8Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Обласна бібліотека

для юнацтва імені Василя Симоненка»

Черкаської обласної ради

***До 100-річчя***

***Української Революції***

***1917-1921 рр.***

***Вільне Козацтво:***

***злет і трагедія***

**Методично-бібліографічні матеріали**

Черкаси 2017

78.39

В 46

**Вільне Козацтво: злет і трагедія:** методично-бібліогр. матеріали / [авт.-уклад. Н. Філахтова]; Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 46 с. – (До 100-річчя Української Революції 1917-1921 рр.).

*Автор-укладач:* Н. М. Філахтова

*Комп’ютерний набір:* Н. М. Філахтова

*Художнє оформлення:* Н. І. Іваницька

*Відповідальна за випуск:* О. А. Федоренко

© Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради, 2017

© Філахтова Н. М., 2017

***Вільне Козацтво: пам’ять і уроки***

***Ми є. Були.***

***І будем ми.***

***Й вітчизна наша з нами.***

Іван Багряний

**Григорій Савич Сковорода** закликав: *«Пізнай свій край…, свій рід, свій нарід, свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя…».* А **Мігель Сервантес** стверджував: «*Історія – скарбниця наших вчинків, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, пересторога для майбутнього*».

А тому, формування національно-патріотичної свідомості молоді, є одним із пріоритетів у роботі публічних бібліотек, особливо сьогодні, на тлі сучасних викликів, що стоять перед Україною. З огляду на це, вона має набути системного і цілеспрямованого характеру та проводитися у співпраці з органами місцевого самоврядування, молодіжними організаціями, закладами освіти та всіма зацікавленими організаціями і установами.

**«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,** затверджена Президентом України 13 жовтня 2015 року (<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015>), окреслює основні тенденції цієї надважливої діяльності усіх зацікавлених інституцій України.

Вагоме місце у національно-патріотичному вихованні молоді займає популяризація героїчної історії нашої держави, подвигів її славних героїв. Адже історія складалася так, що українцям в усі часи доводилося постійно відстоювати незалежність своєї держави. Споконвіку вони обробляли поле з шаблею при боці.

Події Української Революції 1917-1921 рр. були яскравим спалахом боротьби українців за волю.

Про важливість донесення до молодого покоління цих славних сторінок в історії України свідчить **Указ Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української Революціїї 1917-1921 років»** № 17/2016 від 22 січня 2-16 року (<http://www.president.gov.ua/documents/172016-19736>) та **«План заходів з відзначення 100-річчя подій Української Революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її героїв на період до 2021 року»,** затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (<http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249445447>).

Багато ключових подій вітчизняної історії, життя і діяльність видатних постатей України пов’язані з Черкащиною – унікальним історико-культурним регіоном держави, який з давніх часів відігравав важливу роль у державотворчих процесах на українських землях.

Особливе місце в історії краю посідають саме події Української революції. В той буремний час Черкащина була одним із регіонів розгортання національно-визвольної боротьби, а черкащани брали активну участь у відновленні української державності.

А тому відзначенню 100-річчя Української Революції 1917-1921 рр. в області приділяється особлива увага. Зокрема, розроблена **обласна Програма підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років на 2017-2021 роки**, затверджена рішенням ХIII сесії обласної ради від 24 березня 1917 року №13-3/VII (<http://oblradack.gov.ua/ostanni-rishennya-sesyi/4751-xi-sesia-oblasnoii-radi-vi-sklikannia.html>).

Серед багатьох сторінок історії періоду 1917-1921 рр., що мали вплив на загальноукраїнське життя, виділяється історія виникнення та діяльності Вільного Козацтва.

Колискою Вільного Козацтва стало село Гусакове на Шевченковій Звенигородщині. І не випадково. Там колись в урочищі, подарованому гетьманом Мазепою, заснував свій хутір кошовий отаман Запорозької Січі Іван Гусак. Він поселив на хуторі вільних козаків, які не відробляли панщину і в основному займалися чумакуванням.

В березні 1917 року біля волосної управи Гусакового відбулася сходка, організована Никодимом Смоктієм. Він оголосив про повалення самодержавства в Петербурзі і закликав селян записуватися у Вільне Козацтво длязбереження спокою, ладу і власності на своїй Богом даній землі.

Вільні козаки Гусакового організованим загоном рушили до Звенигородки. Там роззброїли поліцію і встановили українську повітову владу. Так розпочався вільнокозацький рух.

Вже на початку квітня 1917 року відбувся ***Звенигородський повітовий з’їзд Вільного Козацтва.*** На з’їзді було розроблено організаційну структуру, що копіювала давній козацький устрій – з Генеральною козацькою радою, наказним отаманом та козацькою старшиною.

Основою організації вільних козаків стала сотня. Сотні волості формувалися в курінь, курені – в полки, а полки губернії об’єднувалися в Кіш. У кожній сотні були сотник, хорунжий, писар, скарбник, санітар та бібліотекар з похідною книгозбірнею. Кошовим отаманом Звенигородщини був обраний Семен Гризло.

Вільнокозацький рух став загальноукраїнським, поширившись на Київщину, Волинь, Херсонщину, Катеринославщину, Кубань та інші регіони.

Важливою подією загальноукраїнського значення, що відбулася на Черкащині, став ***Всеукраїнський з’їзд Вільного Козацтва (1917)*.** Про це газета «Народна воля» повідомляла: «Від 3 до 6 жовтня в м. Чигирині (старій столиці України) відбувся Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва. Приїхало більш як 200 представників від 60 тисяч організованого Вільного козацтва з Київщини, Кубані, Чернігівщини, Катеринославщини, Полтавщини і Херсон-щини… На з’їзді першим ділом обміркували і виправили статут Вільного козацтва, вироблений Генеральним військовим комітетом. Вибрали Генеральну раду Вільного козацтва з 12 людей, на чолі якої стоїть наказний отаман Скоропадський, потомок славного гетьмана. Заступником його вибрано осавула Кубанського козацтва Полтавця, генеральним писарем обрано Кочубея. З привітаннями були послані телеграми Українській Центральній Раді і Генеральному Секретаріату. Постійне перебування Ради призначено в м. Білій Церкві на Київщині».

Було засновано часопис «Вільний козак». Від Звенигородського коша до Генеральної ради увійшли: Гризло (м. Калниболото), Кищанський (м. Рижанівка), Шкільний (с. Гусакове).

На початку зими 1917 року лише Звенигородське козацтво налічувало до 20000 організованих козаків.

Виступаючи на Другому Всеукраїнському Військовому З’їзді, представник Звенигородського Коша Опанас Шаповал заявив: *«Вільне Козацтво не просило дозволу організовуватися, він нам не потрібний… Коли пани Оберучев та Лепарський говорять, що українці хотять захопити владу в Києві, то нема нічого дивного, бо ми тільки відберемо наше. Якщо Вільне Козацтво одержить наказ прийти до Києва і взяти під охорону наші інституції, то ми це зробимо, не питаючи дозволу Оберучева».*

Один із очільників Вільного Козацтва Юрко Тютюнник зазначав: *«Звенигородка стає центром великого району: приходять зв’язки від Черкащини (Водяний), від Єлисаветщини (Кульчицький), від Уманщини (Безуглий) і т.д. Штаб Коша перетворюється в штаб об’єднаного Вільного Козацтва південних повітів Київщини та північної Херсонщини».*

Прославилися в боях вільнокозацькі отамани: Я. Водяний, С. Гризло, Н. Смоктій, І. Лютий-Лютенко, Ю. Тютюнник, Ф. Уваров, І. Полтавець-Остряниця, П. Болбочан, А. Гулий-Гуленко, Д. Соколовський, О. Шаповал, І. Луценко та ін.

При навалі більшовицької орди Муравйова Київ разом з гайдамаками Симона Петлюри обороняли сотні вільних козаків. У Звенигородці вони не допустили до влади присланого Троцьким більшовика Б. Каца. Під Смілою понад 8000 вільних козаків, з них 4620 звенигородців з гарматами, розгромили більшовиків і ледь не полонили самого Муравйова. Михайло Муравйов відзначав: *«На Україні довелося натрапити на оригінальну організацію буржуазної самооборони. Особливо дався взнаки Звенигородський повіт, де український шовіністичний націоналізм збудував собі фортецю у формі так званого Вільного Козацтва. Ця організація не тільки не допустила нашої влади в повіт, а навпаки, сама перейшла у наступ, чим зробила чималу шкоду нашим військам».*

Муравйов дуже шкодував, що йому не вдалося добратися до «гнізда» контрреволюції – Звенигородки, де мав за мету *«вогнем і мечем»* навіки знищити оте «Вільне Козацтво»: *«Я дуже шкодую, що мені не довелося зруйнувати це гніздо, втопити в крові тих, хто посмів підняти руку на червону армію», –* визнавав Муравйов у своєму інтерв’ю газеті «Известия».

