
**ЗІНЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА**



**Невідомі постаті Зіньківщини**

**Краєзнавча розвідка**



**Зіньків**

**2018**

**УДК 011(477.53)(092)**

**Н-40**

**Невідомі постаті Зіньківщини. Краєзнавча розвідка** [Текст] / Уклад. М.М. Гриценко. – Зіньків: Зіньківська ЦРБ, 2018.

*Краєзнавча розвідка присвячена видатним особистостям, які народилися на Зіньківщині. Містить біобібліографічні матеріали 26 персоналій – уродженців нашого краю.*

*Розвідка розрахована на бібліотекарів, вчителів історії, краєзнавців, учнів, всіх зацікавлених краєзнавством та біографістикою Зіньківщини.*

*Дані зібрані станом на червень 2018 рік.*

**3**

**Зміст**

Зміст 4

Передмова 5

Бекман Яків Миколайович 6

Биковець Михайло Миколайович 6

Білик Сергій Федорович 6

Грушецька (Бойко) Галина Степанівна 7

Дерев'янка Іван Павлович (архієпископ Іоанн) 8

Діденко Галина Павлівна 9

Зелінський (Вовк) Гаврило Михайлович 10

Ківшик Петро Андрійович 10

Коваленко Федір Якимович 11

Коган Євген Ісакович 12

Костенко Володимир Полієвктович 13

Кріпак Сергій Михайлович (єпископ Антоній) 15

Кузьменко Віталій Михайлович 15

Логвин Віталій Дмитрович 16

Матвієвський Іван Володимирович 16

Мирінець Вадим Михайлович 17

Нестелей Іван Федорович 17

Пошивайло Юрій Миколайович 18

Пошивайло Явдоха Данилівна 18

Пушко Олександр Олександрович 19

Рясков Микола Васильович 20

Серго Юхим Юхимович 21

Сидоров Василь Іванович 21

Тарханов Миха́йло Миха́йлович 23

Шиян Ольга Галактіонівна 23

Яковець Рома́н Миха́йлович 24

**4**

**Передмова**

Чимало відомих людей народилися в Зінькові, Опішні та навколишніх селах. На жаль, з різних причин далеко не всі вони наразі відомі краянам. Краєзнавчі видання «Зіньківщина. Історичні нариси» (2006) та «Зіньківщина, рідний край: Історичний огляд» (2013) подали для широкого загалу цілу галерею видатних особистостей, що так чи інакше були пов’язані із Зіньківським краєм.

Проте, час іде, з’являються нові дані. Велику допомогу в краєзнавчому пошуку надає всесвітня мережа Інтернет, зокрема онлайн-енциклопедія Вікіпедія. За період з 2013 по 2018 рік Вікіпедія поповнилася значною кількістю статей про персоналії Зіньківського полку, повіту, Зіньківського та колишнього Опішнянського районів. До розвідки також увійшли відомості про осіб, дані про яких є у довідниках, словниках, енциклопедіях, краєзнавчих виданнях, проте відсутні у двох вищезазначених краєзнавчих збірниках.

Дана розвідка містить біографічні дані про 26 уродженців Зіньківщини. Відбір здійснювався за критеріями значимості і місця народження. Персоналії подані у алфавітному порядку. Крім того, до кожної персоналії зазначено джерельну базу – літературу.

**6**

**5**

**Бе́кман** **Я́ків Микола́йович** ([1836](https://uk.wikipedia.org/wiki/1836), м. Зіньків - [1869](https://uk.wikipedia.org/wiki/1869)) — український революційний діяч, організатор [Харківського таємного товариства](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1).

Закінчив полтавську гімназію, вчився в [Харківському університеті](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82).

1856 року створив таємне студентське товариство, що ставило за мету змінити революційним шляхом політичний устрій Росії.

1858 року був виключений з університету.

У 1859 році Бекман разом з кількома іншими членами товариства переїхав до Києва, де вони продовжували свою діяльність, поширюючи ідеї [Герцена](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Чернишевського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) і [Шевченка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). В 1860 році був заарештований і засланий до [Вологодської губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F). Згодом Бекман вступив до революційної організації [«Земля і воля»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F).

В 1862 році Бекман був вдруге заарештований за пропаганду насильницького повалення [самодержавства](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) в Росії та надання Україні [автономії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F).

