійшли на лінію річки Сан і річки Дністер.

Після невдалої спроби російських військ захопити гору Лисоню в серпні 1916 року, на цьому відтинку фронту запанувало затишшя. Але командування російської армії готувало новий наступ на даний стратегічно важливий об’єкт. Оборону Лисоні було доручено підрозділам 55 дивізії Південної австрійської армії, в тому числі й полку УСС.

Бої розпочалися вранці 2 вересня 1916 року намаганням російського командування силами 113-ї елітної пішої дивізії захопити Лисоню та розгромити 35 полк австрійських стрільців. У зв’язку з цим 1 сотню УСС під командуванням поручника Р.Сушка було вислано в наступ. Проте вночі сотня була розгромлена і росіяни зайняли Лисоню. Вранці 3 вересня пішла в контрнаступ 2 сотня поручника А.Мельника, але потрапила під надзвичайно сильний артобстріл противника і була змушена рятуватися втечею до лисонського лісу. За сотнею Мельника пішла в атаку 3 сотня четаря В.Кучабського у напрямку південної частини лісу для надання підтримки правому флангу 2-ї сотні, що було успішно виконано.

Тим часом в лісі розгорнувся завзятий бій за останні обороні позиції, втрата яких відкривала би шлях до Бережан. Але сотні УСС, зібравши навколо себе рештки інших полків, змогли стримати натиск ворога. О 9-й годині ранку в одному з ярів біля Лисоні відбувся зустрічний бій між 4-ю сотнею УСС під командуванням поручника І.Будзиновського і підрозділами правого флангу 113-ї дивізії росіян, який завершився успіхом для останніх. Росіяни захопили в полон більшість командного складу 1-го куреня.

В такій дуже загрозливій ситуації штаб кинув у бій свій останній резерв – 2-й робітничий курінь УСС. 5-та сотня, щойно прибувши на поле бою, одразу атакувала ворожі позиції і звільнила командирів 1-го куреня та залишки 4-ї сотні. Після цього 2-й курінь провів два повторних наступи, щоб відбити зайняті росіянами позиції на Лисоні, але ця спроба провалилася. Курінь, зазнавши значних втрат вбитими та пораненими, зайняв оборону на західних схилах гори. З правого флангу його прикрив 310-й угорський полк, а з лівого - вцілілі сотні 81-го угорського полку. Залишки 1-го куреню обороняли становище на Лисоні до полудня, коли їм на допомогу прийшли дві сотні баварського полку. Росіяни, які зазнали значних втрат, в той день вже не мали змоги продовжували наступ. Ворожі сторони впорядкували свої обороні позиції та приготувалися до нових боїв.

4 вересня о 6-й годині весь австрійський фронт пішов у контрнаступ. Спершу він виявився вдалим. 1-й курінь УСС зміг пробитися до передової лінії оборонних укріплень ворога біля Ценівки, а 2-му куреню майже вдалося захопити втрачені позиції на Лисоні. Але через недостатню координацію дій і стрімкі флангові атаки противника наступаючі групи змушені були відступити з великими втратами. Ввечері того ж дня австрійське командування підтягло на Лисоню важку артилерію, котра, щойно прибувши, почала обстрілювати окопи росіян. О 19-й годині почався загальний наступ піхоти, яка майже без бою здобула головні позиції ворога.

Таким чином криваві бої за Лисоню, в які росіяни кинули цілу дивізію найкращої піхоти і багато артилерії, закінчився перемогою австрійського війська. Але оборона була б набагато тяжчою, якби не полк УСС, що спинив наступ ворога у хвилину найбільшого ослаблення фронту. За цю перемогу УСС заплатили криваву ціну: з 44 старшин залишилось лише 16, 81 стрілець загинув у бою, 293 було поранено, 285 потрапило до ворожого полону.

Але настав 1917 р. В Росії відбулася революція, а в Україні розпочала свою державотворчу діяльність Центральна рада. Влітку 1917 р. розпочалась українізація Південно-Західного фронту. Це викликало сумніви у галичан щодо правильності орієнтації на Австрію. Багато січовиків виявили бажання воювати проти Австро-Угорської імперії для визволення підвладних їй земель. З колишніх полонених українців був створений Галицько-Буковинський курінь січових стрільців.

Захопивши владу у Східній Галичині у листопаді 1918 р., українці викликали гнів зі сторони польських політичних кіл, які фактично одразу організували бойові дії проти Західноукраїнської Народної Республіки. Лише за 3-4 дні січові стрільці з Чернівців змогли добратися до Львова, де вже точилися бої за місто. Прибувши до місця подій, УСС одразу вступили в бій. Це дещо вирівняло загальну ситуацію і підняло моральний стан захисників Львова. Але, не зважаючи на героїчну стійкість українських формувань, все ж 21 листопада довелося залишити столицю Галичини. Потрібно відзначити дивний парадокс: не зважаючи на війну, відносини між бійцями ворогуючих сторін залишалися приязними і доброзичливими. Після денних сутичок увечері і вночі українські і польські солдати разом грілись біля вогнищ і співали пісень. Але така дружба і приязнь тривала не довго. Українські військові формування змушені були покинути Львів. Місцева польська влада почала чисельні зачистки як українців, так і євреїв.

Перші бойові сутички з польськими військами показали слабкі сторони УГА і УСС. Зокрема болючою виявилася відсутність вищого командного складу армії. Керівники ЗУНР почали залучати офіцерів і генералів інших національностей, зокрема, таких як полковник Легар, майор Ерле, генерал Кравс та ін. Допомога у формуванні вищого командування поступала із УНР. Зокрема в УГА перейшли служити генерали М. Омельянович-Павленко, О. Греков та ін.

Зміни торкнулися і організації війська. Українська Начальна Команда розділила всі військові підрозділи на три корпуси. Перший формувався на основі Північної групи військ. Основні з’єднання корпусу становили групи: V Сокальська, VІ Равська, ІХ Белзька, Х Янівська. Крім цього в корпус входили окремі частини і підрозділи спеціальних функцій і призначень. В секторі „Північний схід – південний захід” біля Львова утворювався Другий осадний корпус, куди увійшли бригади: ІІ Коломийська, ІІІ Бережанська, ІV Золочівська. Війська Південної округи були зведені у третій корпус. До нього входили: VІІ Львівська, VІІІ Самбірська та ХІ Стрийська групи.

В процесі реорганізації армії за окрему військову одиницю було прийнято курінь, що складався з чотирьох - п’яти сотень і мав свої допоміжні служби. Полки як військові частини залишалися лише в окремих випадках, зокрема, там, де вони формувались на основі Українських Січових Стрільців. Загалом військова вертикаль становила схему: рій - чета - сотня - курінь - бригада - корпус - Галицька армія. Отже, Українські Січові Стрільці лишили помітний слід в історії Українських Збройних Сил, одну з найбільш романтичних і найтрагічніших її сторінок. Прикладом для наслідування є любов стрільців до України, здатність на самопожертву заради здобуття незалежності свого народу. Січове стрілецтво зростило славних синів України: Кирила Трильовського, Костя Левицького, Михайла Волошина, Дмитра Бітовського та інших. Серед січових стрільців було багато талановитих людей – художників, поетів, журналістів. Серед них – Юрій Шкрумеляк, Мирослав Ірчан, Левко Лепкий, Роман Купчинський та інші. Січових стрільців, як українську військову одиницю, цінувала австрійська і боялася російська влада. Це пов’язано з тим, що метою УСС було звільнення й об’єднання українського народу, створення незалежної України. Проте чотири роки збройної боротьби легіону УСС з могутньою Росією не принесли успіху, але вплинули на процеси подальшої боротьби українського народу за свою державність.

**Питання 5.** Гетьманщина, анархія, директорія, погроми 1919-1920рр.

До весни 1918 р. широким верствам населення України вже набридли революція і хаос. Закономірно, що ці настрої переважали серед маєтних класів, заможних селян, дрібних підприємців та бізнесменів, фабрикантів, великих землевласників, вищих прошарків чиновництва, що складали 20% усього населення України. Австрійці та німці на Україні також всіляко прагнули відновити порядок і прискорити вивезення продуктів. Тому між 24-26 квітня представники цих груп таємно домовилися замінити Центральну Раду консервативним українськім урядом на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським (титул «гетьман» мав викликати асоціації з квазімонархічними традиціями , пов’язаними з козацькими гетьманами).

З приходом до влади цього «малоросійського» аристократа , який раптом згадав про своє «українське коріння», в революції на Україні настав новий етап, що характеризувався намаганнями відновити правопорядок та скасувати «соціалістичні експерименти» Центральної Ради.

29 квітня, на з’їзді, скликаному в Києві Лігою землевласників, на який з усієї України прибуло 6500 делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили гетьманом, закликавши його «врятувати країну від хаосу і беззаконня». Того ж дня він разом із прибічниками оголосив про встановлення «Української держави» ( на відміну від «Української Народної Республіки» Центральної Ради). Нова держава ґрунтувалася на незвичайному поєднанні монархічних, республіканських, що особливо наголошувалося на святості приватної власності. За якихось кілька місяців на Україні було відновлено дієвий адміністративний апарат. У провінціях урядовці Центральної Ради замінялися на досвідчених адміністраторів, що називалися старостами і призначалися з місцевих поміщиків або земських урядників. У центральному уряді посади розподілилися між професійними чиновниками – переважно росіянами чи русифікованими українцями. Особливо вражають досягнення уряду у створенні системи освітніх закладів. На рівні початкової школи було випущено кілька мільйонів примірників україномовних підручників, а в більшості шкіл уведено українську мову. Було засновано близько 150 нових україномовних гімназій, у тому числі у сільських районах. Але якщо режим Скоропадського міг похвалитися своєю здатністю управляти, а також рядом конкретних досягнень, то разом із тим на ньому страшним тягарем висіли фатальні політичні прорахунки. Всі вони випливали насамперед із того кола друзів , яких собі вибрав гетьман . По-перше, його компрометувала залежність від німців, очевидна мета яких зводилася до економічної експлуатації України. По-друге, гетьман був тісно пов’язаний з маєтними класами, які намагалися скасувати впроваджені революцією зміни. Скоропадському ставили в провину такі вкрай непопулярні заходи, як «каральні експедиції», організовані поміщиками за допомогою німецьких військ для помсти над селянами, котрі рік тому конфіскували поміщицькі землі. По-третє, багато українців вважали, Скоропадський занадто прихильний до росіян. Під час його панування Україна, яка порівняно з Росією була острівцем стабільності, стала не лише притулком для величезної кількості представників колишньої царської верхівки, а й центром намагань відбудувати «єдину та неподільну Росію». Чиновницькі посади були зайняті росіянами, які не приховували свого несмаку до української державності, а більшість кабінету складали члени російської партії кадетів.

