Ці матеріали підготовлено на основі Літопису Нестора та книги історика – дослідника Миколая Брицуна – Ходака « Тисячолітні вєди Землі древлян»

Нестор літописець та багато інших істориків – дослідників доводять про те , що територія Русі одержала свою назву від поселення слав’янського племені Русів.

Осередком зародження і довговічного існування слав’ян була Панонія – нинішня Хорватія.Але ще в 9- му році після Різдва Христового Римляни здійснювали розбійницькі набіги на слав’ян .вчиняли різні насильства.

В пошуках кращої долі племена слав’ян спочатку оселилися по Дніпру , а потім поширювались і в інших містах.

Перше племено, що оселилося по Дніпру носило назву Русів , яка походила від імені його вождя Руса. Від цього племені пізніше пішла і назва території , яку вони заселяли – Русь.

Розселення по території проходило родовими групами , які через кілька століть (УІ- УІІІ) об’єдналися в Племенний Союз.

Почали виникати нові назви племен , в залежності від міст заселення. Наприклад: поляни свою назву одержали від того , що поселилися в степах на чистих полях.

Поселяючись на берегах річок , що протікали по території дрімучих пралісів тут племена спочатку одержали назву Олешан, Олесів, що означає Поліщук , а жили вони в певній місцевості родами , ( родинами) будуючи собі невеликі поселення , Жили вони мирно, не нападаючи на сусідні поселення.

У VІ-VІІІ століттях ці родові племена об’єдналися в Олеський племінний союз . А на початку ІX століття було утворено окреме удільне князівство Олесів, Олешан, яке згодом ввійшло до складу Древлянського князівства . Назва походить від поселення племен серед дерев.

Саме в період існування Древлянського князівства будували Городи, Городці, Городища – тобто Городи – Осади , які мали спеціальну огорожу , укріплення для оборони від іноплемінників.

Така система оборони Городців на Олеській землі склалася по берегах річки Уборть

( Медова) від поселення Жубковичи ( нині Зубковичі) до Копища.

В той період на території нинішнього села Юрово був заснований Городець – Яров.

Поселення зводилося на річечці Яровці , яка впадала і нині струмує через село в

річку Уборть .Витоки свої ця річка брала з місцевих озер і боліт.

В послідуючи століття , коли було ліквідовано Древлянське князівство , а люд перейшов під Київське князівство , найменування поселення Яров і його місце розташування дещо змінилося.

Яров – Городець був розрушений і розграбований під час походу дружини княгині Ольги на древлян з помстою за загибель свого чоловіка князя, Ігоря.

В 945- 946 роках після походу княгині Ольги , поселення відродилося з назвою Ярове.

В друге поселення було розрушено татарською ордою в XІІІ столітті . Про набіги татар на Ярове свідчить урощиче « Турок» , що знаходить поблизу нинішнього села.

**Столипінська реформа**

Значні зміни до територіального устрою було внесено під час прведення селянської реформи 1906 -1910 років, яка в народі прозвана Столипінською, Назву ця реформа дістала від прізвища міністра внутрішніх справ Росії , а незабаром – Голови ради міністрів П.А. Столипіна.

Ця реформа була пов’язана з революційними подіями 1905 р. та невдачами царського уряду задовільно вирішити аграрне питання.

Новий курс аграрної політики уряду П.А. Столипіна був спрямований на перерозподіл селянам землі , введення свободи виходу з общини , зміцнення приватної власності на землю, ліквідації обмеження у відчужені надільних селянських земель.

За законами прийнятими в 1906 , 1910роках кожному селянинові надавалося право забрати свій земельний наділ , що перебуває в розпорядженні сільської общини на , в особисту приватну власність , а потім селянин набував ще право з цією землею вийти з общини на хутір чи відруб , або продати її.

Саме право на створення хуторів і відрубів потягло за собою зміну в землеустрої.

В 2006 році за рішенням Житомирської обласної адміністрації , за участю державного архіву Житомирської області , було видано довідник « Адміністративно – територіальний устрій Житомирщини 1795- 2006» , в якому вказуються назви всіх хуторів і одрубів , що були утворені в 1906-1911 роках. З цього довідника ми дізнаємося , що вихід селян на хутори і одрубу в нашому поліському краї був дуже активний.

Так селяни с . Юрово утворили 30 хуторів , а саме : Балавші, Берлене, Бір, Божанка, Бутки, Бучок, Голишова Липа, Городець, Довжиця, Засаллє,Закунахов’є, Золози , Заріччя, Зелене Лядо, Кобилки, Котловиська, Криницьке. Крушина, Лозки, Ножка, Оси, Пенька, Рожанівка, Селець, Сковрошинь, Спросіка, Степаница, Ступище, Турок , Шевцова Гора. Часина населення залишилася в селі , а земельні ділянки мала на відрубах.

