**Миколаївське українське товариство «Просвіта» - архівні документи розповідають**

Українське товариство „Просвіта” у Миколаєві мало свого попередника – „Інгульську громаду”, таємно засновану 1880 року, котра за недовгий час свого існування  залишила помітний слід в українському духовному житті зрусифікованого Північного Причорномор’я, засвідчивши пробудження національної свідомості. Про історію „Просвіти”, заснованої на початку ХХ ст., розповідають документи фонду товариства, що зберігаються у Державному архіві Миколаївської області та стали відомі широкому загалу після їх розсекречення у 1989 році.
Успіх організованих на початку ХХ ст. видатним істориком, етнографом, композитором М.Аркасом лекцій, концертів бандуристів і кобзарів, зокрема, концерту бандуриста Т.Пархоменка восени 1906 року, засвідчили необхідність створення у Миколаєві культурно-просвітницького об’єднання. На початку 1907 року група миколаївських ентузіастів на чолі з М.Аркасом вирішила створити товариство „Просвіта”, схваливши підготовлений миколаївським педагогом і художником Ю.Маковським статут. Офіційна реєстрація миколаївської „Просвіти” відбулася 16 лютого 1907 року. У статуті новоствореної громадської організації чітко вказано мету її діяльності: „допомогти розвиткові української культури і просвіті українського народу його рідною мовою”.
25 лютого 1907 року  в орендованому приміщенні по вулиці Таврійській, 46  відбулись загальні збори „Просвіти”, на яких було обрано раду товариства: головою – М.Аркаса, товаришем голови – А.Крижанівського, писарем – Ю.Литвина, скарбником – П.Скляра, членами ради – С.Гайдученка та Ю.Маковського. На урочистому відкритті товариства її фундатор і керівник виголосив промову на захист права українського народу розвивати свою національну культуру рідною мовою, закликав наслідувати Т.Шевченка як борця за народну справу. Завдання розвивати національну свідомість українського народу не завадило „Просвіті” приймати до свого складу представників інших національностей . У 1907 році до організації входили 188 чол., а в 1917-1920 – 150 чол. Миколаївська «Просвіта» була другою організацією такого типу, що виникла у Південно-Східній Україні в період 1905-1907 років.

