###### Додаток

###### до рішення обласної ради

від 25.10.2018 № 1265

ПЛАН  ЗАХОДІВ

із вшануванння воїнів Армії Української Народної Республіки, визначних діячів та відзначення пам’ятних подій Української революції 1917-1921 років на Житомирщині у 2018-2021 роках

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | **Перелік заходів** | |
| 1. | **1 листопада 2018 року – 100-річчя українського повстання у Львові, день “Листопадового зриву” внаслідок якого невдовзі проголошено Західно-Українську Народну Республіку**.  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА, райдержадміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ, ради** (за згодою) | |
| 2. | 14 листопада 2018 року -100-річчя заснування Української Академії Наук  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА, райдержадміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ, ради** (за згодою) | |
| 3 | 14 листопада 2018 року- 100-річчя створення Директорії Української Народної Республіки- найвищого [органу державної влади](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8) відродженої [Української Народної Республіки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0), який діяв з [14 листопада](https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1918](https://uk.wikipedia.org/wiki/1918) року до [10 листопада](https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1920](https://uk.wikipedia.org/wiki/1920) року.  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА, райдержадміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ, ради** (за згодою) | |
| 4 | **22 січня 2019 року – 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР (22 січня 1919 року.) Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА,райдержадміністрації, міські ради , міські ОТГ, ради** (за згодою) |
| 5 | **29 січня 2019 року – річниця бою під Крутами**  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА,райдержадміністрації, міські ради , міські ОТГ, ради** (за згодою) |
| 6. | 6 грудня 2019 року- 100-річчя Першого Зимового походу Армії УНР  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА, райдержадміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ** (за згодою) |
| 5 | **22 листопада .2021 року – 100-річчя Другого Зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків-учасників Другого Зимового походу Армії УНР під містечком Базар**  **Виконавці: Управління культури та туризму ОДА,Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА, райдержадміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ** (за згодою) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | | Встановлення меморіальних дошок (пам’ятних знаків) воїнам Армії Української Народної Республіки та визначним діячам Української національної революції 1921-1922 років уродженцям Житомирської області (по районах) та міста Житомира  З травня 2019- до 2021 року . **Виконавці*:* Районні державні адміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ** (за згодою)  Відповідальні: **Департамент культури та туризму ОДА, Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА**  *Консультант*:кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету Геннадій Махорін | |
|  | м.Житомир | | |
| 1. | Байвенко Володимир Онисимович (02.09.1885 – ?) – підполковник Армії УНР. Народився у м. Житомирі. 1906 р. закінчив Київське піхотне юнкерське училище, а 1913 р. – також офіцерську повітроплавальну авіаційну школу. З 1 березня 1918 р. – літун (льотчик) 1-го Волинського авіаційного дивізіону Армії УНР. З 1 листопада – помічник командира цього дивізіону. З 30 січня 1919 р. – командир 1-го кадрового Республіканського авіаційного дивізіону Дієвої Армії УНР. З 1 липня 1919 р. – начальник 1-го відділу Навчального дивізіону авіаційної школи УНР. З 1 серпня 1919 р. – помічник командира 1-го Київського авіапарку Дієвої Армії УНР. З  8 червня 1920 р. почав служити у Головному управлінні Генерального Штабу УНР. По завершенні національно-визвольних змагань жив у Польщі. | | |
| 2. | Віденко Йосип Гнатович (31.10.1884 – ?) – підполковник Армії УНР. Уродженець Житомира. Один із перших організаторів українських полків. З літа 1917 р. – комісар Центральної Ради при штабі 1-го Українського корпусу. З 15 листопада 1918 р. – отаман для доручень штабу військ Директорії, а затим – комісар Директорії у кількох повітах Волинської губернії, пізніше – отаман окремого кінного загону в м. Ізяславі Волинської губ. У 1920-х – 1930-х рр. жив у м. Рівному | | |
| 3. | Возний Костянтин Гнатович (? – 05.06.1919) – командир полку Дієвої Армії УНР. Військовий комендант Житомира і Житомирського повіту у січні-лютому 1918 р. та з листопада 1918 р. до середини квітня 1919 р. (до відступу українських військ з Житомира). Потім – командир 50-го пішого Новоград-Волинського (Звягельського) полку Дієвої Армії УНР. Наприкінці квітня 1919 р. захворів на тиф, був залишений у лікарні м. Рівного після відступу українських військ. Коли більшовицькі загони увійшли в місто, Костянтина Возного захопили в полон і вивезли до Житомира, де закололи багнетами у саду барона де Шодуара. Похований на погості Свято-Преображенського собору у Житомирі 2 вересня 1919 р. | | |
| 4. | Война (Войнов) Володимир Іларіонович (21.01.1868 – ?) – підполковник Армії УНР. Уродженець Житомира. З 12 березня 1918 р. – помічник начальника 3-го відділу Головного артилерійського управління Військового міністерства Центральної Ради. У часи Української Держави Павла Скоропадського очолив це управління. | | |
| 5. | Жуків (Жуков) Микола Йосипович (1889 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, писар 4-ої гарматної бригади 4-ої Київської дивізії. Народився у Житомирі, закінчив Житомирське  двокласне училище. 1920 р. добровільно став до лав 4-го технічно-го куреня Армії УНР. Брав участь у листопадовому рейді Волинської групи 1921 р. Розстріляний біля містечка Базар Овуцького повіту | | |
| 6. | Заіковський Володимир Олександрович (22.02.1870 – ?) – полковник Армії УНР. Народився у Житомирі. Закінчив Володимирський кадетський корпус у Києві, Костянтинівське військове училище та офіцерську артилерійську школу. З 12 січня 1918 р. –командир 2-ої Сердюцької гарматної бригади військ Центральної Ради. З 29 квітня 1918 р. – помічник начальника 2-го відділу Головного артилерійського управління ійськового міністерства УНР, цю ж посаду займав і в період Української Держави Павла Скоропадського. З 25 квітня 1920 р. – начальник Київського артилерійського складу. З 7 липня 1920 р. – тимчасово виконуючий обов’язки постійного члена артилерійського комітету артилерійської управи Військового міністерства УНР. З кінця 1921 р. жив у Польщі | | |
| 7. | Ковальський Олександр Миколайович (20.04.1876 – ?) – полковник Армії УНР. Народився у Житомирі. З травня 1917 р. – голова Української ради 102 –ої артилерійської бригади. 2 листопада 1917 р. очолив цю бригаду, яка з грудня одержала назву Української. З 4 лютого 1918 р. – начальник 3-го відділу головного артилерійського управління Військового міністерства Центральної Ради. Був на цій посаді і за часів Павла Скоропадського. У лютому 1919 р. увійшов до складу надзвичайної місії УНР в Австрії та Угорщині. 10 жовтня 1920 р. повернувся на військову службу – очолив гарматну бригаду 1-ої кулеметної дивізії Армії УНР. З 24 серпня 1921 р. – тимчасово виконуючий обов’язки начальника 1-ої Запорізької дивізії Армії УНР. З 1922 р. мешкав у Польщі | | |