Всі ці хутори значилися на обліку станом на 17.12. 1926 року , а були ліквідовані в тридцятих роках при утворенні колгоспів та зведені хутори у село.

**Адміністративно – територіальний устрій.**

Ще у ранньому середньовіччі ( І X - X ІІІст ) на території нинішньої Житомирщини існувало два великі етнотериторіальні утворення – земля древлян на півночі та земля полян на півдні . Як відомо – земля Олесів, Олешан, Поліщуків це і є Земля Древлян .

В XІ столітті обидві ці землі ввійшли до складу Київської Землі. У XІІ- XІІІ століттях частина земель сучасної Житомирської області входила до Галицько – Волинського князівства.

При зайнятті в 1385 році українських земель литовцями було утворене Велике Князівство Литовське , яке формально існуючи як незалежна держава , але прагнучи об’єднатися з Польщею , поступово почало запроваджувати деякі елементи польського державного устрою .

Зокрема у 1471 році Київське князівство було ліквідоване і перетворене на воєводство . До його складу входили Житомирські та Овруцькі повіти, куди належали і наші землі. При проведенні деяких змін , територія Житомирщини сформувалася у XV столітті.

В Київському літописі зазначається , що тоді існувала Олевська волость. Зокрема записано : « Далєє на запад по течению р. Уборть с ее притоками раскинулась обширная волость Олевская» ( 1473 р.)

В період воєводського правління Олевськ і вся волость , її поселення були роздані в управління Київських бояр, зокрема вказується , що Олевськ належав Юхно Оберневичу , який відписав його Київо – Пустинному монастирю , а той виміняв його на щось інше в Немиричів. З того часу Немиричі більше 200троків управляли Олевськом і багатьма селами . Взагалі земля ілюди по кілька разів передавалися з рук в руки.

Так Ирово ( Юрово) належало Тишкевичам , потім його купував Богдан Галицький , Пізніше його було пожалувано ( подаровано) Михайлу Осовському . Але в Б. Глинівського залишився син Володимир , який потребував повернути йому маєтки Ирово ( Юрово) . Проте дуже швидко він заставив цей маєток Феодору Костюшці за 400 копійок грошей . Пізніше виявилося , що Володимира права на Ирово виявилися спірними. Після цього в 1533 році за листом Київського воєводи Андрія Немирича король Сигізмунд звелів віддати Ирово Елізару Волковичу , одержавши від його заставу , а ще пізніше в 1552 році Ирово разом з іншими маєтками перейшло до княгині Володимирової Пувлекій . Після її смерті Ирово разом з іншими маєтками перейшло до князів Корецьких , а в кінці XV і на початку XVІ століття Ирово належало Олександру Немиричу . Після поділу Польщі ( 1793 , 1795 р.р. Правобережну Україну було приєднано до складу Російської імперії, а народ підпорядковано царському уряду.

Імператор Павло І 12 грудня 1796 року видав Указ « О новом разделении Государств на Губернии» а указом від 29 серпня 1797 року було детально уточнено устрій новоствореної Волинської губернії куди ввійшов Овруцький повіт , а отже і Олевщина.

Волості існували в межах попереднього їх утворення за Польщі ще деякий період. Їх було небагато і вони здійснювали управління лише над удільними та державними селянами. Пізніше , а це перша половина XІX століття систему волостей було поширено на всю територію губернії , внаслідок чого створено ряд нових волостей.

На Олевщині в 1831 -1832 роках , крім Олевської , було утворено Білокоровицьку , Юрівську волості та ряд населених пунктів віднесено до Кисорицької волості. Це було пов’язано з віднесенням значної частини селян до розряду « казенних» , адже ними потрібно було управляти . Саме волосні управління виконували роль органів селянського самоврядування. Доскладу волостей входило по 12-18 населених пунктів. Юрівська волость спочатку об’єднувала 12 поселень.

Волостю і селами управляли : « Исправники , писари, пристави, урядники» .

Волосна управа розміщувалася у 7 кімнатах.

В 1920 році до Юрівської волості входило 32 населених пункти

1 кол . Алексендровка

2. Андреевка

3. Артынский лес

4. село Беловиж

5. село Войткевичи

6. дер.Войткевические Будки

7 село Журжевичи

8 село Замысловичи

9 дер. Замисловский млинок

10 дер. Зсмисловська Рудня

11. Купеля

12. село Копище

13. кол. Людвиполь

14. кол . Михайловка

15. дер. Нова Сущанская Рудня

16. кол. Ольгановка

17. дер . Перга

18. кол. Примыгание

19. дер. Перганская Рудня

20. дер. Радоробель

21 дер. Собичинские Будки

22. дер. Собичинская Рудня

23. село Собичино

24. дер. Старый завод

25. село Сущани

26. дер. Старо Сущанская Рудня

27. дер. Собичинский Млинок

28. кол. Скалы

29. село Хочин

30. дер. Хочинская Рудня

31. село Юрово

32. село Юстинбург.