Із самого початку стала викристалізовуватися опозиція Скоропадському. В середині травня відбувся ряд нелегальних з’їздів українських партій, на яких своє несхвалення уряду висловили представники таких професійних груп, як залізничники, телеграфісти, селяни й робітники. Виник координаційний осередок опозиції, названий Українським народним державним союзом, на чолі якого став В.Винниченко. Антигетьманський курс узяла інша впливова організація - Всеукраїнський союз на чолі з С. Петлюрою. Спочатку ці групи вели переговори зі Скоропадським про шляхи проведення більш ліберальної й національно орієнтованої політики, та згодом вони взялися підіймати проти нього повстання.

Українських селян не треба було особливо підбурювати до повстання проти уряду, що конфіскував їхній врожай, повернув землю багатим поміщикам і послав у їхні села «каральні експедиції». Незабаром по всій Україні вибухнули стихійні й досить значні селянські заколоти. У запеклі бої з німецькими військами кинулися загони озброєних селян (зброя тоді була легкодоступною) на чолі з ватажками з місцевих жителів, що часто були анархістськи настроєними і яких на козацький кшталт називали отаманами або батьками. Ці сутички набирали величезних масштабів: зокрема у Звенігородському й Таращанському повітах Київської губернії селянське військо в 3—4 тис. чоловік, споряджене двома артилерійськими батареями й 200 кулеметами, завдало німцям втрат у 6 тис. чоловік. На початку осені стало очевидним, що Центральні держави от-от програють війну. І тут гетьман був змушений піти на поступки. Але наприкінці жовтня нова спроба залучити до кабінету видатних українських діячів провалилася. Кидаючись із боку вбік у відчайдушних пошуках підтримки, Скоропадський пішов на останній ризик: 14 листопада 1918 р. він призначив новий кабінет, що майже повністю складався з російських монархістів, і проголосив Акт федерації, за яким зобов’язався об’єднати Україну з майбутньою не більшовицькою російською державою. Цей суперечливий крок було зроблено з метою завоювати підтримку настроєних проти більшовиків росіян та переможної Антанти. Того ж дня українська опозиція утворила альтернативний уряд - Директорію на чолі з двома давніми суперниками – Винниченком та Петлюрою - й відкрито проголосила виступ проти гетьмана.

Повстання, підняте Директорією, швидко ширилося. Сотні й тисячі селян під проводом отаманів стікалися до Білої Церкви на захід від Києва, що слугувала штабом антигетьманських сил. Ще важливішим стало те, що на бік Директорії перейшли деякі з найдобірніших загонів гетьмана, як, зокрема січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця й начальника його штабу Андрія Мельника та дивізія Сірожупанників, збільшивши таким чином кількість її регуляторного війська до 40 тис. 21 листопада повсталі оточили Київ, і після тривалих переговорів з метою забезпечити вихід німецької залоги 14 грудня німці залишили місто, забравши з собою Скоропадського. Того ж дня сили Директорії тріумфально ввійшли до Києва й проголосили відновлення Української Народної Республіки.

**Гетьманщина** проіснувала менше восьми місяців, протягом яких реальна влада перебувала в руках німців, а її власний вплив був обмеженим. Спочатку вона могла здобути собі певну підтримку завдяки обіцянкам відновити правопорядок, якого прагнула велика частина населення. Проте вона не спромоглася належним чином підійти до розв’язання двох основних питань, що їх поставила революція на Україні,- питань соціально-економічної реформи та національної незалежності.

**Анархія.** У 1919 р. Україну поглинув цілковитий хаос. У новітній історії Європи жодна країна не пережила такої всеохоплюючої анархії, такої запеклої громадянської боротьби, такого остаточного розвалу влади, яких у цей час зазнала Україна. Шість армій діяли на її території: українська, більшовицька, біла, Антанти, польська та анархістська. Менш ніж за рік Київ п’ять разів переходив із рук в руки. Численні фронти розділяли одне від одного цілі міста і регіони. Майже повністю порушився зв’язок із зовнішнім світом. Знелюдніли голодні міста, а їхні мешканці в пошуках їжі подавалися на село. Села буквально забарикадувалися від непрошених гостей. Тим часом різні уряди, яким удавалося заволодіти Києвом, скеровували свою увагу та енергію переважно на те, щоб відбити атаки ворогів. Україна стала краєм, яким було легко заволодіти, але неможливо управляти.

Селянин, котрий спостерігав зі свого економічного самостійного села, як падає одна влада за іншою, подумки проклинав усіх, міських мешканців зі всіма їхніми урядами. Настрої селянства були надто важливим,оскільки вперше за довгі століття у нього з’явилися бажання і здатність боротися. В період Гетьманщини по всій Україні виникли сотні отаманів з їхніми партизанськими бандами, пройнятим неокозацьким анархізмом. Одні схилялися на бік націоналістів, інші підтримували більшовиків, ще інші не раз перекидалися з боку на бік, і всіх найбільше турбувало те, як оборонити інтереси своїх сіл та околиць.

Два наймогутніших партизанських ватажки базувалися в південних степах, де жили найзаможніші, найбільш упевнені в собі селяни. Один із них –отаман Матвій Григорьєв, колишній царський офіцер – очолював сили в 12 тис. чоловік на Херсонщині й підтримував тісні зв’язки з українськими лівими радикалами. Інший - легендарний Нестор Махно, русифікований український селянин і затятий анархіст. У середині 1919р. його сили, що базувалися в Гуляйполі, налічували від 35-50тис. і часто ставали вирішальним чинником у боротьбі за Південь України. Отже регулярні війська змагалися за контроль над містами й залізничними комунікаціями , в селі панували партизани, а єдиною визнаною по всій Україні владою була влада зброї.

**Директорія.** Вигнавши Скоропадського, Директорія стала перетворюватися з переможного повстанського комітету на уряд нововідродженої Української Народної Республіки. Деякий час зберігаючи за собою найвищі виконавчі функції, вона призначила кабінет міністрів на чолі з Володимиром Чехівським. Склад кабінету з усією очевидністю свідчив про те, що провідну роль у новому уряді гратимуть не «старші політики» на зразок Грушевського, а молоді.

26 грудня 1918 р. Директорія видала Декларацію, в якій оголошувалося про те, що вона намагатиметься встановити баланс між революційними реформами і порядком. Одним із основних положень Декларації була обіцянка експропріювати державні, церковні та великі приватні землеволодіння для перерозподілу їх серед селян.

Але небагато з поставлених цілей удалося здійснити новому урядові, як його з усіх боків обсіли внутрішні і зовнішні проблеми. Ключове внутрішнє питання,що через нього між українськими політичними партіями відбувся розкол, зводилося до того, якою має бути нова влада – парламентською демократією ( як того хотіли вільнодумні соціалісти) чи українським різновидом системи Рад (чого домагалися ліві радикали). Останні на чолі з Винниченком доводили, що українці мають надавати суспільним перетворенням такої ж уваги, як і національному визволенню і, перейнявши систему Рад, вони б тим самим викрали у більшовиків їхні «грім та блискавку». Отож, давня дилема української інтелігенції – чому віддати пріоритет : соціалістичній революції чи національному визволенню – знову сіяла в її лавах ворожнечу і безладдя.

Конфлікт між фракціями поширився на картину зовнішніх стосунків. У грудні 1918 р. Антанта, й насамперед Франція, висадила в Одесі та інших чорноморських портах 60-тисячне військо. Цей несподіваний крок пояснювався рішенням західних держав-переможниць заблокувати поширення більшовизму. Зрозуміло, що Директорія не могла протистояти обом цим силам і тому була змушена порозумітися з якоюсь із них. Як і можна було очікувати, Винниченко зі своїми ліворадикальними товаришами схилялися до союзу з Москвою, в той час як вільнодумні спеціалісти та армія наполягали на угоді з Антантою. Однак розв’язали цю суперечку самі більшовики – в той час як їхні представники вели мирні переговори з Директорією, червоні війська напали на Харків.

З наближенням більшовицьким військ Директорія поводила себе аналогічно тому, як діяла за рік перед тим Центральна Рада. В останні, сповнені відчаю дні, що лишилися до падіння Києва, Директорія провела кілька символічних демонстрацій суверенності. 22 січня 1919 р. вона відсвяткувала злуку Української Народної Республіки з новоутвореною в Галичині Західно-українською Народною республікою, про яку мріяли покоління української інтелігенції як на заході, так і на сході. Проте в ситуації, коли обидва уряди були змушені боротися за власне існування, їхні перспективи здавалися безрадісними. До того ж ці уряди зберігали свій окремий адміністративний апарат, військо й політику. Тому це була злука лише за назвою.