Але на кінець 1918 року вільнокозацький рух занепав. У травні-червні 1918 року на вимогу австро-німецьких військ курені Вільного Козацтва було розформовано і роззброєно. Передусім через політичну короткозорість тогочасних державних провідників України. Була змарнована могутня сила, величезний військовий потенціал, закладений в цьому народному русі, який міг би стати гарантом незалежності України, її регулярною національною армією.

Уряд УНР припинив організацію Вільного Козацтва, проте, значна частина козаків зброю зберегла. Так, у Звенигородському повіті у розпорядженні козаків залиши-лося 10 тис. гвинтівок, 43 кулемети, 2 гармати і, навіть, один авто панцирник. Перейшовши на нелегальний стан, вільні козаки згодом увійшли до складу Армії УНР, склали ядро повстансько-селянського руху, що розгорнувся в Україні у 1918-1922 рр., в тому числі і в Холодному Яру та у повстаннях проти гетьманської влади, німецької окупації та чекістських «продотрядов».

Радянська влада жорстоко розправлялася з вільно- козацьким рухом. Так, лише на ліквідацію загону Гризла в 300 шабель було послано 3 інтернаціональні батальйони. Сотні вільних козаків були заслані на північ Росії, де і загинули. Юрка Тютюнника розстріляли 20 жовтня 1930 року в Москві. Никодим Смоктій розстріляний гітлерівцями 1941 року на Кубані за зв’язок з ОУН. Багато вільних козаків померло під час голоду 1932-33 рр. Десятки репресовані у 1937-38 рр.

*Якщо ми, українці, хочемо, щоб нас*

*поважали інші народи, то треба, нарешті,*

*почати з поваги до самих себе.*

**Михайло Грушевський**

*Наша вірність тим ідеям,за які голови поклали незабутні лицарі оружної боротьби*

*за українську державність1917-1920-х років,*

*буде найкращою пошаною до світлої пам’яті її,*

*до великого чину їхнього життя…*

**Симон Петлюра**

Для популяризації вільнокозацького руху бібліотеки можуть розробляти цільові комплексні програми та проекти; створювати електронні бази даних, сторінки на сайтах та блогах бібліотек, віртуальні виставки, відеоролики, бук- трейлери; організовувати для молоді різноманітні заходи з використанням ІТ-технологій: вуличні акції, віртуальні екскурсії та круїзи, тайм-діалоги, виставки-інсталяції, читацькі конференції, презентації книг, уроки історичної правди та української звитяги, історико-краєзнавчі усні журнали, години історичних відкриттів, краєзнавчі круїзи, бібліомандри, круглі столи, відкриті мікрофони, ерудит-шоу, патріотичні квести, регіональні конкурси, літературно-історичні вікторини, флешмоби, історично-краєзнавчі маршрути, рольові ігри, цикли радіо-годин тощо.

Корисними для молоді будуть різноманітні форми бібліографічних посібників: рекомендаційні списки, біобібліографічні нариси, дайджести, персональні пам’ятки, бібліографічні розвідки, вебліографічні подорожі та ін.

**Рекомендовані назви для заходів***: Вільне Козацтво: злет і трагедія;* *Невмируща воля; Події та особи: Вільне Козацтво; Вільне Козацтво – військо народу;* *Вільне Козацтво: відомі і невідомі сторінки історії; Шляхами звитяги; Клич волі; Народжені вільними; Місцями вільнокозацького руху на Черкащині; Вільне Козацтво: правда і міфи; Вільнокозацький рух в художній літературі; Повернення правди; У кожному з нас – козацький дух; Героїка подвигу; За Україну: вільну, єдину, непоборну!; І дзвонить пам’ять в наші будні; Лицарі волі; «Прочитаймо тую славу…»; І стеком, і шаблею, і піснею тощо.*

З метою популяризації українських книг, що виховують почуття патріотизму, любові до малої батьківщини, відтворюють прогалини в історичній пам’яті українського народу та оживляють його синів, які полягли в боротьбі за волю, радимо проводити **презентації книг** **Романа Коваля,** громадського діяча, письменника, краєзнавця, дослідника історії Визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття. Письменник Василь Шкляр в передмові до книги Р. Коваля «Коли кулі співали» – «Роман Коваль – фанат однієї теми чи, певніше сказати, однієї любові, однієї пристрасті, однієї вірності. Фанат-загорілець у найкращому розуміння цього слова. Від книжки до книжки – від знахідки до відкриття – ось уже понад десятиріччя, він із винятковою наполегливістю оголює перед нами правду про українсько-російську війну 1917-1920-х років».

Коваль Роман Миколайович народився 10 квітня 1959 року на Донеччині. Має вищу медичну освіту. Від 1989 року – член Української гельсінської спілки, грудня 1993 – редактор газети «Незборима нація». Член Національних спілок журналістів та письменників, Президент Історичного клубу «Холодний Яр» (від січня 1997 р.), академік Академії наук вищої освіти України (з 2013 р.). Р. М. Коваль лауреат премій: літературної імені Михайла Стельмаха (2008), Народної Шевченківської (2013), Фонду Тараса Шевченка (2013).

Роман Коваль автор книг, присвячених вільним коза-кам: *«Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії» (1998),* *«Отаман святих і страшних» (2000), «Повернення отаманів Гайдамацького краю» (2001), «Коли кулі співали: біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу» (2006)* та ін.

Ось як відгукнувся про дослідження Р. Коваля політик та громадський діяч, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Левко Лук’яненко: *«Автор видобув із забуття імена славних синів української нації і тим дав можливість нащадкам віддати належну шану своїм героїчним співвітчизникам… Роман Коваль спростував один із найбільших наклепів на українську націю: буцімто на Східній Україні Національно-визвольного руху не було, більше того, український народ нібито з допомогою «братнього» російського народу під керівництвом більшовицької партії власноручно розгромив «буржуазну» Українську Народну Республіку, встановив радянську владу і здійснив «споконвічну мрію» українців жити разом із «великим російським народом» в одній державі під його пильним керівництвом*».

Письменник-дослідник Р. Коваль є також упорядником, редактором та автором передмов (післямов) книг, присвячених подіям Української Революції 1917-1921 рр., автором понад 900 статей у газетах, журналах, альманахах, енциклопедіях, циклу радіопередач «*Отамани Гайдамацького краю»* (2000-2001), сценаріїв документальних фільмів «Незгасимий огонь Холодного Яру» (2001), «Вільне Козацтво» (2009), «Семен Гризло, Звенигородський кошовий Вільного козацтва» (2009), «Отамани Холодного Яру» (2010), «Стеком і шаблею» (2013), «Сто історій Визвольної війни» (2015) та ін.

Для презентацій також радимо обрати твори, які в художній формі відтворюють події на Черкащині в 1917-1921 рр.:

*Горліс-Горський Юрій «Холодний Яр»*

*Іванченко Михайло «Дума про Вільних Козаків»*

*Негода Микола «Отаман Мамай»*

*Стеблівський Євген «Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара»*

*Шкляр Василь «Маруся»*

*Шкляр Василь «Залишенець. Чорний ворон»* та ін*.*

Перевірити знання молодих користувачів про Вільне Козацтво можна проведенням ерудит-шоу, квесту, вікторини. ***Примірні запитання*** до подібних заходів**:**

***1****. В якому населеному пункті Черкащини зародилося Вільне Козацтво?*

***2.*** *Вільне Козацтво стало основою для утворення повстанської республіки на території Черкащини. Назвіть.*

***3****. Коли і де відбувся Перший з’їзд Вільного Козацтва? Які його головні політичні засади?*

***4****. Назвіть вільнокозацьких отаманів. Хто з них народився на Черкащині?*

***5****. Назвіть художні твори та їх авторів про вільнокозацький рух.*

***6****. Роль Юрка Тютюнника у вільнокозацькому рухові.*

*7. Хто такий Іван Полтавець-Остряниця?*

***8****. Семен Гризло. Хто він?*

***9****. Розкажіть про звивисті життєві шляхи І. Лютого-Лютенка.*

***10****. Письменник, учасник визвольних змагань, мав псевдо Залізняк. Назвіть його справжнє ім’я, літературний псевдонім та твір про події Української Революції на Черкащині.*

***11****. Хто став прототипом головного героя роману «Маруся»? Хто його автор та як він пов’язаний з нашим краєм?*

***12****. Які зв’язки з Вільним Козацтвом мав черкаський письменник Михайло Іванченко? Назвіть його твір про вільних козаків.*

***13****. Хто був ініціатором організації Вільного Козацтва?*

***14.*** *В якому регіоні нашої області 2017 рік оголошений Роком Вільного Козацтва?*

Бажано з метою популяризації подій і героїв вільно-козацького руху активно використовувати таку форму роботи як молодіжні краєзнавчо-патріотичні клуби та об’єднання за інтересами. Надзвичайно важливим є те, що участь у роботі клубу сприяє активності у читанні літератури даної тематики, поглиблює пошукову роботу. Важливо проводити засідання клубів біля історичних місць, пам’ятників. Пошукову роботу спрямовувати на віднайдення відомостей про учасників вільнокозацького руху проводити зустрічі з їхніми родинами, побратимами.

