**Іван Миколайович Бажанський-відома особистість, провідний український педагог та просвітитель Буковини**

Осадець Дмитро Анатолійович

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Вікнянська ЗОШ I-III ступенів, 11 клас, с. Вікно

Біляк Ірина Степанівна, вчитель історії та правознавства

Вікнянської ЗОШ I-III ступенів

Мета даної роботи – дослідити життєвий і творчий шлях відомої особистості, вчителя, громадського та політичного діяча, Івана Миколайовича Бажанського, який протягом 24 років пропрацював в моєму рідному селі Вікно.

Основні завдання роботи: прослідкувати як відбувалось становлення особистості історичного діяча, дослідити та проаналізувати періоди його становлення як митця, які завдання визначала головними у своїй діяльності ця особистість, визначити методи (шляхи реалізації) його діяльності, назвати найбільш видатні його справи, яким цілям вони служили.

Історична особистість – це людина, що залишила певний слід в історії життя народу, держави, людства. Справді – історію створює особистість або ж особистість пише історію? Це питання і досі залишається нерозгаданим. Як відомо, історія пишеться про людей і для людей, тож звідси випливає підвищений інтерес до вивчення і осмислення життя окремих історичних постатей. Звичайно, роль особистості в історії надзвичайно велика. Вона може впливати на перебіг історичних подій, зумовлювати їх прискорення чи уповільнення. Видатні особистості, як правило, згуртовують навколо себе маси, запалюють їх передовими ідеями, організовують як суспільно творчу силу.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що виховання духовних, патріотичних, громадянських почуттів , неможливе без вивчення історії рідного краю та його відомих особистостей. Адже це лю­ди, які запалили свою зірку в рідному краї, але тепер цією зіркою милується весь світ.

Саме такою особистістю, справжнім сином свого народу, був Іван Миколайович Бажанський.

Це, невтомний сіяч розумного, доброго, вічного, людина, чиє ім'я вписане в історію українського народу, бо сприяло його духовному, культурному відродженню. Ще в юності взяв він собі за кредо вірою і правдою служити людям і до останніх днів многотрудного життя, засівав ниву, що не раз була зрошена «дрібними росами-сльозами». Протягом 47 років педагогічного життя пропагував гуманістичні ідеали національної культури, народився **26 лютого 1863 р**оку на берегах «доброго, тихого» Дністра у с. Дорошівці, що на Заставнівщині. З дитинства блискуче навчався, у 1886 році отримує диплом педагога, що давав йому змогу працювати в школі. Пропрацювавши в школі в Лужанах, з 1887 року починає вчителювати і Вікні. За досягнуті успіхи став старшим учителем (надучителем), а потім директором школи, загалом пропрацювавши тут 24 роки. Широку освітянську роботу талановитий педагог поєднував з плідною громадською і літературною працею. У буковинській періодиці з'являються його вірші, оповідання, публіцистичні статті, в яких порушувалися гострі соціальні та морально-етичні проблеми того часу. Найпомітнішими з-поміж них є віршоване оповідання «Пропасть» (у 1900 році видане окремою книжкою), поезії «Похід», «В окопах», «Кривава весна», «Війна», «Надія», «Милі діти», поеми «Розлука» (1897) та «За морем» (1909), оповідання «Мертвецька Єлена», «Три дукати», «Жебрачка», «Рідна дитина», «Як Іван Дикий шукав правди».

Бажанський був першим фотоаматором у нашому селі. Просто дивуєшся як і коли він встигав! З 1887- 1911 рік семирічною школою у Вікні керує І. М. Бажанський. Проводив культурні заходи кожної неділі і виступав у читальні, писав вірші і оповідання і залишив такі гарні фотографії сторічної давності.

20 травня 1933 року перестало битися серце педагога, який плідно працював і як письменник, і як автор низки педагогічних статей. Щедрим, чесним, відданим людям і своїй справі залишився він у пам'яті тих, з ким спілкувався, кому передав тепло і ніжність своєї душі, свого серця. Похований у Вашківцях.

Отже, можна зробити висновок, що Іван Бажанський був справжньою особистістю, яка не дивлячись на різноманітні утиски тодішньої влади, доклала максимум зусиль, для покращення життя свого народу. Адже, якою б не була роль особистості в історії, ця особистість обов’язково залишиться в пам’яті людей, нехай навіть і роль натовпу часом буває важливіше.

Мені дуже хочеться, щоб ми завжди пам’ятали, що особистості роблять історію. Ми звами є особистостями, — не забувайте про це ніколи, і залишайтеся ними завжди і за будь-яких обставин! Творімо історію разом і постараймося щоб наступні покоління пишалися своєю історією та її творцями.

Дану роботу хотілось закінчити такими віршованими рядками, які сам написав:

Заставнівський край – моя батьківщина!

Тут я народився,й живе вся родина.

Дністер протікає,шумлять скрізь ліси,

ніде не побачиш такої краси!

Тут Вільде писала, творив Івасюк,

учитель, Бажанський, навчав всіх наук.

Мій край прославляють поети в віршах,

митці – у картинах, а я , бачу в снах.

І сняться мені, поля волошкові.

І сни ці мої, такі кольорові!

Я знаю і вірю, що збудуться мрії,

нам тільки не треба втрачати надії.

Настане скрізь мир, у кожному краю,

Про це ,щохвилини, я Бога благаю…

 Я вірю, що все так і буде, і мрію що в майбутньому я також стану відомою особистістю, про яку писатимуть наступні покоління…