Та й боєздатність військ українського уряду, як і рік тому викликала лише розчарування. Ще до другого наступу більшовиків солдати, які брали участь у поваленні гетьмана , повернулися до сіл, ліквідувавши, на їхню думку, головну загрозу для свого благополуччя і не дбаючи про долю Директорії. Виразні прорадянські тенденції, що проступали в політиці українського уряду, допомогли більшовицьким агітаторам ще легше, ніж раніше, схилити на свій бік багатьох таких селян. Тому армія Директорії , яка ще кілька тижнів тому налічувала понад 100 тис. солдатів, зменшилася до 25 тис.

І знову український уряд звернув свої надії до чужої держави – Франції, війська якої, що здавалися тоді непереможними, розташувалися в Одесі. Щоб виглядати привабливішою для французів, Директорія очистилася від радикальних прорадянських елементів. У середині лютого подав у відставку В.Вінніченко, а соціалістичний кабінет Чехівського замінили помірковані на чолі з Сергієм Остапенком. Тепер Петлюра був найвпливовішою людиною в уряді. Незабаром виявилося, що французи під впливом своїх білих і російських союзників, які ненавиділи українських «сепаратистів» не менше, ніж більшовиків, не мали намірів допомагати Директорії.

Військові поразки та дипломатичні невдачі до краю загострили ідейні суперечки серед українців. Від двох найбільших партій – соціал-демократів і соціалістів-революціонерів – відділилися невеликі, але впливові фракції радикалів, що проголосили себе окремими партіями, стали на радянську платформу й приєдналися до більшовиків. Вони привели з собою таких сильних отаманів, як Ангел, Зелений, Соколовський, Тютюник та Григор’єв. Відокремлення в соціал-демократичній партії лівого крила відбулося в січні 1919р., приблизно в цей час від соціалістів-революціонерів відкололися боротьбисти – фракція, що організувалася навколо своєї газети «Боротьби» й налічувала близько 5 тис. членів.

**Погроми.**Одним із найгірших проявів хаосу, що охопив Україну в 1919 р., стало поширення погромів. Під час революції давня ворожість до євреїв із боку антибільшовицьких сил – як українських, так і російських – підігрівалися поширеною думкою про те, начебто євреї стояли на пробільшовицьких позиціях. Більшість євреїв насправді лишалася аполітичною, а ті з них, хто були марксистами, схилялися до меншовиків. Але фактом є те, що непропорційно багато євреїв було серед більшовиків, зокрема серед їхнього керівництва, командирів продзагонів, збирачів податків і особливо в Чека – таємний поліції, яка викликала ненависть і жах. Тому в цьому хаосі євреї знову стали об’єктом зростаючого невдоволення. За оцінками істориків, під час погромів 1919-1920 рр. на Україні загинуло від 35 до 50 тис. євреїв. Пітер Кенез, спеціаліст із питань громадянської війни на Україні та у Південній Росії, зазначає « …До приходу Гітлера найбільше в наш час масове винищення євреїв мало місце на Україні під час громадянської війни. Всі учасники конфлікту несуть відповідальність за вбивство євреїв, навіть більшовики. Проте найбільше жертв завдала Добровольча армія (білі, або російські антибільшовики). Її погроми відрізнялися від масових убивств , що їх проводили її супротивники: вони здійснювалися найретельніше, характеризувалися найскладнішою організацією, інакше кажучи, вони були найсучаснішими…Інші погроми були справою рук селян. У погромах Добровольчої армії до того ж брали участь три різні групи: селяни, козаки і російське офіцерство…Особливо кривавий характер цієї різанини пояснювався тим, що цих три типи вбивць підсилювали один одного» Хоч відповідальність за погроми несла насамперед біла Добровольча армія , що влітку 1919 р. прийшла на Україну з Дону, ряд погромів учинили також війська директорії (особливо нерегулярні частини, якими командували отамани) Найкривавіші з них відбулися в Проскурові, Житомирі, Черкасах, Рівному, Фастові,Коростені на Бахмачі. Жорстокий погром спровокував у лютому 1919 р. отаман Семесенко у Проскурові, під час якого загинуло кілька тисяч євреїв. На відміну від таких білих генералів, як Антон Денікін, українські соціалісти й особливо соціал- демократична партія, до якої належав Петлюра, мали тривалі традиції дружніх стосунків із єврейськими політичними діячами. Тому директорія відновила культурну автономію для євреїв, запросила до складу уряду таких видатних діячів, як Арнольд Марголін та Соломон Гольдельман, виплатила жертвам погромів великі суми грошей і навіть вела переговори із знаменитим провідником сіоністів Володимиром Жаботинським про те, щоб включити загони єврейської міліції до власної армії. Але якими б добрими намірами не керувався Петлюра у взаєминах із євреями, він був нездатний контролювати отаманів (військово-польові суди, наступна страта Семесенка та інших партизанських ватажків не поліпшили становища), і їхні страхітливі злочини пов’язувалися з його урядом. Та й для багатьох євреїв, які вважали себе росіянами, всю вину за погроми було легше скласти на Петлюру та українців, ніж на Денікіна з його російськими генералами.

**Питання 6.** Українська Галицька армія, розвиток військового мистецтва в основних операціях.

Проголошення державної незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року мало великій вплив на розвиток подій в західноукраїнських землях які знаходилися під протекторатом Австро-Угорщни. Але найбільш на цих землях активізувався національно-визвольний рух коли Австро-Угорська імперія потерпіла поразку у 1-й світовій віні, і почала дуже швидко розпадатися. Керівницьтво національно-визвольним рухом взяла на себе, створена у Львові, Українська Національна Рада, яка пізніше оголосила про намір об'єднати західноукраїнські землі в єдине ціле - Українську державу. Але нове державне утворення зразу ж опинилося в гострому конфлікті з поляками, які теж претендували на територію Західної України.

10 листопада 1918 року була створена Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) на чолі з Кость Левицьким, а уряд склав присягу.

Як вище було сказано українсько-польський конфлікт переріс до війни, внаслідок якої у листопаді-грудні 1918 року, польські війська заволоділи частиною Західних Українських земель. У свою чергу румунські війська окупували частину Буковини, а Угорщина зміцнила свій контроль над Закарпаттям.

У листопаді місяці Президентом ЗУНР став голова Української Народної Ради - Євген Петрушевич, який звернув дуже серйозну увагу на створення держави.

22 січня 1919 року відбулася історична подія - у Києві на площі біля Софіївського собору було проголошено "Акт злуки" Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. ЗУНР дістала назву Західна область Української Народної Республіки (ЗО УНР) і повну автономію.

**Створення Української Галицької Армії**

В умовах конфлікту з польськими військами один з найважливіших завдань уряду ЗУНР було формування та створення боєздатної армії.

Уряд вводить загальний військовий обов'язок, розробляє військово-територіальний поділ держави. Мобілізації до Галицької Армії підлягало чоловіче українське населення віком від 20 до 35 років.

Найвищім керівним органом Української Галицької Армії була створена Начальна команда, ГА (НКГА), яка в червні 1919 року була реорганізована в команду етапу ГА. НКГА - була найвищим органом управління УГА, який фактично виконував функції генерального штабу і керував усіма воєнними операціями.

Структурно, армія поділяється на три корпуси. До кожного корпусу входили бригади, кожна з яких складається з 3-5 піхотних куренів, полку артилерії, кінної сотні, сотні зв'язку, технічної сотні і допоміжних формацій. Загальна кількість армії налічувала близько 60 тисяч бійців, 45 куренів піхоти, близько 40 батарей і кілька сотень кінноти.

**Роди війська**

Піхота. Основною тактичною одиницею піхотних частин УГА був курінь, який складався з трьох стрілецьких сотень і сотні скорострілів. Кожна бригада налічувала 3-5 куренів, причому деякі з них мали сотні важких скорострілів, мінометні відділи та піхотні гармати.

На озброєні були австрійські скоростріли системи Шварцльозе, пізніше російські системи Максима. Піхота була озброєна гвинтівками системи Манліхера та російськими зразками. Відзнакою піхоти були сині пояски на шапках і такого самого кольору нашивка на ковнірі.

Артилерія. Кожна бригада мала артилерійський полк, що складався з 4-5 батарей, а кожна батарея мала 4-6 гармат. Батареї важкої артилерії мали по 2 гармати. Оперативно артилерія підпорядковувалася командиру бригади і корпусу. Відзнакою артилерії був червоний пояс на шапці і такого ж самого кольору нашивка на ковнірі.

Кіннота. Бригади мали кінні сотні з 2-3 кінних чет, кожна з яких налічувала по 40-50 шабель. Кіннота в основному застосувалась для переслідування ворога, розвідки та зв'язку. Кіннотники були озброєні шаблями і карабінами. Відзнакою кінноти були жовтий поясок на шапці і такого самого кольору нашивка на ковнірі.

Авіація. Авіація ГА була сформована в грудні 1918 року за допомогою Наддніпрянської України. Авіація підпорядковувалася безпосередньо Начальній команді ГА. Авіація складалася з трьох авіаційних сотень і однієї бази. Кожна сотня знаходилася у корпусі і нараховувала 12 бойових літаків, а також 2 легкі і 4 важкі автомашини та 7 пар коней.

Літаки в основному були австрійського виробництва ("Бранденбург - 64", "Альбатрос - 27") та німецікого виробництва ("Фокер") і розвивали швидкість 100-150 км/год)

Залізничні і автомобільні частини. Армія УГА мала два бронепоїзди які були озброєні кулеметами та польовими гарматами. Дивізіон броньованих машин (6 автомобілів) які були призначені для вуличних боїв.

Технічні частини. Кожна бригада мала невеликі саперні відділи у складі 2-3 чет.

При корпусах існували технічні сотні з окремими відділами -залізничним, будівельним, саперним, ремонтним.