Засланий до [Самари](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)), де й помер.


Література:

*Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 1 : А — Борона. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1977. — С. 390.*

**Биковець Михайло Миколайович** ([15 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [1894](https://uk.wikipedia.org/wiki/1894) року, с. [Бірки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Зіньківський район](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) —[23 жовтня](https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1937](https://uk.wikipedia.org/wiki/1937))  — український [письменник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [літературний критик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA), [педагог](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3), громадський діяч, [журналіст](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82) доби [Розстріляного відродження](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F). В часи [сталінського терору](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80) репресований та розстріляний.

Література:

1. *Биковець Михайло Миколайович (псевд. М. Марусик; 1894, Бірки, нині Зіньківського р-ну Полтавської обл. — 23.10.1937, Харків) — письменник, громадський діяч. Розстріляний. / О. Мукомела // Енциклопедія Сучасної України. — К., 2003. — Т.2. — С. 599*
2. *Бертелсен О. ДОЛІ «СЛОВ’ЯН»: «УЧАСНИК ЖИТТЯ» МИХАЙЛО БИКОВЕЦЬ ТА ЙОГО ПРИВАТНИЙ АРХІВ [Електронний ресурс] / О. Бертелсен. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:* [*http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2002-olha-bertelsen-doli-slov-ian-uchasnyk-zhyttia-mykhailo-bykovets-ta-ioho-pryvatnyi-arkhiv*](http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2002-olha-bertelsen-doli-slov-ian-uchasnyk-zhyttia-mykhailo-bykovets-ta-ioho-pryvatnyi-arkhiv)

**Білик Сергій Федорович** (5 квітня 1938, с. [Дейкалівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) [Зіньківського району](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Полтавської області](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) — 7 березня 2008) — [гірничий інженер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80), фахівець [нафтогазової галузі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), [доктор технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA) (1982), член [Української нафтогазової академії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F).

У 1956 році закінчив [школу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0) зі срібною медаллю. В 1961 році закінчив [Львівський політехнічний інститут](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82).

Працював [інженером](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80), [буровим майстром](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80) у Надвірнянській конторі розвідувального буріння тресту «Прикарпатбурнафта», з 1964 року — інженером, [старшим науковим співробітником](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA), завідуючим сектору, начальником відділу Державного науково-дослідного та проектного інституту нафтової промисловості у [Києві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2).

У 1986—1990 роках — керівник контракту з технічного сприяння в Нафтогазовому інституті Міністерства енергетики [Індії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F). Після повернення в [Україну](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) був завідуючим [лабораторією](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F), головним науковим співробітником, начальником відділу інституту «УкрДІПРОНДІнафта».

В 1992—1998 роках — заступник начальника, начальник Науково-технічного управління Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Пізніше перебував на посаді начальника Управління [науки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0) і [техніки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0), заступником начальника Департаменту науки і техніки НАК [«Нафтогаз України»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8). З 2003 року — заступник керівника Представництва ТОВ «Газпроекспорт» в Україні.

Головна узагальнююча праця С. Ф. Білика — *«Герметичність і міцність конічних різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту»*. У книзі запропоновано нову методику розрахунків на [міцність](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) і [герметичність](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) у різних умовах [навантажень](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) і на цій основі дані практичні рекомендації щодо виготовлення [різьбових з'єднань](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F). Біликом С. Ф. було опубліковано низку статей з проблем [надійності](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) роботи [магістральних трубопроводів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83). Він одним із перших в Україні запропонував враховувати [фактор ризику](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA) під час оцінювання [ресурсу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81) та експлуатаційної надійності роботи [трубопроводів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4).

У його творчому доробку понад 100 опублікованих наукових праць та 15 [винаходів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8) і [патентів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82).

Член [Вищої атестаційної комісії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F) [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0), член спеціалізованих [Вчених Рад](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0) із захисту докторських і кандидатських [дисертацій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) Інституту нафти і газу, [Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83) та ДП «Науканафтогаз», членом редакційних колегій науково-виробничого [журналу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) [«Нафтова і газова промисловість»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)) та Вісника Національної газової спілки України.