| 8 | Левчанівська Олена Карпівна (08.02.1886 – 24.04.1940) – українська громадська діячка, яка у 1918-1919 рр. мешкала в Житомирі і співпрацювала з Волинською «Просвітою», співзасновниця «Ліги миру і свободи», перша і єдина українка – депутат польського сенату в 1922-1939 рр. З 1922 р. жила у Луцьку. З приходом радянської влади була заарештована, перебувала до березня 1940 р. у Луцькій в’язниці, потім вивезена до Києва і розстріляна у Биківнянському лісі під Києвом | | |
| 9 | Наркевич Микола Степанович (? – ?) – голова військового суду при військовому міністерстві УНР, уродженець Житомира | | |
| 10 | | | Нікітін (Нікітін-Сальський) Євген Олександрович (07.01.1892 – 08.06.1960) – підполковник Армії УНР, уродженець Житомира |
| 11 | | | Остапенко Сергій Степанович (18.11.1881. – 1937) – член Української Центральної Ради в 1917 р., а з кінця 1918 до початку 1919 р. – міністр торгу і промисловості УНР. З лютого по березень 1919 р. – *очільник уряду УНР*. Народився у селі Троянів Житомирського повіту (нині село Житомирського району) |
| 12 | | | Пирогів Юрко Опанасович (20.10.1894 – після 1930) – підполковник Армії УНР, уродженець Житомира. Останнє звання у російській армії — підпоручик. З 17.12.1917 р. — вартовий старшина Генерального Військового Секретаріату Центральної Ради. Станом на 16.08.1919 р. — начальник штабу 12-ї Селянської дивізії Дієвої армії УНР. Станом на 29.10.1919 р. — т. в. о. начальника штабу 9-ї Залізничної дивізії Дієвої армії УНР. У складі збірної бригади Збірної Київської дивізії брав участь у Першому Зимовому поході. Згодом служив у 4-й Київській дивізії Армії УНР. 20.09.—31.11.1921 р. у складі загону генерала Нельговського брав участь у партизанському рейді по Радянській Україні. На еміграції працював агрономом на Волині (тодішня Польща). 17.06.1923 р. разом із Юрком Тютюнником виїхав до Радянської України. Працював у кооперації в Камянці-Подільському, згодом переїхав до Вознесенська (Херсонщина). Подальша доля невідома. |
| 13 | | | Рихвальський (Абрильба-Рихвальський) Йосип Григорович (Георгійович) (12.02.1896 – ?) – підполковник Армії УНР. Походив з міщан Житомира. Склав іспит на однорічника 2-го розряду при 1-му Київському реальному училищі. 11.10.1915 р. вступив рядовим до 26-го піхотного запасного батальйону. 08.10.1916 р. закінчив 3-тю Київську школу прапорщиків. Навесні 1917 р. – голова української ради 53-ї піхотної дивізії, з 19.05.1917 р. – уповноважений Центральної Ради при 39-му армійському корпусі. З 30.12.1917 р. – комісар Центральної Ради при штабі Особливої армії. З 5.04.1918 р. – повітовий військовий комісар Центральної Ради у Чорнобилі (до травня 1918 р.). У грудні 1918 р. – січні 1919 р. – старшина повстанського загону отамана Соколовського, з 30.01.1919 р. – повітовий військовий комендант Директорії у м. Овруч, з 25.08.1919 р. — повітовий військовий комендант УНР у м. Липовець. Влітку 1920 р. – начальник штабу 6-ї запасної бригади Армії УНР. Восени 1920 р. – начальник штабу 2-ї Кулеметної бригади 2-ї Кулеметної дивізії Армії УНР. З 10.11.1920 р. – штаб-старшина для доручень начальника Окремого корпусу кордонної охорони УНР. Доля після 1921 р. невідома |
| 14 | | | Рудницький Володимир Андрійович (25.07.1876 – ?) – старшина Дієвої армії УНР. Народився у м. Житомир. Закінчив Володимирський Київський кадетський корпус, артилерійське училище. Станом на 01.01.1910 р. – штабс-капітан 45-ї артилерійської бригади (Вількомир). Останнє звання у російській армії — полковник.З 17.10.1918 р. – командир 3-го важкого гарматного полку Армії Української Держави. Навесні 1919 р. був приділений до штабу 1-ї Волинської гарматної бригади Дієвої армії УНР. 17.05.1919 р. потрапив у Луцьку до польського полону. З 29.09.1919 р. – у розпорядженні штабу Дієвої армії УНР. З кінця жовтня 1919 р. – приділений до штабу 9-ї Залізничної дивізії Дієвої армії УНР. Подальша доля невідома |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15  16 | | Свобода Володимир Олександрович (1884 – ?) – підполковник Армії УНР, уродженець Житомира99 Закінчив військове училище. Станом на січня року — підпоручик 20-го [Туркестанського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) стрілецького батальйону ([Бухарське ханство](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)). Згодом перевівся до артилерії. У 1917 році — командир батареї «А» 2-го окремого важкого дивізіону. Останнє звання у [російській армії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) — [підполковник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA). В українській армії з 18 вересня 1918 року — помічник командира 5-го легкого гарматного полку Армії Української Держави.З 18 липня 1919 року до 10 березня 1920 року служив у Північно-Західній добровольчій армії генерала [Юденича](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) командиром 1-го запасного артилерійського дивізіону. У 1920–1922 роках — т. в. о. референта Артилерійської управи [Армії УНР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8).У 1920—30-х роках — жив на еміграції у Польщі. .  Титар Олександр Михайлович (23.11.1891 – ?) – підполковник Армії УНР, уродженець Житомира. Останнє звання у російській армії – штабс-капітан. На службі в Дієвій армії УНР з кінця 1918 р. Учасник Першого Зимового походу. У 1920–1922 рр. – старшина окремої старшинської сотні 2-ї Волинської дивізії Армії УНР. Подальша доля невідома |
| 17 | Тоцький Антін Митрофанович (01.03.1886 – до 1929) – підполковник Армії УНР, уродженець Житомира На військовій службі з 07.08.1914 р. Останнє звання у російській армії — поручик.З 03.04.1918 р. — член ліквідаційної комісії інтендантства Південно-Західного фронту. З 01.09.1918 р. — старшина 6-го легкого гарматного полку Армії Української Держави, згодом — Дієвої армії УНР. З 01.02.1919 р. — командир 2-ї батареї цього полку. З 20.02.1919 р. — старшина 1-ї батареї Залізнично-Технічного корпусу Дієвої армії УНР. З 15.03.1919 р. — командир 2-ї батареї 1-го Залізничного гарматного полку Дієвої армії УНР. З 01.05.1919 р. — помічник командира цього полку. 09.12.1919 р. був інтернований польською владою. З 15.03.1920 р. — старшина 1-го гарматного полку та 16-го легкого гарматного куреня 6-ї Січової дивізії Армії УНР. З 04.07.1920 р. — старшина 17-го легкого гарматного куреня Армії УНР.Похований на українському військовому цвинтарі у Щепіорно. | |
| 18 | Усенко Віталій Вікентійович (1887 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак, згодом сотник 4-ої Київської дивізії, уродженець м. Житомира. У бою біля села Чоповичі 10 листопада 1921 р., коли було взято в полон 60 червоноармійців, але втрачено підполковника Мінаківського і поранено полковника Лисогора, командування над 5-им куренем узяв на себе сотник В. Усенко. 17 листопада біля села Миньки він сам потрапив у полон до котовців і був розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту Волинської губернії | |