Першочерговим завданням товариства стало впровадження української мови у народну освіту. На кошти М.Аркаса була збудована й утримувалась у    с. Христофорівка Баштанського району школа з українською мовою навчання, подібна школа існувала протягом двох років у с. Богданівка і була закрита після смерті М.Аркаса у 1909 році. Було запроваджено також виплати стипендій учням миколаївських училищ та шкіл: 1910 року стипендіатами „Просвіти” були 12 дітей.
Товариство поширювало українські видання навчальної, історичної, художної літератури, здійснювало обмін книжковими новинками з товариствами „Просвіта” в інших містах. Діяла при товаристві бібліотека, фонд якої на початку 1911 року становив близького чотирьох тисяч книг та періодичних видань. Особливу увагу товариство приділяло лекціям, вивченню історичного минулого України. У театрі перед виставами М.Аркас читав цикли лекцій з історії України, висвітлював творчість І.Котляревського, М.Заньковецької, В.Карпенка-Карого, П.Ніщинського, М.Драгоманова, знайомив миколаївців з історією Запорізької та Задунайської Січі, Чорноморського, Азовського, Бузького та Кубанського козацтв.
Плідною була й культурно-освітня діяльність товариства. З дня заснування „Просвіти” проводились сімейні літературно-музичні вечори з танцями, в яких, окрім сольних виступів, приймали участь драматична трупа і хор товариства. Вечори пам’яті Т.Шевченка, на яких виконували музичні твори на слова Великого Кобзаря („Б’ють пороги” М.Лисенка, „Заповіт” Г.Гладкого та ін.), арії з опер М.Аркаса „Катерина” на сюжет Шевченківської поеми, М.Старицького „Циганка Аза”, проходили у приміщенні миколаївського театру Шеффера. Лише 1908 року було проведено близько п’ятдесяти літературно-музичних та інших вечорів. До репертуару театру „Просвіти” входили твори С.Гулака-Артемовського „Запорожець за Дунаєм”, „Назар Стодоля” Т.Шевченка, „Шельменко-денщик” Г.Квітки-Основ’яненка, „Мартин Боруля”, „Наймичка”, „Бондарівна”, „Сто тисяч” І.Карпенка-Карого, водевілі-„жарти” І.Котляревського, Л.Яновської, А.Чехова та інші. Пропагувала „Просвіта” і творчість українськів співаків-бандуристів: завдяки товариству миколаївці мали можливість слухати двоюрідного онука Т.Шевченка, бандуриста-композитора В.Шевченка, народного співака з Полтави Д.Симоненка, сліпого з дитинства бандуриста П.Ткаченка-Галашко. Під час першої світової війни хор „Просвіти” виступав з концертами для поранених у миколаївських шпиталях.
Вже у перші дня діяльності рада „Просвіти” повідомила про своє існування раніше створеним товариствам у Києві, Одесі, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Катеринославі та інших містах. Крім листування, товариства здійснювали обмін досвідом та документами (статутами тощо). Документальними свідченнями такої співпраці на початку діяльності товариства є документи з особового фонду М.Аркаса, котрий також зберігається у Державному архіві Миколаївської області. Серед них є листування фундатора „Просвіти” з літератором Ф.Матушевським, композитором М.Лисенком, письменниками М.Вороним і Б.Грінченком, драматургом М.Кропивницьким, редактором газети “Рада” Є.Чиколенком, редактором книги “Історія України-Русі” В.Доманицьким, редактором історичного журналу “Киевская старина” В.Науменком, бібліотекарем Одеського товариства “Просвіта” А.Ніковським, артистами М.Садовським  і Ф.Панченком, режисером товариства малоруських артистів О.Сусловим, видавцем М.Череповським та іншими.

Офіційно товариство було поза політикою, проте його діяльність носила активний характер у часи буремних подій, що відбувалися в Україні. У період більшовицького жовтневого перевороту та громадянської війни “Просвіта” підтримала Центральну Раду, до її складу входили члени УРСДРП та українські есери.

Ставлення до організації “Просвіта” в перші роки радянської влади було доброзичливим. У 1920 році товариство було зареєстроване у губернському відділі Народної освіти. У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи про діяльність організації до 1924 року.

( Ф.5859, оп.2, спр.5200, арк..79).

Однак з часом товариство “Просвіта” стає перешкодою для українських державних та партійних діячів. Незважаючи на рішення ЦК КП(б)У і уряду України по запровадженню української мови в державних установах і громадських організаціях республіки у 20-30 рр.., , іноді святкування роковин Т.Г.Шевченка чи інших заходів необхідно було узгоджувати із владними структурами . Політвиконкомівські інструкції забороняли мати в хатах – читальнях книги Г.Хоткевича “Хто ми і чого нам треба?”, М.Грушевського “Звідки пішло українство, та куди воно йде”, М.Загірної “Про виборче право” та інші. Уже у 1920 році в усіх українських губерніях проводились обшуки у приміщеннях “Просвіти”. Більшовицькі вожді, визначаючи “класову чужість” товариства “Просвіти”, намагалися різними способами дискредитувати їх діяльність в очах народу.

2 лютого 1922 року у місті Харкові ЦК КП(б)У проводить республіканську нараду агітпропів і губернських політосвіт, результатом якої є постанова “Про організаційні форми культурної праці на селі”. Для політосвітньої роботи на селі відкривались сільські, волосні будинки політосвіти, хати – читальні та “червоні просвіти”. Партійні та державні діячі України своє ставлення до “Просвіти” пов’язували з формуванням СРСР – багатонаціональної держави, боячись, що “буржуазний націоналізм” перешкодить цьому процесу, тому існуючу організацію волвиконкоми відмовлялися перереєструвати, майно товариства після ретельної перевірки передавали у власність новоствореним культурно - просвітницьким закладам.