Література:

1. *Яременко Л. В., Яременко О. І. Дейкалівка: моє село, для мене ти єдине… — Гадяч: видавництво «Гадяч», — 2012. — С. 137—138.*
2. *Карп І. М.*[*Білик Сергій Федорович*](http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40070)*//*[*Енциклопедія сучасної України*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)*. – К.: [Інститут енциклопедичних досліджень НАН України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8" \o "Інститут енциклопедичних досліджень НАН України) / Голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін. – 2-й том (2003) — гасла на літери «Б» — «Біо». – С. 790.*

**Грушецька** (Бойко) **Галина Степанівна** (1942, село [Артелярщина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0), Полтавсткої області) — українська громадсько-культурна й освітня діячка діаспори в США.

Немовлям Галинка Бойко опинилася за кордоном, де вивчила українську мову.

В Сполучені Штати Америки прибула в 14-річному віці з Франції. У Чикаго вона належала до [Об'єднання демократичної української молоді](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96) (ОДУМ) – української молодіжної громадської організації у США і Канаді, яка постала у Нью-Йорку в 1950 році.

**7**

**8**

Закінчила відділ бібліотекарства з магістерським дипломом.

Учителювала в суботній школі українознавства

Разом зі своїм чоловіком Дмитром мала в шлюбі трьох доньок – Орину, Марину й Калину.

У 1974 році була редактором збірки творів української письменниці [Катерини Федорівни Перелісної](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0) «Вірші для дітей».

Була засновницею та очільницею-опікункою дитячого хору «Молода Думка» у 1976-1978 роках.

Була організаційним референтом Комітету для побудови пам’ятника будівничому та Митрополиту Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Василю Липківському у місті Баунд-Брук 1984 року.

У 1986 зініціювала створення та очолила Комітет для сприяння добудови Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі.

Наприкінці 1990-их працювала диктором «Голосу УАПЦ» при УПЦ у США та брала участь у заснуванні Товариства української мови та Українського православного товариства імені Святого Андрія (1990) в Чикаго.

Від 1991 року вона була засновницею і головою товариства «Полтавщина», за допомогою якого побудовано Покровську церкву у мікрорайоні Сади-2 міста Полтави.

В 1990 обрана до управи Чиказької філії Товариства української мови імені Тараса Шевченка у США в якості організаційного референта.

Література:

*Панченко О. Галинка, Галина, Галина Степанівна, пані Грушецька (з дому Бойко)… [Електронний ресурс] / О. Панченко. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://incognita.day.kiev.ua/galinka,-galina,-galina-stepanivna,-pani-grusheczka-(z-domu-bojko)….html.*

Архієпископ **Іоанн** (в миру **Дерев´янка Іван Павлович**; 6 липня 1937, [Зіньків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) – архієрей [УАПЦ в Діаспорі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%9F%D0%A6_%D0%B2_%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96), Архієпископ Лондонський і Західноєвропейський та Австралійський і Новозеландський.

У 1943 року родина прибула на роботу до Німеччини і проживала по закінченні війни у таборі для переміщених осіб у місті Корнберг аж до виїзду в 1947 pоці до Бельгії. У селищі для шахтарів у східно-бельгійському Звартберзі Іван Дерев’янка

навчався в українській народній школі, потім в бельгійській середній школі у м. Генк, а по її закінченні студіював математику на Левенському університеті.

Після того працював службовцем. У 1966 році він одружився з Вірою Бачинською, донькою у 1972 році спочилого протопресвітера Івана Бачинського. З молодих років Іван Дерев’янка брав активну участь у парафіяльному житті.

До пастирської служби підготовлявся екстерним навчанням та практичним наставленням його тестя протопресвітера Івана Бачинського.

20 липня 1980 року в Ландсгуті був висвячений в диякони Архиєпископом Орестом, а 19 вересня 1982 року у священики Архиєпископом Анатолієм (Дублянським) у м. Ґенк і обслуговував українські громади в Бельгії.

Після упокоєння його дружини отець Іван 26 вересня 1989 року прийняв монаший постриг з рук Митрополита УПЦ в США Мстислава (Скрипника) з ім’ям Іоан у Митрополичому осідку [Саут-Баунд-Брук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA), штат Нью Джерсі, а наступного дня був піднесений до сану [архімандрита](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82).

