Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради

Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді

**Всеукраїнський конкурс юних дослідників**

**«МАН–Юніор Дослідник»**

***Номінація «Історик–Юніор»***

**«Тримаю серце на долонях – рятую від біди життя…»**

**(Про військового лікаря Сененка О.М. –**

**випускника Роменської СЗОШ №2 ім. акад. А.Ф. Йоффе)**

**Роботу виконала:**

Штирбу Катерина Іванівна,

учениця 10 класу Роменської СЗОШ № 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе,

слухачка секції історії України

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді

**Наукові керівники:**

Шульга Юлія Геннадіївна,

керівник секції історії України

Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді,

2017 рік

Професія лікаря нині користується великим попитом, а особливо, – професія хірурга, адже в його руках найцінніше – життя людини. Актуальність обраної теми зумовлена особливою соціальною важливістю громадської та волонтерської діяльністю лікарів у наш час. У сучасній кризовій соціально-економічній ситуації в Україні виникає потреба саме в таких людях, як Олександр Миколайович Сененко. Людина, яка врятувала сотні людських життів.

**Мета дослідження:** описати та дослідити відомі та маловідомі сторінки з біографії лікаря-хірурга Олександра Миколайовича Сененко та визначити його вклад в медичну науку.

**Об’єкт дослідження –** лікар-кардіолог, професор О.М.Сененко. **Предмет дослідження:** внесок Олександра Миколайовича Сененка в медичну науку.

**Наукова новизна:** вперше використано архівні матеріали (спогади, щоденники) шкільного музею Роменської СЗОШ №2 про життя та діяльність видатного лікаря, вченого О.М. Сененка.

Олександр Миколайович Сененко – ім’я, яким пишається не тільки Роменщина, воно широко відоме на теренах колишнього СРСР та у світі.

Народився він у козацькій родині 4 грудня 1921 р. Сім’я проживала на вулиці Крупській у діда по батьку Сененка Арсенія Семеновича. Тато, Сененко Микола Арсенійович, вечорами працюючи поштарем, удень – у Роменській капелі ім. Леонтовича, пізніше - у хорі Воликівського. У домі завжди збиралося багато родичів, друзів, часто приїздив Степан Шкурат. Мама, Галина Степанівна, була домогосподаркою, виховувала трьох дітей.

Олександр ще з дитинства проявляв хист до музики, дуже хотів навчитися грати на піаніно, тож вечорами, після школи, часто бігав до свого друга, у якого був інструмент. В дитинстві він захоплювався птахами, колекціонував яйця пернатих, та, на жаль, німці, які квартирували в домі під час війни, зруйнували унікальне зібрання.

Хлопчик навчався в Роменській середній школі №2 на «відмінно». Йому подобалися точні науки: фізика, математика. Також цікавився історією, вивчав мови, знав твори Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, цитував поезії О.С.Пушкіна та Ю.М.Лермонтова. Його педагогами були Омельченко Н.І. (російська мова), Куринський Б.Т. (математика), подружня пара Зборовських та ін. педагоги.

Школу закінчив з відзнакою. 1939 р. вступив до Київського авіаційного інституту. У 18 років призвали на військову службу. Був курсантом-зв’язківцем школи молодших командирів 275 окремої роти Мозирського укріпрайону БОВО. Служив у м. Пінськ (Білорусь). Отримав знак «Відмінник бойової і політичної підготовки».

З 1940 р., коли вступив навчатися в Ленінградську Військово-медичну академію ім. С.М.Кірова, Олександр остаточно пов’язав своє життя з медициною. Під час війни доучувавсь у Самарканді. У 1944 р. Олександр Миколайович з відзнакою закінчив академію та був призначений на посаду старшого лікаря 534 знищувально-протитанкового артилерійського полку 14-ї окремої знищувально-протитанкової артилерійської бригади. Брав участь у бойових діях проти фашистської Німеччини в складі 1-го Прибалтійського та 3-го Білоруського фронтів до кінця війни. У серпні-вересні 1945 р. брав участь у боях проти імперіалістичної Японії на 2-му Далекосхідному фронті.

Після війни О.М. Сененко продовжив навчання, працював. Дисертацію почав писати у м. Хоста (поблизу Сочі на Кавказі). У 1969 р. став доктором медичних наук, у 1970 р. – професором, у 1973 р. – генерал-майором медичної служби.

З 1968 по 1988 рік Олександр Миколайович очолював у рідній академії кафедру військово-морської госпітальної терапії. Був головним терапевтом-консультантом Військово-морського флоту СРСР. Про його професіоналізм постійно згадують колеги. Багато разів брав участь у випробуваннях ядерної зброї. Одного разу отримав опромінення. Довго хворів, лікувався, сам собі виготовляв препарати. Допомогли й ліки, які привіз дядько з-за кордону, він на той час був військовим аташе в Румунії.

Із самого початку юнака захопила наука, тож основними напрямками його наукових інтересів стала кардіологія, військово-професійна патологія і організація терапевтичної допомоги на флоті. У наукових дослідженнях він досяг значних результатів. Брав участь у чотирьох всесоюзних, VІ, VІІ та VІІІ Всесвітніх конгресах кардіологів, Х Європейському конгресі ревматологів, ХІІ Всесвітньому симпозіумі з медицини, нараді з морської медицини країн Варшавського договору. Побував у Англії, Аргентині, Японії, Болгарії та інших країнах.

Він автор і співавтор близько 250 наукових робіт, у тому числі: «Сердце и очаговая инфекция» (1973), «Артериальные инфекции» (1978, 1983), «Очаговая инфекция и патология внутренних органов» (2001) та багато інших. В шкільному музеї Роменської СЗОШ №2 зберігаються його праці та різні фото. Особливо цікавою є світлина з картини художника О.Ломакіна «Три професори».

За участь у Великій Вітчизняній війні та за наполегливу працю в мирний час нагороджений двома орденами Червоної Зірки, орденом Трудового червоного прапора, орденом Вітчизняної війни І ступеня, «За службу Родине в Вооруженных силах ІІІ степени», 18 медалями та медаллю Монгольської народної республіки.

Олександр Миколайович не забував про своїх батьків, рідне місто. У Ромнах і досі проживає його рідна сестра Меланія Миколаївна Близнюк. Пам'ять про нього бережуть багаточисельні родичі.

Надійною підтримкою та другом завжди була його дружина Любов Іванівна, за фахом інженер-хімік. Разом вони виховали дві доньки, які подарували їм трьох онуків та трьох правнуків. Їхні нащадки стали лікарями, створили славетну династію.

В червні 1991 р. Олександр Миколайович пішов з життя. Але залишив про себе пам'ять як блискучий клініцист і діагност, чудовий педагог, талановитий учений, організатор і громадський діяч. Сьогодні у Військово-медичній академії стоїть бюст Олександрові Миколайовичу Сененку, розміщене велике фото, його пам’ятають й ушановують. На фасаді Роменської СЗОШ №2 встановлена меморіальна дошка з іменем О.М. Сененка. Це наша данина світлій пам’яті лікаря, який усе своє життя присвятив служінню людям.

Отже, за допомогою архівних матеріалів Роменської СЗОШ №2 досліджено життя та діяльність видатного вченого, лікаря О.Сененка. Його вклад в медицину оцінюється його науковими працями в галузі кардіології та терапії та відданістю справі медицини. На мою думку, досліджена тема потребує подальшого детального вивчення джерелознавчої бази (архівних документів, фондів музеїв).