Радимо користуватися матеріалами поданими у додатках даних рекомендацій: рекомендаційний список «Вільне Козацтво очима істориків та краєзнавців»; матеріали до презентацій романів М. Іванченка «Дума про Вільних Козаків» та Є. Стеблівського «Звенигора. Шабля на комісара».

При проведенні заходів можна використовувати козацькі пісні, музичні твори «*Меч Арея»,* *«Їхали козаки»,* «*Козача могила*» у виконанні групи «Тінь Сонця», документальні та художні фільми даної тематики.

**Додаток 1**

***Словом як шаблею***

***Матеріали до презентації роману-хроніки***

***Михайла Іванченка «Дума про Вільних Козаків»***

*…для напасників завше плекаймо грозу*

*та гартуймо*

*і слово,*

*і славу,*

*і сталь!*

**Михайло Іванченко**

 Громадський діяч, письменник, дослідник історії Визвольної боротьби українського народу I половини ХХ століття, Президент історичного клубу «Холодний Яр» **Роман Коваль** визначаючи роль Вільного Козацтва в Українській революції 1917-1921 рр. зазначив: *«…Якщо історія народу – це історія збройної боротьби за його свободу, то перервану українську історію було відновлено саме в Гусаковому. І саме від Гусаківської сотні Вільного Козацтва почалась Українська революція».*

Вільному Козацтву присвятив свій роман-хроніку **«Дума про Вільних Козаків»** (Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2006) письменник-дослідник із села Гусакове Звенигородського району, прямий нащадок Вільних Козаків Михайло Григорович Іванченко. Цей твір пошанований черкаською обласною літературною премією імені Василя Симоненка та літературною премією імені Юрія Горліс-Горського.

*Я ніколи пітьмі не коривсь,*

*Хоч і падав знеможено в герцях,*

*Щоби сонце звелося колись*

*Ось приніс малу свічечку серця.*

Змальовані автором події відтворюють славні сторінки історії України. Михайлом Іванченком проведена титанічна дослідницька робота по вивченню долі героїв книги. У «Післяслові» до роману автор зазначає: „*Згадую їх з далечі літ. Тих, що знав у лице. І тих, про кого тільки чув. Були людьми неоднаковими. Боролися, було й помилялися. Тієї буремної доби лише в Києві влада мінялася сімнадцять разів. Та вони нікого не поневолювали. Не загарбували територій сусідніх народів. Не накладали на них контрибуцій. Хотіли жити вільно у своїй самостійній Україні. Тому й назвалися Вільними Козаками».*

За висловом сина Михайла Іванченка київське видав- ництво імені Олени Теліги випустило роман *«із зони замовчування в світ».* Це варто того. Бо роман слугує і слугуватиме вихованню українського національного патріотизму. На це вказує і автор роману у «Післямові»: *«На порозі ІІІ тисячоліття українське козацтво варте відродження. Воно дисциплінує схильну до руйнації та пиятики сучасну громаду. Йому потрібна традиційна, подібна до колишньої кубанської, військова структура. Та єдине командування, єдина українська націоналістична мета державотворення.*

*Вічна славна пам’ять Вільним Козакам та Отаманам.*

*Вслухаюся у минуле. Чую брязкіт шабель. У хвилях грив лопотить вітер. Ніби то я встаю також у дзвінких стременах. Для розмаху. А може, то наші нащадки? Боронити себе.*

*Козацькому роду не буде переводу!».*

***Про роман***

*Роман-хроніка «Дума про Вільних Козаків» створений на основі записів автором розповідей вільних козаків та досліджень документів. Змальовані події Української революції 1917-1921 рр., зокрема започатковане 1917 р. у селі Гусаковому на Шевченковій Звенигородщині і поширене по всій Україні Вільне Козацтво, яке прославилося боротьбою за самостійність України, антикайзерівським повстанням 1918 р., розгромом загонів більшовицького карателя Муравйова. Матеріали про маловідому донині формацію Вільного козацтва проілюстровано фотографіями.*

*Твір прислужиться вихованню українського національного патріотизму та державного мислення.*

***Працівники Видавництва***

***Імені Олени Теліги***

*Жанр твору – роман-хроніка – видимим чином «диктував» спосіб організації тексту, його стилістику, образотворення, хронотопні якості. Тут і Гусакове, й Київ, Звенигородка і Холодний Яр, Умань і Сміла... Тут і вільні козаки, і селяни з глухих провінцій, і столичні діячі-політики з усіма їх суперечностями... Тут і свідомі борці за українську волю, й більшовики, і біла гвардія, і поляки... Тут правда і кривда, святе і грішне, як усе це буває в реальному житті, тим паче в таку доленосну епоху. Тут міцна документальна основа, хоч незрідка той документалізм не з архівного якогось паперу, а зі слова спогаду, з усної розповіді чи з пам’яті. Крізь увесь роман – стрижнева ідея: Україна і її доля, за яку боролись і за яку гинули вільні козаки, віра в незнищенність свого народу – прадавнього автохтона на своїй землі.*

***Володимир Поліщук,***

доктор філології, професор

*Навдивовижу рідкісним явищем у сучасному літературному просторі є книжка, витримана в жанрі роману-хроніки. Ідеться про «Думу про Вільних Козаків» Михайла Іванченка, яка вийшла друком 2006 року у видавництві ім. Олени Теліги...*

*Письменник розгортає широку картину історичних подій, конкретизуючи її такими знайомими топонімами «серцевини України, вільного козачого Шевченківського краю». Тут і назви міст, сіл (Звенигородка, Керелівка, Будище, Лисянка, Гусакове, Вільховець, Єрки, Озірна), річок (Вільшанка, Кам’янка, Тікич), є навіть Синиців хутір, Тальнівський шлях, Паламарчин яр, Лемешівка, Галайки. Згадується безліч прізвищ, часто йдеться про цілі родини (скажімо, Смоктіїв, Тютюнників, Іваненків, Русалівських)...*

*У романі-хроніці «Дума про Вільних Козаків» Михайло Іванченко максимально наближає свого читача до героїв твору. І своєрідною знахідкою автора є використання творчості геніального земляка Тараса Шевченка, яка неодноразово оживає в устах персонажів...*

*Зворушує і захоплює авторське «Післяслово» – вагоме наукове дослідження письменника-краєзнавця. У ньому Михайло Іванченко простежує долю багатьох героїв книжки та їхніх родин у кількох поколіннях – з репресіями, засланнями, вимушеною еміграцією. Титанічна робота !*

***Марія Сметанська,***

кандидат філологічних наук

*...Якщо історія народу – це історія збройної боротьби за його свободу, то перервану українську історію було відновлено саме в Гусаковому. І саме від Гусаківської сотні Вільного Козацтва почалась Українська революція.*

*...Як гарно, коли є люди, яким не треба доводити істини. Пан Михайло і без мене знає їх. Хіба йому, сину сотника і досліднику Вільного Козацтва, говорити, хто такі наші вороги, хто союзники, а хто попутники?*

*Вільні козаки Гусакового, Вільхівців, Юрківки та інших звенигородських сіл ось-ось вийдуть із шухляди письменника на подвір’я його батька – Григорія Іванченка, старшина перейде невеличку сільську вуличку і стане на ганку штабу отамана Гризла, кошового Звенигородського козацтва. Не знаю, як хто, а я вже чую брязкіт їхніх шабель.*

*І бачу «сизе жниво», копитами збите...*

*Воскресіння героїв уже відбулося…*

*А отже, вільні козаки – серед нас. А ми – серед них, цих шляхетних людей з оселедцями, у яких шабля як пісня дзвонить.*

***Роман Коваль,***

письменник,

Президент історичного клубу «Холодний Яр»

*«Ось де, браття, наша слава...» Ці слова можна без будь-якого упередження поставити епіграфом до роману-хроніки Михайла Іванченка «Дума про Вільних Козаків», що нарешті побачила світ у видавництві імені Олени Теліги...*

*Зрозуміло, в добу комуно-російської окупації Михайло Григорович не міг видати жодної своєї книги...*

*І ось, нарешті... Вільні козаки Гусакового, Вільховця, Керелівки, Тарасівки та інших сіл Шевченкового краю, вийшли з шухляди письменника … до сердець читачів. Увагу до роману відразу ж привертає художня монументальність створених Михайлом Іванченком образів, їхня внутрішня сила і гармонійність при всій ощадливості засобів, якими користується він при написанні «Думи про Вільних Козаків». Відчувається залюбленість автора в природу й історію рідного краю, в описі якої бачимо й барви романтичної поетики, й суто реалістичну деталь.*

*І коротка, як револьверний постріл, ремарка...*

*Вміло володіючи словом, Іванченко вводить у свій твір і естетику прадавніх народних звичаїв, пісню та історію, відкриваючи перед читачем скарби мовні й етнографічні...*

*Оскільки роман-хроніка охоплює й події тих років в цілому по Україні, письменник досить сміливо вводить в твір й образи тодішніх найвищих урядовців – зокрема гетьмана Павла Скоропадського, наказного отамана Вільного Козацтва Івана Полтавця-Остряницю, відомого вченого і політичного діяча Сергія Єфремова, який був одним з небагатьох, хто відстоював у Центральній Раді Вільне Козацтво, та інших. І якщо вони інколи виходять в нього з загальновизнаних рамок, то це лише підтверджує те, що в особі Іванченка ми маємо справжнього майстра з його власною оцінкою і світобаченням.*

***Феофан Білецький,***

краєзнавець,член Національної

спілки журналістів України

***Бібліографія***

**Дума** про Вільних Козаків : роман-хроніка / Михайло Іванченко; [передм. Романа Коваля]. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2006. – 336 с. : фото.