Кріпатство 1861 році відмінив цар Олександр ІІ.

За переданням селянам в Ирове ( Ярову) « Волю» дарували в місцевій церкві . Для цього приїхали уповноважені від царя , які зачитували народу « Маніфест» про дарування « Волі селянам» . Поряд з наданням багатьох громадських прав , селяни одержали право і на землю , але її потрібно було викупити , а це проводилося впродовж двох – трьох років.

Проте в знак вдячності і поваги до царя Олександра ІІ , який дарував селянам волю, в приміщенні волості йому було встановлено бюст.

В той період в селі діяла церковно – приходська школа , яка займала дві кімнати через коридор. В одній кімнаті жив священник – учитель, а в другій навчалися діти.

Старшина і писар ніякого відношення до церкви не мали . Вони вели лише документацію по школі . В церкві був призначений клір : священик і пономар.

**Юрівська волость діяла до 1923 року ,**тобто до утворення Юрівської сільської ради, а також сільських рад по селах , що входило до складу волості.

Про існування в с. Юрово однокласної школи нам вдалося в Київському Державному архіви знайти документ за 1885 рік в якому записано по Юрівській волості : с. Юрове школа 1 , число учнів - 13 хлопчиків , дівчат немає . Всього учнів 13, вчителів – 1 . Плата за утримання 120 руб.

**Господарські органи і їх діяльність.**

В період радянської влади селяни села Юрово вступили одноосібниками .

Значна частина їх проживала на хуторок , вела власне господарство , а ті хто проживав у селі мали свої одруби , де вирощували в основному зернові , решту землі використовували як сінокоси , мали і невеликі лісові наділи. За користування землями вони сплачували встановлювані радянською владою податки.

Але вже відразу після громадянської війни , селянам було запропоновано об’єднуватися у різні спілки та товариства для спільного обробітку землі.

Оскільки в селі Юрово розміщувалася волосна управа , то всі нововведення щодо формування керівних органів тут здійснювалися в першу чергу.

Вже в 1919році тут було створено волосний і сільський революційний комітети. До складу ревкомів центральна влада сама призначила людей . Трудящі не могли контролювати їх діяльності, а навпаки , змушені були виконувати всі їх установи.

З метою збільшення заготівлі хліба в квітні 1919 року радянський уряд України видав декрет про застосування продрозкладки , що означало перехід до боротьби за хліб з його виробниками шляхом примусових методів заготівлі.

Проживання на хуторах і ведення одноосібних господарств породили поділ на бідних і багатих селян.

З метою організації і проведення цієї роботи на селі почали утворюватися комітети бідноти. Такий комітет бідноти було створено і в с. Юрово. На жаль , склад його не зберігся.

У березні 1919 року відбувся 3- й з’їзд Компартії України на якому було проголошено політику переходу від одноосібного господарства до товариського , тобто утворення кооперативів , комун, товариств, спілок. Але громадянська війна не дала можливості втілити цю політику в життя.

Тільки в 1920 році Всеукрревком – надзвичайний вищий законодавчий і виконавчий орган радянської влади в Україні повернувся до цього питання.

В селі Юрово по новому було створено сільський і волосний ревкоми, які займалися заготівлею хліба, а також картоплі , сіна.

Примусові методи заготівель сіна не оправдали себе , тому радянська влада в травні 1923 року замінила всі податки з селянського двору єдиним сільськогосподарським податком в грошовій формі. Того ж року в обіг було введено тверду валюту – червонець.

Всі ці зміни проходили одночасно з перерозподілом земельних ресурсів . За рахунок цього збільшилася кількість бідненько – середняцьких господарств. На селі утвердився селянин – власник , прийшов поділ на заможних і незаможних селян.

Для роботи з незаможними селянами в районі і окрузі створювалися комісії незалежних селян, які діяли як діяли як державні органи.

Незаможні селяни звільнялися від податків , а все перекладалося на плечі заможників, що привело до неможливості виконання ними цих податків , а також породило протистояння між заможниками і бідняками.

Держава також була залежна від селянина , який мав нагодувати місто і армію.

Справлятися з селянином – власником , або як його тоді прозвали – одноосібником , в питаннях заготівлі хліба , м’яса , сіна та іншої сільськогосподарської продукції державі було важко . Тому комуністична партія замість неконтрольованих індивідуальних господарств захотіла створити на селі велике виробництво у формі товариства , кооперативу, артілі, тобто колективні господарства , які й стали в послідуючому провісниками колгоспів.

В 1925 році відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР комісії незаможних селян були перейменовані в комітети і реорганізовані із державних відомств в добровільні громадські організації, які мали свій Статут і підпорядковувалися Всеукраїнському Центральному комітету незалежних селян.

Цією ж постановою було дозволено утворювати комітети незалежних селян на селі.