Допоміжні формації. Служба зв'язку, служба пропаганди, служба розвідки, санітарна служба, служба постачання, обозна служба, польова пошта.

**Бойові дії УГА**

З початком весни ситуація на українсько-польському фронті все більше і більше ускладнювалася. Трагізм становища посилювався провалом спроб ЗУНР заручитися підтримкою держав Антанти, добитися міжнародного визнання. У січні 1919 року була скликана Паризька мирна конфедерація, яка підбила підсумки першої світової війни. На конфедерації була присутня об'єднана делегація УНР і ЗУНР, яка вимагала міжнародного визнання. Особливо ворожою щодо ЗУНР була позиція Франції, остання була зацікавлена у зміцненні Польщі як противаги Німеччині на Сході. 25 червня 1919 року представники Антанти надали права Польщі на окупацію Східної Галичини.

У квітні 1919 року до Польщі з Франції прибула добре озброєна армія чисельністю 60 тис. чоловік, яку польський уряд направив проти Галицької Армії. Польсько-українська війна поділяється на 2 періоди:

- перший період - боротьба за захоплені поляками українські території, передусім за Львів. Внаслідок загального польського наступу Галицька Армія відступила до Збруча.

- другий період - це відома Чортківська операція, яка закінчилася другим відступом Галицької Армії до Збруча і переходом УГА в Наддніпрянську Україну.

**Об' єднання УГА і дієвої Армії УНР**

Політичне і стратегічне становище УНР на час Переходу Української Галицької Армії через Збруч було дуже важким. Міцні політичні позиції мали більшовики у Східній Україні.

У серпні 1919 року Ш-й Всеукраїнський з'їзд Рад затвердив Конституцію УСРР, яка закріплювала радянський лад в Україні, перемогу "диктатури пролетаріату". Червона армія вела активні бої з армією УНР. У широкому масштабі в Україні розростається анархізм - в українських степах діяла велика кількість повстанських загонів, які витворювали що заманеться.

У серпні місяці УГА та армія УНР об'єдналися, але політичні мотиви урядів цих армій були різні, що і у кінцевому результаті армії потерпіли поразку.

Є. Петрушевич (голова уряду ЗУНР) орієнтувався на боротьбу з Польщею і Радянською Росією і тому пішов на союз з Денікіним.

С. Петлюра (головний отаман УНР) і його оточення були готові до переговорів з радянським урядом В. Леніна для спільної боротьби з Денікіним і погоджувалися на встановлення в Україні національної радянської влади.

Наступ українських армій на Київ, закінчився поразкою їх. 6 листопада 1919 року був ліквідований галицький фронт. Є. Петрушевич виїхав до Відня.

Директорія розпалася, передавши свої права С. Петлюрі. Сам С. Петлюра з найближчим оточенням в грудні 1919 року виїхав до Варшави, де почав добиватися визнання УНР і про спільні дії у боротьбі з Радянською Росією. Епілогом українських визвольних змагань стало підписання 18 березня 1921 року широкої угоди між Польщею і Радянською Росією. Правобіжну Україну поділено на дві частини: Холмщина, Підляншина, Західна Волинь та Західне Полісся відійшли до Польщі і Східна Волинь - до УСРР.

Друга, більша частина українського населення брала участь у першій світовій війні у складі російської армії. Перед війною територія України, яка входила у склад Росії, була поділена на два військових округи - Київський та Одеський, комплектування яких поповнювалося українцями. Окрім цього, українці призивались на службу для поповнення гвардійських і кінних частин усієї російської імперії. Зокрема лейб-гвардії Гренадерський, Волинський та Ізмайловський полки мали традиційно український національний склад і поповнювалися українцями з Волині, Поділля, Київщини та Слобідської України. На початку першої світової війни безпосередньо на Україні вів бойові дії Південно-Західний фронт під керівництвом генерала О.Брусилова, який на 75% був укомплектований українцями. Перше грандіозне зіткнення по обидві сторони фронтів відбулося у Галицькій битві (1914 рік) внаслідок якої австро-угорські війська отримали поразку. У наступальних боях з боку Австро-Угорщини брав участь легіон УСС, який у 1915 році в битві за гору Маківку проявив хоробрість і героїзм.

Найбільшого розмаху збройної боротьби приніс 1916 рік. У цьому році австро-угорські війська перейшли у наступ на італійському фронті і мали успіх. Щоб врятувати італійську армію, Англія і Франція змусили росіян розпочати новий наступ, який було доручено здійснити Південно-Західному фронту, де знаходилося до 50 відсотків українців. В ході бойових дій Брусилов застосовує нову тактику прориву. На відміну від методу тарана на вузькій ділянці фронту, який застосовували англо-французькі війська, Брусилов для маскування головного удару, розгорнув підготовку наступу на фронті довжиною 480 км у 5-тя напрямках одночасно, що забезпечило раптовість і позбавляло противника можливості маневрувати резервами. Після масової артпідготовки російські війська просунулися у глиб оборони австро-угорських військ на 80-120 км, вийшли до Карпатських перевалів, де знову зустрілися з українськими січовими стрільцями. В ході героїчної боротьби за гору Лисоня легіон український січових стрільців потерпів відчутну поразку. А взагалі наслідки цієї операції були вражаючі, з обох боків загинули 2 млн. чоловік, половина із яких були українці. За роки першої світової війни царський уряд здійснив широкомасштабну акцію по повній ліквідації українського політичного руху. Всі українські політичні видання "Просвіти" було закрито. Австро-угорський уряд в свою чергу теж займався переслідуванням українців, звинувачуючи їх у шпигунстві на користь росіян, влаштовуючи облави, розстрілюючи ні в чому не повинних людей. Перша світова війна для українського народу закінчилася масовою гіркотою втрат своїх патріотів. Ця війна ще раз доказала, що Україна нікому не потрібна крім свого власного народу. Війна закінчилася поразкою Німеччини і її союзників. Вирішальну роль тут мала перевага Антанти, людських та матеріальних ресурсів, а також вступ США у війну на боці останньої. Ця війна для народів коштувала 80 млрд. доларів, тоді як всі війни, що відбувалися за період 1772 - 1913 років обійшлись у 6 млрд. ( в перерахунку на золоті долари 1913 року). Дуже тяжкі економічні наслідки були на Україні і особливо для тих регіонів, що були театрами воєнних дій. Від продуктивної праці в Україні було відірвано більше 4 млн. селян і робітників.

Досвід першої світової війни здійснив великий вплив на будівництво, організацію збройних сил, розвиток військового мистецтва, армій багатьох держав в період 1920 -1939 років. Не втратив він свого значення і сьогодні.

**Збройні Сили Української Народної Республіки**

Перші два десятиріччя XX століття стали одним з найдинамічніших в українській політичній історії: лютнева (1917) революція в Росії започаткувала процеси відродження української державності, а Жовтнева соціалістична революція прискорила соціальне й національне розмежування й поставила на порядок денний проблему альтернативного розвитку України.

Висновок: У 1921 році Українська державність втратила свою силу, а українські землі опинилися під окупацією Румунії (Буковина), Чехо-словатчини (Закарпаття), Польщі (Галичина з Лемківщиною і Холмщеною), більшовицької Росії (Наддніпрянська Україна). До найголовніших помилок українських урядів слід віднести, нерозуміння того, що державність могла утримати лише боєздатна регулярна армія.

17 березня 1917 року у Києві створено Українську Центральну Раду, яка стала державним органом становлення української" держави, на чолі з відомим політичним діячем і вченим Михайлом Грушевським (1866 - 1934).

З початком у Росії революційних подій 1917 року в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було створення власної національної армії і незалежної держави. Створюються військові клуби, організації, які утворюють українські військові частини. Першою організованою військовою формацією став 1-й Український полк імені гетьмана Богдана Хмельницького під командуванням підполковника Ю. Капкана (16 сотень - 3574 багнети), якому вручено малиновий прапор з портретом Б.Хмельницького, аналогічний рух розпочався у військових частинах в Росії, на Кавказі. Цей рух сприяв в основному переведенню українців для служби на свою землю.

Протягом 1917 року у Києві проходять три Всеукраїнські військові з'їзди, які підтримали Центральну Раду та її постанову про утворення власної держави - Української Народної Республіки. Рішенням з'їздів стала постанова про створення на території України власних Збройних Сил. З проголошенням УНР розпочалось справжнє створення національних Збройних Сил. 16 січня 1918 року Центральна Рада УНР ухвалила Закон про утворення народної армії на міліційній основі для оборони держави від зовнішнього ворога Народна міліція створювалась за територіальним принципом (по округах). В цей же час для управління військами створюється Військове Міністерство УНР та Генеральний штаб.

Генеральний штаб складався з двох відділів, першого - генерал-кватирмайстерства (оперативна діяльність) та другого - генерал-юватирмайстерства (організація армії)

Були сформовані окремі кадрові частини, навчання воїнів проводилося військовими інструкторами. В січні 1918 року схвалено тимчасову форму одягу (однострій) українського війська. Відзнака роду військ та номери військової частини вишивалися на чотирикутній синій петлиці, що розміщувалася на комірі блузи. Рід війська позначався: піхота - навхрест дві гвинтівки; артилерія - два гарматних дула, кіннота - дві шаблі. Військові ранги (звання) у війську не встановлювалися, а запроваджувалися тільки відзнаки військових посад, виконуючих функцій. Ними були срібні чи золоті шеврони з кутом до гори, різної кількості в залежності від посади. Вони розташовувалися на правому рукаві вище ліктя.

Військові посади - ройовий, чатовий, бунчужний, півсотенний, сотник, курінний, полковник, отаман бригади, отаман дивізії, отаман корпусу.