==================

**Вільне** Козацтво : [до 80-ліття] / Михайло Іванченко // Тарасові джерела. – 1998. – січ. – С. 5.

**Вільне** Козацтво : [Звенигородщина, 1917-1922 рр.] / Михайло Іванченко // Добридень. – 2000. – №2/6. – С.29-31; № 7/11. – С. 42-47.

**Вільне** Козацтво : [звенигородський Кіш Вільного Козацтва, 1917-1922 рр.] / Михайло Іванченко // Спілка «Витоки» у краєзнавчому русі України : досягнення і перспективи. – Черкаси, 2004. – С. 157-174.

**Вільне** Козацтво і Черкащина : [історія виникнення та діяльності] / Михайло Іванченко // Черкащина в контексті історії України. – Черкаси, 2004. – С. 213-224.

**Вільн**і козаки : [нарис] / Михайло Іванченко // Укр. засів. – 1993. – Ч. 4. – С. 50-66.

**Вільні** козаки Звенигородщини / Михайло Іванченко // Шевченків край : (іст.-культуролог. нариси). – Київ, 2005. – С. 132-137.

**Звитяги** й поразки звенигородських вільних козаків / Михайло Іванченко // Прес-Центр. – 2005. – 14 груд. – С. 27.

**Колиска** Вільного Козацтва : до 80-ліття подій / Михайло Іванченко // Шевченків край. – 1997. – 9 квіт. – С. 2; 12 квіт. – С. 2.

**Кошовий** отаман Семен Гризло : [отаман Вільного Козацтва, уродженець Катеринополя] / Михайло Іванченко // Катеринопільський вісн. – 2001. – 24 жовт. – С. 3; 27 жовт. – С. 4.

**«Пишаюся,** що я – українець!» – говорить член Національної спілки письменників України Михайло Іванченко / Михайло Іванченко; записала Алла Слинько // Нова Доба. – 2011. – 6 груд. – С. 12 : фото.

=================

**Білецький Ф**. Ось де, браття, наша слава… : [роман-хроніка М. Іванченка «Дума про Вільних Козаків»] / Феофан Білецький // Шевченків край. – 2007. – 26 жовт. – С. 3.

**Бурій В.** Краєзнавець, письменник, художник : [творчість Михайла Іванченка] / Валерій Бурій // Шевченків край. – 1998. – 18 листоп.

**Івашкевич Я.** Слово про друга-письменника / Яків Івашкевич // Шевченків край. – 2012. – 23 листоп.

**Квітка О.** Духовний наставник В’ячеслава Чорновола : [Михайло Іванченко] / О. Квітка // Акцент. – 2008. – 10 верес.

**Коваль Р.** Майстер козацького слова : [передм. до роману «Дума про Вільних Козаків»] / Роман Коваль // Дума про Вільних Козаків : роман-хроніка / Михайло Іванченко // Київ, 2006. – С. 3-8.

**Коваль Р.** Засновано літературну премію імені Юрія Горліс-Горського : [про премію та її першого лауреата Михайла Іванченка, який отримав премію за роман-хроніку «Дума про Вільних Козаків»] / Р. Коваль, О. Островський // Козацький край. – 2012. – 12 жовт.(№18). – С. 3.

**Поліщук В.** «Боротись, вірити, і жити…» : (Подвижництво Михайла Іванченка) / Володимир Поліщук // Дослідник Вільного Козацтва. Михайло Іванченко : біобібліогр. нарис. – Черкаси, 2008. – С.5-15.

**[Рецензія** на роман-хроніку М. Іванченка «Дума про Вільних Козаків»] // Укр. слово. – 2007. – 19-25 груд. – С. 15.

**Сметанська М.** З вільною Україною у серці : [роман-хроніка «Дума про Вільних Козаків»] / Марія Сметанська // Слово Просвіти. – 2007. – 1-7 листоп. – С. 13.

**Солончук Л.** Родом із вільних козаків : [М. Г. Іванченко] / Людмила Солончук // Шевченків край. – 2003. – 21 листоп.

==================

**Бранець** тернової долі : (до 90-річчя від дня народж.): [М. Г. Іванченко] : рек. список літ. / Звенигородська центр. рай. б-ка ім. Ю. С. Кримського. – 1 арк. ; 29,7 х 21 см, склад. 21 х 9,9 см. – (Їх іменами гордиться Звенигородщина).

**Дослідник** Вільного Козацтва. Михайло Іванченко : біобібліогр. нарис / Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка; [авт.-упоряд. Н. М. Філахтова; авт. нарису В. Поліщук]. Черкаси : [б. в.], 2008. – 48 с. – (Лауреати обласної літературної премії імені Василя Симоненка; вип. 8).

==================

**Іванченко** Михайло Григорович [Електронний ресурс] // Сайт ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Білецька Р.** Михайло Іванченко з Гусакового за антикомуністичні вірші відсидів заполярні табори [Електронний ресурс] / Раїса Білецька // Сайт KRAY.CK.UA: Черкаський край – інформаційний портал достовірних новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://www.kray.ck.ua/kultura/litstorinka/item/7797-mihaylo-ivanchenko-z-gusakovogo-za-antikomunistichni-virshi-vidsidiv-zapolyarni-tabori#.WWdeezhCxh8> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Михайлу Іванченку** – 90! [Електронний ресурс] // Сайт Звенигородської центральної районної бібліотеки ім. Ю. С. Кримського. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://zvenygorodka-biblioteka.edukit.ck.ua/mihajlu_ivanchenku-90/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Михайло** Григорович Іванченко [Електронний ресурс] // Козацьке: Форум села Козацьке Звенигородського р-ну Черкаської обл. . – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://kozatske.ck.ua/viewtopic.php?t=4343> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Додаток 2**

***Під прапором волі***

***Матеріали до презентації роману Євгена Стеблівського «Звенигора. Шабля на комісара»***

Євген Стеблівський, автор книг, журналіст, історик, літератор. У 1992-му році став автором серії 10 репортажів з війни в Придністров′ї (газета «Порто-Франко», Одеса).  
Має малу батьківщину в серці й у самому серці Вкраїни – у місті Звенигородка, на землі Богдана і Тараса.

Звенигородка завжди була землею козаків, степових лицарів на обороні прикордоння. В 1768 році звідси півміста пішло до Гонти і Залізняка в Коліївщину. Тут почалося Звенигородсько-Таращанське повстання проти німців і більшовицької навали у 1918-му. В Звенигородці розгромили колону з 18 автобусів 600 одеських тітушок, які йшли на Київ 20 лютого 2014 року.

На Звенигородщині народилися чи провели дитинство четверо з десяти Великих українців: Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В′ячеслав Чорновіл, тут часто був у походах князь Святослав.

Роман Євгена Стеблівського **«Звенигора. Шабля на Комісара»** побачив світ 2012 року в Одесі, а в 2015 видрукувався в серії «Україн-ський бойовик» київського видавництва «Ярославів Вал».

І справді це захопливий бойовик про звенигородських повстанців 1917-1921 рр., який увійшов до топ-5 українських бойовиків і який, за словами автора, «*на дев’яносто відсотків написаний на основі історичних фактів*». Письменник відобразив бої козацтва на станції Бобринська (Сміла), де звенигородський кіш Юрка Тютюнника знищив восьмитисячну армію Муравйова, того самого, який вбивав український цвіт під Крутами, який перед тим затопив кров’ю Київ, розмалювавши броньовики написами «Смерть украинцам!».

