**ТЕЗИ**

**ВНЕСОК КОСТЮЧИКА ІВАНА ДМИТРОВИЧА ЯК ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА У РОЗВИТОК СЕЛА**

**Пилипчу Роман Сергійович,** учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Велика Осниця, Маневицького району, Волинської області.

**Мирончук Любов Володимирівна,** вчитель історії , загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Велика Осниця, Маневицького району, Волинської області.

Мабуть було б не справедливо вивчати роль особи в історії не розповісти про людей, які є гордістю рідного села, невтомні й працьовиті, щирі й багаті душею, мають унікальний талант й організаторські здібності.

Серед славних наших земляків такою особою є Іван Дмитрович Костючик. Він має високий рейтинг популярності, його поважає, за ним ідуть.

**Метою** даної роботи є дослідження життєвого шляху нашого земляка – Костючика Івана Дмитровича, та оцінка результатів його громадської діяльності.

 На даному етапі нашого життя недостатня увага приділяється вивченню історії свого краю, люди мало знають про людей, які живуть навколо та про їх роль в житті громади. Т**ому** метою моєї роботи і стало вивчення ролі однієї людини в формуванні сучасного вигляду села.

Дана робота може бути **актуальною**  для молоді, адже може стати поштовхом до формування активної життєвої позиції та усвідомлення значущості кожного з нас, як не від’ємної складової суспільства та конкретної громади .

Іван Дмитрович перейняв від батька любов до праці й пісні, до рідної природи. В 1976 р. закінчив школу. З 1978-1980 рр. служив в армії. Після військової служби навчався в Рожищенському зооветеринарному технікум 1981-1984 рр. Здобув професію ветеринара. По закінчені технікум не зрадив своїй ”малій Вітчизні”, повернувся до рідного обійстя, аби віддати сповна тепло свого серця і душі односельчанам.

Іван Дмитрович – ветиринар від Бога. До нього їдуть люди за допомогою з навколишніх сіл Маневиччини і Рівненщини. Його лікарський талант не має рівних. Працював на посаді головного ветлікаря в колгоспі “Україна” лікував тварин, підтримував людей щирою порадою, і завжди з веселим жартом, посмішкою.

Кожне свято в селів, кожен концерт художньої самодіяльності не обходиться без милозвучного голосу Івана Дмитровича. Коли лине у нього виконанні улюблена, ще мамою передана українська народна пісня “Рано сонце сходить, ввечері заходить”, то завмирає серце, переповнюється великою любов’ю до неньки України, і мимоволі виступають сльози радості, що живеш у такому чудовому благодатному краї.

А ще господар оселі закоханий у неповторну красу квітів. Від ранньої весни до пізньої осені променіють вони на подвір’ї, милують око своїм різнобарв’ям. Взимку буяння літа відтворюють вазони. Іван Дмитрович знаний квітникар на всі навколишні села, він охоче ділиться “секретами” улюбленої справи, посадковим матеріалом.

Серед багатогранності рис характеру нашого односельця є і відданість вірі Богу. У с. Мала Осниця була гарна Свято-Троїцька православна церква, та за часів радянської влади її зруйнували. У 1992 році жителі заклали перший камінь під будівництво нового храму Божого. Старостою обрали Івана Костючика. З раннього ранку до пізнього вечора невтомно працював він з людьми на святій будові. У 1995 році запалала в храмі перша свічка. В цьому велика заслуга і старости, незмінного керівника церковного хору Івана Дмитровича.

Сільська громада глибоко шанує та поважає цю справедливу, працьовиту людину, взірця багатьох чеснот. Односельчани, жителі сусідніх сіл зичать йому долі славної, життя великого, добра, міцного здоров’я.