Тези

наукової роботи учня 10 класу Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені М. Островського Літвіна Олега Олеговича

«Історія, яку зберігають у шкільних стінах»

Керівник: вчитель вищої категорії, Гасюк Лілія Вікторівна

У кожного з нас є свої спогади, досвід, обставини, завдяки яким школа увійшла в наше життя. Ми відносимось до різних поколінь, і протягом багатьох років багато що змінилося: будівля та класні кімнати, навчальні предмети, книги, засоби навчання. Але є те, що об'єднує нас всупереч невблаганного ходу часу.

У стінах нашої школи зберігається пам’ять унікальної спільноти тих, хто в тій чи іншій формі бере участь у нашому цікавому шкільному житті. Вони створили особливий творчий світ. Це ми, наші шкільні друзі, наші вчителі, наші попередники і наступники в стінах Alma Mater. Кожен, хто увійшов до цього кола, напевно відчув його притяжіння, енергію і чарівність.

Завдання роботи:

1. дослідження та збереження найтрагічніших сторінок шкільної історії;
2. поповнення шкільного музейного фонду.

Випускний вечір 10-го класу, призначений на 22 червня 1941 року не відбувся. В Шепетівці розпочалась мобілізація, створювались військові формування Радянської Армії і відправлялись на фронт.

4 липня 1941 року німці захопили Шепетівку. В перші дні окупації німці увірвались в школу і відкрили в ній свій шпиталь. Німецький шпиталь існував до осені. Коли виїхав шпиталь, на другому і третьому поверсі німці зробили для своїх солдатів казарму. Пізньої осені німці дозволили відкрити два класи початкової школи на першому поверсі: 1-й і 2-й клас. Навчання в цих класах було платне батьки повинні були платити по 150 крб. в місяць за кожного учня. Школу відвідувало дуже мало дітей, а з початком зимових холодів навчання взагалі призупинилось.

Літом 1943 року в приміщенні школи був пункт для відправки молоді в Німеччину. На першому поверсі у вестибюлі були змуровані цегляні перегородки і влаштовані каземати. Тут знаходилась озброєна охорона і комісія по відбору і відправці молоді до Німеччини. Всі класні кімнати на ІІ і ІІІ поверсі були забиті хлопцями і дівчатами, яких окупанти зігнали сюди з ближніх районів і по черзі відправляли на станцію для погрузки в вагони.

На щастя, 11 лютого 1944 року Шепетівка була звільнена від німецьких окупантів військами 1-го Українського фронту. За один рік школа була повністю відновлена, а в 1945 році відбувся перший післявоєнний випуск. Такий вигляд мав атестат про закінчення школи, виданий 1945 року.

 За партами сиділи учні-фронтовики, повертались з фронту і вчителі: Рубанов І.А. – директор школи, Фесенюк Л.М. – вчитель історії, Ковальчук А.М. – вчитель англійської мови, Гольдштейн І.І. – вчитель математики, Пономаренко А.Д. – вчитель біології.

 З 2016 року і до сьогодні директором нашої школи є Собчук Наталія Миколаївна, якій належать такі слова: *«Школа № 1 – це живий організм, у якому б’ється своє, величезне, палке, любляче серце, що складається з маленьких, закоханих у рідну альма-матір, сердець… Упевнена: любов до школи, спільної справи її розвитку згуртує нас, педагогів, учнів, батьків для відкриття нових, ще цікавіших сторінок шкільного життя».* Дослідивши один із періодів історії школи, я тепер розумію, як багато таких відданих «сердець» учителів, батьків, учнів, що в минулому зробили усе можливе, аби сьогодні ми зберігали пам’ять про них. Усім відомий вислів: «Учорашній день – вчитель сьогоднішнього». У цьому переконуємося, вивчаючи історію нашого навчального закладу.