В романі змальовані могутні дійові сили Вільного Козацтва, яке продовжило в 1917-1918 роках традиції Наливайка, Хмельницького, Залізняка і Гонти. В кожному селі навколо Черкас, Звенигородки, Чигирина, Шполи, Сміли, Кам'янки – формувалися бойові сотні та полки для підтримки молодої Української Республіки. І тільки незграбне керівництво уряду, страх перед власним народом і намагання верхівки «по-доброму» домовитись з більшовиками привели до трагічної поразки всього повстанського руху.

В той час насправді були важкі і кровопролитні бої. І в тих боях найактивнішу роль мали саме козацькі з'єднання, страшна для ворогів козацька кіннота. «*Нехай загинемо всі ми – але з нашої крові повстануть нові герої!»* – таким був козацький девіз у найбезнадійніших битвах. В романі докладно описані і маловідомі бої.

На його сторінках оживають отамани Юрко Тютюнник, Семен Гризло, Свирид Кочур, Василь Чучупака, Нестор Махно…

А ще одна сюжетна лінія твору – пошуки сучасного юнака спогадів про свого діді-отамана.

На презентації свого роману Євген Стеблівський зазначив: *«Мені болить Україна, як пам’ять про хлопців, які полягли в курганах, і які вмирають нині за нашу свободу. Ми нація, що у великому боргу перед загиблими героями. І романом «Звенигора» я намагався сплатити маленьку часточку цього боргу».*

***Про роман***

*Є книги, глибину яких далебі не осягнути з першого разу, не «здолати» одним подихом, але до яких знову й знову кортить повертатися, то гортаючи навмання, то перечитуючи уважно сторінка за сторінкою… З-поміж таких – документально-біографічне полотно Євгена Стеблівського «Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара» (2010 – 2012), що нині сприймається як явище непересічне, вартісне, ба навіть знакове.*

***Ганна Клименко (Синьоок),***

кандидат філологічних наук

*Книжку звенигородця Євгена Стеблівського «Звенигора. Шабля на комісара» прочитав тричі. Більше трьох разів я читав у своєму житті тільки одну чи дві книжки найвидатніших світових класиків. «Звенигора» вийшла у видавництві «Ярославів Вал» у серії «Український бойовик» і ще не встигла спричинити гучного розголосу на шпальтах літературних часописів. Але так і має бути зі справжньою книжкою, що відокремлюється від автора і живе самостійним життям. Я бажаю їй щасливої долі, вдячного читача, адже вона вражає в саме серце, бо висвітлює одну з найтрагічніших і найприхованіших сторінок нашої історії – 1920-ті роки ХХ сторіччя. Незакінчена українська революція. Коли дійовими особами стали наші діди, а події розгорталися саме у нас на Черкащині. Тут «оживають» і отаман Василь Чучупака, і Семен Гризло, і Симон Петлюра, а читач потрапляє в гаряче горнило таких солодких і несправджених надій на державність…*

***Олексій Озірний,***

письменник, член НСПУ

***Бібліографія***

**Звенигора.** Повстанці. Шабля на комісара : роман / Євген Стеблівський. – Одеса : ВМВ, 2012. – 302 с.

**Звенигора.** Шабля на комісара : роман / Євген Стеблівський. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 369 с. – (Український бойовик).

==================

**Ламохіна А.** Шабля – вірна подруга козака : «Ярославів Вал» презентував український бойовик Євгена Стеблівського «Шабля на комісара» / Антоніна Ламохіна // Літератур. Україна. – 2015. – 10 груд. – С. 11.

**Озірний О.** Козацький дух у кожному із нас : [роман Є. Стеблівського «Звенигора. Шабля на комісара»] / Олексій Озірний // Слово Просвіти. – 2015. – 22-28 жовт. – С. 11.

**Черкаська** шабля на московського комісара : [книга Є. Стеблівського «Звенигора. Шабля на комісара»] // Літератур. Україна. – 2015. – 19 листоп. – С. 15.

==================

**Книга** «Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара» Євген Стеблівський [Електронний ресурс] // Сайт Наш формат. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/istorychnyj_roman/knyga_zvenygora_povstantsi_shablya_na_komisara_evgen_steblivskyj/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**«Звенигора**. Повстанці. Шабля на комісара» Євген Стеблівський [Електронний ресурс] // Сайт Інтернет-книгарня ВВК. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://www.korekta-vk.com/knygarnya/hyd-lit/50-2-2> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Клименко (Синьоок) Г.** Євген Стеблівський «Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара» [Електронний ресурс] / Ганна Клименко (Синьоок) // Сайт КНИГА.UA/. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : <http://chytay-ua.com/blog.php?id=348> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Клименко Г.** Козацький дух, що спить лельом, або Земля, від якої можна торкнутись Неба [Електронний ресурс] / Ганна Клименко // Сайт Буквоїд. – Режим доступу : <http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/11/10/074326.html> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Озірний О.** У кожному з нас козацький дух [Електронний ресурс] / Олексій Озірний // Сайт Альтернатива : новини, події, персони. – Режим доступу : <http://alt.ck.ua/u-kozhnomu-z-nas-kozackij-dux/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Додаток 3**

***Вільне Козацтво очима істориків***

***та краєзнавців***

***Рекомендаційний список***

***Борітеся – поборете,***

***Вам Бог помагає!***

***За вас правда, за вас сила***

***І воля святая!***

**Тарас Шевченко**

**Архірейський Д.** Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918-1921 рр. / Дмитро Архірейський ; [худож. Т. Штик.] – Київ : Темпора, 2015. – 295с. : іл. – (Militaria Ucrainica).

**Білецький Ф.** Змарнована сила : [Вільне Козацтво] / Ф. Білецький // Шевченків край. – 2007. – № 31. – С. 5.

**Білецький Ф.** Як вільні козаки відбирали запорозькі клейноди у Керенського : [Вільне Козацтво і Черкащина] / Феофан Білецький // Черкас. край. – 2014. – 10 січ. – С. 14.

**Богма** І. Вільне Козацтво на Черкащині : до 85-річчя української революції / Іван Богма // Златокрай. − 2003. − 29 серп. − С. 3.

**Бойко О. Д.** Вільне козацтво / О. Д. Бойко // Енциклопедія історії України. − Київ, 2005. − Т. 1. − С. 559.

**Верстюк В. Ф.** «Вільне Козацтво в Українській революції 1917-1921рр. / В. Ф. Верстюк // Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. – Київ, 2007. – Т. 2. – С. 415-460.

**Вибори** полковника в Смілій (1 жовтня 1917 року) // Героїзм і трагедія Холодного Яру. – Київ, 1996. – С. 30-32.

**Відоменко О.** Звенигородське повстання : до 80-х роковин Вільного Козацтва / О. Відоменко // Шевченків край. − 1998. − 18 лип. − С. 2; 25 лип. − С. 2; 1 серп. − С. 2; 5 серп. − С. 2.

[**Вільне** Козацтво] // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. − Київ, 2004. − С. 30, 32, 55-56, 74, 96-98, 108, 168, 192-193, 199-200, 269, 279, 293-294.

**Вільне** Козацтво // Українське козацтво : мала енциклопедія. − Київ, 2002. − С. 76-77.

«**Вільне** Козацтво» в українській революції 1917-1921 рр. : [проЗвенигородський кіш Вільного Козацтва] // Історія українського козацтва. – В 2-х т. − Київ, 2007. − Т.2. − С. 415-460.

**Водяний** **Я**. Перший з’їзд Вільного Козацтва в Чигирині : (2-3 жовтня 1917 року) / Я. Водяний // Героїзм і трагедія Холодного Яру. − Київ, 1996. − С. 32-35.

**Гай-Нижник П. П.** Вільне Козацтво / П. П. Гай-Нижник // Енциклопедія Сучасної України. − Київ, 2005. − Т. 4. − С. 547.

**Гайдай С.** «А попід горою, яром, долиною, козаки йдуть» : [історія козацтва на Черкащині] / Софія Гайдай // Черкащина регіональна. – 2011. – 15 жовт.(№38). – С.5; Черкас. край. – 2011. – 19 жовт. – С. 4.

**Голубко** **В**. Змарнована сила : [Вільне Козацтво в часи національно-визвольних змагань 1917-1918 рр.] / Віктор Голубко // Наука і суспільство. − 1992. − № 10/12. − С. 24-26.

**Горліс-Горський Ю.** Холодний Яр: у двох частинах з мапою : за оригіналами видань 1934-1937рр. / Юрій Горліс-Горський; [перед. слово Лесі Янг-Лісовської; упоряд. Богдан Горбовий]. – Львів : Апріорі, 2016. – 464 с.: фото.

**2017. Рік** Вільного Козацтва на Звенигородщині: 12 книг про Вільне Козацтво, які ви можете прочитати у нашій бібліотеці : [календар на 2017 рік] / Звенигородська центр. рай. б-ка ім. Ю. С. Кримського.