27 жовтня 1991 року в Лондоні був висвячений на єпископа ієрархами УПЦ в США, Митрополитом Мстиславом, Архиєпископом Константином та Єпископом Антонієм, і був призначений на кафедру м. Лондон, Велика Британія.

На Соборі Української Автокефальної Православної Церкви в діаспорі у вересні 1999 року в м. Ґенк єпископ Іоан був обраний наступником у 1997 році в Новому Ульмі спочилого Митрополита Анатолія, керуючого єпископа Західноєвропейської Єпархії, і піднесений до сану архиєпископа.

З лютого місяця 2000 року Владика Іоан є також керуючим єпископом Австралійської і Новозеландської Єпархії.

Література:

1. *Галабурда-Чигрин М. АРХИЄПИСКОП ЙОАН з Бельгії - відвідує Австралію [Електронний ресурс] / М. Галабурда-Чигрин // Спілка Української Молоді в Україні – Режим доступу до ресурсу:* [*http://archive.cym.org/au/archives/uaoc\_bishop\_life\_2007.asp*](http://archive.cym.org/au/archives/uaoc_bishop_life_2007.asp)*.*
2. *Іоан, Архиєпископ Лондонський і Західно-Європейський та Австралійський і Новозеландський [Електронний ресурс] // Українська Автокефальнa Православна Церква в Діаспорі. Офіційний веб-сайт – Режим доступу до ресурсу:* [*http://www.uaoc-diaspora.com/Arch-Ioan.htm*](http://www.uaoc-diaspora.com/Arch-Ioan.htm)*.*

**Діде́нко Га́нна Па́влівна** ([1 грудня](https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F) [1944](https://uk.wikipedia.org/wiki/1944), смт. [Опішня](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F)) — майстер гончарної іграшки, член [Національної спілки майстрів народного мистецтва України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), лауреат премії імені Данила Щербаківського.

Першим вчителем Ганни Діденко з ліплення була її мати, Наталія Якимівна Пошивайло. Загальну освіту здобула у Опішнянській початковій та семирічній школах, останню закінчила в 1959 році. З 1960 року зарахована на роботу в Опішнянський райпромкомбінат.

1962 року її переведено на роботу в [«Художній керамік»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB), на якому Ганна пропрацювала 36 років, займаючи переважно посаду майстра по виготовленню глиняних іграшок. Незначний час виготовляла облицювальну плитку, відливала вироби в гіпсових формах. Ім'я Ганни Діденко занесено в Книгу трудової слави заводу. Утім, у зв'язку з кризовими процесами на заводі в середині 1990-х років, за власним бажанням звільнилася у 1996 році

Майстриня виготовляє переважно іграшки-свистунці — традиційні зооморфні образи півнів, баранів, коней, оленів. Притаманними лише Ганні Павлівні є вироби у формі лисичок, котів, зайців, лебедів, ведмедів. Також виготовляє сюжетні скульптурні композиції, переважно на теми українських казок.

Вироби Галини Діденко — [теракотові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0), декоровані: розписані [ангобами](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1" \o "Ангоб) і прикрашені ритуванням.

**10**

**9**

Ганна Діденко — член [Національної спілки майстрів народного мистецтва України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), [заслужений майстер народної творчості України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), лауреат Державної премії України ім. Данила Щербаківського. Вона є учасницею всеукраїнських і всесоюзних виставок, симпозіумів та ярмарок. Її вироби зберігаються в [Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83), [Музеї народної архітектури та побуту України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), приватних колекціях.

Література:

*Діденко Ганна Павлівна [Електронний ресурс] // Полтавський обласний осередок. Національної спілки майстрів народного мистецтва України – Режим доступу до ресурсу:* [*http://www.folkartpoltava.narod.ru/HTML/ua/Didenko3.htm*](http://www.folkartpoltava.narod.ru/HTML/ua/Didenko3.htm)*.*

**Зелі́нський** (Во́вк) **Гаври́ло Михайлович**  (близько [1750](https://uk.wikipedia.org/wiki/1750) — після [1850](https://uk.wikipedia.org/wiki/1850)) — один із найстарших кобзарів, які стояли біля колиски «слобідської школи».

Народився [1750](https://uk.wikipedia.org/wiki/1750) року в с. Павлівка, [Зіньківському повіті](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F)) [Полтавської губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F). Значна частина його життя була присвячена [Запорізькій Січі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87) та [Гайдамаччині](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0).

