**Втрачені світочі знань**

**Актуальність.** Роменщина – унікальний, багатий край, з цікавим історичним минулим, міфами та легендами. Серед величезної кількості її історичних об’єктів з категорії архітектурних та культових споруд найбільше нашу увагу привернули дві незвичайні школи. На сьогоднішній день про них мало хто знає, лише ті, хто навчався в них чи працював.

Пов’язує їх ще й те, що довгий час вони знаходилися в колишніх приміщеннях панських маєтків ХІХ ст. Саме вони приховують у собі так багато всіляких таємниць, над збиранням яких наша команда «Юні краєзнавці» продовжує працювати донині.

**Мета наукового проекту –** дослідження історичного минулого Оврамівської та Мокіївської школи. З**авдання наукового проекту:** прослідкувати історію становлення та розвитку, основні напрями діяльності нині втрачених світочів знань – Оврамівської та Мокіївської шкіл та визначити важливість збереження пам’яті про них; узагальнити та передати зібрані матеріали про Оврамівську та Мокіївську школи до музейних та бібліотечних установ Роменщини.

**Об’єкт наукового проекту –** школи Роменського району Сумської області. **Предмет наукового проекту –** історія Оврамівської та Мокіївської школи. Під час роботи над дослідженням було використано спогади жителів села Рогинці та села Мокіївка, старі фотографії з сімейного архіву деяких працівників вказаних освітніх закладів тощо. **Методи дослідження –** інтерв’ю, збір інформації, метод систематизації та узагальнення.

Знаходяться ці маєтки у двох сусідніх населених пунктах – селі Рогинці та Мокіївка (Роменський район Сумської області), на відстані від Ромен у 18-24 км.

Коли ми вперше побачили фото Оврамівської школи, спочатку не повірили, що від цієї пам’ятки залишилося майже нічого. Нам захотілося більше дізнатися про неї. Для цього ми звернулися до Роменського краєзнавчого музею, музею Рогинської школи, сільської бібліотеки, познайомилися зі спогадами рогинчан. З величезної кількості інформації ми виокремили деякі цікаві факти: легенди про панські скарби, підземні ходи тощо.

Пан Оврамець встиг багато чого зробити для села. В ХІХ – на початку ХХ століття в його руках знаходилися два хутори (до речі, один із них – хутір Овраменка і досі існує) та майже вся інфраструктура. У зв’язку з революційними подіями (1905-1907 рр.) пану з родиною довелося тікати з рідних країв, прихопивши з собою значні статки. Більше про нього ніхто не чув. Залишився після нього добротний маєток, який згодом почали використовувати під церковно-парафіяльну школу.

Датується ця будівля ХІХ століттям. Побудували її у стилі класицизму. Це було одноповерхове дерев’яне приміщення, з високою стелею до 5 метрів, з безліччю коридорів, та окремими входами.

В роки Другої світової війни маєток зазнав значних руйнувань, цілим залишилося лише одне крило, яке згодом відбудували завдяки директорці Альбит Ользі Степанівні.

1 вересня 1983 року навчання розпочалося у новій триповерховій споруді. З тих пір колишня Оврамівська школа почала поступово занепадати. Архітектурна пам’ятка втратила життя.

На сьогоднішній день там пустка, залишився лише великий погріб, в якому можна розвернутися й машиною. Сумно стає, що не вміємо берегти те, що маємо, а коли втрачаємо, то вже пізно.

А от приміщення Мокіївської початкової школи спіткала зовсім інша доля. Мешканці села зберегли пам’ятку. На жаль, не залишилося старожилів, які б розповіли про неї. Багато людей повиїжджало. Але ми продовжуємо наш пошук. За допомогою сільського бібліотекаря Ковбаси Елли та директора школи Момот Ніни було зібрано невеликий за обсягом фактичний матеріал, який став основою невеликого переказу про школу. Ми дізналися, що цей будиночок побудував сам місцевий поміщик для дітей своїх наймитів в середині ХІХ ст. Підтвердженням даного факту стала згадка про Мокиївське однокласне сільське народне училище в Пам’ятній книжці Київського навчального округу.

Багато чого цікавого нам розповіла Ніна Петрівна. У 2003 році вона пішла на заслужений відпочинок. Ще 5 років після того школа пропрацювала при Людмилі Іванівні Литвиненко, а в 2008 році школу взагалі закрили.

Майже все своє життя Ніна Петрівна віддала освіті і навіть зараз, будучи на пенсії бідкається про те, щоб зберегти хоча б згадку про школу та про панський маєток, який до речі має ще й історичну цінність. Саме завдяки її зусиллям зараз на місці школи функціонує сільська бібліотека та молитовний будиночок (капличка).

Дослідження історії Оврамівської та Мокіївської шкіл Роменського району Сумської області тривають уже третій рік. За цей час було зібрано велику кількість старих фотографій, записано спогади населення села Рогинці та села Мокіївка. Перша презентація роботи відбулася в рамках обласної краєзнавчої учнівської експедиції учнівської молоді «Сумщина в міфах і легендах» (листопад 2018). Було випущено друком накладом у 50 примірників брошуру «Втрачені світочі знань».

Під час проведення акції «Мій внесок у історію рідного краю», організованої Роменською міською МАН протягом лютого-квітня 2019 року, а також, в рамках І етапу акції «Подаруй музею експонат», матеріали даної наукової роботи було передано завідуючій Рогинською сільською бібліотекою Черевишній Ользі, завідуючій відділом історії рідного краю ДІК заповідника «Посулля» Савченко Наталії, до шкільного рогинського фотомузею «Рогинці та рогинчани», а також, працівникам Роменської центральної міської бібліотеки для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича).

**Висновки.** Таким чином, ми по крихті зібрали невеликий змістовний переказ з історії освітніх закладів, яких уже немає. Але є люди, які навчалися в Оврамівській та Мокіївській школі та гідно несуть пам’ять про них.

Ці школи, втрачені світочі знань, спонукають нас задуматися над важливими цінностями нашого життя. Наш обов’язок – знати, пам’ятати та берегти історію рідного краю для наступних поколінь.

Дане дослідження ще недостатньо вивчене, бракує архівних матеріалів, спогадів, але здійснена спроба прослідкувати історію Оврамівської та Мокіїівської школи на основі зібраних матеріалів несе в собі наукову новизну.