Ці комітети займалися проведенням нового землеустрою , залученням незаможних селян в сільськогосподарську і споживчу кооперацію, а пізніше сприяли владі в боротьбі з « куркулями» та залученню сільської бідноти і середняків в колгоспи.

Такий комітет незаможних селян був створений і в селі Юрово і діяв він досить активно.

Так з його допомогою в селі вже в 1926 році було організоване Юрівське сільськогосподарське кредитове товариство , яке займалося наданням кредитів біднякам для придбання робочої худоби і насіння. Діяло це товариство досить довго.

Виконком сільської ради , комітет незалежних селян з допомогою кредитного товариства вже в 1927 -1928 роках організували в селі Юрово два товариства по спільному обробітку землі.

По даних Житомирського обласного державного архіву вони називалися : Юрівське СОЗ « Новина» та Юрівське СОЗ « Плугатар»

Такі форми колективного господарства базувалися на добровільному усуспільненні землі і праці на правах збереження приватної власності на засоби виробництва.

Діяли ці товариства до утворення колгоспів.

В обласному архіві є документ , що підтверджує дату і назву організації колгоспу в с. Юрово.

**Початок війни. Створення « Олевської республіки»**

І ще одна сторінка з історії нашого району і села , яка біллю відзивається в серцях наших односельчан.

За дорученням Президента та Уряду Української Народної Республіки , що діяли за кордоном після розгрому військ С. Петлюри в 1920 році, з початком Другої Світової війни було створено повстанські загони Тараса Бульби – Боровця « Поліська Січ» Тарас Бульба – Боровець був призначений керівникам усього підпілля УНР та командиром майбутньої повстанської армії , одночасно йому присвоїли звання отамана , а згодом генерала – хорунжого.

З метою формування повстанських військ Т. Бульба – Боровець в 1940 році таємно перейшов кордон і направився на Рівненщину , звідки був родом. Згодом по близу колишнього польсько – радянського кордону , неподалік від села Кам’янка , створив потайне приміщення , де переховувався сам та навербовані ним вояки . За рік до початку війни , він та його прибічники створили багато формувань Української Повстанської армії , організувавши курені Поліської Січі в Рокитнівському , Костопільському , Людвипольському , Олевському та інших районах , та підготували вишкіл керівників козацьких сотень, забезпечили їх озброєння.

Коли німецькі фашисти на початку липня 1941 року покинули Олевськ , то Тарас Бульба – Боровець вийшов з підпілля , ввів свої війська в Олевськ і протягом липня та половини серпня вони вели кровопролитні бої проти радянських воїнів. За цей час територія Олевщини кілька разів переходила з рук в руки , але сили були не рівні , тому наші війська були змушені відступити на Білорусію та аж до Прип’яті.

В серпні 1940 року загони вояків Т. Бульби – Боровця зайняли Олевськ Т. Бульба – Боровець зі своїм військом на майдані , біля теперішнього профтехучилища , прийняв присягу на вірність Україні та проголосив створення « Олевської республіки» . Після цього було сформовано всі управлінські органи затверджено склад уряду , створено місцеву міліцію . санітарну частину, їдальню, засновано самостійну газету « Гайдамаки» , а згодом і в селах були створені управи та призначені старости .

Повсюду діяли вояки Поліської Січі Української Повстанської армії . Вони ділилися на козацькі сотні . Найчисленніші сотні Поліської Січі були в Олевську та Стовпинці, менш чисельні в с. Копище , с. Юрово, С Сущани.

Письменник Олексій Опанасюк у своїй книзі « Січ Тараса Бульби в Олевську» наводить склад козацьких сотень. Зокрема на стор. 340 по с. Юрово зазначається:

Грибан Семен Романович

Гришко

Талах Антон Максимович

Талах Василь Кузьмович

Ганушевич Володимир Романович

Лукашевич Іван ( червоний партизан , потім Січ)

Але це не повний склад козацької сотні в с. Юрово , оскільки частина односельців служила в інших сотнях і навпаки – з інших сіл були люди в складі козацької сотні с. Юрово . Про дії козацької сотні січовиків в с. Юрово є підтвердження в документах Державного архіву громадських організацій.

Подаємо виписку з архіву

« … Боротьба партизан с украинско – неметкими националистами. Село Юрово ,ОЛевского района , до организации Олевского партизанського отряда было одним из пунктов националистическмх группировок.

Через эти группировки исходили все инструкции по Юровскому сельсовету и окружающих деревнях. Здесь были ответственные работники , имеющие связь с районным центром г. Олевска.

С организацией отряда , эти агенты, часть сбежала к немцам , а часть скрылась в подполье. И только незначительная часть была выловлена партизанами.

Во время действий партизанского отряда было уничтожено агентов – националыстов в селах:

1. Юрово- 3 человека;
2. Сущанах – 5 человек
3. Журжевичах – 1 человек
4. В хуторе Гнойное – 6 человек.»