У квітні 1918 року приймається рішення про реорганізацію народної міліції у регулярну українську армію. Планувалось, що вона буде складатися з 8-10 військових територіальних корпусів. Проте уряд УНР не встиг це виконати, бо в кінці квітня 1918 року відбувся державний переворот.

В часи свого правління Центральна Рада веде напружену боротьбу за свою незалежність з більшовиками, які 7 листопада 1917 року внаслідок жовтневого перевороту прийшли до влади під проводом В. І. Леніна

З 25 червня 1917 по 9 лютого 1918 року проходить перша війна ЦР з більшовицькою Росією. Добре озброєна російська більшовицька армія під керівництвом В. Антонова-Овсієнка нанесла поразку українізованим військам Центральної Ради.

Після втрати столиці Києва, боротьба ЦР за незалежність України не припинилася.

Установлення в Україні радянської влади вело до повної втрати державної незалежності. З цих обставин уряд УНР звернувся до всіх воюючих і нейтральних держав з нотою. В якій заявив, що не визнає права Раднаркому виступати на переговорах у Брест-Литовському від імені усієї Росії і буде вести переговори з Німеччиною та її союзниками цілком самостійно.

9 лютого 1918 року у Бресті підписано мирний договір між УНР та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною, які визнавали самостійність української держави.

Користуючись союзними домовленостями, війська ЦР внаслідок успішних боїв змусили більшовицькі війська залишити Київ та частину України.

29 квітня 1919 року внаслідок державного перевороту до влади на Україні прийшов гетьман Павло Скоропадський, який замість УНР проголосив Українську державу. Захопивши владу, гетьман звертає серйозну увагу на формування української регулярної армії.

Верховним головнокомандуючим усіма військами був гетьман, який здійснював керівництво військами через Військове Міністерство та Генеральний штаб. На посади військового міністра, та генерального штабу Скоропадський призначив російських і німецьких генералів, які значно гальмували створення української армії. Разом з тим, 24 липня 1918 Рада Міністрів ухвалила Закон "Про загальний військовий обов'язок" та затвердила план організації армії. У цьому ж році вийшли закони про організацію військових судів, військово-санітарної служби та порядок постачання військ.

Тривалість дійсної військової служби була такою: у піхоті - 2 роки, в кінноті і артилерії - 3 роки, на фронті - 4 роки. Служба в запасі мала тривати до 38 років, а в ополченні з 39 до 45 років. Призов новобранців на дійсну військову службу мав здійснюватися двічі на рік: восени ( 15 листопада) та весною (з 15 березня)

Структурно військо поділялося на оперативно-територіальні об'єднання (корпуси), яких нараховувалося вісім (Волинський, Подільський, Одеський, Київський, Чернігівський, Полтавський, Харківський, Катеринославський). Кожен корпус складався з двох піхотних дивізій, двох бригад польових гармат, однієї бригади важких гармат, одного корпусного кінного полку, чотирьох автопанцерних та радіотелеграфічних сотень, повітряного парку, двох залізничних сотень та санітарного куренів.

Піхотна дивізія складалася з трьох піхотних полків, полк - з трьох куренів, курінь з трьох стрілецьких сотень та сотні кулеметників (скорострілів). Артилерійська бригада складалася з трьох полків, кожен полк - з трьох батарей).

16 жовтня 1918 року гетьманським універсалом відновлено козацтво, на зразок кубанських, донських козачих організацій. В ході боїв козацтво творило окрему військову силу у українському війську.

У листопаді 1918 року чисельний склад української армії без козацтва налічував 60 тисяч чоловік. Гетьман П. Скоропадський сформував Сердюцьку дивізію та дивізію Сірожупанників (носили жупан сірого кольору), відновив у Білій церкві окремий загін Січових стрільців. Скоропадському належать створення на Україні безліч російських добровільних частин: "південних, північних, астраханських, саратовських" тощо. Вони глузували з всього українського, проводили паради в українських містах, безкарно вели пропаганду проти української держави, гальмували розбудову української армії.

Для підготовки військових кадрів розгорнулась система навчальних закладів: військова академія з трирічним терміном навчання, повітряна школа, чотири кадецькі школи, дві школи старшин для піхоти і по одній для кінноти, артилерії та технічної служби. У війську затверджені військові посади і відзнаки для підстарший, старшин і генералів: - підстаршини - гуртковий, ройовий, чотовий, бунчужний; - молодша старшина - хорунжий, значковий, сотник; - булавна старшина; - військовий старшина, осавул, полковник; - генеральна старшина - генеральний хорунжий, генеральний бунчужний, генеральний обозний.

У листопаді 1918 року гетьман Павло Скоропадський без згоди народу, проголосив Україну федерацією Росії. Щоб утримати українську державність новостворений Український національний союз на чолі з В. Винниченком готує повстання проти гетьмана Павла Скоропадського. Його розпочали Січові стрільці, підтримані селянським повстанським рухом навколо Білої Церкви. 30 жовтня 1918 року на таємних зборах представників всіх політичних партій, що входили в склад союзу - створюється новий український уряд - Директорія Української Народної Республіки, куди ввійшли: В. Винниченко - голова УНР, Симон Петлюра — головний отаман республіканських військ, Ф. Швець, П. Андієвськнн і А. Макаренко. 16 листопада 1918 року почався збройний наступ Січових стрільців проти гетьмана, який закінчився поразкою гетьманських військ біля Мотовилівки. 14 грудня 1918 року після зречення Скоропадського від влади, була відновлена Українська Народна Республіка на чолі з Директорією.

На початку листопада 1918 року в наслідок революційних подій у Німеччині, а також тяжкої ситуації, яка склалась на фронтах першої світової війни, остання змушена була вивести війська з України. Цим скористалась більшовицька Росія, яка анулювала Брестський мир, що стосувався визнання самостійності УНР. 28 листопада 1918 року Раднарком РСФРР опублікував маніфест про відновлення Рад на Україні, і почав наступ радянських військ на Україну під командуванням В. Антонова-Овсієнко. Додаткову складність у становище на Україні внесла поява на півдні України військ Антанти, які після поразки німецько-австрійського блоку планували взяти під свій контроль ті території на яких знаходився противник.. Схід України ( Катеринослав, Харків) планував захопити Денікін, який командував білогвардійськими військами. В Галичині розгорілася українсько-польська війна, тому допомогти Директорії українці Галичини не могли. Україна опинилася у дуже складному становищі і була оточена з різних боків іноземними військами.

Військові сили України на цей час налічували близько 300 тисяч чоловік, але їхня бойова готовність була дуже низькою, залишилося мало регулярних військових частин, з'явилося багато самозваних загонів, які переходили від одного до іншого табору тощо.

Ядром армії Директорії були Запорізький корпус, який дислокувався на Лівобережжі та корпус Січових стрільців. Генеральний штаб через війну так і не зміг здійснити своїх планів щодо організації кадрової регулярної армії. Основна боротьба розгорілася з більшовиками. На боротьбу з ворогом генеральний штаб створив чотири армійські групи:

* перша, Лівобережна, вела боротьбу з більшовиками в районі Харкова, Полтави, Катеринослава і Чернігова;
* друга, Північна, вела боротьбу з більшовиками в районах Мозир, Коростень, Рівно, Житомир;
* третя, Південна, вела боротьбу з різними створеними військовими формаціями добровольців, які планували захопити Одесу, Миколаїв, Херсон, Крим;
* четверта, Дністрянська, вела боротьбу проти румунів. У другій половині грудня 3918 року більшовицька армія з боями опанувала територію Лівобережної України, приступили завойовувати Правобережну Україну. Остання українсько-більшовицька війна закінчилася розгромом основних сил української армії. Територія України перейшла до рук більшовиків. Після поразки на Правобережжі України Наддніпрянська армія була реорганізована і опинилася на Волині. Центр збройної боротьби українського народу за свою незалежність перемістив в Західну Україну. Уряд Директорії визнав утворення Західної Української Народної Республіки (ЗУНР). 22 січня 1919 року в Києві на Софіївському майдані був проголошений акт злуки українських земель. ЗУНР отримала назву - Західна область Української Народної Республіки (ЗО УНР) і повну автономію. Проте війна з більшовиками та Польщею не дала можливості реально об'єднатися усім українцям.

Українська Галицька Армія (УГА) була створена для боротьби проти поляків на території Західної України (1919 р.). Структурно армія поділялася на три корпуси. До кожного корпуси входили бригади, кожна з яких складалася з 3 - 5 піхотних куренів, полку артилерії, кінної сотні, сотні зв'язку, технічної сотні і допоміжних формацій. Загальна кількість армії налічувала близько 60 тисяч бійців, 45 куренів піхоти, близько 40 батарей.

Основною тактичною одиницею піхотних частин УГА був курінь, який складався з трьох стрілецьких сотень і сотні скорострілів. На озброєнні були австрійські кулемети Шварльозе, та російські системи Максима. Піхота була озброєна гвинтівками системи Манліхера та Мосіна.

Відзнакою піхоти були сині пояски на шапках і такого самого кольору нашивка на ковнірі.

Кожна бригада мала артилерійський полк, що складався з 4 -5 батарей, а кожна батарея мала 4-6 гармат. Відзнакою артилерії був червоний поясок на шапці і такого ж кольору нашивка на ковнірі.

Кінні сотні поділялися на 2 - 3 чоти, кожна з яких налічувала по 40 - 50 шабель. В основному застосовувались для переслідування ворога, розвідки та зв'язку. Відзнакою кінноти були жовтий поясок на шапці та на ковнірі.

