**ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО – РЕВОЛЮЦІОНЕР З РОМЕНЩИНИ**

У світі жило багато відомих всім нам людей – революціонерів, які в свій час боролися за кращу долю своїх країн. На Роменщині такою людиною є Олександр Михайлович Коваленко.

Коваленко належить до тих імен, про які мало хто знає, мало хто чув і які, на жаль, відходять в забуття. Життя та діяльність цієї людини відбувалися ніби понад часом, він був свідком і активним учасником двох революцій, низки пам’ятних подій в історії України ХХ ст.

**Мета дослідження –** познайомитися з життям та діяльністю Коваленка Олександра Михайловича.

Досягнення цієї мети пов’язано з вирішенням наступних **завдань**:

* дослідити життєвий шлях роменського революціонера;
* проаналізувати революційну діяльність Коваленка Олександра Михайловича;
* визначити внесок роменського революціонера у боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

**Об’єктом дослідження** є життя та діяльність Коваленка Олександра Михайловича.

**Предмет дослідження –** революційна діяльність Коваленка Олександра Михайловича.

**Практичне значення** науково-дослідницької роботи полягає у тому, що її матеріали можна використовувати під час проведення уроку з історії України «Наш край в 1917-1920 рр.», у навчально-виховній та позакласній діяльності, а також при підготовці курсів з даної проблематики.

Про історичні потрясіння, героєм яких був талановитий революціонер та математик, писали багато. Це, передусім, спогади самого Коваленка, які охоплюють період життя від навчання в Роменській реальній школі до служби на Чорноморському флоті (опубліковані в журналі «Визвольний шлях»). «Потьомкінський» період діяльності висвітлюється в його ж спогадах, знайдених в архіві Української Інформаційної Служби (Лондон). Цінним джерелом з вивчення життя, діяльності видатного революціонера і вченого є спогади його товаришів та знайомих. Зокрема, це біографічна стаття Бориса Мартоса, знайдена в архіві Українського Вільного Університету (Мюнхен) та спогади Юрія Колларда. Цікаві подробиці простежуються в спогадах Михайла Єреміїва, знайдених і переданих для використання Віктором Рогом. Це, так би мовити, основні джерела. Крім цього, в наш час існує достатня кількість популярних статей. Це дослідження Данила Кулиняка, Григорія Хвостенка, Віктора Рога, Сергія Чалого, Геннадія Іванущенка та ін. Всі вони слугують цінним доповненням до основних джерел з біографії видатного діяча.

Олександр Коваленко зробив значний вклад в духовність та прагнення незалежності та свободи України. Він все своє життя поклав на служіння Вітчизні, захист її національних інтересів та боротьбу за вільну, сильну та культурну Україну.

Він був звичайним хлопцем, який нічим зовні не відрізнявся від своїх однолітків. Але під час навчання в Роменській реальній школі він вже проявляв якості справжнього патріота України та гідного сина рідної землі. Атмосфера, в якій він зростав, повністю сприяла цьому. Найпершим кроком стала прочитана ним лекція про Великого Кобзаря Тараса Шевченка перед своїм проросійськи налаштованим вчителем.

Більш рішучими діями стали україніські гуртки, які він зі своїми побратимами та друзями відкривав скрізь, де це було можливо, хоча це рішуче заборонялося російською владою.

Незважаючи на постійне переслідування, Коваленко продовжував натхненно проповідувати ідею волелюбства і величності в Україні. З периферії його діяльність перенеслась у великі міста: Харків, Полтава, Київ. За його участі була створена Радикальна українська партія (РУП).

На військовій службі Олександр Коваленко не приховував своє бачення України в світовій історії. Будучи офіцером російського флоту, маючи привілеї та досить гарне матеріальне забезпечення, він намагався підтримувати рядових матросів, більшість з яких були українцями та терпіли знущання від російських офіцерів. Він підтримав бунт на броненосці «Князь Потьомкін Тавричеський», на якому він служив. Після придушення повстання на броненосці Коваленко був змушений жити і працювати за кордоном (в Швейцарії, Празі, Парижі). І там він, займаючись науковою діяльністю, не припиняв своєї просвітницької діяльності.У 1915-1916 рр. редагував у Лозанні тижневик «L’Ukraine».

У 1917 р. повертається до України, стає членом Центральної ради, розбудовує морське міністерство УНР. Потім знову емігрує. З 1919 р. консул УНР в Парижі. В 1920 р. бере участь в асамблеї Ліги Націй, як секретар української делегації. Викладає математику в європейських університетах. Автор наукових праць і підручників для вищої школи з математики і технічних дисциплін. Помер у Женеві 1963 року.

Те, що встигла зробити у своєму житті ця надзвичайно талановита, енергійна, але скромна людина, заслуговує не просто на увічнення пам`яті. Його подвиг, подвижництво і сам спосіб життя ніби малювали сучасникам образ майбутньої, вільної Батьківщини. Служили прикладом того, яким має бути патріот. Олександр Коваленко став помітною постаттю в українській політичній еміграції. Все своє життя роменський революціонер прожив з ім’ям України на устах і в душі.