Це повідомлення командира партизанського загону

1942 рік

Так звана « Олевська республіка» діяла на території Олевського та частково Орруцького, ЛУгинського , Баранівського та Народицького районів. Метою її було створення в майбутньому української незалежної держави. Однак , існування самостійної Олевської республіки з незалежним військовим керівництвом , почало непокоїти німецькі власті. Адже гітлерівські загарбники дуже швидко окупували значну частину території України, і зрозуміли , що одночасно вести війну та управляти окупованою територією неможливо. Для управління на окупованій території Гітлером було створено цивільну адміністрацію Рейхс- комісаріату « Україна» під керівництвом Еріха Коха . Прийшовши до влади Е. Кох запропонував Т. Бульбі – Боровцю підкоритися німецькій цивільній адміністрації Райхс – комісаріату « Україна» , але він відмовився.

16 листопада 1941 року він розпустив «Польську Січ». Так Олевська республіка проіснувала лише 2 місяці, з 21 серпня по 16 листопада 1941 року. Офіційно були розпущені і козацькі сотні, але фактично вони були переведені на нелегальн становище . В послідуючому вони вели боротьбу проти партизан та радянських активістів , колишніх голів колгоспів, голів сільських рад, вчителів . і взагалі мирного населення, чим і допомагали німцям.

У Книзі Пам’яті України ( Житомирська область) на стор 489 описується : « Влітку 1941 року в с. Варварівка , січовики разом із окупантами розстріляли близько тисячи мирних жителів, такаж акція була проведена ними 19 листопада 1941 року під Олевськом , де знищено 535 осіб Серед них були жінки і діти , люди похилого віку. Потім фашисти разом із « Бульбовцями» провели ряд каральних акцій проти мирного населення , Так в селах Остки , Сновидовичі,Сущани, Журжевичі, Юрово , Радовель, Хмелівка вони розстріляли та спалили живцем понад 800 чоловік . Дітей живими закопували у землю , топили в криницях та підвішували за ноги на деревах.

І взагалі свої бойові дії проти мирного населення « бульбовці» та бандерівці ( так народ прозвав січовиків у залежності від прізвищ їх керівників) проводили не лише в роки війни , але й в післявоєнний період, спалювали домівки , розстрілювали простих людей.

**Про репресії**

Не обминули політичні репресії і нашого села Юрово.

Прикордонне положення району , виселення в наші краї іноземних громадян , поселення їх в окремих колоніях . а це були німецькі і польські колонії давали можливість радянській владі підозрювати цих людей в контрреволюційній діяльності , шпигунстві , атирадянських змовах тощо.

Поблизу села Юрово тоді існували польські колонії Ново – Олександрівка , Людвипіль, Ольганівка в яких проживали не тільки громадяни польських націоналістів , але й українці та евреї. Цих людей навіть за спілкуваня з родичами , що проживали за кордоном обвинувачували в контр революційній діяльності , шпигунстві і відправляли на Північ до Сибіру , в Казахстан.

Репресії застосовувалися і до селян , в період проведення колективізації , здійснюючи політику ліквідацій «Куркульства» та бажання прискорити суцільну колективізацію , тобто утворення колгоспів . Окремих з цих сімей виселяли в адміністративному порядку в Південні області України, а до тих хто найбільше чинив опір застосовувалися більш суворі заходи. Голів сімей як правило заарештовували і відправляли в тюрми, або розстрілювали , а сім’ї відправляли на Північ або в Казахстан.

Репресії застосовувалися і до інтелігенції , священних служителів, бувших прикордонників тощо.

У більшості випадків більшість репресованих не доживали до звільнення . Непосильна праця , нелюдські умови існування призводили до великої смертельності.

До рідного краю не мали можливості повернутися і багато висланих за межі області, оскільки їх домівки або були розібрані , або в них поселяли бідних селян , і оскільки їм не було де проживати , то багато з них залишалося жити в місцях виселення.

З метою вшанування пам’яті безневинно репресованих та відновлення історичної справедливості Президія Верховної ради України в квітні 1992 року № 2256 – XІІ та Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 року № 530 в Житомирській області випускається серія книг « Реабілітовані історією. Житомирська область» в яких публікуються списки невинно загиблих, розкуркулених, висланих і засланих громадян . Вже випущено три томи книг « Реабілітованих історією»

З яких нами вибрано прізвища громадян с. Юрово , які були піддані репресіям

Публікуємо їх списки

1 Барабаш Павло Єрмилович

2 Безпрозванний Адам Кузьмович

3 Бех Петро Прокопович

4 Білоус Трохим Васильович

5Бочковський Людвиг Віксентійович ( колонія Ольганівка)

6 Гарбовський Франц Степанович ( колонія Нова Олександрівка 5 років ув’язнення)

7 Гарбовський Войцсх Станіславович ( колонія Нова Олександрівка 10 років ув’з)

