Додаток до рішення міської ради

від 18.08.2022 № 1702-22/2022

**Емілія Михайлівна «Мотря»**

**БЕРКОВСЬКА**

(27.12.1921 – 2.06.2013)

Емілія Берковська народилася в м. Долині 27 грудня 1921 року в побожній родині дрібного урядовця. Батько, повернувшись із російського полону, куди потрапив пораненим під час Першої світової війни, довго хворів і помер, коли дівчинці було 9 років. Емілія навчалась в початковій польській школі, а після чотирьох класів мати віддала дівчину до приватної української «Рідної школи» в Долині. Її вчителями були Антін Стефанишин (Антін Вартовий), Ольга Півнєва (вчила ще кардинала Мирослава Любачівського). Школу Емілія закінчила на відмінно. Після закінчення навчання дівчина поринула у громадську роботу в «Соколі», «Просвіті», аматорському драмгуртку. У товаристві «Сокіл» була четаркою, проводила вишкіл у всьому Долинському повіті. Згодом дівчина стала членом жіночої сітки ОУН.

У 1938 році керівник українського кооперативу «Сила» в Долині бере здібну дівчину на роботу. У 1939 році, з приходом більшовиків, на базі кооперативу було створено райспоживтовариство, де Ємілія працювала секретаркою, підпільно виконуючи завдання проводу ОУН. З приходом німців кооператив відновлює свою роботу. Несподіваний арешт і допит в гестапо, змушують дівчину покинути Долину і піти в підпілля, де Емілія повністю віддається організації жіночої сітки ОУН на Долинщині. Завдяки її старанням до підпільної роботи залучалися здібні і сміливі дівчата. Організувала їх вишкіл, створювала партизанські шпитальки, дбала про їх забезпечення медперсоналом і ліками. Тоді їй провід доручив керувати жіночою сіткою УЧХ Долинщини. Брала активну участь у житті і боротьбі загонів УПА.

13 листопада 1945 року напівживою в одному з боїв на Рожнятівщині неподалік с. Луги була схоплена ворогом. Їй відразу влаштували допит, бажаючи довідатись, де переховуються партизани. На допитах у Рожнятівській катівні НКВС мовчала і просила Бога не видати підпільників. Під час катувань втрачала свідомість, відливали водою і знову допити. Єдиним гуманним вчинком було те, що жінка-лікар вправила вивихнену в плечі руку під час падінні з обриву. В камері добре продумала всі деталі свого видуманого родоводу: Настуня Мельник, дочка Марії, родом з Подільщини, сирота без батька і матері. Познайомилась із хлопцем-партизаном і пішла з ним в УПА. Чистила хлопцям картоплю. Більше нічого не знає, бо у всіх псевда, загін пішов кудись у рейд і т. п. На щастя, нікого з партизанів у тому бою не захопили, не було й інших свідків. Не маючи ніяких доказів, слідчі повірили дівчині. В Станіславській тюрмі очікувала суду, який відбувся 8 березня 1946 року. 15 квітня етапом відправили на 10-річне ув’язнення в Печору, потім у Караганду.

16.07.1946 року Емілію Берковську «Мотрю» було нагороджено Бронзовим Хрестом Заслуги УПА. Інформацію про нагородження їй повідомив в ув’язнення провідник Болехівського районного проводу ОУН Василь Гошовський «Дорошенко»: «Між іншим, Ви дістали Бронзовий Хрест за добру роботу при господарці, на якій Ви працювали до часу Вашого від’їзду в чужину…».

Влітку 1955 року Емілію Берковську звільнили, майже рік вона ще працювала в Караганді. У 1956 році повернулася в Долину. Вирішила продовжити навчання і поступила у вечірню школу. У 1959 році закінчила десятирічку і поступила у Львівський кооперативний технікум. У 1961 році отримала диплом бухгалтера. З 1957 по 1968 рр. працювала в торгівлі бухгалтером. З 1968 по 1977 рр. – в бухгалтерії Долинського автотранспортного підприємства. Мала чимало клопоту, щоб встановити своє справжнє прізвище.

У 1968 році таємно прийняла монаші обіти, вступила в монастир Згромадження Сестер Пресвятої Родини. З 1990 по 1995 рр. проводила катехизацію дітей при Долинській церкві. Проживала у місті Долина, була членкинею Долинського районного Братства ОУН-УПА.

На схилі літ каторжні роботи дали взнаки – поступово почала втрачати зір, почали боліти ноги, з трудом ходила. Померла сестра Єроніма – Емілія Берковська 2 червня 2013 року. Похована в Долині.