***Тези***

*Заклад* «***Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»***

 **« Символ пам`яті людської »**

**Роботу виконала :** Касьян Катерина Володимирівна, учениця 8-Г класу, 0975319208, galyna.stolar@gmail.com

 **Вибір проблеми:**

У Вінниці є вулиця Малиновського. Хоч вона невеличка, але знають її майже всі вінничани. Саме тут знаходиться наш навчальний заклад – один з найкращих закладів міста. На подвір’ї закладу стоїть обеліск – данина пам’яті тим , хто пішов на фронти ІІ Світової війни зі стін школи і не повернувся. Мета моєї роботи - дізнатися більше про долю цих людей.

**Об’єкт дослідження:** Яременко Дмитро Онисимович – учитель школи, що пішов на війну і не повернувся.

 **Головна мета пошуку**

 Щоб не залишились в тіні заслуги людини, яка поклала життя задля нашого мирного сьогодення, я вирішила зібрати найповніші дані про життя Яременка Дмитра Онисимовича – учителя, чиє ім’я увіковічнено на гранітній плиті шкільного обеліска

  **Символ пам`яті людської**

 У дворі нашої гімназії стоїть такий скромний обеліск, єдиний у місті. На ньому викарбувані імена учителя та учнів нашої школи, що пішли захищати Вітчизну в роки ІІ Світової війни і не повернулися. Перед їх пам’яттю схиляємо ми голови на всіх шкільних урочистостях і покладаємо квіти до обеліска, який було відкрито восени 1968 року, а в 1986 його було реставровано. Їх імена в граніті сяють, Як світлі зорі золоті. Над ними верби сум хитають, Живі про них не забувають На славнім зорянім путі. Ідуть у велике життя спадкоємці бойової слави героїв і клянуться бути гідними своїх ровесників, які пішли « зі школи – на фронт, із бою – безсмертя». В минулому році, на день Перемоги над нацизмом, наш клас ніс вахту Пам’яті біля шкільного обеліску. Поклонитися пам’яті загиблим приходили випускники школи, ветерани, жителі вулиці… Покласти квіти до обеліска підійшли двоє молодих людей, які зі слізьми на очах і зі словами вдячності звернулися до нас. Як виявилося, це були правнуки загиблого учителя – Яременка Дмитра Они- симовича. Ця зустріч стала незабутньою. Саме вони повідали нам про життя Дмитра Онисимовича. Я особисто вдячна їм за те, що вони надали нам для шкільного музею матеріали про життя свого прадідуся. Колись у Вінниці проживала його дочка Людмила Дмитрівна, але на даний час вона проживає за кордоном. Тому раніше здобути відомості про загиблого учителя учні школи не могли. Сьогодні я хочу поділитися тими спогадами , про які мені повідали нащадки загиблого вчителя. Яременко Дмитро Онисимович народився 4 жовтня 1098 року в селі Ворсовці Малинського району Житомирської області в сімї селянина. З раннього дитинства він залишився без матері і допомагав батькові по господарстві. В рідному селі навчався до 5 класу, а з 5 по 7 вчився в Малині. Після семирічки вчився у Житомирському Інституті Народної Освіти, який закінчив у 1931 році. З 1931 по 1934 працював у Копачивецькій семирічній школі Деражнянського району Хмельницької області учителем історії та географії. З 1934 по 1936 рік він працював в Божиковецькій середній школі того ж району. Весною 1936 Дмитра Онисимовича визвали в район і направили працювати до міста Вінниця у другу середню школу. А в 1937 році цю школу «розгрузили» і частина учнів перейшли в нову – 20-ту середню школу. В цю школу перевели працювати географом Дмитра Онисимовича. В 1937 він одружився із вчителькою цієї школи Ганною Степанівною Качуринець, яка працювала вчителем початкових класів. У 1939 у них народилася дочка Людмила. У 1941 році, коли розпочалася війна. Дмитра Онисимовича визвали до військомату і відправили на фронт. Був декілька разів поранений за роки війни. До сьогодні збереглися його листи з фронту. 20 лютого 1945 року родина отримала останнього листа, у якому він писав що 2 лютого 1945 року його було нагороджено «Медаллю за бойові заслуги» і про те, що «скоро доб’ємо фашистів у їх лігві», а 27 лютого 1945 року прийшла похоронка. Загинув в місті Струшені Катовицької губернії (Польща). Ніби звичайна біографія одного із воїнів, що не повернувся з війни. А скільки горя, страждань за цим іменем. Я вдячна долі, що звела мене з людьми, які допомогли поповнити шкільний музей розповідями про долю свого предка, колишнього вчителя нашої школи чиє ім’я увіковічнено на граніті шкільного обеліска. Саме завдяки експонатам наданими нащадками Яременка Д.О. ми можемо наглядно повідати про ті жахливі воєнні часи.

 **Висновок.**  Сьогодні більшість дітей навіть не знають про ту далеку війну. Але щоб не лилися сльози матерів, дружин, дітей ми маємо пам’ятати уроки історії.