8 Гарбовський Ячислав Карпович ( Слобода Людвипіль розстріляний)

9 Гриб Іван Якимович

10 Гриб Олексій Романович ( 10 років Ув’язнення)

11 Гриб Сава Степанович ( 3 роки ув’язнення)

12 Гриб Сергій Кіндратович ( 10 років ув’язнення)

13 Ковальчук Григорій Антонович

14 Ковальчук Іван Антонович ( хутор Божонка)

15 Климовець Петро Варламович ( хутор Загаллє розстріляний)

16 Ковальчук Арсеній Сергійович ( розстріляний)

17 Ковальчук Влас Федорович ( 10 років ув’язнення)

18 Козловець Кирило Степанович висланий на 3 роки

19 Козловець Олександр Миколайович розстріляний

20 Ковальчук Венедикт Дмитрович розстріляний

21 Заїнчковський Франц Миколайович ( кол. Нова Олександрівка позбавлений права проживати у 2 пунктах прикордонної зони)

Це лише частина репресованих людей , оскільки списки складені лише по букву « К»

В даний період ведеться складання списків далі і при випуску наступних томів книги

« Реабілітовані історією» можна буде продовжити складання списків репресованих по с. Юрово.

Репресії – це особлива сторінка в історії радянської держави. В ході репресій постраждало багато безневинних людей , яким був присвоєний ярлик « ворог народу». З цим тавром ходили не лише репресовані , але і їх діти.

Зараз настав час справедливості , тому слід об’єктивно розповідати як дорослим так і дітям про ті тяжкі роки.

**Партизанський рух**

Для організації населення в боротьбі з фашистами ще на початку війни И.В. Сталін , як Головнокомандуючий збройних сил СРСР звернувся до народу по радіо

Публікуємо виступ із цього звернення

« В занятых врагом районах нужно создавать партизанськие отряды, конныэ и пешие, создавать деверсионные групы, для борьбы с частями враже ской армии , для разжигания партизан ской войны всюду и везде , для взрыва мостов , дорог, порчи телефонной и телеграфной святи , поджога лесов , складов , обозов . В захвалених районах создавать невиносимые условия для врага и всех его пособников , преследовать и нуничтожать их на каждом шагу , срывать все их мнроприятия»

( И В Сиалин , из выступления по радио 3 июля1941 года)

Після цього партійні органи прийняли ряд постанов про розгортання партизанського руху на Україні.

Але ще до прийняття тієї постанови Олевський райком партії пішов у підпілля перебравшись до хутора Мар’янопіль , що знаходився за 8 км . від села Голиші , нині Жовтневе.

До 1939 року тут була прикордонна застава , тому райком і зайняв ці приміщення в яких на той час перебувала ще частина прикордонників Першим секретарем Олевського райкому був Іван В’ячеславович Возбанний . Звідси районне керівництво давало відповідні розпорядження головам сільських рад та головам колгоспів , що до проведення збору урожаю , організацій роботи у воєнних умовах евакуації худоби .

Одночасно створювався перший Олевський партизанський загін ім.. Чапаєва , командиром його був І.В. Возбранний.

Але перший бій стався не з гітлерівцями , а з бойовиками Тараса Бульби – Боровця, які за донесенням зрадників про дислокацію Олевського райкому прибули на хутір Мар’янпіль , щоб вибити звідти прикордонників і штаб керівництва району

Січовиків , якими керував Собник Слава було більше і вони краще були озброєні , бій був нерівний , тому возбранівці змушені були покинути поле бою і обхідними дорогами , по лісах вийти на безпечний шлях і пребратись до Малина де була запасна підпільна база.

Проте досить швидко І. В. Возбранний зумів вийти із такого становища , перебрався до Олевська і організував перший партизанський загін. Ім.. Чапаєва . За даними з « Книги пам’яті України» лише за серпень , вересень 1941 року партизани цього загону пустили під укіс декілька ешалонів , підірвали 8 залізничних мостів , розбили 4 колони автомашин ворога, знищивши при цьому 157 німців , 58 січовиків, та 30 поліцаїв.

Крім цього загону на території району вже з перших місяців війни почали організовуватися підпільні – диверсійні групи для боротьби з фашистами.

Одна з них була створена в селі Дуброва під керівництвом І.А. Шпаківського . 10 червня 1943 року його група підірвала ворожий ешалон на колії

Олевськ – Дерев’яний Пост

Командира І. А. Шпаковського який взяв бій на себе есесівці колючим дротом прив’язали до дерева і спалили живим . Похований він в с. Дуброва . Після війни йому тамже встановлено пам’ятник.

Диверсійні групи встановлювалися на станції та в селі Білоковичи , Радовлі та Жубровичах. А восени 1942 року були організовані 3 підпільні групи в Олевську , які очолювали О.Є. НЕчиплренко, Н.О. РУбанським та Ф. І. Бочковським . Вони збирали розвідувальні дані , викривали зрадників , розширювали власну агентурну мережу .