| 19. | Обертович Михайло Тимофійович (30.09.1888—?), священик. Народився у Житомирі, закінчив 1-у Житомирську чоловічу гімназію, висвячений у сан священика 2.02.1913. Під час Першої світової війни був полковим священиком 5-го запасного піхотного полку й ударного батальйону 71-ї піхотної дивізії, був нагороджений наперсним хрестом, орденами Святого Станіслава 3-го та 2-го ступенів. У 1919 р. був панотцем 1-го кінного полку ім. О. Осецького та 4-го пішого рекрутського Сірожупанного полку Дієвої Армії УНР. З літа 1920 р. — панотець 21-го куреня 3-ї Залізної дивізії та пізніше всієї 3-ї Залізної дивізії, з 1921 р. — Окремої кінної дивізії. Був одружений, мав доньку (залишились у Житомирі). Подальша доля невідома[{509}](http://you-books.com/book/Ya-Yu-Tinchenko/Oficzerskij-korpus-Armii-UNR-1917-1921-kn-2#c_509). | |

|  |  |
| --- | --- |
| 20 | Яницький Василь Іванович (? – ?) – командир полку Дієвої Армії УНР. Народився у Житомирі. Під час анти гетьманського повстання – головнокомандувач Південного фронту військ Директорії, штаб якого розміщувався у м. Бердичеві. З 16 серпня до кінця вересня 1919р. – командир 3-го Залізнично-технічного полку Дієвої Армії УНР. Про подальше його життя відомостей не знайдено |
| 21 | Яськевич Сава Тимофійович (01.08.1895 – 20.06.1996) – сотник Армії УНР (в еміграції – генерал-хорунжий). Народився у Житомирі. Закінчив Житомирську чоловічу гімназію, навчався у Київському університеті св. Володимира, а затим закінчив у Києві військове училище. З червня 1919 р. – викладач і курсовий старшина Житомирської юнацької військової школи. У 1920-1921 рр.– викладач Спільної юнацької військової школи, яка перебувала у Кам’янці-Подільському. Після Другої світової війни жив у Австралії. |
| 22 | Сальський Володимир Олександрович– підполковник Армії УНР, уродженець Житомира |
|  | Увічнення пам’яті про події і визначні постаті Української революції 1917–1921 років, облаштування та благоустрій меморіальних місць, встановлення пам’ятних знаків (дошок) по районах Житомирської області  З травня 2019- 2021 років . ***Виконавці: Р*айонні державні адміністрації, міські ради , міські, сільські, селищні ОТГ** (за згодою)  **Відповідальні: Департамент культури та туризму ОДА, Управління освіти і науки ОДА, Департамент фінансів ОДА** |
|  | Андрушівський район |
|  | Тишкевич Михайло (07.04.1857 – 03.08.1930) – український дипломат, митець і публіцист, уродженець Андрушівки Житомирського повіту (нині районний центр Житомирської області), засновник преміального фонду для відзначення літературних творів на українську тематику, меценат видань українських часописів,організатор Товариства прихильників миру,номінант на Нобелівську премію миру. |
|  | Бердичівський район |
| 1. | Кепп Леонід Олександрович (? – ?) – полковник Армії УНР, начальник оборони м. Бердичева під час наступу більшовицьких військ 6 – 7 березня 1919 р. З 21 березня 1919 р. – командир 3-го Залізнично-Технічного полку Дієвої Армії УНР. З 13 жовтня 1920 р. – начальник господарчої частини Спільної юнацької школи Армії УНР у Камянці-Подільському. З 1921 р. жив у Польщі |
| 2. | Коновалець Євген Михайлович (14.06.1891 – 23.05.1938) – полковник Армії УНР, командир куреня, згодом – полку, дивізії, корпусу і групи Січових Стрільців, який визволяв у 1919 р. від більшовицьких військ Бердичів, Кодню. 1920 р. заснував у м. Відні Українську військову організацію, а 1929 р. створив Організацію українських націоналістів, був незмінним головою Проводу ОУН |
| 3. | Коноників Михайло Михайлович (10.06.1864 – ?) – полковник Ар-  мії УНР, у 1919 р. – Бердичівський повітовий військовий комендант УНР |
| 4. | Мерділевський Антін Аврамович Народився 1895 р. у Бердичівському повіті Київської губернії. Українець. Селянин. Закінчив сільську школу. Безпартійний. В Армії УНР із 1919 р. Служив у 6-й дивізії. Під час Другого Зимового походу - козак 4-ї Київської дивізії. В полон потрапив 17 листопада під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 27 квітня 1998 р. |
| 5. | Мінаківський Болеслав Людвигович (17.01.1897 – 11.11.1921) – підполковник Армії УНР. Уродженець м. Бердичева, учасник Другого Зимового походу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | | Міщук Олександр Павлович (1893 – ?) – учасник антирадянського повстанського руху, мешканець села Озадівка Житомирського повіту (нині Бердичівського району Житомирської області), завідувач місцевої школи. 25 грудня 1919 р. був заарештований чекістами за звинуваченням у контрреволюційній діяльності |
| 7. | | Слободенюк Павло Опанасович (1896 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак 4-ої Київської дивізії, уродженець села Андріяшівка Бердичівського повіту (нині село Бердичівського району Житомирської області). Розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту |
| 7. | | Яроцький Дмитро Петрович (15.05.1895 – ?) – підполковник Армії УНР. З 13 червня 1917 р. – командир 9-ої сотні 1-го Українського козацького полку ім. Богдана Хмельницького. З 16 лютого 1918 р. – старший ад’ютант Бердичівського повітового коменданта Центральної Ради. З 10 травня 1919 р. – начальник оперативно-розвідувальної частини штабу 3-ої Залізної дивізії Дієвої Армії УНР. У 1920 р. – полковник, начальник оперативного відділу штабу 2-ої Залізної дивізії Армії УНР. З 1921 р. жив у Польщі. |
|  | | Брусилівський район |
| 1. | | Светненко Данило Григорович (1897 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак 4-ої Київської дивізії, уродженець села Дивин Брусилівської волості Радомисльського повіту Київської губернії (нині село Брусилівського району). Розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту |
|  | | Баранівський район |
| 1. | | Мережинський Костянтин Миколайович (? – ?) – каптенармус полку Армії УНР, уродженець села Зеремля Смолдирівської волості (нині Баранівського району Житомирської області). Арештований чекістами 4 серпня 1919 р. і засуджений за контрреволюційну діяльність. |
|  | | Радомишльський район |
| 1. | | Архипович Микола Георгійович (06.12.1869 – ? ) – генерал-хорунжий Армії Української Держави. Народився у місті Радомисль Київської губ. (тепер м. Радомишль Житомирської області). З 12 березня 1918 р. до січня 1919 р. входив до складу державної комісії з організації української армії |
| 2. | | Богайчук Андрій Антонович (1899 – 14.09.1920) – учасник антирадянського повстанського руху, уродженець села Облітки Потіївської волості Київської губернії (нині Радомишльського району Житомирської області). Був учителем у рідному селі. 6 вересня 1920 р. його арештували чекісти за звинуваченням, що він – інформатор Радомисльського повстанського комітету. 13 вересня 1920 р. засуджений до розстрілу. |
| 3. | | Іванів Михайло Онуфрійович (17.12.1866 – 14.04.1938) – генерал-хорунжий Армії Української Держави. Народився у Кочерові Коростишівської волості Київської губернії (тепер село Кочерів Радомишльського р-ну Житомирської області). Закінчив гімназію в Києві, а затим – Санкт-Петербурзький археологічний інститут, потім – Варшавське піхотне училище. На Першому українському військовому з’їзді у травні 1917 р. був обраний до складу Українського Генерального Військового комітету, потім входив до складу інспекторського відділу УГВК. З 21 лютого 1919 р. – начальник адміністративної управи Головного штабу Дієвої Армії УНР, а з квітня 1919 р. – начальник цього штабу 37. У травні 1919 р. залишився у Кам'янці- Подільському, який був зайнятий червоними військами. Був заарештований ЧК та відправлений до Харкова, де був звільнений та згодом мобілізований до РСЧА. Після демобілізації з РСЧА у 1923 р. приїхав до с. Буча (під Києвом). З 1932 року проживав у Києві. Працював працював бухгалтером комбінату «Піщевкус».  Був арештований 07.03.1938 р. за начебто створення та керівництво контрреволюційною організацією. 14.04.1938 р. був засуджений трійкою НКВС до розстрілу з конфіскацією майна. Того ж дня страчений, похований у загальній могилі у Биківні під Києвом. |