**Демартино** **А. П.** До історії «ешелонної війни» або Чому не відбувся «західний удар». Станція Бобринська в період боротьби за Правобережжя (січень – березень 1918 р.) : [Вільне Козацтво Смілянщини під керівництвом Я. М. Водяного] / А. П. Демартино // Черкащина в новітній історії української нації та держави. − Київ, 1999. − С. 149-157.

**Дикань К.** Не штабні спогади : [про книгу мемуарів отаманів І. Лютого-Лютенка «Вогонь з Холодного Яру» та М. Дорошенка «Стежками Холодноярськими»] / Костян-тин Дикань // Україна молода. – 2017. – 21 берез. – С. 13.

**Дядик Л. Д.** «Душу, тіло ми положим за свою свободу!» : 100 років з часу подій Української національної революції 1917-1921 років на Черкащині / Л. Д. Дядик // Пед. вісн. – 2016. – №4. – С. 68-70.

**Жадько В.** Вільне Козацтво / Віктор Жадько // Черкащина : універс. енциклопедія / Віктор Жадько. – Київ, 2010. – С. 157-158.

**Захарченко** **П.** Вільне Козацтво у 1917-1918 рр. / Петро Захарченко // Історія України. − 1998. − № 21(черв.). − С. 1-2.

**Клименко Т. А.** Черкащина в період становлення української держави : 1917–1919 рр. / [Т. А. Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2008. – 151 с.

**Коваль Р.** Багряні жнива Української революції : 100 історій і біографій учасників Визв. Змагань : воєнно-іст. нариси / Роман Коваль; [передм. Леоніда Череватенка]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Діокор, 2006. – 404 с.

**Коваль Р.** Вільне козацтво : злет і трагедія : [про з’їзд вільних козаків у Чигирині] / Р. Коваль, В. Кравцевич // Народ. армія. – 2007. – 12 верес. – С.7.

**Коваль** **Р**. Відродження Вільного Козацтва / Роман Коваль // Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль. − Київ, 2001. − С. 85-92.

**Коваль** **Р**. Відродження Вільного Козацтва : заспів : [зародження в с.Гусаково на Звенигородщині у березні 1917 року] / Роман Коваль // Коли кулі співали / Роман Коваль. − Київ − Вінниця, 2006. − С. 12-22.

**Коваль** **Р.** Вільне Козацтво : злет і трагедія : духовна скарбниця народу / Роман Коваль, Володимир Кравцевич // Народ. армія. − 2007. − 11 верес. − С. 7; 12 верес. − С. 7; 13 верес. − С. 7.

**Колискою** Вільного Козацтва була Звенигородщина: // Черкас. край. −1997. − 25 квіт. − С. 1.

**Кульчицький** **Ю.** Шаблі з плугів : укр. повстан. рух у визвольних змаганнях : [1917-1926 рр.] / Юрій Кульчицький. − Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. − 260 с.

**Лазуренко В.** Українська національно-демократична революція початку ХХ століття. Чигиринський край у 1917-1921 роках / Валентин Лазуренко // Історія Чигиринщини : (з найдавніших часів до сьогодення) / Валентин Лазуренко. – Черкаси, 2004. – С. 165-224.

**Лободаєв В.** Революційна стихія : вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр. / Володимир Лободаєв. – Київ : Темпора, 2010. – 672 с. : іл.

**Мельниченко В. М.** Події української революції 1917-1920 рр. на Черкащині / В. М. Мельниченко // Моя Черкащина : (історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності) / В. М. Мельниченко. – Черкаси, 2006. – С. 141-155.

**Мельниченко В.** Черкащина 100 років тому : [Українська революція і Черкащина] / Василь Мельниченко // Черкас. край. – 2017. – 15 берез. – С. 4.

**Мельниченко В.** Черкащина 100 років тому : квітень : [тогочасні події] / Василь Мельниченко // Черкас. край. – 2017. – 5 квіт. – С. 7.

**Мицик** **В**. Вільне Козацтво / Вадим Мицик // Ділова Черкащина. − 1997. − 16 трав. − С. 15.

**Мицик В.** Вільне козацтво : до 75-річчя з часу створення / В.Мицик // Шевченків край. − 1992. − 14 листоп. − С. 3.

**Мицик В.** Вільні козаки вільної України : сто років тому у селі Гусаковому Звенигородського повіту створено Вільне Козацтво України / Вадим Мицик // Укр. родина. – 2017. – №1. – С. 10-16.

**Мицик В.** Невмируща воля : Україна : витоки духовності : [діяльність Вільного Козацтва на Черкащині] / В. Мицик // Черкас.край. − 1991. − 4 груд. − С. 4.

**Невмирущі** традиції козацького краю : фотолітопис українського козацтва на Черкащині / авт. група : Левицька Е. А. та ін. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2007. – 88 с.

**Онацький Є.** Вільне Козацтво / Євген Онацький // Українська мала енциклопедія / Євген Онацький. – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 160.

**Організація** Вільного Козацтва на Черкащині : (серпень-вересень 1917 року) // Героїзм і трагедія Холодного Яру. − Київ, 1996. − С. 28-29.

**Почепцов В.** Визвольний рух на Черкащині на початку ХХ століття / Віктор Почепцов. – Черкаси : Вид.Чабаненко Ю. А., 2014. – 115 с.

**Солдатенко В. Ф.** Центральна Рада та українізація армії / В. Ф. Солдатенко // Укр. іст. журнал. − 1992. − № 6. − С. 26-39.

**Солодар О.** З’їзд Вільного Козацтва : він відбувся в Чигирині в жовтні 1917 року / О. Солодар // Чигиринські вісті. − 1992. − 28 берез.

**Стефанів З.** Вільне Козацтво. Організація; Вільне Козацтво в боротьбі з московськими большевиками / Зенон Стефанів // Історія українського війська. − Львів, 2016. − Ч. 2. − С. 378-381.

**Товариство** «Вільне Козацтво» // Черкащина в період становлення української держави : 1917-1919 рр. – Черкаси, 2008. – С. 41-47.

**Турченко Г. Ф.** Вільне Козацтво / Г. Ф. Турченко // Українське козацтво : мала енциклопедія – Київ; Запоріжжя, 2002. – С. 76-77.

**Тютюнник** **Ю**. Звенигородський кіш Вільного Козацтва / Юрко Тютюнник // Дзвін. − 1991. − № 8. − С. 97-100; // Революційна стихія. Зимовий похід 1919-1920 рр. / Юрій Тютюнник. – Львів, 2004. – С. 48-54.

**Хоменко В.** ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО / Володимир Хоменко // Звенигородщина : слов.-довід. / Володимир Хоменко. – Київ, 2015. – С. 18.

**Чорний В.** Століття перемог і поразок : [про Українську революцію 1917-1921 рр., зокрема, і про події в ті роки на Черкащині] / Володимир Чорний // Літератур. Україна. – 2016. – 22 груд.(№49). – С. 7; 29 груд.(№50). – С. 5.

**Чос В.** Вільне козацтво / Володимир Чос // Городищина козацька / Володимир Чос. – Черкаси, 2011. – С. 95-98.

**Щербатюк В.** Бій на станції Бобринська 1918 / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 30.

**Щербатюк В.** Вільне Козацтво / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 55-56.

**Щербатюк В.** Звенигородська повітова народна міліція 1917-1918 / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 96.

**Щербатюк** В. Звенигородське збройне повстання / Володимир Щербатюк // Добридень. − 2000. − № 12. − С. 8-14.

**Щербатюк В. М.** Звенигородське збройне повстання : [почалося 3 червня 1918 р. виступом селян села Орли Лисянської волості Звенигородського повіту] / В. М. Щербатюк // Краєзнавство Черкащини.− 2005. − № 8. − С. 136-149.

**Щербатюк В.** Звенигородське збройне повстання 1918 / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 96-98.

**Щербатюк В.** Зростання свідомості українців. Національно-визвольний, селянсько-повстанський рух 1917-початку 1920-х років : [в т.ч. про Вільне Козацтво] / В. Щербатюк // Шевченків край : іст.-етногр. дослідж. – Київ, 2009. – С. 176-230.

**Щербатюк В.** Кіш Вільного Козацтва / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 108.

**Щербатюк В.** Перший Всеукраїнський з’їзд Вільного Козацтва : [3 жовтня 1917 р. у Чигирині] / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 199-200 : фото.

**Щербатюк В.** Перший з’їзд Вільного Козацтва Звенигородського повіту : [квітень 1917р. у Звенигородці] / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 200.

**Щербатюк В.** Спроба більшовицького перевороту в Звенигородському повіті Київської губернії в лютому 1918 / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 31.