 “Просвітянство” в той час вмерло, виродилося і розклалося, але ще деякий час жило, як контрреволюційна, петлюрівська, організуюча ворожа сила, що взаємодіяла з бандитами та закордонними організаціями”- так констатували партійні та державні функціонери. Ця теза і стала основою наймаштабнішої каральної справи проти інтелігенції на Миколаївщині, в тому числі і Привільненському ( на сьогодні - Баштанського) районі.

У 1937-1938 роках в Україні проведена широкомасштабна операція по ліквідації ”Українського національного центру”. Телеграми НКВС надійшли у всі обласні центри: керівники управлінь зобов’язувались у найкоротші терміни виявити на місцях всі явні і приховані націоналістичні кадри, заарештувати їх провести їх через “трійки”.

Наймасовішім проявом геноциду проти інтелігенції на Миколаївщині є групова справа “Миколаївського націоналістичного центру”, а також інші арешти сільських вчителів у зв’язку з активною участю у минулому в національно-визвольному русі чи буржуазно-націоналістичній організації “Просвіта” У результаті спецоперації каральні органи упродовж 1937-1938 років заарештували близько 60 вчителів та викладачів навчальних закладів Миколаївщини, більшість яких через їх погляди та активну професійну діяльність розстріляли.

18 лютого 1938 року був заарештований директор Гороженської школи Козло Олександр Іванович. Під час слідства він заявив, що свою антирадянську діяльність він розпочав ще навесні 118 року, ставши членом петлюрівської “Просвіти” у с.Горожене. У тому ж році під керівництвом Сала Дмитра була організована маніфестація на підтримку С.Петлюри, який захопив декілька центральних міст на Україні і організував вибори до Рад. Під Керівництвом Олександра Івановича “Просвіта” збільшилися до 50 чоловік, розгорнула велику просвітницьку роботу під гаслом “Україна для українців, не пускати росіян до України”. Він керував постановкою українських п’єс, брав участь у хоровій капелі.

У 1919 році О.І.Козло налагодив контак з повстанцями Григор’єва, зокрема з начальником його гороженського штабу Шевченком Олександром Кіндратовичем та його ад’ютантом Москаленком Андрієм Єфремовичем (ДАМО ,Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк..94).З їхньою допомогою О.І.Козло вдалося забезпечити “Просвіту” бібліотекою, меблями та іншим. Особисто віддав свою колекцію книг, а також зібрав відповідну літератуту в інших учасників . Із учителів активними учасниками “Просвіти” Олександр Іванович назвав О.І.Шевченка , Сала Сергія Євменовича - вчителя з с.Привільне), Недбайла Герасима Миколайовича - вчителя з м.Очаків, Бабаєва Гаврила Миколайовича – вчителя з с.Леніне ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк..97)

У травні чи на початку червня 1919 року після поразки петлюрівських військ біля ст.Золотоноша, у супроводі Недбайла Володимира Кіндратовича до с.Горожене прибув уповноважений ставки С.Петлюри для вербовки членів “Просвіти” до повстанських військ Петлюри. З цією метою був організований мітинг для мобілізації населення та надання допомоги повстанським військам. Проте більшість населення не підтримали цей захід.

Восени 1919 року “Просвіта” розгорнула широку кампанію з метою українізації населення у формі постановки п’єс і пісень антирадянського змісту ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк..99). Керівником гороженської “Просвіти” восени 1919 року став Антон Видайко, який прибув із Варварівки. У 1920 році його арештували органи НКВС. Через деякий час він був звільнений і почав працювати в обласній політпросвіті, звідки всіляко допомагав горожанській “Просвіті”. Так, у 1920 році до с.Горожене прислали суфлера міського театру Синька, у 1923 році – актора Приходька. У кінці 1923 року товариство “Просвіта” у с.Горожено радянська влада ліквідувала. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк..100).