| 4. | | Матусевич Іван Євстафійович  (1900 – 14.09.1920) – учасник антирадянського повстанського руху, уродженець села Заміри Потіївської волості Радомисльського повіту (нині Радомишльського району Житомирської області). Був селянином-одноосібником. 27 липня 1920 р. його арештували чекісти і 13 вересня 1920 р. засудили до розстрілу. |
| 5. | | Омелюсик Микола Степанович  (07.05.1889 – 06.08.1970) – полковник Армії УНР. Народився у селі Ставки Радомисльського повіту Київської губернії (нині село Радомишльського району Житомирської області). Закінчив Житомирську чоловічу гімназію. З 1 червня 1919 р. – вартовий отаман штабу волинської групи Дієвої Армії УНР. З 15 травня 1920 р. – командир 4-го гарматного куреня 2-ої гарматної бригади 2-ої Волинської дивізії Армії УНР. У 1943 р. служив у штабі Поліської Січі отамана Тараса Бульби-Боровця. З вересня 1943р . – начальник артилерії Української повстанської армії. Після Другої світової війни жив у США83 |
| 6. | | Присяжнюк Василь Олександрович (12.04.1897 – ?) – підполковник Армії УНР, уродженець м. Радомисля [Київської губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)93.. Останнє звання у російській армії — [поручик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA). У 1921–1922 рр. — командир 30-го куреня (батальйону) [4-ї Київської дивізії Армії УНР](https://uk.wikipedia.org/wiki/4-%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0). Учасник [Другого Зимового походу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4). Нагороджений Хрестом (Орденом) Симона Петлюри за номером 163. |
| 7. | | Яцкевич Стефан Максимович (1897 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак 1-ої бригади 4-ої Київської дивізії, уродженець села Бершев? (Борщів) Радомисльського повіту. Розстріляний 22.11.1921 у містечку Базар Овруцького повіту117 Реабілітований 27 квітня 1998 р. Українець. Селянин. Закінчив 3 класи церковно-приходської школи. Токар. Член РКП (б) із 1917 р. Служив у Червоній армії (у кавалерійському полку під командуванням Гребенка). Потрапивши в полон в 1919 р., перейшов до Армії УНР. |
| 8. | | Петро́ Зіли́нський-Со́доль (14 липня 1893, [Вирва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) [Радомисльського повіту](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) — сучасний [Радомишльський район](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) — † 18 травня 1987, Олбані, штат Нью-Йорк, США) — український військовик, полковник УНР в екзилі. 1913 року закінчив Віленську школу старшин. Офіцер царської армії, воював на фронтах Першої світової війни.  У жовтні 1917 року вступає до Армії УНР, командував сотнею в [Запорозькому корпусі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0), згодом — 41-м піхотним полком, куренем у [Корпусі УСС](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96).  Відзначився у складі Другого Запорозького полку у квітні 1918 року в часі Кримського походу, коли його сотня штурмом здобула [Чонгарський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80) міст на озері Сиваш. В тому ж поході його брат Йосип був сотником в Першому Запорозькому полку. Ад'ютант штабу Другого Запорозького полку; командував 31-м Роменським полком за Директорії, Першим куренем Третього полку Січових стрільців. Був повітовим комендантом [Ямпільщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)) на Поділлі. Учасник [Першого Зимового походу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4); по його закінченні уникнув польського інтернування, від 1921 року мешкав в Галичині. В липні-серпні 1941 викладав у старшинській школі ОУН у [Львові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2).  Виїхав до Німеччини, 1949 року — до США. В екзилі активно брав участь у гетьманському русі, заснував та очолював Товариство запорожців ім. П.Болбочана.  [Урядом УНР в екзилі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96) підвищений до звання полковника.  Його син, [Содоль Петро](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) — офіцер США в часі війни у В'єтнамі, дослідник української історії. |
| 9. | | Юліа́н Арсе́нійович Мордале́вич-Головацький (\* 6 травня (лютого?) 1896, с.Забілоччя, [Радомисльський повіт](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82), [Київська губернія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)) — Підполковник Армії УНР.. Батьки — незаможні селяни.  Навчався в [Коростишівській вчительській семінарії](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86.%D0%AF.%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1). У кінці січня 1918 більшовики проголошують у Радомишлі радянську владу, помічником повітового комісара працює Юліан Мордалевич. За Директорії — помічник повітового комісара. 1 листопада 1919 засновує Радомишльський районний повстанський комітет. Очолює кінний повстанський загін, який у липні 1920 року успішно воював і паралізував роботу органів радянської влади Радомишльщини. Підтягнуті свіжі сили Червоної армії унеможливили подальшу боротьбу загону Мордалевича і він пробивається на захід, щоб повернутися у 1921 році й продовжити боротьбу. В часі підготовки до Другого зимового походу призначений командуючим Північним фронтом повстанських сил Правобережної України. 12 квітня 1921 розпорядженням Петлюри —голова Радомишльського українського повстанського комітету, повстанського відділу ім. Івана Мазепи. 24 травня призначений командувачем Другої повстанської групи військ. Осередки Радомишльського повстанкому швидко поширили свою діяльність і на територію Київщини та Поділля. На території Житомирщини діяли загони, які підпорядковувалися командиру другої повстанської групи Мордалевичу — отаманів [Струка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE) (Радомишльський повіт), Лисиці ([Коростень](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C) і навколишні села), Бабича ([Попільня](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F), [Паволоч](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87), Верхівня). Згідно з деякими даними, йому вдалося виїхати в Чехословаччину. |
| 10. | | Равич-Каменський Володимир Йосипович (нар.28 листопада 1880, [Радомишль](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C) — пом. невідомо) — український військовослужбовець. [Підполковник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Армії [УНР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0).. Закінчив кадетський корпус, військове училище. Останнє звання у російській армії — капітан. В українській армії з 1918 року. [4 жовтня](https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1918](https://uk.wikipedia.org/wiki/1918) року був ризначений військовим комендантом [Катеринослава](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2) (посаду не обійняв). Учасник [Другого Зимового походу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4) у складі [Волинської повстанської групи](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0). 17 листопада 1921 року у [бою під Малими Міньками](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8) підполковник потрапив у полон до більшовицьких окупантів, але зумів вирватися з нього. Станом на [1921](https://uk.wikipedia.org/wiki/1921) рік та на [15 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [1922](https://uk.wikipedia.org/wiki/1922) року був приділений до штабу [4-ї Київської стрілецької дивізії Армії УНР](https://uk.wikipedia.org/wiki/4-%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0). У 1920—30-х роках жив на еміграції у Польщі. Подальша доля невідома. |
