Додаток 1 до рішення міської ради

від 18.08.2022 № 1699-22/2022

**Іван Васильович**

**Долішній**

(15.03.1921 - 08.08.2004 рр.)

Народився Іван Васильович Долішній у с. Тяпче [Долинського повіту](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82) 15 березня 1921 року в сім’ї активіста «Просвіти» Василя Долішнього. Батьки, а також учителі Ольга Дучимінська та Степан Ломиш виховали юнака в національному дусі, прищепили любов до рідного краю.

Після навчання у Тяпчанській та Болехівській школах, здобув професійну освіту в торговельній школі.

У 1937 році став членом юнацтва [ОУН](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&action=edit&redlink=1), а в 17 років його призначено районним провідником юнацтва. У 1939 році перебрав на себе керівництво юнацькою сіткою ОУН [Болехівщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2). У 1942 році, вчасно попереджений про арешт, пішов на підпільну роботу організаційним референтом юнацтва Калуського повітового проводу ОУН, де проводив вишкіл молоді, готував провідників для станиць і районів. 1944 року здібного організатора перевели в Долинський повітовий провід ОУН референтом пропаганди. Згодом у надзвичайно складних умовах боротьби з більшовиками виконував функції референта [Служби Безпеки проводу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_%28%D0%B1%29), а після загибелі [«Іскри»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%22&action=edit&redlink=1) займає пост [повітового провідника ОУН](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&action=edit&redlink=1). У підпіллі мав три псевдо: «Бунтар», «Богун» та «Шолом».

У січні 1947 року, повертаючись з трьома побратимами із зустрічі з окружним проводом Калущини до бункера в с.Гошів, потрапив під облаву ворогів. Всі товариші загинули від гранати, вижив тільки Іван Долішній. Важкопораненого, непритомного його спочатку відправили в Болехів, а потім у Станіславську тюрму. 8 грудня 1947 року після тривалого слідства військовий трибунал МВС засудив Івана Долішнього до 25 років таборів у Заполяр'ї, де каторжники прокладали на вічній мерзлоті залізницю. Потім були Іркутські табори, з яких у 1956 році звільнили без права проживання в Україні. Тимчасово поселився в [Караганді](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0) біля вивезеної родини. У 1957 році, відвідуючи рідне село, Іван одружився з подругою по боротьбі [Оленою Павлишин](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1), яка також повернулася з неволі.

У 1957 році, у Караганді, Івана Долішнього знову заарештували за антирадянську діяльність і без суду відправили у Мордовські табори, з яких звільнився аж в серпні 1965 року. Всього пробув у тюрмі 18 років. Після звільнення без права повернутися до сім'ї в рідне село, знайшов роботу в [Новому Роздолі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB). 6 січня 1986 року вийшов на пенсію та переїхав жити нелегально у рідне село. Приписатися зміг лише у 1996 році.

У 1993 році очолив новостворене Братство ОУН-УПА, яким керував до своїх останніх днів життя. Під його керівництвом Братство провело чимало важливих заходів з метою національно-патріотичного виховання молоді, відзначення свят, пам’ятних дат, увіковічення пам’яті Героїв визвольних змагань. Зокрема, пам’ятні хрести на могилі майора УПА «Яреми» і поручника «Козака» у с. Красне. Брали активну участь у перезахороненні загиблих повстанців у м. Болехові, установленні пам’ятного Хреста на місці геройської смерті сотенного «Громенка», районного провідника пропаганди Вигодського району «Шума» у с.Кропивник, відновили бункер, каплицю на Загір’ї, символічні могили у селах Рахиня, Раків, Белеїв, Гошів. Був ініціатором реставрації криївки на Яворині, де загинув провідник ОУН Ярослав Мельник «Роберт» та упорядкування цвинтаря учасників старшинської школи «Олені» в урочищі Глибоке. За його ініціативи та районного Братства ОУН-УПА встановили пам’ятник Героям Крут у с. Тяпче, Хрест жертвам Голодомору та меморіальну дошку Володимиру Горбовому у м. Долина.

Іван Долішній прагнув щоб розповіді живих учасників визвольних змагань залишилися для майбутніх поколінь як спогад про героїчну сторінку історії України. З цього почалося написання двохтомного літопису «Нескорена Долинщина», автором-упорядником якої став Михайло Борис. Також Іван Долішній долучився до написання книги про рідне село Тяпче.

8 серпня 2004 року на 84 році життя помер Іван Васильович. Прощальну панахиду відслужили 10 священників, розділити втрату з рідними приїхали побратими з Братства ОУН - УПА Івано- Франківська, Галича, Калуша, Долини, Болехова, Стрия, Львова. З прощальним словом виступив син Романа Шухевича - Юрій. Відправив панахиду та освятив пам’ятник єпископ-емерит Івано-Франківської єпархії УГКЦ Софрон Мудрий у співслужінні з духовними пастирями Долинського деканату.