Після цього Козло О.І. вступив до української партії есерів, до якої залучив і Шевченка Олександра Кіндратовича. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк..102). Він повідомив Олександра Івановича, що в Україні існує велика есерівська організація, яка веде боротьбу проти радянської влади за створення самостійної України. Тоді ж Козло І.О. дізнався, що у с.Горожене діє близько 40 есерів, які підтримують зв'язок з колегами із Привільного

( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.103).

Крім,О.І.Козло , 28 листопада 1937 року Привільненським РВ НКВО були заарештовані Дейнега А.С., Каленіченко Я.Т., Рижик М.А., Амеліна М.В. Їх звинувачували у тому, що вони перебуваючи у тісному зв’язку між собою, проводять націоналістичну роботу серед учителів, учнів, мешканців сіл, дискредитують Сталіна, вихваляють “ворогів народу” Скрипника, Любченка, Хвильового та інших, агітують проти виборів до Верховної Ради СРСР.

 У процесі слідства встановлено, що Дейнега Анастасій Сидорович до арешту працював вчителем в с.Привільне, був завідувачем навчальної частини школи. У роки громадянської війни він служив у військах С.Петлюри, боровся проти радянської влади. У 1917-1922 роках А.С.Дейнега був у рядах підпільної організації, штаб якої знаходився у с.Добровеличівка Одеської області. Брав участь у таємних зборах, а в 1919 році у районному з’їзді у якому брали участь офіцери петлюрівської армії (УНР), священики. На зібранні обговорювали злочинну антиукраїнську радянську політику , піднімалось питання про від’єднання України від СРСР, прийняли рішення про боротьбу “за Радянську владу без комуністів і без впливу більшовиків” шляхом організації повстанських загонів.

У 1921 році організація була розгромлена “ чекістами” , всі її члени були арештовані та розстріляні, крім Дейнеги А., якого звільнили. У 1925 році його залучили до секретної роботи органи ГПУ. Проте він не переставав проводити антирадянську роботу за звільнення України, регулярно дезінформував органи ГПУ, попереджав своїх спільників про небезпеку. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.99) . У 1932 році Дейнега знову був заарештований , пробув в ув’язненні 6 місяців.

 Калениченко Яків Тихонович до арешту працював вчителем Привільненської сільської школи, у минулому офіцер царської армії . У 1919 році служив в армії Денікіна у чині штабс-капітана. Під час перебування військ Денікіна у Привільному , їх штаб був розміщений у Калениченка вдома.

У 1929-1930 роках під час проведення колективізації , Калениченко разом з однодумцями зі зброєю в руках виступав проти розкуркулення та створення колгоспів. Він разом з О.Шевченком і Казарцевим розклеювали у с.Привільному антирадянські листівки. У 1929 році Калениченка органи ГПУ змусили співпрацювати, але він систематично надавав неправдиву інформацію, повідомляв своїх спільників про свою співпрацю з ГПУ. У 1931 році за це його заарештували та ув’язнили до тюрми на 5 місяців.

У 1935 році зібравши близько 100 церковників, в основному жінок, агітував проти закриття церкви у с.Привільне. Яків Тихонович був студентом Миколаївського педагогічного інституту ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.100,105)

За показами свідків, у минулому Я.Калениченко був пов'язаний з загонами отаманів Григор’єва та Іванова. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.113). Слідчі встановили, що найбільш впливовим у 1920-1921 роках на території Миколаївщини був загін Ф.Іванова ( псевдонім - В’ячеслав). Чисельність загону в різні періоди коливалась від 50 до 500 чоловік. Загін був добре озброєний і діяв масштабно. Повстанці громили волосні, районні і сільські виконкоми, інші радянські установи, тероризували радянських працівників, знищували зсипні пункти зерна. Наприклад, 16.09.1920 року у Новобузькому районі іванівці розігнали 10 продармійців, 06.11.1921 року у селах Софіївка, Гайковка розкидали прокламації у яких закликали селян до повстання та інше ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.138).