| 11. | | Вернигора Антон (нар. 1895 р. село Ставки Радомишльського повіту- 21.12.1928) Член Центрального українського повстанського комітету (Цупкому). За постановою колегії ВУЧК засуджений до розстрілу. Цупком- підпільний військово-політичний центр, організований для керівництва антибільшовицьким національним рухом опору. Створено 18 березня 1921 у Києві для забезпечення підготовки та успішного ходу загально-українського повстання проти більшовицького режиму, результатом якого стало б відновлення УНР. |
|  | | Романівський район |
| 1. | | Бабич Кирило Григорович (1894 – ?) – учасник повстанського антирадянського руху, уродженець села Булдичів Миропільської волості Новоград-Волинського повіту Волинської губернії (нині Романівського району Житомирської області). У рідному селі працював теслею. 28 серпня 1920 р. був арештований чекістами за звинуваченням у контрреволюційній агітації. 13 вересня 1920 р. ув’язнений до концтабору «на період громадянської війни». |
| 2. | | Містюк Андрій Павлович (1897 – 27.11.1937) – вояк Армії УНР, уродженець села Корчівка Романівської волості Новоград-Волинського повіту Волинської губернії (нині Романівського району Житомирської області). 15 вересня 1937 р. арештований як колишній петлюрівець і 17 листопада 1937 р. засуджений до розстрілу. |
| 3. | | Ружанський Михайло Петрович (1894 – ?) – вояк Армії УНР, уродженець містечка Романів (нині районний центр Житомирськоїобласті). 2 жовтня 1937 р. арештований як колишній петлюрівець і 15 листопада 1937 р. засуджений на 10 років перебування у ВТТ. |
| 4. | | Савицький Гнат Павлович (1897 – 09.05.1938) – учасник антирадянського повстанського руху у 1920-1922 рр., уродженець Романівської волості Новоград-Волинського повіту (нині Романівського району Житомирської області) |
|  | | Ружинський район |
| 1. | | Барановський Христофор Антонович (19.12. 1874 р -7 .05. 1941 р., [Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилія](https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83+%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sMw2TYpPV-IEsY2MCtJyteSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86xSMlNTALODytU6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF9-SytI_dAhWHiqYKHYirALAQmxMoATAPegQIBxAg)) - відомий [громадський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87) і державний діяч на [Наддніпрянській Україні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0); кооператор і [фінансист](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82); член [Української Центральної Ради (УЦР)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0), [Комітету УЦР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0), [генеральний секретар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8)) фінансів.( перший український міністр фінансів в складі Генерального секретаріату УНР), перший голова Українського народного кооперативного банку. Народився у с. Немиринцях Бердичівського повіту (нині село Ружинського району Житомирської обл.) |
| 2. | | Барвінський Борис Федорович (23.10.1888 – 04.01.1980) – підполковник Армії УНР. У другій половині листопада 1918 р. – помічник губернського коменданта Київщини. З листопада 1919 р. до весни 1920 р. мешкав у містечку Вчорайше Сквирського повіту (тепер село Ружинського району Житомирської обл.). З 5 червня 1920 р. був помічником начальника охорони Головного Отамана С. Петлюри. Останній період життя провів у CША |
| 3. | | Дзюба Павло Леонтійович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р., уродженець села Дерганівка (тепер Ружинського району Житомирської області) |
| 4. | | Дзюба Микола Харитонович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р., уродженець села Дерганівка (нині Ружинського району Житомир-  ської області). |
| 5. | | Козуб Василь Овксентійович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р., уродженець села Дерганівка (нині Ружинського району Житомирської області) |
| 6. | | Кольченко Павло Іванович (? – 29.01.1918) – учасник бою під Крутами, учень Кирило-Мефодіївської гімназії у Києві, уродженець села Баламутівка Сквирського повіту Київської губернії (нині село Заріччя Ружинського району Житомирської області). |
| 7. | | Тишко Василь Трифонович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р.,уродженець села Дерганівка (тепер Ружинського району Житомирської області). |
| 8. | | Щербаківський Данило Михайлович (17.12.1877 – 06.06.1927) – відомий український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник українського народного мистецтва, дійсний член Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка, уродженець села Шпичинці (тепер Ружинського району Житомирської області). 1917 року став одним із організаторів Української Державної Академії Мистецтв і її вчений секретар і викладач історії українського мистецтва у цій академії, а також у Археологічному, Архітектурному і Фребелівському інститутах (у 1917-1918 рр). З 1918 р. – член Комісії для охорони пам’яток старовини, а в 1920 р. – член Етнографічної Комісії Всеукраїнської Академії Наук. У 1921 р. – вчений секретар секції мистецтв Українського наукового товариства у Києві.  Під час реквізиції радянською владою церковних цінностей перешкоджав цим діям. У 1922 р. – заступник голови Всеукраїнського археологічного комітету, засновник Київського етнографічного товариства. 1923 р. їздив до Москви забирати націоналізовані з українських церков речі мистецького значення. Йому вдалося поверну ти в Україну досить багато речей, зокрема золотий хрест, подарований Богданом Хмельницьким Києво-Печерській Лаврі. Загинув через переслідування радянської влади. Похований на території Києво-Печерської Лаври, біля дзвіниці |
| 9. | | Яблонський Йосип Григорович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р., уродженець села Дерганівка (нині Ружинського району Житомирської області). |
| 10. | | Ярич Василь Кіндратович (1874 – 1921) – учасник Другого Зимового походу, козак 4-ої Київської дивізії, уродженець Сквирського повіту (тепер село Ружинського району Житомирської об-ласті). Розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту Волинської губернії |
| 11 | | Яцик Василь Петрович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р., уродженець села Дерганівка (тепер Ружинського району Житомирської області). |
| 12. | | Лесик Данило Євдокимович (? – ?) – вояк Армії УНР в 1919 р.,уродженець села Дерганівка (нині Ружинського району Житомирської області) |
|  | | Малинський район |