Але на Олевщині активна партизанська війна набула масового характеру після того, на території району за рішенням підпільного КП (бУ) біля села Перга , 12 листопада 1942 року дисантувалася підпільна група в складі С.ю Ф. Малікова, Л.Г. Бугаєнка, А.В. Прокопенка, О.Ф. Степанова та І.М. Мельника.

Вона встановила зв’язок з Словечансько – Лугінським партизанським загоном за перемогу та партизанським загонів створених В .П. Єфемчуком на Олевщині.

Ці партизанські загони стали базою для створення партизанської дивізії ім.. Щорса із загальним керівництвом С.Ф. Малікова.

Доскладу девізії входили такі партизанські загони що діяли на Олевщині

Ім.. Молотова 25 лет Україні

Ім.. Боженко

Ім. Кутузова

Ім . Чапаєва

Ім. Джержинського

Ім Кирова

Ім. Чкалова

Ім Котовського

Та за Победу

В жовтні 1942 року поблизу Олевська висадилось 6 чоловік оперативної групи на чолі з М. І Грабчаком . Об’єднавші партизанські загони К.А. Арефєва з с. Нові Білокоровичі , В.А. Бобровника з с. Зубковичі , та білоруський загін С.К. Тура , який дислокувався в селі Радовель , та залучивши до складу загонів додаткового населення А.М. Грабчак створив вперше на Олевщині партизанське з’єднання .

В травні 1943 року,, поблизу села Майдан Копищанський відбулося виїздне засідання підпільного ЦКП ( бУ ) , на якому було прийнято рішення про створення Олевського підпільного райкому партії . Секретарями райкому було обрано О.Є Нечипоренка і П.М. Хільчука.

В вересні 1943 року підпільний райком очолив Н.О.Рубанський. Підпільний райком комсомолу очолював І.П. Підлісний. Обидва райкому видавали раз на тиждень газету « Радянська Олевщина» . Ними велася робота по створенню нових підпільних груп . Взагалі саме осінню 1942 року Олевські ліси прийняли найбільшу кількість партизан.

В жовтні 1942 року з Брянських лісів на території Олевського району прибуло з’єднання С.А. Ковпака. А 26 листопада до Словечанських лісів прибуло партизанське з’єднання О.М. Сабурова. Разом з місцевими загонами В.П. Єфімчука та С.О. Шалигіна вони розмістилися насам перед розмістилися вздовж залізничної колії Олевськ – Сарни і вели так звану рейкову війну . Було повністю виведено з ладу залізничну колію . Ворог не міг підійти до залізничного полотна на відстані 15- 20 км. Ось конкретні виписки з Центрального Державного архіву Громадських об’єднань України (це офіційна назва партизанського архіву) про дії партизан Олевського загону

1. « 20 .21.07.1942 года деверсионной груп пой под. командованием Кожанова била заложена фугаска в полотно железной дороги на участке разьзда Сновидовичи , взрывом 30 кг. втола разрушено полотно и пути 50 погонных метров»
2. « В ночь – 31.12 на ночь 1.01 1943 года комсомольская деверсионная група по командой Кожанова совершила второй деверсионний подарок на новый год фризам фугаской 20 кг. В результате повреждено полотно железной дороги 20 погонних метров , вбито фрицов 2 человека»

По прибуттю в Олевські ліси з’єднань С.А. Ковпака та О.М. Сабурова жителі навколишніх сіл де деслакувалися ці з’єднання почали масово вступати в ряди партизан щоб знищувати ворога наближати День Перемоги .

Прийняття громадян до складу партизанських загонів проходило згідно Статуту та на підставі особистої присяги .

Нижче публікуємо текст присяги партизана взатої з архіву партизан

Присяга партизана

« Я гражданин…. Верный син Великой Советской Родины Беру на себя обьзательство бать красным партизаном и обьязуюсь акуратно и точно выполнять приказы своїх командиров . За сожженныэ города ы села, за издевательство над моим народом , за убийство отцов и матерей , детей, братьев , сестер и жен – обьязуюсь мстьить врагу жестоко и безпощадно, если я по своей трусости или слабости предам интересы своего народа, пусть же я погибну от руки своих же товарищей. Я клянусь честью красного партизана, что не выпущу из рук оружие до тех пор , пока на моей земле не будет уничтожена последняя фашистская гадина. Кровь за кровь, смерть за смерть.

Подпись

Партизанський рух на Олевщині набув нового розмаху після поразки фашистів під Сталінградом. Для просування на Східний фронт ворог планував перекинути свої війська через Олевський район. З метою перешкодити ворогу і здійснити свої наміри, Український штаб партизанського руху ( УШПР) направили в наші ліси партизанські з’єднання В.А. БЕльми, І.І. Шитова , О.П. Буйного, Я. І. Мельника та О.Ф. Федорова .