Авіація Галицької армії була сформована в грудні 1918 року за допомогою Української Народної Республіки. Підпорядкувалася безпосередньо Начальній команді ГА, складалася з трьох авіаційних сотень і однієї бази. Кожна сотня знаходилася у корпусі і нараховувала 12 бойових літаків. Літаки в основному були австрійського ("Бранденбург - 64", "Альбатрос - 27") та німецького ("Фокер") виробництва, розвивали швидкість 100 -150 км/год. Армія мала два бронепоїзди, які були озброєні кулеметами та польовими гарматами, шість броньованих машин для вуличних боїв. При корпусах існували технічні частини з окремими відділами (залізничним, будівельним, саперним, ремонтним) та допоміжні формації - служба зв'язку, служба пропаганди, служба розвідки, санітарна служба, служба постачання, обозна служба, польова пошта.

21 листопада 1918 року почалася українсько-польська війна, яка закінчилася збройною окупацією та приєднанням Галичини до польської держави. Трагізм становища посилювався провалом спроб ЗУНР заручитися підтримкою держав Антанти, добитися міжнародного визнання. Паризька мирна конференція (січень 1919 р.) підбила підсумки першої світової війни і надала Польщі право на окупацію Східної Галичини.

У квітні 1919 року добре озброєна та вишколена польська армія чисельністю 60 тисяч чоловік, була направлена для боротьби проти Української Галицької Армії.

Польсько-українська війна поділяється на 2 періоди: перший - боротьба за захоплені поляками українські території, передусім за Львів. Внаслідок загального польського наступу Галицька армія підступила до Збруча; другий це відома Чортківська операція (1919 р.), яка закінчилася другим відступом ГА до Збруча і переходом її в Наддніпрянську Україну. Політичне і стратегічне становище УНР на час переходу УГА через Збруч було дуже важким.

У серпні 1919 року III-й Всеросійський з'їзд Рад затвердив Конституцію УСРР, яка закріплювала радянський лад в Україні, перемогу "диктатури пролетаріату". У широкому масштабі в Україні розгорнувся анархізм — в українських степах діяла велика кількість повстанських загонів, які витворяли, що заманеться. У серпні 1919 року УГА та армія об'єдналися, але політичні мотиви урядів цих армій були різні, що у кінцевому результаті армії потерпіли поразку. Епілогом українських визвольних змагань стало підписання 18 березня 1921 року широкої угоди між Польщею і Радянською Росією.

Правобережну Україну поділено на дві частини. Холмщина, Західна Волинь та Західне Полісся підійшли до Польщі, Східна Волинь - до УСРР. У військових силах УНР отримали розвиток нові, ще невідомі в історії способи "ведення бойових дій. На відміну від способу ведення бойових дій у перших війнах XX століття де позиції займали тисячі кілометрів, а армія нараховувала більше мільйона чоловік, у війнах цього періоду переважає новий чинник - незвичайна рухливість та зручне маневрування невеликими відділами на просторій території. Війна, як правило, йшла вздовж залізничних шляхів за важливі станції та населені пункти. Одним із головних засобів боротьби (оборони, наступу) були броньовані потяги, бронемашини, під прикриттям яких на фронті в декілька кілометрів наступала піхота та кіннота. Першими в бій вступали броньовані потяги, бронемашини, за ними розгорталась в бойову лінію піхота. У цій війні перемагало те військо, яке мало більшу рухливість, кращу зброю і підготовлених командирів.

З вибухом революції в Росії (1917 р.) український рух поширюється і на українських моряків, які на Чорноморському флоті становили більш як 75 %. Одним із перших кораблів Чорноморського флоту, який підняв український прапор був міноносець "Завидний" (липень 1917 року). Через чотири місяці половина кораблів флоту підняла український національний прапор. Створюється Українське Морське Міністерство, яке починає створювати законодавчу базу українського флоту. У березні 1918 року Центральна Рада проголошує створення військового транспортного флоту УНР в Чорному та Азовському морях. Рівно о 16 -й годині 29 квітня 1918 року день проголошення Гетьманату з флагманського лінійного корабля "Св. Георгій Побідоносець" був виданий наказ всьому українському флоту підняти український прапор. Для історії українського флоту день 29 квітня 1918 року вважається святом Українського військово-морського флоту.

Військово-морський флот України складався з трьох бригад лінійних кораблів (9 кораблів) - із яких кораблі велетні - дреднавти - "Цариця Катерина Велика", "Воля" (водотоннажність 23 тис. тон, швидкість 21 вузол, екіпаж 1,5 тис. чоловік і - озброєння: 12 гармат 12 дюймового калібру, 20 гармат калібру 130 мм і 4 зенітні гармати - 75 мм, 4 мінні апарати; з однієї бригади крейсерів ( 2 кораблі) з бригади гідрокрейсерів (6 кораблів), з дивізії міноносців (27 ескадрові міноносці), з 27 підводних човнів, кілька дивізіонів сторожових катерів. До складу флоту також входила морська піхота, яка складалася з корпусу морської охорони узбережжя Чорного моря, який у своєму складі мав три полки морської піхоти.

Військово-морська авіація складалась з 20 гідропланів. 17 вересня 1918 року вперше на українському флоті відбувається перейменування корабля, а саме канонірський човен "Кубанець" перейменовано на "Запорожець". 12 листопада 1918 року оголошується перший набір новобранців на службу у військово-морському флоті.

В часи правління Директорії 25 січня 1919 року з'являється новий Закон про флот, який передбачав подальший розвиток флоту та надання кораблям українських назв. Згідно з наказом Морського відомства кораблі які зараховувалися у морський штат (1919 р.) стали називатися : легкі крейсери "Богдан Хмельницький" та "Тарас Шевченко",; ескадрові міноносці "Київ", "Льві", "Чигирин", "Батурин"; підводні човни "Щука", "Карась", "Дніпро" та інші.

Доля морського флоту була дуже складна. Українські кораблі хотіли захопити, як німецькі війська, так і війська Антанти і більшовицької Росії.

Внаслідок цього більшість кораблів із-за втручання різних держав були затоплені своїми екіпажами. У 1919 році частину кораблів захопила Антанта і вивела їх до Стамбула, частина кораблів потрапила у руки більшовиків й увійшла до складу їх флоту.

Мозирську (Пинську) флотилію наприкінці 1919 року захопили поляки. Створена дивізія морської піхоти брала участь у першому (1920 р.) і другому (1921 р.) зимових походах армії УНР. 17 листопада 1921 року у селі Малі Минки під Базаром (Житомирська область) у бою червоними загонами Г. Котовського дивізія була розбита і перестала існувати. Так закінчилися історія Військово-Морських Сил України в 1917 - 1921 р.р.

У 1921 році Українська державність втратила свою силу, а українські землі опинилася під окупацією Румунії (Буковина), Чехо-Словатчини (Закарпаття), Польщі (Галичина з Лемківщиною і Холмщиною), більшовицької Росії (Наддніпрянська Україна). До найголовніших помилок українських урядів слід віднести, нерозуміння того, що державність могла утримати лише боєздатна регулярна армія.

**ІІІ. Заключна частина -** 5 хвилин

1. Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета.
2. Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки.
3. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

***Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:***

Причини Першої світовой війни?

Плани сторін?

Військова-організаційна структура легіону?

Украінська –Галицька армія іі структура та озброення.

*Підготувати доповідь « Бій під Крутами».*

*Законспектувати : Збройни формування на теренах Украіни у 1917-1921р.р.*

**Тема 2.** Українське військо у ХХ столітті. Війни початку ХХ ст. Перша світова війна

**Заняття 2.3.** Збройні формування на території України у 1917-1921 рр.

**Вид заняття:** самостійна робота

**Навчальна і виховна мета:**

1. Ознайомити студентів з основними битвами другої половини ХVІІ ст..

**Час:** 3 години

**Місце:** клас.

**Форма роботи***:* письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

**Література:**

1. Історія українського війська. ( Крипякевич А, Гнатович Б.) – К.:Вежа,1995.
2. Конотопенко Я., Томчук М., - Збройні Сили України – історія розвитку та сучасна доба – Миколаїв. – 1995.
3. Б.Якимович «Збройні Сили України – нарис історії», Львів,
4. І.Муховський, О.Лисенко «Звитяга і жертвованість» - українці на фронтах Другої світової війни» Народна Армія, 4.12.1997- 6.02.1998.
5. О.Д.Бойко «Історія України», -Київ,1999.
6. І.К.Рибалка «Історія України», ч.І. - Харків, 1995.
7. І.К.Рибалка «Історія України», ч.ІІ. - Харків, 1997.
8. Локальні війни сучасності.-Київ, Інститут історії України НАН України, 2004, 117с.
9. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (історико-філософський аспект): Монографія/О.І.Гуржій, С.П. Мосов, В.Д.Макаров та інші.-К.: т-во «Знання» України, 2006, 356с.
   1. **Зміст завдання***:*
   2. 1. Підготувати реферат «Конотопська битва 7-9.07.1659р.», «Побоїще в Запорізькій Січі (січень 1675р.)».
   3. 2. Підготувати доповідь (за бажанням) «Битва під Чудновим (27.09-4.11.1660р.)»., « Оборона Чигирина (19.06-21.08 1678 р.)».

**Порядок контролю***:* перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **зп** | **Перелік навчальних питань на самостійну роботу** | **Форма виконання роботи** |  | **Прим.** |
| 1 | Військові дії 1918-1920 рр. | у зошиті (письмово) |  | 2-3 стор. |
| 2 | Більшовики. Перший наступ, боротьба на заході, польсько-українська війна. | У зошиті  (письмово) |  | ----------- |
| 3 | Союз Петлюри з Польщею та перемога більшовиків. | Конспект у зошиті |  | 2-3стор. |
|  | Збройні формування на території України у 1917-1921 рр. |  |  |  |

**Зміст навчальних питань**

**1. Військові дії 1918-1920 рр.**

До весни 1918 р. широким верствам населення України вже набридли революція і хаос. Закономірно, що ці настрої переважали серед маєтних класів, заможних селян, дрібних підприємців та бізнесменів, фабрикантів, великих землевласників, вищих прошарків чиновництва, що складали 20% усього населення України. Австрійці та німці на Україні також всіляко прагнули відновити порядок і прискорити вивезення продуктів. Тому між 24-26 квітня представники цих груп таємно домовилися замінити Центральну Раду консервативним українськім урядом на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським (титул «гетьман» мав викликати асоціації з квазімонархічними традиціями , пов’язаними з козацькими гетьманами).