**Щербатюк В.** Холодноярська Республіка / В. Щер-батюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 293-294.

**Щербина М.** З’їзд Вільного Козацтва в Чигирині: / М. Щербина // Ділова Черкащина. − 1997. − 17 жовт. − С. 7.

***Отамани Вільного Козацтва***

**Абліцов В. Г.***Болбочан Петро Федорович (*05.10.1883 - 28.06.1919) / В. Г. Абліцов // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 3. – С. 219 : фото.

**Беззубець О**. Боротьба отаманів Вільного Козацтва проти радянської влади 1921 / О. Беззубенко, О. Березовський // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 32.

**Буравченков А. О.***Гулий-Гуленко Андрій*(1886 - рік смерті невідомий) / А. О. Буравченков // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т.2. – С. 251.

**Генеральний** писар Української держави *Іван Полтавець-Остряниця* ***:*** фото 1918 р. // Революційна стихія : вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр. / Володимир Лободаєв. – Київ, 2010. – С. 662.

***Гризло*** *Семен Григорович* // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 451.

**Губа** **П.** Вільне Козацтво : до 90-річчя утворення УНР : [Вільне Козацтво виникло в с.Гусакове Звенигородського району; ініціатором створення у квітні 1917 року став *Никодим Петрович Смоктій]* / Павло Губа, Тетяна Клименко // Земля Черкаська. − 2007. − лип.(№ 30). − С. 4.

**Гусейнов Г.** Підкови в полі : [*Юрій Тютюнник*] / Григорій Гусейнов // Піщаний Брід і його околиці : документ. повісті / Григорій Гусейнов . – Дніпропетровськ, 2007. – С. 9-122.

**Жадько В.** *Водяний Яків Михайлович* (20.10.1886, м. Сміла - 10.05.1940, м. Київ) / Віктор Жадько // Черкащина універс. енциклопедія / Віктор Жадько. – Київ, 2010. – С. 168 : фото.

**Жадько В.** *Гонта (Лютий-Лютенко) Іван Макарович* (24.06.1897, Капустянське лісництво коло с. Товмача, Звенигородський р-н - 19.03.1989, США) / Віктор Жадько // Черкащина : універс. енциклопедія / Віктор Жадько. – Київ, 2010. – С. 211 : фото.

**Жадько В.** *Гризло Семен Григорович* (кін. 1880-х, Катеринопіль - 03.03.1921, м. Звенигородка) / Віктор Жадько // Черкащина : універс. енциклопедія / Віктор Жадько. – Київ, 2010. – С. 231 : фото.

**Жадько В.** *Смоктій Никодим Петрович* (рік народж. невідомий, с. Гусакове, Звенигородський р-н - 1941, Кубань) / Віктор Жадько // Черкащина : універс. енциклопедія / Віктор Жадько. – Київ, 2010. – С. 802.

**Звенигородський** отаман *Семен Гризло* : [біобібліогр. нарис] / Звенигородська центр. рай. б-ка ім. Ю. С. Кримсь-кого. – Звенигородка : [б.в.], 2009. – 12 с.

**Зіменков Ю.** Отаман «Вільного козацтва» *Яків Водяний* / Юрій Зіменков // Молодь Черкащини. – 2009. – 6 трав.(№19). – С.8.

**Іван *Лютий-Лютенко*** – останній представник влади УНР : [біобібліогр. нарис] / Звенигородська центр. рай. б-ка ім. Ю. С. Кримського. – Звенигородка : [б.в.], 2009. – 20 с. – (Героїчні постаті Звенигородського краю).

**Коваль Р.** Вільне козацтво : злет і трагедія : [Українське Вільне Козацтво часів УНР та в еміграції; Звенигородський кіш Вільного Козацтва; *Отаман Гонта (Лютий-Лютенко Іван Макарович)*] / Р. Коваль // Народ. армія. – 2007. – 11 верес. – С. 7; 12 верес. – С. 7; 13 верес. – С. 7.

**Коваль Р.** Генерал-хорунжий Армії УНР *Юрко Тютюнник* / Роман Коваль // Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль. – Київ, 2001. – С. 93-100.

**Коваль Р. М.** *Гризло Семен Григорович* (кін. 1880-х рр. - 03.03.1921) / Р. М. Коваль // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 451 : фото.

**Коваль Р. М.** *Гулий-Гуленко Андрій* (жовтень 1886 - після 1926) / Р. М. Коваль // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т.6. – С. 607 : фото.

**Коваль** **Р.** Звенигородські отамани : *[Семен Гризло, Іван Лютий-Лютенко, Юрко Тютюнник]* / Роман Коваль // Шевченків край : (іст.-культуролог. нариси). − Київ, 2005. − С. 138-165.

**Коваль Р.** *Іван Лютий-Лютенко,* отаман Звенигородщини та Холодного Яру / Роман Коваль // Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль. – Київ, 2001. – С. 116-120.

**Коваль Р.** *Іван Полтавець-Остряниця,* наказний отаман Вільного козацтва / Роман Коваль // Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль. – Київ, 2001. – С. 180-183.

**Коваль Р.** *Іван Ремболович* : іст. нарис : [отаман Вільного Козацтва на Чернігівщині, 1918 р.] / Роман Коваль. – Київ ; Вінниця, 2012. – 464 с. : фото. – (Отаманія ХХ століття; кн. 4).

**Коваль Р.** Коли кулі співали: біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу / Роман Коваль; [вступ. слово Василя Шкляра]. – Київ : Діокор, 2006. – 624 с. : фото.

**Коваль** **Р**. Кубанський ватажок Холодного Яру : з попелу забуття : *[Федір Уваров*] / Роман Коваль // Народ. армія. − 2007. − 7 черв.−С. 7.

**Коваль Р.** Кубанський ватажок Холодного Яру *Федір Уваров* / Роман Коваль // Нариси з історії Кубані / Роман Коваль. – Київ, 2004. – С. 286-291.

**Коваль** **Р**. Отаман Звенигородщини : [*І. М. Лютий-Лютенко (отаман Гонта)*]/ Роман Коваль // Пам’ять століть. − 2007. − № 1. − С. 165-167.

**Коваль Р.** Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 616 с. : фото.

**Коваль Р.** Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль; [передм. Левка Лук’яненка]. – Київ : Діокор, 2001. – 288 с. : фото.

**Коваль Р.** Родина отаманів *Соколовських* / Роман Коваль // Повернення отаманів Гайдамацького краю / Роман Коваль. – Київ, 2001. – С. 145-148.

**Козацький** дух витає над землею : (кошовий отаман *Семен Гризло) :* зустрічна довідка / Катеринопільська центр. рай. б-ка. – Катеринопіль : [б.в.], 2009. – 4 с.

**Козацький** дух витає над землею : історія в долях : *Гризло Семен Григорович* // Авангард-плюс. – 2008. – 31 лип. – С. 2; 7 серп. – С. 2.

**Кошовий** отаман *Семен Гризло* // Катеринопільський вісн. – 2001. – 24 жовт. – С. 3; 27 жовт. – С. 4.

**Лазуренко В.** *Полтавець-Остряниця Іван* / Валентин Лазуренко // Історія Чигиринщини : (з найдавніших часів до сьогодення). – Черкаси, 2004. – С. 178-179.

***Лютий-Лютенко*** *Іван Макарович (*отаман *Іван Гонта*; 24.06.1897 - 19.03.1989) // Енциклопедія історії України. – Київ, 2009. – Т. 6. – С. 397.

***Лютий-Лютенко І.*** Вогонь з Холодного Яру / Іван Лютий Лютенко. – Детройт,1986.

**Лях С. Р.** *Полтавець-Остряниця Іван Васильович* (1890-1957) / С. Р. Лях // Українське козацтво : мала енциклопедія. – Київ; Запоріжжя, 2002. – С. 403 : фото.

**Мицик В.** Повстанці із Старої Буди : *[Семен Гризло*] / Вадим Мицик // Шевченків край. –2008. – 9 трав.

**Негода М.** Отаман Мамай : роман / Микола Негода // Божа кара : роман; Отаман Мамай : роман / Микола Негода. – Черкаси, 2005. – С. 279-453.

**Отаман** *Гризло* // Героїзм і трагедія Холодного Яру. – Київ, 1996. – С. 295.

**Отаман** *Іван Гонта :* [*І. Лютий-Лютенко*] // Героїзм і трагедія Холодного Яру. – Київ, 1996. – С. 294.

**Савченко Г. П.** *Водяний Яків Михайлович :* [20.10. 1886, м. Сміла - 10.05.1940] / Г. П. Савченко // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 592.

**Савченко Г. П.** *Гризло Семен Григорович* (1888-1922) / Г. П. Савченко // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т. 2. – С. 202.

**Сідак В.** Полковник *Петро Болбочан* : трагедія українського державника. – Вид. друге, доп. / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2009 – 424 с. : фото.