У 2006 році у видавництві «Нова Зоря» вийшла друком книга «Гомін волі» про життя, діяльність і визвольну боротьбу відданого сина України Івана Долішнього. Презентація відбулася у Будинку техніки м. Долини. Були запрошені представники районної влади, районне Братство ОУН-УПА, гості з Києва, Львова, Івано-Франківська, Снятина, Луцька, Болехова.

Нагороджений:

* грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради за посильний внесок та розбудову Незалежної Української держави та з нагоди відзначення Дня Героїв – 2002 рік;
* почесною грамотою голови Крайової Управи Братства Карпатського Краю ОУН -УПА та голови Всеукраїнського Братства ОУН-УПА з нагоди 90-річчя з Дня народження Степана Бандери;
* грамотою Крайової Управи Братства Карпатського Краю ОУН-УПА на честь святкування ювілею 50-річчя створення Української Повстанської Армії;
* грамотою Крайової Управи Братства Карпатського Краю ОУН-УПА на честь святкування 55- річниці створення Української Повстанської Армії;
* почесною грамотою голови районної державної адміністрації за значний внесок у боротьбу за честь і незалежність українського народу та з нагоди 55-річниці Української Повстанської Армії;
* грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради з нагоди 58-річниці створення Української Повстанської Армії;
* грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови обласної ради за активну участь у громадсько-політичному житті краю та з нагоди 61-річниці від дня створення Української Повстанської Армії;
* грамотою Крайової Управи Братства ОУН -УПА Карпатського краю з нагоди 80- річчя;
* почесною грамотою Долинської районної державної адміністрації за значний вклад в утвердженні Української Незалежної Соборної держави та з нагоди відзначення 5- річниці Дня Незалежності України;
* грамотою голови обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та голови обласної ради з нагоди 7- річниці Дня Незалежності України;
* грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради за вагомий внесок у відродження Української держави та з нагоди відзначення 8- річниці Дня Незалежності України;
* грамотою Долинської районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації за плідну працю, значний внесок у розбудову держави та з нагоди 9- річниці Дня Незалежності України;
* грамотою голови Витвицької сільської ради за утвердження і поширення слави Витвиці та за допомогу у спорудженні пам’ятника Зеновію Красівському;
* подякою голови Всеукраїнського братства вояків УПА за пожертву на Будинок Українського Інваліда в Моршині;
* почесним знаком голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради «Українській Повстанській Армії-50» з нагоди 50-річчя Української Повстанської Армії - 1992 рік;
* пам’ятною медаллю на честь святкування Ювілею 50- річчя створення Української Головної Визвольної Ради – Всеукраїнським Братством ОУН-УПА ім. генерала Романа Шухевича -23.10.1994;
* медаллю голови Всеукраїнського Братства ОУН-УПА та голови Крайової Управи Братства Карпатського Краю ОУН –УПА за поранення в роки визвольної боротьби проти німецьких більшовицьких окупантів (1942-1954) - 14.10.1998;
* ювілейною медаллю в честь 90-річчя з дня народження Степана Бандери 1909-1999 головою проводу ОУН і Конгресу Українських Націоналістів Славою Стецько 15 січня 1999 року;
* Почесним знаком голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради «Українській Повстанській Армії-60» з нагоди 60-річчя Української Повстанської Армії – 2002;
* іменним годинником Президента України з нагоди 10-річниці незалежності України - 2001 рік.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 18.08.2022 № 1699-22/2022

**Віталій Анатолійович**

**БОНДАРУК**

(11.11.1997- 24.03.2022)

****Народився [11 листопада](https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1997](https://uk.wikipedia.org/wiki/1997) р., у с. [Княжолука](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0) [Долинської ТГ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) [Івано-Франківської обл.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Дитинство Віталій провів у рідному с. Княжолука, початкову освіту здобув у місцевій школі, відтак – у Долинському ліцеї-інтернаті.

Згодом, вирішивши здобути військовий фах, продовжив навчання у 2014 р. в [Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82), а потім – у  [Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE), яку закінчив 2020 р.

Зі своєю дружиною Анною узаконив відносини в 2015 р. Має сина Максима 2016 р. та донечку Алісу, яка народилася в 2020 р.

В 2020 р. Віталій Бондарук пішов на військову службу за контрактом до Збройних Сил України – де він близько року воював у зоні проведення операції об’єднаних сил. У день повномасштабного вторгнення росії відважний командир мінометного взводу 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка став на захист Батьківщини, відбиваючи ворожі атаки. А 24 березня 2022 року загинув у жорстокому бою в Херсонській обл., поблизу с. Таврійське.

Указом Президента України від 4 квітня 2022 року № 209/2022 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Похований 28 березня 2022 року в рідному селі.