**Історична довідка про Бойко Йосипа Амвросійович**

Відповідно до довідки Кременецького краєзнавчого музею 1986р. (Додаток 1), інформації, наявної в Шумському краєзнавчому музеї (Додаток 2), відповіді Тернопільського архіву компартії від 31.03.1986 (додаток 3), Бойко Йосип Амвросійович був депутатом так званих народних зборів, які провела московсько-більшовицька окупаційна влада 26-28 жовтня 1939 року у Львові для виправдання анексії земель західної України, які на той час були окуповані Польщею.

# Кандидат історичних наук (Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України) Олександр Луцький у науковій статті «Львів під радянською окупацією 1939–1941 рр.» пише: «Ідея провести захід належала московському керівництву. 1 жовтня 1939 р. на засіданні політбюро ЦК ВКП(б) під головуванням Сталіна було детально розглянуто сценарій цього форуму і зроблено спеціальні ухвали, які визначали терміни проведення виборів депутатів, місце і час скликання Зборів, а також сформульовано основні пункти порядку денного. Першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова політбюро ЦК ВКП(б) зобов’язало підготувати тексти декларацій, які повинні були затвердити депутати Народних Зборів Західної України.

Відповідно до ретельно розробленого сценарію, Народні Збори Західної України відбулися 26–28 жовтня 1939 р. в приміщенні Великого міського театру Львова. Депутати зборів, виконуючи заздалегідь визначену роль, без ґрунтовного обговорення і з’ясування всіх обставин та наслідків ухвалених рішень, одностайно проголосували за декларації про встановлення радянської влади на всій території Західної України і возз’єднання з радянською Україною, про націоналізацію банків і великої промисловості, конфіскацію поміщицьких і монастирських земель. 1 листопада 1939 р. позачергова сесія Верховної Ради СРСР, заслухавши заяву Повноважної комісії Народних Зборів, ухвалила закон про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з Радянською Україною».

Про його участь у встановленні радянської влади в Шумському районі свідчить запит про його особу, як радянського активіста, до Кременецького краєзнавчого музею слідчого УКГБ УССР від 13.03.1986 (Додаток 4).

Він активіст радянської влади - з довідки голови виконавчого комітету Бриківської сільської ради про радянських активістів від № 35 від 15.10.1986 (Додаток 5).

Також в Шумському краєзнавчому музеї наявний членський квиток за № 14092196 від 16.04.1941 виданий на ім’я Бойка Йосипа Амвросійовича, як члена МОПР ([рос.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) *Международная организация помощи борцам революции).* МОПР — [комуністична](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC) організація, що надавала матеріальну підтримку комуністичним [терористам](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC) та лівим діячам по всьому світу. Створена [1922](https://uk.wikipedia.org/wiki/1922) року за рішенням [Комінтерну](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD). Мала відділення у десятках країн світу. Аналог комуністичного Червоного хреста. Перестала існувати [1947](https://uk.wikipedia.org/wiki/1947) року) (Додаток 6).

Згідно відомостей архівної справи (Державний архів Тернопільської області справа № 2281), Йосип Бойко, на той час (01.03.1940) інструктор по сільському господарству земвідділу Шумського району, виступає одним із свідків у звинуваченні односельчанина, українця, Георгія Баранова 1913р.н., якого звинувачує радянська влада в активному співробітництві з каральними та розвідувальними органами польської держави, зраді інтересів трудового народу західної України (наймав робітників для праці на власних 14 га землі). Баранов Г. всі звинувачення на допитах відкинув як неправдиві та наклепницькі, винним себе не визнав, але на підставі надуманих свідчень свідків по справі отримав вирок 8 років виправно-трудових таборів як соціально-небезпечний елемент радянської системи. Георгій Баранов реабілітований посмертно, як жертва радянських репресій 40-х років . (Копії аркушів справи додаються, додаток 7-8).

Відповідно до протоколу допиту свідка справи № 2281, Й. Бойко у 1919-1920рр. служив у РККА – (*Рабоче-крестьянская Красная армия*) (Додаток 7, арк. 2). У статтях з газети «Ленінська правда», зазначено, що він був кавалеристом сьомої дивізії дванадцятої армії (Додатки 10, 11), тобто воював за встановлення московсько-більшовицької влади над українськими землями. Дванадцята армія більшовиків 1920 році вела бої з об’єднаними польсько-українськими силами (додаток 9), до яких входили війська УНР, а отже чинила спротив уряду УНР (Особи, що входили до формувань та частин Української Народної Республіки Законом України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» визнані борцями за незалежність України).

У 1987 році на території Бриківської школи Бойку Й.А. встановлено погруддя, як людині, що присвятила своє життя боротьбі за владу рад, справу Леніна, встановлювала радянську владу у Брикові та інші заслуги перед червоною Москвою, що описані у статті «Навіки в пам’яті народній» в газеті «Ленінська правда» та інших статтях цієї газети – органу Шумського районного комітету комуністичної партії України та районної ради народних депутатів Тернопільської області (Додатки 10, 11, 12).