**Турченко Ф. Г.** *Болбочан Петро Никифорович* (1883-1919) / Ф. Г. Турченко // Українське козацтво : мала енциклопедія. – Київ; Запоріжжя, 2002. – С. 44-45.

**Турченко Ф. Г.** *Тютюнник Юрій Никифорович* (1891-1929) / Ф. Г. Турченко // Українське козацтво : мала енциклопедія. – Київ; Запоріжжя, 2002. – С. 488.

**Хоменко В.** *Гризло Семен Григорович* [29.III(10.IY) 1889, Катеринопіль - 3.III1921, с. Мокра Калигірка Катеринопільського р-ну] / Володимир Хоменко // Звенигородщина : слов.-довід. / Володимир Хоменко. – Київ, 2015. – С. 29 : фото.

**Хоменко В.** *Смоктій Никодим Петрович* (1877, с. Гусакове - 1942) / Володимир Хоменко // Звенигородщина : слов.-довід. / Володимир Хоменко. – Київ, 2015. – С. 119-120.

**Хоменко В.** *Цвітковський Дмитро Васильович* (1982-1923) / Володимир Хоменко // Звенигородщина : слов.-довід. / Володимир Хоменко. – Київ, 2015. – С. 141.

**Шатайло О.** Чотири шаблі генерала *Тютюнника* / Олег Шатайло // Спадкоємці козацької слави : біографії генералів Армії Української Народної Республіки – уродженців Черкащини / Олег Шатайло. – Дрогобич, 2009. – С. 14-63 : фото.

**Шевченків** край : іст.-енциклопед. дослідження. – Київ : Наук. думка, 2009. – 546 с.

*Про С. Г. Гризла – с. 191-196, 198, 202, 206, 212, 214, 315, 402, 405, 439, 448.*

**Шкляр В.** Залишенець. *Чорний Ворон* : [роман]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 384 с.

**Щербатюк В.** *Гризло Семен* (кінець 1880-х - 3.03.1921) / В. Щербатюк, О. Беззубець // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 74.

**Щербатюк В.** *Квітковський (Цвітковський;* н. бл. 1889 - 1923) / В. Щербатюк, О. Беззубець // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 106-107.

**Щербатюк В.** *Лютий-Лютенко Іван Макарович* (Іван Гонта; 24.06.1897 - 19.03.1989) / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 158-159 : фото.

**Щербатюк В.** *Тютюнник Юрій Йосипович* (20.04.1891-30.10.1930) / В. Щербатюк // Край козацький : довід. з історії Лисянщини. – Київ, 2004. – С. 279.

***Юрко Тютюнник*** : [довідка] / Звенигородська центр. рай. б-ка ім. Ю. С. Кримського. – Звенигородка : [б. в.], 2009. – 8 с. – (Героїчні постаті Звенигородського краю).

***Яків Водяний***// Героїзм і трагедія Холодного Яру. – Київ, 1996. – С. 290-293.

**Яковенко В.** Кошовий отаман *Семен Гризло* : наші земляки / Василь Яковенко // Катеринопільський вісн. – 2009. – 10 квіт. – С. 2.

***Інтернет-ресурси***

**Вільне** козацтво [Електронний ресурс]: документ. фільм / Національна телекомпанія України; Творче об'єднання документ. та худож. фільмів; авт.: Р. Коваль, А. Данильченко; режисер О. Рябокрис; оператори-постановники: П. Кучеренко, М. Маковей; комп. : Я. Одрин, В. Губа. – Київ, 2009. – 49 хв. 14 сек.

===================

**Вільне** козацтво [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Білецький Ф.** Народжені вільними : до річниці створення Вільного Козацтва [Електронний ресурс] / Феофан Білецький // Сайт KRAY.CK.UA Черкаський край – інформаційний портал достовірних новин. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/istorija/item/16625-narodzheni-vilnimi-do-richnitsi-s> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Гай-Нижник П.** Вільне козацтво [Електронний ресурс] / Павло Гай-Нижник // Особистий сайт Павла Гай-Нижника. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/86doc.php> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Тихонов М.** Вільне козацтво – урок нам від наших прадідів! [Електронний ресурс] / Микола Тихонов // Сайт Український інтерес – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uain.press/blogs/mykola-tyhonov-vilne-kozatstvo-urok-nam-vid-nashyh-pradidiv/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Мельниченко В.** Формування Вільного козацтва [Електронний ресурс] / В. Мельниченко // Сайт Краєзнавча Черкащина Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:<http://nsku.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=283:2017-03-12-07-41-50&catid=35:2017-01-29-09-32-25&Itemid=38> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Бойко О. Д.** Вільне Козацтво [Електронний ресурс] : [є посилання: Гризло С. Г.; Полтавець-Остряниця І. В.; Всеукраїнський з’їзд Вільного Козацтва в Чигирині; Тютюнник Ю. Й.; Водяний Я. М.] / О. Д. Бойко // Сайт Інституту історії України Національної Академії Наук України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/cgibin/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=Vilne_kozatstvo> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**100 років** тому на Звенигородщині зародилося вільне козацтво [Електронний ресурс] // Сайт ПРО ГОЛОВНЕ! – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://progolovne.ck.ua/100-rokiv-tomu-na-zvenyhorodschyni-zarodylosya-vilne-kozatstvo/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

====================

***Болбочан*** *Петро Федорович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Шкрібляк М.** *Петро Болбочан* : трагедія державника [Електронний ресурс] / Марія Шкрібляк // На скрижалях: онлайн., суспільно-іст., науково-популяр., інформац. проект. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/10/blog-post_5.html> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Водяний*** *Яків Михайлович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Яків Водяний:*** організатор вільного козацтва, отаман Холодноярської республіки, автор драми «ХолоднийЯр**»** [Електронний ресурс] // Сайт Всеукраїнської незалежної суспільно-громадської газети «Козацький край». – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://cossackland.org.ua/2012/05/10/yakiv-vodyanyj-orhanizator-vilnoho-kozatstv> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Гризло*** *Семен Григорович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Звенигородський** отаман *Семен Гризло* [Електронний ресурс] // Сайт Всеукраїнської незалежної суспільно-громадської газети «Козацький край». – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://cossackland.org.ua/2013/04/10/zvenyhorodskyj-otaman-semen-hryzlo/> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Гулий-Гуленко*** *Андрій Олексійович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Багацький Л.** Героїка двадцятих. З непокірного роду – *Андрій Олексійович Гулий-Гуленко* [Електронний ресурс] // Сайт Мистецька сторінка. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=542> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Олесь*** *Козир-Зірка* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80-%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Луценко*** *Іван Митрофанович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Лютий-Лютенко*** *Іван Макарович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Лютий-Лютенко*** *Іван Макарович* [Електронний ресурс] // Сайт Енциклопедія історії України – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <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=Lyuty_Lyutenko_I_M> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Полтавець-Остряниця*** *Іван Васильович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Никодим Петрович*** *Смоктій* [Електронний ресурс] // Сайт Rodovid. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:680969> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**Чужа О.** Отамани з родини *Соколовських* [Електронний ресурс] / Оксана Чужа // Блог Nаціональна Ініціатива. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://initiativenational.blogspot.com/2012/12/blog-post_17.html> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Тютюнник*** *Юрій Йосипович* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Юрко (Юрій Йосипович)*** *Тютюнник* [Електронний ресурс] // Сайт Український Центр. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <http://www.ukrcenter.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/55735/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

***Уваров*** *Федір* [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80> (дата звернення: 12.07.2017). – Назва з екрана.

**З м і с т**

***Вільне Козацтво: пам’ять і уроки*** 3

***Додатки:***

***Додаток 1***. Словом як шаблею: матеріали до

презентації роману-хроніки Михайла Іванченка

«Дума про Вільних Козаків» 14

***Додаток 2.*** Під прапором волі: матеріали до

презентації роману Євгена Стеблівського

«Звенигора. Шабля на комісара» 23

***Додаток 3.*** Вільне Козацтво очима істориків

та краєзнавців: рекомендаційний список 28

Науково-практичне видання

***Вільне Козацтво:***

***злет і трагедія***

**Методично-бібліографічні матеріали**

*Автор-укладач*: Надія Мефодіївна Філахтова

*Комп’ютерний набір*: Н. М. Філахтова

*Художнє оформлення*: Н. І. Іваницька

*Відповідальний за випуск*: О. А. Федоренко

Підписано до друку 19 липня 2017 року

Тираж 40 прим.

Видавець:

*Комунальний заклад „Обласна бібліотека*

*для юнацтва імені Василя Симоненка”*

*Черкаської обласної ради*

*18000 м. Черкаси*

*вул. Надпільна, 285*

***E-mail****:* [*oub\_symonenko@ukr.net*](mailto:oub_symonenko@ukr.net)

[*oub\_metod@ukr.net*](mailto:oub_metod@ukr.net)

***www****.symonenkolib.ck.ua/*