З приходом до влади цього «малоросійського» аристократа , який раптом згадав про своє «українське коріння», в революції на Україні настав новий етап, що характеризувався намаганнями відновити правопорядок та скасувати «соціалістичні експерименти» Центральної Ради.

29 квітня, на з’їзді, скликаному в Києві Лігою землевласників, на який з усієї України прибуло 6500 делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили гетьманом, закликавши його «врятувати країну від хаосу і беззаконня». Того ж дня він разом із прибічниками оголосив про встановлення «Української держави» ( на відміну від «Української Народної Республіки» Центральної Ради). Нова держава ґрунтувалася на незвичайному поєднанні монархічних, республіканських, що особливо наголошувалося на святості приватної власності. За якихось кілька місяців на Україні було відновлено дієвий адміністративний апарат. У провінціях урядовці Центральної Ради замінялися на досвідчених адміністраторів, що називалися старостами і призначалися з місцевих поміщиків або земських урядників. У центральному уряді посади розподілилися між професійними чиновниками – переважно росіянами чи русифікованими українцями. Особливо вражають досягнення уряду у створенні системи освітніх закладів. На рівні початкової школи було випущено кілька мільйонів примірників україномовних підручників, а в більшості шкіл уведено українську мову. Було засновано близько 150 нових україномовних гімназій, у тому числі у сільських районах. Але якщо режим Скоропадського міг похвалитися своєю здатністю управляти, а також рядом конкретних досягнень, то разом із тим на ньому страшним тягарем висіли фатальні політичні прорахунки. Всі вони випливали насамперед із того кола друзів , яких собі вибрав гетьман . По-перше, його компрометувала залежність від німців, очевидна мета яких зводилася до економічної експлуатації України. По-друге, гетьман був тісно пов’язаний з маєтними класами, які намагалися скасувати впроваджені революцією зміни. Скоропадському ставили в провину такі вкрай непопулярні заходи, як «каральні експедиції», організовані поміщиками за допомогою німецьких військ для помсти над селянами, котрі рік тому конфіскували поміщицькі землі. По-третє, багато українців вважали, Скоропадський занадто прихильний до росіян. Під час його панування Україна, яка порівняно з Росією була острівцем стабільності, стала не лише притулком для величезної кількості представників колишньої царської верхівки, а й центром намагань відбудувати «єдину та неподільну Росію». Чиновницькі посади були зайняті росіянами, які не приховували свого несмаку до української державності, а більшість кабінету складали члени російської партії кадетів.

Із самого початку стала викристалізовуватися опозиція Скоропадському. В середині травня відбувся ряд нелегальних з’їздів українських партій, на яких своє несхвалення уряду висловили представники таких професійних груп, як залізничники, телеграфісти, селяни й робітники. Виник координаційний осередок опозиції, названий Українським народним державним союзом, на чолі якого став В.Винниченко.

1. **Більшовики. Перший наступ, боротьба на заході, польсько-українська війна**

Антигетьманський курс узяла інша впливова організація - Всеукраїнський союз на чолі з С. Петлюрою. Спочатку ці групи вели переговори зі Скоропадським про шляхи проведення більш ліберальної й національно орієнтованої політики, та згодом вони взялися підіймати проти нього повстання.

Українських селян не треба було особливо підбурювати до повстання проти уряду, що конфіскував їхній врожай, повернув землю багатим поміщикам і послав у їхні села «каральні експедиції». Незабаром по всій Україні вибухнули стихійні й досить значні селянські заколоти. У запеклі бої з німецькими військами кинулися загони озброєних селян (зброя тоді була легкодоступною) на чолі з ватажками з місцевих жителів, що часто були анархістськи настроєними і яких на козацький кшталт називали отаманами або батьками. Ці сутички набирали величезних масштабів: зокрема у Звенігородському й Таращанському повітах Київської губернії селянське військо в 3—4 тис. чоловік, споряджене двома артилерійськими батареями й 200 кулеметами, завдало німцям втрат у 6 тис. чоловік. На початку осені стало очевидним, що Центральні держави от-от програють війну. І тут гетьман був змушений піти на поступки. Але наприкінці жовтня нова спроба залучити до кабінету видатних українських діячів провалилася. Кидаючись із боку вбік у відчайдушних пошуках підтримки, Скоропадський пішов на останній ризик: 14 листопада 1918 р. він призначив новий кабінет, що майже повністю складався з російських монархістів, і проголосив Акт федерації, за яким зобов’язався об’єднати Україну з майбутньою не більшовицькою російською державою. Цей суперечливий крок було зроблено з метою завоювати підтримку настроєних проти більшовиків росіян та переможної Антанти. Того ж дня українська опозиція утворила альтернативний уряд - Директорію на чолі з двома давніми суперниками – Винниченком та Петлюрою - й відкрито проголосила виступ проти гетьмана.

Повстання, підняте Директорією, швидко ширилося. Сотні й тисячі селян під проводом отаманів стікалися до Білої Церкви на захід від Києва, що слугувала штабом антигетьманських сил. Ще важливішим стало те, що на бік Директорії перейшли деякі з найдобірніших загонів гетьмана, як, зокрема січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця й начальника його штабу Андрія Мельника та дивізія Сірожупанників, збільшивши таким чином кількість її регуляторного війська до 40 тис. 21 листопада повсталі оточили Київ, і після тривалих переговорів з метою забезпечити вихід німецької залоги 14 грудня німці залишили місто, забравши з собою Скоропадського. Того ж дня сили Директорії тріумфально ввійшли до Києва й проголосили відновлення Української Народної Республіки.

**3.Союз Петлюри з Польщею та перемога більшовиків**

Антигетьманський курс узяла інша впливова організація - Всеукраїнський союз на чолі з С. Петлюрою. Спочатку ці групи вели переговори зі Скоропадським про шляхи проведення більш ліберальної й національно орієнтованої політики, та згодом вони взялися підіймати проти нього повстання.

Українських селян не треба було особливо підбурювати до повстання проти уряду, що конфіскував їхній врожай, повернув землю багатим поміщикам і послав у їхні села «каральні експедиції». Незабаром по всій Україні вибухнули стихійні й досить значні селянські заколоти. У запеклі бої з німецькими військами кинулися загони озброєних селян (зброя тоді була легкодоступною) на чолі з ватажками з місцевих жителів, що часто були анархістськи настроєними і яких на козацький кшталт називали отаманами або батьками. Ці сутички набирали величезних масштабів: зокрема у Звенігородському й Таращанському повітах Київської губернії селянське військо в 3—4 тис. чоловік, споряджене двома артилерійськими батареями й 200 кулеметами, завдало німцям втрат у 6 тис. чоловік. На початку осені стало очевидним, що Центральні держави от-от програють війну. І тут гетьман був змушений піти на поступки. Але наприкінці жовтня нова спроба залучити до кабінету видатних українських діячів провалилася. Кидаючись із боку вбік у відчайдушних пошуках підтримки, Скоропадський пішов на останній ризик: 14 листопада 1918 р. він призначив новий кабінет, що майже повністю складався з російських монархістів, і проголосив Акт федерації, за яким зобов’язався об’єднати Україну з майбутньою не більшовицькою російською державою. Цей суперечливий крок було зроблено з метою завоювати підтримку настроєних проти більшовиків росіян та переможної Антанти. Того ж дня українська опозиція утворила альтернативний уряд - Директорію на чолі з двома давніми суперниками – Винниченком та Петлюрою - й відкрито проголосила виступ проти гетьмана.

Повстання, підняте Директорією, швидко ширилося. Сотні й тисячі селян під проводом отаманів стікалися до Білої Церкви на захід від Києва, що слугувала штабом антигетьманських сил. Ще важливішим стало те, що на бік Директорії перейшли деякі з найдобірніших загонів гетьмана, як, зокрема січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця й начальника його штабу Андрія Мельника та дивізія Сірожупанників, збільшивши таким чином кількість її регуляторного війська до 40 тис. 21 листопада повсталі оточили Київ, і після тривалих переговорів з метою забезпечити вихід німецької залоги 14 грудня німці залишили місто, забравши з собою Скоропадського. Того ж дня сили Директорії тріумфально ввійшли до Києва й проголосили відновлення Української Народної Республіки.