| 1. | Василь Сидорович Бойко ([12 квітня](https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1893](https://uk.wikipedia.org/wiki/1893), [Малин](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD) — [1938](https://uk.wikipedia.org/wiki/1938)) — український [вчений](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9), [літературознавець](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C), громадсько-політичний діяч, член [Української Центральної Ради](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0), член [Малої Ради](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0), дійсний член Комісії [Української Академії Н](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%9D)аук, [редактор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) [«Книгоспілки»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1), викладач харківських вузів, [професор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80) Уральського педагогічного інституту. Автор ряду наукових праць з історії й теорії літератури. Найважливіші праці: «Марко Вовчок» (К., 1918), «Життя і творчість Квітки-Основ'яненка» (1918), «До питання про вплив „Записок охотника“ Тургенєва на „Народні оповідання“ Марка Вовчка» (у журналі «Наше минуле», 1918). Брав участь у дискусії про формальний метод в літературознавстві статтею про соціологічний метод в літературі (Ч. Ш.,1926). Репресований в 1934 р., був висланий з України і згодом був професором Уральського педагогічного інституту. Помер у місті [Верхньоуральськ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA). | |
|  | | Коростенський район |
| 1. | | Боровий Микола Іванович (1890 – 10.02.1938) – вояк Волинської Повстанської Армії, уродженець села Дідковичі Овруцького повіту (зараз Коростенського району Житомирської області), де і зароджувалося це воєнне формування. У часи масових репресій 1937 р. переїхав до села Омельники Народицького району. Але це не врятувало його від арешту. 21 січня 1938 р. він був засуджений до розстрілу | |
| 2. | | Баранівський Феодосій Іванович (1891 – 6.01.1938) – вояк Армії УНР, уродженець і мешканець села Васьковичі Великофоснянської волості Овруцького повіту (нині село Коростенського району Житомирської області). 22 грудня 1937 р. за звинуваченням у службі в «петлюрівській армії» був заарештований, а вже 25 грудня засуджений до розстрілу. | |
| 3. | | Бондаренко Йосип Климентійович (1899 – 23.11.1937) – учасник антирадянського повстанського руху у 1920-1922 рр., мешканець села Гулянка Ушомирської волості Житомирського повіту (нині Коростенського району Житомирської області). Це йому пригадали у часи масових репресій: 17 листопада 1937 р. був засуджений до розстрілу. | |
| 4. | | Вітко Костянтин Миколайович (06.12.1890 – ?) – підполковник Армії УНР. З грудня 1918 р. – командир 1-ої батареї 8-го гарматного полку 3-ої гарматної бригади Армії Української Держави, згодом – Дієвої Армії УНР. На цій посаді особливо відзначився 26 березня 1919 р. у бою під м. Коростенем | |
| 5. | | Дученко Федір Федорович (1887 – друга пол. 1920-х рр. ) –один з організаторів Волинської Повстанської Армії, учитель села Дідковичі Овруцького повіту (нині село Коростенського району). 24 жовтня 1923 р. був арештований органами ДПУ і 17 травня 1924 р. засуджений до розстрілу із заміною на 5 років суворої ізоляції. | |
| 6. | | Русецький Олександр Андрійович (1888 – 20.11.1937) – вояк Волинської Повстанської Армії, уродженець села Вигів Коростенської волості. Після першого арешту 12 вересня 1923 р. одержав заборону мешкати в Україні. Але потаємно жив у селі Бондарівка, тоді вже Коростенської округи (нині Коростенського району Житомирської області). 25 жовтня 1937 р. був удруге заарештований і 11 листопада засуджений до розстрілу. | |
| 7. | | Улятовський Войтик Валентинович (1875 – 21.06.1938) – мешканець Коростеня, який допомагав польським військам у 1920 році у вигнанні більшовицьких сил. За це був заарештований 30 серпня 1920 р., але тоді стосовно нього справу припинили. Проте у пік репресій про цей факт радянські спецоргани згадали і 7 січня 1938 р. арештували, а 25 травня засудили до розстрілу. | |
| 8. | | Виговський Олександр Хомич (09.12.1888 – 24.06.1939) – адміністративний полковник Армії УНР. Уродженець села Давидки Овруцького повіту (нині Коростеньського району). Навчався на педагогічних курсах при Житомирському 2-класному педагогічному міському училищі(?), а потім викладав у початкових сільських школах Волині. З 23.12.1917 р. – колезький секретар Житомирського військового начальника. З 8 лютого 1918 р. – ад’ютант оперативного відділу похідного штабу військового міністра Центральної Ради Олександра Жуковського, який у той час перебував у Житомирі. З 24 травня 1920 р. – началь-  ник військово-похідної канцелярії Головного Отамана Симона Петлюри | |
|  | | Любарський район |
| 1. | | Ульяновський Феофіл Михайлович 1857 – ?) – учасник антирадянського повстанського руху, уродженець села Рогізна (нині Любарського району Житомирської області). Арештований чекістами 27 березня 1922 р. і 12 липня 1937 р. засуджений до заслання у Сибір на 3 роки. |
| 2. | | Божко Юхим (рік народження невідомий – 12. 1919) – повстанський отаман. 1 грудня 1919 р. разом з отаманами Волохом і Данченком утворив Волинську революційну раду. Загинув у селі Красносілка (тепер Любарського району). |
|  | | Коростишівський район |
| 1. | | Березняк Саватій Іванович (18 [(30) вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [1884](https://uk.wikipedia.org/wiki/1884), м. [Коростишів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2) Київської губ.  — [28 січня](https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F) [1921](https://uk.wikipedia.org/wiki/1921), [Харків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)) — [педагог](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3), економіст, український громадський  і політичний діяч, член [Української Центральної Ради](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0), голова [Всеукраїнської Ради військових депутатів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2). Закінчив Коростишівську учительську семінарію (1904). Учителював у [Тифліській губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F) (1904–1910 роки). Склав іспити при Тифліському Александрівському учительському інституті (1910 рік) на звання вчителя міського училища. З 1911 року Березняк навчався на економічному відділі [Київського комерційного інституту](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82), який закінчив [1915](https://uk.wikipedia.org/wiki/1915) року.  1917 року — учасник Всеукраїнського національного конгресу, усіх  трьох Всеукраїнських військових з'їздів, на Другому з яких його обрано головою Всеукраїнської Ради військових депутатів. Від квітня Березняк у складі УЦР, активний член Малої Ради, член її комісій зі складу, законодавчих внесень і мирного договору. 2 вересня 1917 року Березняк брав участь в роботі комісії з утворення за планом [С. Петлюри](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) Крайового комітету оборони нового ладу в зв'язку з [Корніловським заколотом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82). У складі делегації УЦР брав участь в Петроградській демократичній нараді (вересень 1917). Березняк був обраний до Всеросійських та Всеукраїнських установчих зборів, був учасником З'їзду Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів України (грудень 1917 року), на якому виступив з осудом ультиматуму [Ради народних комісарів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2). Активно працював над українізацією армії, створенням українських військових частин, обстоював суверенність України. 