**Вшанування постаті Тараса Шевченка на Роменщині в роки Української революції 1917-1921 років**

Пробуджена завдяки багаторічній просвітницькій роботі української інтелігенції та каталізована революційними подіями 1917 року воля народу до державного життя знаходила своє ідеологічне обґрунтування у творах великого Кобзаря.

Достатньо простежити передвоєнний розвиток громадської думки в Україні, щоб помітити, як політичний ідеал державної самостійності і соціального визволення, домінуючий у творах  Тараса Шевченка, поступово, хоч іноді й завуальовано, стає основним змістом публікацій того часу. Не є винятком в цьому відношенні і Роменський повіт Полтавської губернії.

**Мета дослідження –** за допомогою місцевої періодики проаналізувати особливості політики міської влади та громадських організацій щодо вшанування пам’яті Т.Шевченка на теренах Роменщини в роки революційних подій 1917-1921 років.

З мети випливають такі завдання:

* визначити основні напрями вшанування пам’яті Т.Шевченка;
* за матеріалами роменської преси 1917-1918 прослідкувати історію будівництва пам’ятника Т.Шевченка в м. Ромни.

**Об’єкт дослідження –** Тарас Шевченко та Українська революція 1917-1921 років. **Предмет дослідження –** вшанування пам’яті Великого Кобзаря на Роменщині.

**Методи дослідження –** збір інформації, методи систематизації та узагальнення.

Під час роботи над дослідженням було опрацьовано архівні матеріали Державного архіву Сумської області, Державного історико-культурного заповідника «Посулля», роменські періодичні видання («Наше слово»), а також наукові праці Г. Діброви, Г.Василенка, Н.Кубриша, І.Прокопчук, тощо.

Коли в березні 1917 року почалася Українська революція, практично всі багатолюдні демонстрації проходили зі згадкою про Тараса Шевченка та його ідеї. Для українського селянина і робітника, учителя і священика ім`я поета і національне відродження були поняттями нерозривними, органічними.

27 березня 1917 р. до Роменської міської управи надійшла заява викладачів Романівського парафіяльного училища про те, що заклад відкритий на честь 300-річчя дому Романових і було висловлено бажання перейменувати училище на “Українське”. Клопотання задовольнили, і, згідно з резолюцією міського голови Б.Чанишева, училищу було присвоєно ім’я Т.Шевченка.

21 травня 1917 року в Сумах, за участю представників усіх верств населення проходили велелюдні українські урочистості, на яких з привітанням виступив виконуючий обов`язки міського голови Крамаренко. Як говорилося в повідомленні сумського товариства „Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, урочистості проходили за сприяння багатьох  місцевих громадських організацій, особливо „українських робітників”. В цих заходах „червоною ниткою проходило ім`я  великого співця України Тараса Шевченка” .

29 травня товариство „Просвіта” звернулося до міської думи  з низкою пропозицій про увічнення пам`яті Т.Г.Шевченка.

На Роменщині питання про пам’ятник дискутувалося в Ромні упродовж 1917 – І пол. 1918 рр. Товариство «Просвіта» на той час вже зібрала певну суму. Оновлена міська дума асигнувала 100 крб. і утворила спеціальну комісію. Однак справа не просувалася вперед. На початку 1918 р. до Ромен завітав скульптор Кавалерідзе, якому запропонували встановити пам’ятник в м. Ромні. Відразу за його участі відбулася нарада в міській управі, під час якої вияснилось, що постановка обійдеться в 20 тис. крб. Фінансова комісія просила Міську думу асигнувати ще 4 тис. крб. Таким чином, половина коштів, необхідних для будування пам’ятника була в наявності. Додаткові кошти передбачалось отримати шляхом пожертв. Очікувалась допомога з боку повітового земства. 20 травня про будівництво пам’ятника розглядалося на засіданні Роменської міської думи. Серед обговорених питань: асигнування коштів, місце будівництва пам’ятника, утворення комісії Міської думи тощо.

Не зважаючи на тяжку матеріальну скруту міського самоуправління, в місті почалися вестися активні роботи: було розглянуто і затверджено проект пам’ятника, вибрано місце для пам’ятника, викопано яму під фунтамент. 16 червня відбулися торги на право вести будівництво фундаменту і постаменту. Міська дума виділила потрібну кількість дрібного щебння та каміння. Добродій М. Линник подарував на 200 крб цегельного щебню. Планувалося влаштувати день Шевченка, під час якого мали провести карнавочний збір, загальноміське шевченківське свято та виставку, збір від якої призначався на покриття витрат, пов’язаних з будівництвом пам’ятника.

19 червня роменська «Просвіта» звернулася із закликом до громадян міста «Жертвуйте на пам’ятник Т.Г.Шевченкові». Комісія роменського товариства «Просвіта» по влаштуванню в Ромні пам’ятника на своєму засіданні 1 червня прийняла проект скульптора І.Кавалерідзе і вирішила в цей рік збудувати в Ромні пам’ятник поетові.

Просвітяни Ромен і повіту провели велику роботу по збору коштів. Видавались підписні листи, на основі яких збирались кошти, ставилисб вистави, кошти від яких теж поступали для «Просвіти» у фонд будівництва пам’ятника. Цією справою відала комісія «Просвіти» на чолі з голоіою П.Я.Даниловим і секретарем М.Міщенко.

Спільними зусиллями громадян міста і повіту пам’ятник було збудовано. 27 жовтня 1918 р. відбулося його урочисте відкриття, в якому взяли участь тисячі жителів міста і повіту, гості з навколишніх повітів, делегація з Києва, що прибуло в двох вагонах. З Києва прибув і представник гетьмана П.Скоропадського. Відкриття пам’ятника Шевченка, шевченківські дні, які проводились того дня в Ромні, стали визначною подією в культурному і міському житті не лише Ромен, але і всієї України.

**Висновки.** Постать Тараса Григоровича Шевченка має для українців особливе значення. У своєму листі 1892 року Борис Грінченко писав: «Ми певні, що в українській літературі зʼявиться ще багато діячів, рівних Шевченкові талантом, але не буде вже ні одного рівного йому своїм значенням у справі нашого національного відродження; будуть великі письменники, але не буде вже пророків». Роменщина гордиться тим, що на її теренах в 40-х роках ХІХ ст. побував Тарас Шевчнко. Щоб закарбувати пам’ять про нього, роменці звели пам’ятник в честь Великого Кобзаря.