**Григорій Павлович Ґалаґан**

Ґалаґан Григорій Павлович– український громадський діяч, поміщик, меценат, просвітитель, представник старшинсько-дворянського роду Галаганів.

Григорій Павлович Галаган народився в с. Сокиринці Полтавської губернії в 1819 р. Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету в 1840 р. й поступив на службу в Чернігівську палату державного майна. Йому було доручено досліджувати стан селян, постраждалих унаслідок неврожаю, і роздати допомогу тим, котрі потребували цього. *«Цей перший крок був ніби прообразом його суспільної діяльності».*

 У 1847-му Григорій Павлович одружився з Катериною Кочубей, що також володіла великою кількістю землі й кріпаками. Жили вони в с. Сокиринці, де 1853 р. народився їхній єдиний син Павло.

 З 1851 до 1854 року Галаган був совісним суддею Чернігівської губернії. Пізніше був у Прилуцькому повіті головою з’їзду світових суддів під проводом дворянства. З 1858 р. - член Чернігівського губернського комітету «Про поліпшення побуту поміщицьких селян». Був переконаним прибічником скасування кріпацтва; брав активну участь у складанні проектів відповідних положень, а після 19 лютого 1861 р. - у впровадженні їх у життя, дотримувався позицій демократизму.

З 1873 р. - голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. З 1881 року - член Комісії з питань селянської реформи (ініціював низку проектів щодо зниження викупних платежів). З 1882 р. - член Державної ради. Обирався віце-головою Київського доброчинного товариства, почесним членом Історичного товариства Нестора-літописця. Підтримував дружні стосунки з Т. Шевченком, П. Кулішем, М. Максимовичем, В. Антоновичем, П. Житецьким.

Багатий маєток поміщиків Ґалаґанів стає і певним культурним центром. Тут працює кріпацький театр, гостюють Тарас Шевченко, художник Л. Жемчужников, композитор М. Лисенко. У Сокиринцях мешкав і легендарний український кобзар Остап Вересай

Г. П. Галаган є автором низки праць і статей з української етнографії: «Про відмінювання українських імен», «Докладний опис української вертепної драми, як вона збереглася в с. Сокиринцях», «Збірник етнографічних матеріалів, що стосуються Малоросії», «Южноруські пісні з голосами» тощо.

На згадку про свого померлого в 16-річному віці єдиного сина Павла Г. П. Галаган заснував в Києві **Колегію Павла Галагана** - закритий середній учбовий заклад для хлопчиків 14 - 16 років. Мета колегії – «готувати молодих людей до університету. Повинні прийматися хлопці з недостатніми матеріальними засобами, різних станів і уродженці різних місцевостей Росії…»

Колегія стала зразковим навчально-виховним закладом, який проіснував за рахунок засобів однієї сім’ї майже 50 років. «Скільком хлопцям - багатим і бідним, міським і сільським - він відкрив шлях до науки, культури, допоміг реалізувати свої здібності.»

У 1885 – 1889 рр. в Колегії навчався Агатангел Кримський, відомий історик, письменник, перекладач.

За ініціативою Г. Галагана та при його матеріальній підтримці було відкрито у 1874 р. гімназію в Прилуках й багато народних шкіл. У 1876 році він склав детальний план початкового навчання в Прилуцькому повіті, який цілком ухвалило земство і завдяки якому Прилуцький повіт за кількістю тих, котрі навчалися, в 1870-х і 80-х роках посідав перше місце в губернії. У 1876 році Галаган пожертвував садибу в селі Дехтярі для установи ремісничого училища, що існує й донині.

Григорій Павлович був одним з засновників Київської публічної міської бібліотеки у 1866 році, яка нині відома як Національна парламентська бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

У 1709 р. Гнат Галаган, засновник роду, зрадивши гетьману Мазепі перейшов на сторону царя. Разом із загоном полковника Яковлєва він був посланий на Запоріжжя. Галаган, який чудово знав місцевість, допоміг царським військам захопити Січ. У полон потрапило близько 300 козаків. Запорізька Січ була спалена і зруйнована. За зраду Галагана було щедро сплачено. Кажуть, що смерть Павла Галагана - останнього нащадка з роду не випадкова. Це помста за зраду Гната, від печаті якої рід так і не зміг позбутися.

Нащадки Ґалаґанів за жіночою лінією стають Ламсдорфами. Але зберігають у своєму прізвищі згадку про свій рід. Після революції родина емігрує до Франції. У мемуарах від 1935-го р. Поль Ламсдорф-Ґалаґанзгадує, що для нього і його братів, які жили в Петербурзі, Сокиринці були “земним раєм”. Діти весь рік мріяли якомога швидше потрапити у чудовий білий палац, побачити синій купол, який вимальовувався, оточений гармонічною рамкою дерев.

В 2008 році в Сокиринці вперше приїхали нащадки Ламздорф-Ґалаґанів. У 2010 р. Єлизавета Блейк, онука графа Миколи Ламздорфа-Галагана, та її близькі родичі - Михайло Ламздорф-Галаган із племінниками й донькою завітали в Україну, щоб поповнити документами з сімейного архіву родовий фонд Ґалаґанів у Центральному державному історичному архіві України в Києві.

 В жовтні 2013 в Сокиринцях зібралися 38 чоловік з родини Ламздорфів. Значна частина гостей - адвокати. Александр Ламздорф - депутат Європарламенту від Німеччини, інший Ламздорф - консул у Гонконзі. Хаген Ламздорф, старійшина зібрання, працював дипломатом у Росії та Латвії. Його брат Отто фон Ламздорф був міністром економіки Німеччини у 1977-1984 р.

Колегія Павла Галагана проіснувала до 1917-го. У вогні революції горіли панські будинки, багатющі книгозбірні й мистецькі колекції. В селі Сокиринці такого варварства не трапилося: Григорій Галаган, який не раз захищав селян, залишив по собі найкращу пам'ять, тож розграбувати і знищити його палац і маєток під час революції не дали.