11(24) січня 1918 року на урочистому засіданні Малої Ради голосував за прийняття [IV Універсалу](https://uk.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB). У січні 1918 року під час більшовицького заколоту в Києві очолював Революційний комітет гарнізону, який підтримував УЦР. У січні 1919 року за списками УПРС був кандидатом на виборах до Трудового конгресу по Радомишльському повіту, тоді ж обраний кандидатом в члени ЦК [УПСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A1%D0%A0) (центр. течії). За довідкою чекістів помер від [епідемічного висипного тифу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84) до суду 28.01.1921. Колеги Березняка по ЦК УПСР засвідчили, що він «захворів тяжко і без медичної допомоги помер в камері [21 січня](https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F) 1921 р.» |
| 2. | | Нікітченко Василь Матвійович (1901 – ?) – учасник повстанського руху, уродженець села Камяний Брід Коростишівської волості Радомисльського повіту Київської губернії (нині село Коростишівського району). У березні 1922 р. був арештований органами ДПУ за звинуваченням у причетності до контрреволюційної організації. |
| 3. | | Нікітченко Прокіп Опанасович (1897 – ?) – учасник повстанського руху, селянин-одноосібник села Кам’яний Брід Коростишівської волості. У березні 1922 р. арештований за підозрою у причетності до контрреволюційної організації. |
|  | | Лугинський район |
| 1. | | Минюк Степан Лукянович (1880 – ?) – вояк Армії УНР, уродженець і мешканець містечка Лугини Овруцького повіту (нині районний центр Житомирської області). 26 липня 1937 р. був заарештований за звинуваченням у службі в складі петлюрівської армії і 11 вересня засуджений на 10 років ВТТ. |
| 2. | | Нестеренко Семен Павлович(1890 – ?) – вояк Армії УНР, уродженець села Лугини. Засуджений 1937 р. на 10 років ув’язнення у ВТТ. |
|  | | Житомирськи район |
| 1. | | Остапенко Сергій Степанович (18.11.1881. – 1937) – член Української Центральної Ради в 1917 р., а з кінця 1918 до початку 1919 р. – міністр торгу і промисловості УНР. Голова [Ради народних міністрів Української Народної Республіки](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rada_Ministriv_UNR) (13 лютого – 9 квітня 1919). УНР. Народився у селі Троянів Житомирського повіту (нині село Житомирського району) |
| 2. | | Бондарчук Степан Корнійович (06.08.1886 – 1970) – український актор і режисер, уродженець села Кодня Житомирського повіту (нині Житомирського району). 1917 р. заснував у Києві Молодий театр, а 1921 р. створив у Житомирі Незалежний театр. Стояв у витоків авангардного театру «Березіль» разом із славетним Лесем Курбасом |
|  | | Народицький район |
| 1. | | Закусило Петро Климентійович (01.12.1890 – ?) – підполковник Армії УНР, учасник Другого Зимового походу. Народився у містечку Базар Овруцького повіту Волинської губернії. Закінчив Волинську духовну семінарію у Житомирі, а згодом – Віленське військове училище. У 1918 – 1919 рр. – отаман Вільного Козацтва і повстанців у містечку Базар. Разом зі своїм загоном приєднався до  2-го Галицького корпусу УГА. У 1920 – 1922 рр. – старшина 27-го і 21-го куренів 3-ої Залізної дивізії Армії УНР. Після Другої світової війни мешкав у Німеччині |
|  | | Ємільчинський район |
| 1. | | Рупета Станіслав Михайлович (1897 – ?) – учасник антирадянського повстанського руху 1919-1920 рр. Селянин-одноосібник колонії Уварівка Новоград-Волинського повіту (нині село Ємільчинського району). 17 квітня 1920 р. був арештований чекістами за звинуваченням у контрреволюційній діяльності і 21квітня ув’язнений до концтабору «на період громадянської війни». |
|  | | Попільнянський район |
| 1. | | Дубок Михайло Микитович (1849 – ?) – бандурист, уродженець села Харліївка Сквирського повіту (нині Попільнянського району Житомирської області) |
| 2. | | Ступницький Венедикт Стефанович (? – ?) – делегат ІІІ Київського губернського українського з’їзду,голова першої Української Народної Ради Романівської волості Сквирського повіту, який ще у березні 1917 р. зачитав резолюцію перших зборів Романівської волосної Української Ради про підтримку Української Центральної Ради. Народився у містечку Романівка Сквирського повіту (тепер село Попільнянського району Житомирської області), батько Леоніда Ступницького. |
| 3. | | Ступницький Леонід Венедиктович (29.05.1891 – 05.08.1944) – підполковник Армії УНР, учасник Другого Зимового походу, генерал-хорунжий УПА. Народився у містечку Романівка Сквирського повіту (нині село Попільнянського району Житомирської області). Закінчив Сквирське двокласне міське училище, гімназію, а затим – Київський університет св. Володимира. Під час Першої світової війни навчався у Київській школі прапорщиків. З весни 1917 р. був у числі перших організаторів українських полків. З літа 1917 р. – полковник Армії УНР. У1920 р. став командиром полку Волинської дивізії. У 1920-1921 рр. – по-  мічник командира 4-го кінного полку 4-ої Київської дивізії Армії УНР. Під час Другого Зимового походу 1921 р. командував окремим кінним загоном Волинської групи. Разом з частиною українських військ уникнув оточення котовцями, відступив на територію, зайняту поляками. Жив у селі Колесники на Рівненщині. З приходом сюди у вересні 1939 р. радянських військ був одразу заарештований і засуджений на 5 років тюремного ув’язнення, а його родину вислали у Казахстан. До 1941 року перебував під слідством у Брестській в'язниці. Вийшов із Брестської в’язниці і долучився до організації «Поліської Січі» разом з Тарасом Бульбою-Боровцем, служив у штабі цього воєнного формування. У липні-серпні 1941 р. керував військовим вишколом «Холодний Яр» у м. Рівному. У подальшому організовував Українську Повстанську Армію, з травня 1943 р. очолював штаб військової округи «Заграва», мав псевдо «Гончаренко», а згодом очолив штаб «УПА-Північ». 5 серпня 1944 р. загинув у бою з енкаведистами біля села Дермань Здолбунівського району Рівненської області. В дитинстві Леонід дружив з [Максимом Рильським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | | Юркевич Валеріан Йосипович (? – ?) – полковник Армії УНР, уродженець села Криве Сквирського повіту (нині Попільнянського району Житомирської області). Його батьком був Йосип Юркевич, якого називали «сонячним лікарем» і який лікував Лесю Українку, дружив із родиною Рильських. З 12.11.1920 р. В.Й.  Юркевич – командир 2-ої бригади 1-ої кулеметної дивізії Армії УНР. | |
|  | | Чуднівський район | |
| 1. | | Гуменюк Сидір (? – ?) – лірник, уродженець села Бейзимівка Житомирського повіту (тепер Чуднівського району Житомирської області). Думи, які він виконував, записували відомі культурні діячі періоду українських визвольних змагань 1917-1921 рр. поет Климент Квітка і співголова Житомирської «Просвіти» Василь Кравченко | |