Ряди партизан цих з ‘єднань поповнили місцеві партизанські загони Джержинського, ім. Кармелюка , ім. Фрунзе , ім. Леніна, ім. Чапаєва, ім. Ворошилова , та Олевський.

За даними командирів УШПР партизанські загони поповнили близько 2000 тисяч місцевих месників. Тільки зв’язковими працювало 665 жителів Олевського району

Район став суцільним партизанським краєм . Німецька влада не могла миритися з активними діями партизан і застосовувала жорстокі репресивні методи не лише для партизан , але й мирного населення. У смертельному страху перед могутньою народно- визвольною боротьбою , фашистські варвари всіма силами намагалися потопити в крові партизанський рух. За одне лише підозріння у співчутті або допомозі партизанам німці влаштовували каральні акції , палили села розстрілювали мирне населення , втому числі стариків і мирних людей.

Але населення сповнене патріотизму і ненавистю до ворога під проводом сміливців і справжніх патріотів організовувало диверсійні групи , масово йшло в ряди партизан , найбільш активно партизанський рух діяв і півнчно – Східній частині Олевщини , а саме в селах Копище , Хочине , Юрово , Перга , СОбічине , Радовель та в Білокоровицькому напрямках . Відчуваючи части нальоти народних месників на окремі групи фашистів , що тягло за собою втрату техніки та живої сили , німці розпочали вистежувати місця розміщення партизан , здійснювали бойові операції проти них . Але це майже не приносило користі , оскільки проти окупантів піднялося все населення. Люди всіляко допомагали партизанам їжею , одягом, сповіщали про появу фашистів у селі. Це стало основною причиною кровожерливої боротьби фашистів проти мирного населення, масового знищення людей шляхом розстрілів, повішення та спалення живцем . Одним із перших постраждали жителі сіл Юрово , Хочине, Перга.Оскильки саме поблизу цих сіл в лісі розміщувалися партизани.

Про каральні дії гітлерівців в цих селах незабаром зповістили в Інформ бюро

Подаємо текст цього повідомлення

« 1943 р. січня 27 – з вечірнього повідомлення Радянського інформ - бюро про спалення сіл Житомирської області . Німецько – фашистські мерзотники руйнують українські міста і села , винищують мирне населення . У грудні 1942 року гітлерівці спалили села Житомирської облаті: Словечино , Рудня – Сирниця, Юрово , Хочине , Перга. У городці німці знищили 180 дворів , в селі Лученки 250 дворів , Словечино 307 дворів. В селі Рудня – Сирниця гітлерівськи кати зігнали в сарай 40 місцевих жителів і живими спалили їх.»

Збірник « Сообщения Советского Информ бюро»том ІV стр. 73

Після цього всі жителі села , Юрово які залишилися живими вибралися в ліс і розмістилися біля табору партизан . Становилася тісна взаємо допомога , жителі допомагали партизанам , ті в сою чергу оберігали і захищали їх від ворога . Люди жили в лісі протягом всього 1943 року , тому , що боялися повертатися в село, оскільки фашисти розмістили в селі Перга свій бойовий загін чисельністю в 500 чоловік, з метою організації збирання хліба в районі та ведення бойових дій.

Щоб полегшити умови проживання і харчування людей партизани побудували в лісі біля села Юрово невеличкий млин , про що в своєму донесенні командуванню командир дивізії ім. Щорса Маліков С.Ф пише так: « Во время оккупации немци сожли все мельницы , находящиеся в районе . Население перейшло на ручной способ переработки зерна. Идя на встречу населению Олевским отрядом была построена возле села Юрово мельница. Необходимые части для оборудования этой мельницы были доставлении подпольщиками с города Олевска.»

Озвірілі фашисти продовжували вести каральні дії проти мирного населення і партизан , про це ми дізнаємося з донесення командира партизан Малікова С.Ф.

« 24 июня 1943 года противник чисельнностю 50-60 тисяч человек с Северо – Востока И Юга с полной своей техникой двинулся с целью прочесать места и уничтожить партизан соединения Сабурова , Маликова и других располагающихся в районах деревень Тартак , Боровое, Милошевичи ( белорусия) и Копище, Замысловичи, Перга , Юстенбург , Юрово и Кованка. Этот поход противника в первую очередь коснувса Олевского партизанского отряда .

Противник завладел основными населенными пунктами и стал выходить отдельными группами в лес , прочесывая его . Бежавшее в лес из деревень население располагалося вокруг партизанского лагеря и представляло собой сплошной лагерь. Несмотря на большие массивы леса везьде и на всяком уголке можна было встретить курени населения. Использования тактику маневрирования партизаны проводили минирование дорог , устраивали засады и этим вводили в заблуждение врага . В результате этой работы было уничтожено 9 немецких автомашин и 180 фрицов»

Центральний Державний архів .