1. **Збройні формування на території України у 1917-1921 рр.**
2. Збройні формування на території України у 1917-1921 рр. Гетьманщина проіснувала менше восьми місяців, протягом яких реальна влада перебувала в руках німців, а її власний вплив був обмеженим. Спочатку вона могла здобути собі певну підтримку завдяки обіцянкам відновити правопорядок, якого прагнула велика частина населення. Проте вона не спромоглася належним чином підійти до розв’язання двох основних питань, що їх поставила революція на Україні,- питань соціально-економічної реформи та національної незалежності.
3. Анархія. У 1919 р. Україну поглинув цілковитий хаос. У новітній історії Європи жодна країна не пережила такої всеохоплюючої анархії, такої запеклої громадянської боротьби, такого остаточного розвалу влади, яких у цей час зазнала Україна. Шість армій діяли на її території: українська, більшовицька, біла, Антанти, польська та анархістська. Менш ніж за рік Київ п’ять разів переходив із рук в руки. Численні фронти розділяли одне від одного цілі міста і регіони. Майже повністю порушився зв’язок із зовнішнім світом. Знелюдніли голодні міста, а їхні мешканці в пошуках їжі подавалися на село. Села буквально забарикадувалися від непрошених гостей. Тим часом різні уряди, яким удавалося заволодіти Києвом, скеровували свою увагу та енергію переважно на те, щоб відбити атаки ворогів. Україна стала краєм, яким було легко заволодіти, але неможливо управляти.
4. Селянин, котрий спостерігав зі свого економічного самостійного села, як падає одна влада за іншою, подумки проклинав усіх, міських мешканців зі всіма їхніми урядами. Настрої селянства були надто важливим,оскільки вперше за довгі століття у нього з’явилися бажання і здатність боротися. В період Гетьманщини по всій Україні виникли сотні отаманів з їхніми партизанськими бандами, пройнятим неокозацьким анархізмом. Одні схилялися на бік націоналістів, інші підтримували більшовиків, ще інші не раз перекидалися з боку на бік, і всіх найбільше турбувало те, як оборонити інтереси своїх сіл та околиць.
5. Два наймогутніших партизанських ватажки базувалися в південних степах, де жили найзаможніші, найбільш упевнені в собі селяни. Один із них –отаман Матвій Григорьєв, колишній царський офіцер – очолював сили в 12 тис. чоловік на Херсонщині й підтримував тісні зв’язки з українськими лівими радикалами. Інший - легендарний Нестор Махно, русифікований український селянин і затятий анархіст. У середині 1919р. його сили, що базувалися в Гуляйполі, налічували від 35-50тис. і часто ставали вирішальним чинником у боротьбі за Південь України. Отже регулярні війська змагалися за контроль над містами й залізничними комунікаціями , в селі панували партизани, а єдиною визнаною по всій Україні владою була влада зброї.
6. Директорія. Вигнавши Скоропадського, Директорія стала перетворюватися з переможного повстанського комітету на уряд нововідродженої Української Народної Республіки. Деякий час зберігаючи за собою найвищі виконавчі функції, вона призначила кабінет міністрів на чолі з Володимиром Чехівським. Склад кабінету з усією очевидністю свідчив про те, що провідну роль у новому уряді гратимуть не «старші політики» на зразок Грушевського, а молоді.
7. 26 грудня 1918 р. Директорія видала Декларацію, в якій оголошувалося про те, що вона намагатиметься встановити баланс між революційними реформами і порядком. Одним із основних положень Декларації була обіцянка експропріювати державні, церковні та великі приватні землеволодіння для перерозподілу їх серед селян.
8. Але небагато з поставлених цілей удалося здійснити новому урядові, як його з усіх боків обсіли внутрішні і зовнішні проблеми. Ключове внутрішнє питання,що через нього між українськими політичними партіями відбувся розкол, зводилося до того, якою має бути нова влада – парламентською демократією ( як того хотіли вільнодумні соціалісти) чи українським різновидом системи Рад (чого домагалися ліві радикали). Останні на чолі з Винниченком доводили, що українці мають надавати суспільним перетворенням такої ж уваги, як і національному визволенню і, перейнявши систему Рад, вони б тим самим викрали у більшовиків їхні «грім та блискавку». Отож, давня дилема української інтелігенції – чому віддати пріоритет : соціалістичній революції чи національному визволенню – знову сіяла в її лавах ворожнечу і безладдя.
9. Конфлікт між фракціями поширився на картину зовнішніх стосунків. У грудні 1918 р. Антанта, й насамперед Франція, висадила в Одесі та інших чорноморських портах 60-тисячне військо. Цей несподіваний крок пояснювався рішенням західних держав-переможниць заблокувати поширення більшовизму. Зрозуміло, що Директорія не могла протистояти обом цим силам і тому була змушена порозумітися з якоюсь із них. Як і можна було очікувати, Винниченко зі своїми ліворадикальними товаришами схилялися до союзу з Москвою, в той час як вільнодумні спеціалісти та армія наполягали на угоді з Антантою. Однак розв’язали цю суперечку самі більшовики – в той час як їхні представники вели мирні переговори з Директорією, червоні війська напали на Харків.
10. З наближенням більшовицьким військ Директорія поводила себе аналогічно тому, як діяла за рік перед тим Центральна Рада. В останні, сповнені відчаю дні, що лишилися до падіння Києва, Директорія провела кілька символічних демонстрацій суверенності. 22 січня 1919 р. вона відсвяткувала злуку Української Народної Республіки з новоутвореною в Галичині Західно-українською Народною республікою, про яку мріяли покоління української інтелігенції як на заході, так і на сході. Проте в ситуації, коли обидва уряди були змушені боротися за власне існування, їхні перспективи здавалися безрадісними. До того ж ці уряди зберігали свій окремий адміністративний апарат, військо й політику. Тому це була злука лише за назвою.
11. Та й боєздатність військ українського уряду, як і рік тому викликала лише розчарування. Ще до другого наступу більшовиків солдати, які брали участь у поваленні гетьмана , повернулися до сіл, ліквідувавши, на їхню думку, головну загрозу для свого благополуччя і не дбаючи про долю Директорії. Виразні прорадянські тенденції, що проступали в політиці українського уряду, допомогли більшовицьким агітаторам ще легше, ніж раніше, схилити на свій бік багатьох таких селян. Тому армія Директорії , яка ще кілька тижнів тому налічувала понад 100 тис. солдатів, зменшилася до 25 тис.
12. І знову український уряд звернув свої надії до чужої держави – Франції, війська якої, що здавалися тоді непереможними, розташувалися в Одесі. Щоб виглядати привабливішою для французів, Директорія очистилася від радикальних прорадянських елементів. У середині лютого подав у відставку В.Вінніченко, а соціалістичний кабінет Чехівського замінили помірковані на чолі з Сергієм Остапенком. Тепер Петлюра був найвпливовішою людиною в уряді. Незабаром виявилося, що французи під впливом своїх білих і російських союзників, які ненавиділи українських «сепаратистів» не менше, ніж більшовиків, не мали намірів допомагати Директорії.
13. Військові поразки та дипломатичні невдачі до краю загострили ідейні суперечки серед українців. Від двох найбільших партій – соціал-демократів і соціалістів-революціонерів – відділилися невеликі, але впливові фракції радикалів, що проголосили себе окремими партіями, стали на радянську платформу й приєдналися до більшовиків. Вони привели з собою таких сильних отаманів, як Ангел, Зелений, Соколовський, Тютюник та Григор’єв. Відокремлення в соціал-демократичній партії лівого крила відбулося в січні 1919р., приблизно в цей час від соціалістів-революціонерів відкололися боротьбисти – фракція, що організувалася навколо своєї газети «Боротьби» й налічувала близько 5 тис. членів.
14. Погроми. Одним із найгірших проявів хаосу, що охопив Україну в 1919 р., стало поширення погромів. Під час революції давня ворожість до євреїв із боку антибільшовицьких сил – як українських, так і російських – підігрівалися поширеною думкою про те, начебто євреї стояли на пробільшовицьких позиціях. Більшість євреїв насправді лишалася аполітичною, а ті з них, хто були марксистами, схилялися до меншовиків. Але фактом є те, що непропорційно багато євреїв було серед більшовиків, зокрема серед їхнього керівництва, командирів продзагонів, збирачів податків і особливо в Чека – таємний поліції, яка викликала ненависть і жах. Тому в цьому хаосі євреї знову стали об’єктом зростаючого невдоволення. За оцінками істориків, під час погромів 1919-1920 рр. на Україні загинуло від 35 до 50 тис. євреїв. Пітер Кенез, спеціаліст із питань громадянської війни на Україні та у Південній Росії, зазначає « …До приходу Гітлера найбільше в наш час масове винищення євреїв мало місце на Україні під час громадянської війни. Всі учасники конфлікту несуть відповідальність за вбивство євреїв, навіть більшовики. Проте найбільше жертв завдала Добровольча армія (білі, або російські антибільшовики). Її погроми відрізнялися від масових убивств , що їх проводили її супротивники: вони здійснювалися найретельніше, характеризувалися найскладнішою організацією, інакше кажучи, вони були найсучаснішими…Інші погроми були справою рук селян. У погромах Добровольчої армії до того ж брали участь три різні групи: селяни, козаки і російське офіцерство…Особливо кривавий характер цієї різанини пояснювався тим, що цих три типи вбивць підсилювали один одного» Хоч відповідальність за погроми несла насамперед біла Добровольча армія , що влітку 1919 р. прийшла на Україну з Дону, ряд погромів учинили також війська директорії (особливо нерегулярні частини, якими командували отамани) Найкривавіші з них відбулися в Проскурові, Житомирі, Черкасах, Рівному, Фастові,Коростені на Бахмачі. Жорстокий погром спровокував у лютому 1919 р. отаман Семесенко у Проскурові, під час якого загинуло кілька тисяч євреїв. На відміну від таких білих генералів, як Антон Денікін, українські соціалісти й особливо соціал- демократична партія, до якої належав Петлюра, мали тривалі традиції дружніх стосунків із єврейськими політичними діячами. Тому директорія відновила культурну автономію для євреїв, запросила до складу уряду таких видатних діячів, як Арнольд Марголін та Соломон Гольдельман, виплатила жертвам погромів великі суми грошей і навіть вела переговори із знаменитим провідником сіоністів Володимиром Жаботинським про те, щоб включити загони єврейської міліції до власної армії. Але якими б добрими намірами не керувався Петлюра у взаєминах із євреями, він був нездатний контролювати отаманів (військово-польові суди, наступна страта Семесенка та інших партизанських ватажків не поліпшили становища), і їхні страхітливі злочини пов’язувалися з його урядом. Та й для багатьох євреїв, які вважали себе росіянами, всю вину за погроми було легше скласти на Петлюру та українців, ніж на Денікіна з його російськими генералами.