Рижик Михайло Абрамович до арешту працював вчителем у с.Леніне Привільненського району. Під час Першої світової війни служив у царській армії на офіцерській посаді, у роки громадянської війни – у армії Денікіна

( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.100). У 1918 році працював вчителем у селі Троїцько-Сафонове. У 1918 році був членом Центральної Ради ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.190). У серпні 1919 року примусово мобілізований до денікінської армії. У 1920 році призваний до лав Радянської Армії, де прослужив до 1923 року. З 1923 по 1931 роки працював вчителем Привільненської школи №3 ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.188). З 1931 року працював учителем у с.Явкине Баштанського району.

У 1929 році органи ГПУ завербували Рижика до секретної співпраці. Але він дезінформував ГПУ, займався антирадянською роботою, розповідав своїм спільникам про співпрацю з ГПУ.

 У 1935 році М.Рижик переїхав у с.Леніне Привільненського району, де продовжив проводити проукраїнську агітацію. Одружений на вчительці М.Г.Лебедєвій, дочці колишнього власника кінотеатру та судовласника.

У 1933 році М.Рижик разом з Я.Калениченком , працюючи у школі с.Явкине Баштанського району, підбурювали учнів проти комуністів. За що його зняли з посади ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.100). Відомий факт , коли учнів А.Рижика під час святкування річниці Жовтневої революції знімали з трибуни за декламування антирадянських віршів.

 Амелін Микола Васильович до арешту працював вчителем сільської школи с.Леніне., перебував у комсомолі з 1924 по 1928 роки. Був виключений з групою комсомольців за троцькістський ухил.

У 1935 році М.Амелін, Я.Калениченко і А.Дейнега проводили у с.Леніне антирадянську агітацію проти виборів до Верховної Ради СРСР. Микола Васильович неодноразово висловлювався серед учителів, що політика комуністичної партії неправильна, тому і з’явилося багато незадоволених- троцькістів. Вели розмови на теми війни Німеччини і Польщі проти СРСР та поразки у ній останньої. Під час бесід налаштовували батьків своїх учнів проти хлібоздачі, державних позик та інших компаній у селі. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.101).

Всі підсудні визнали свою вину. Звинувачувальний вирок складений 6 грудня 1937 року начальником Привільнянського РВНКВС сержантом держбезпеки Мішустиним та затвердженим начальником міжрайопергрупи ст.лейтенантом держбезпеки Мейтусом. ( ДАМО, Ф.Р.5859, оп.2, спр.5739, арк.102).

Трійка при УНКВС по Миколаївській області на чолі з секретарем Шейнбергом від 8 грудня 1937 року Амеліна М.В. засудила до 10 років ув’язнення у трудовому таборі, Рижика М.А.. Дейнегу А.С., Калениченка Я.Т. до розстрілу.

В жодного із заарештованих доказів про причетність до контрреволюційної організації і антирадянської діяльності не знайдено. Крім голослівних зізнань інших фігурантів кримінальної справи, вибитих під час допитів слідчих, на взаємних обмовляннях , ніяких матеріалів у справі не було. Обвинувачення кваліфікувались за ст..54 Кримінального кодексу-антирадянська пропаганда, український буржуазний націоналізм, контрреволюційна диверсійна робота та інше. Судили не конкретних людей -вони були тільки жертвами, а символи – “класово ворожі елементи”, “міжнародну буржуазію”, “націоналізм” тощо. Звинувачення часто грунтувались навіть не на підтасованих фактах чи вигадках, а на “класовому чутті”. Результати практично будь-якого процесу були визначено заздалегідь.

Використані джерела:

1. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 206, 49 справ.
2. ДАМО, ф. 468, 28 справ.
3. ДАМО, ф.Р-5913, 9 справ.
4. М.О.Мельник, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області, стаття «До 105-ї річниці з часу заснування Миколаївського українського українського товариства „Просвіта”
5. Реабілітовані історією, Миколаївська область, кн..4, Київ-Миколаїв,Світогляд , 2008