| 2. | | Фещенко-Чопівський Іван Адріянович (20.01.1884 – 02.09.1952) – учений-металург, громадський і політичний діяч, міністр Центральної Ради та Директорії. Уродженець м. Чуднова Житомирської області. У березні 1945 Фещенко-Чопівський був заарештований органами НКВС на окупованих Червоною Армією польських землях, у Катовицях, засуджений у Києві на 15 років заслання. Загинув від нелюдських умов утримання 2 вересня 1952 р. в концтаборі Абезь (Республіка Комі) | |
|  | | Овручський район | |
| 1. | | Глушак Никифор Іванович (1890 – ?) – майстер з виготовлення бандур і бандурист. На бандурах цього майстра грали бандуристи Овруцького і Радомисльського повітів у період УНР та 1920-х рр. 1931 р. арештований органами ДПУ за звинуваченням у контрреволюційній агітації. Загинув у Томсько-Осинському таборі. | |
| 2. | | Дімещук Савва Павлович (? – ?) – лірник, уродженець села Клинці Овруцького повіту (нині Овруцького району Житомирської області), думи якого записував житомирський просвітянин Василь Кравченко | |
| 3. | | Копнюк Леонтій Іванович (1899 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак штабної сотні 4-ої Київської дивізії, уродженець Овруцького повіту Волинської губернії. Розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту | |
| 4. | | | Левенсон Євген Феофілович (20.12.1882 – 02.07.1931) – старшина Армії УНР. Народився в Овруцькому повіті. Закінчив Овруцьке реальне училище, а затим – Казанське піхотне юнкерське училище. Дослужився до звання підполковника. Попав у німецький полон і потрапив до українського офіцерського табору для військовополонених. 11 березня 1918 р. став командиром 6-го Українського полку 2-ої Української дивізії, сформованої з військовополонених українців, яка визволяла від більшовицьких військ Україну. Проте вже 27 квітня 1918 р. за наказом німецького командування цю дивізію було розформовано. З грудня 1918 р. – помічник командира 4-го полку Січових Стрільців Дієвої Армії УНР |
| 5. | | | Миколайчук Андрій Іванович (1901 – ?) – вояк Волинської Повстанської Армії, уродженець села Костюшки Велико-Фоснянської волості (нині Овруцького району Житомирської області). 22 серпня 1937 р., коли працював комендантом гуртожитку у м. Овручі, був заарештований за звинуваченням у причетності до ВПА і засуджений 11 жовтня 1937 р. на 8 років перебування у ВТТ. |
| 6. | | | Миколайчук Сергій Іванович (1899 – ?) – вояк Волинської Повстанської Армії,уродженець села Костюшки (нині Овруцького району Житомирської області). За це був арештований 22 серпня 1937 р. і засуджений 11 жовтня на 10 років перебування у ВТТ. |
|  | | Новоград-Волинський район | |
| 1. | | Канащук Грицько (1900 – 22.11.1921) – учасник Другого Зимового походу, козак 4-ої Київської дивізії, уродженець Новоград-Волинського повіту. Розстріляний у містечку Базар Овруцького повіту | |
| 2. | | Мілевський Іван Антонович (1900 – ?) – учасник антирадянського повстанського руху, уродженець фільварку Багате Пищівської волості Новоград-Волинського повіту (нині Новоград-Волинського району Житомирської області). 25 серпня 1921 р. арештований чекістами і за постановою ВолгубЧК від 11 січня 1922 р.  висланий за межі тодішньої Волинської губернії. | |
| 3. | | Нагалевський Станіслав Іванович (1898 – ?) – учасник антирадянського повстанського руху, уродженець села Пісківка (нині Новоград-Волинського району Житомирської області). За це 23 липня 1923 р. був арештований і засуджений до заслання у Сибір. | |
|  | | Черняхівський район | |
| 1. | | Соколовська Олександра Тимофївна (отаман Маруся)(14.12.1902 – 06.11.1919) – повстанська отаманша, яка у березні 1919 р. взяла на себе керівництво повстанським загоном після загибелі братів – Омелька, Дмитра, Олекси, уродженців села Горбулів Житомирського повіту (нині село Черняхівського району Житомирської області). У серпні 1919 р. вона діяла спільно з командуванням Першого Галицького корпусу. У вересні 1919 р. її загін був розбитий. Хоча ще років два ширилися чутки, що її загін продовжує діяти.  Родині Соколовських у 2008 році у селі Горбулеві встановлено пам’ятник.  Василь Шкляр написав роман «Маруся», в якому описав героїзм цієї дівчини. | |
| 2. | | Соколовський Василь (? – ?) – повстанський отаман, уродженець села Горбулів (зараз село Черняхівського району Житомирської області). Очолив повстанський загін після загибелі рідного брата Дмитра із серпня 1919 р. Тоді ж у серпні він зустрівся із Симоном Петлюрою і Тимошем Лободою. | |
| 3. | Соколовський Дмитро (? – ?) – повстанський отаман, уродженець села Горбулів (нині Черняхівського району Житомирської області). Керував загоном із січня 1919 до 8 серпня 1919 р.(після загибелі рідного брата Олекси.  Родині Соколовських у 2008 році у селі Горбулеві встановлено пам’ятник. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Історико-архівні дослідження та експедиційно-пошукові роботи з виявлення невідомих поховань, непохованих останків загиблих учасників революції 1917–1921 рр., їх ексгумація, ідентифікація) та захоронення.  Виконавці: Державний архів Житомирської області, краєзнвці. |
|  | | Інформаційні, науково-освітні та культурно-мистецькі заходи |
| 1. | | Розроблення і впровадження у навчальний процес вишів спецкурсів, спрямованих на донесення інформації до учнівської та студентської молоді про події Української революції 1917–1921 років.  Відповідальні: **Управління освіти і науки ОДА** |
| 2. | | Рекомендувати редакціям районних газет під рубрикою «До 100-річчя Української національної революції» надрукувати інформаційні матеріали про визначних осіб та вояків Армії УНР. |
| 3. | | Організація діяльності літніх відпочинкових та оздоровчих таборів військово-патріотичного спрямування  Відповідальні: **Управління освіти і науки ОДА** |
| 4. | | Проведення урочистих заходів з нагородженням учнів почесною грамотою Житомирської обласної ради- по результатам обласного науково-краєзнавчого учнівського конкурсу «Щоб відродити стерті сторінки…», присвячений подіям Української революції 1917-1921 років (учні 9-11 кл) Відповідальні: **Управління освіти і науки ОДА** |
| 5. | | - обласний науково-краєзнавчий конкурс методичних розробок та мультимедійних проектів «Революційними стежками рідного краю», присвячений подіям Української революції 1917-1921 років  Відповідальні: **Управління освіти і науки ОДА** |
|  | Підготовка та публікація наукових праць, збірок документів і матеріалів, навчальних посібників, довідкових та інших видань | |
| 1. | Видання монографії Валерія Фісуна «Радомисль 1919 -1923: життя на межі смерті» | |
| 2. | Видання науково-публіцистичної книги Володимира Молодико «Місто з глибини віків» | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Видання навчальних та навчально-дидактичних матеріалів для педагогічних працівників «Житомирщина в добу Української революції 1917–1921 рр.» |
| 4. | Розроблення туристично-екскурсійних маршрутів-подорожей по найближчих від комплексу місцях бойової слави з використанням театралізованих сюжетів бойових баталій різних часів |
| 5. | Розроблення екскурсійно-туристичних маршрутів „Шляхами героїв революційних подій 1917–1921 років“ |
| 6. | Виставка документів, присвячених 100-річчю Української революції Державного архіву Житомирської області |
| 7 | Створення пересувних виставок для демонстрації в містах і районах області |
| 8 | Видання науково-публіцистичної книги Олександра Пирогова «Радомишльські оповідання» |

Перший заступник

голови обласної ради С.М. Крамаренко