За даними [Мартиновича](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), пан Зелінський був кобзарем-[характерником](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA) і чудово володів прийомами [рукопашного бою](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1). Нерідко брав участь у так званих «охотницьких» двобоях зі зрячими бійцями і часто виходив переможцем. «Був здоровий, плечистий вояка, воїном був незрячим, грудастим, боялися за силу», — згадували про нього селяни. Від нього [Іван Кравченко Крюковський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) вивчив думу про Самійлу Кішку.

Гаврило знав безліч пісень, псалмів і кілька дум. До кінця своїх днів не випускав із рук бандури, прожив понад 100 років. Молився богу про смерть, але прожив дуже довге життя. Сам Гаврило так говорив про своє життя: *«Що я прошу в Бога собі смерті, не дає Бог. [Значить] іще не пора вмерти»*.

Коли [Іван Кравченко-Крюковський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD) вчився у Зелінського, той був таким старим, що майже не міг тримати кобзу, але продовжував наполегливо вчити своїх учнів кобзарському ремеслу.

Виконував «Думу про Хведора Безрідного».

Література:

1. *Черемський, К. П. Повернення традиції / К. Черемський. — Х.: Центр Леся Курбаса, 1999. — 288 с.*
2. *Черемський, К. П. Шлях звичаю / — Х.: Глас, 2002. — 444 с.*

**Ківшик Петро Андрійович** (22.05.1942 (с. [Удовиченки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8), [Зіньківський район](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) - червень 2012 року) – голова ради ВАТ «Облагропостач» (м. [Полтава](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0" \o "Полтава)), голова Полтавської обласної організації Аграрної Партії України, президент Полтавської федерації [картингу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3).

Освіта: Полтавський сільськогосподарський інститут, факультет «Механізація сільськогосподарського виробництва» (1974–1980), інженер-механік.

[Народний депутат України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) 12(1) скликання з 03.1990 (2-й тур), Глобинський виборчий округ № 325, Полтавська область, член Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Група «Аграрники».

[Народний депутат України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) 2 скликання з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998, Глобинський виборчий округ № 326, Полтавська область. Член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв'язку. Член фракції Аграрної Партії України (до цього — групи «Аграрники України»). На час виборів: генеральний директор Полтавського облагропостачу.

У 2006 році – кандидат в народні депутати України від Народного блоку Литвина, № 79 в списку. На час виборів: голова правління Полтавської обласної корпорації з виробничого та матеріально-технічного забезпечення аграрно-промислового комплексу «Облагропостач», член Народної Партії.

* З 1959 — учень Охтирського технікуму механізації сільського господарства.
* З 1962 — інженер-механік колгоспу «Родина» Лебединського району Сумської області.
* З 1964 — майстер виробничого навчання Веприцького сільського ПТУ № 7 Гадяцького району.
* З 09.1965 — інженер з технічного обслуговування, майстер лінії збирання тракторів, інженер з матеріально-технічного забезпечення, старший майстер цеху збирання тракторів, начальник збирального цеху, директор торговельної бази, заступник керівника з матеріально-технічного забезпечення Кобеляцької райсільгосптехніки.
* З 08.1981 — керівник Глобинської райсільгосптехніки.
* З 12.1985 — заступник голови агропромислового комітету Полтавської області з постачання — начальник Полтавського облагропостачу.
* З 1988 — генеральний директор державного підприємство з виробничого і матеріально-технічного забезпечення «Облагропостач», Полтавська область.
* З 1996 — голова правління, з 1998 — голова наглядової ради Полтавського ВАТ «Облагропостач».

Заслужений працівник сільського господарства України (11.1997). Почесна грамота Кабінету Міністрів України (06.2002).

Захоплення: народно-пісенна творчість, футбол, картинг.

Сім’я: батько Андрій Тарасович (1914) і мати Катерина Данилівна (1920) — колгоспники; дружина Вікторія Петрівна (1948) — інженер інформаційно-обчислювального центру Полтавської облспоживспілки; син Олександр (1969) — голова правління Полтавського ВАТ «Облагропостач»; дочка Ірина (1975) — медик.

Література:

*Ківшик Петро Андрійович [Електронний ресурс] // Офіційна Україна сьогодні – Режим доступу до ресурсу:* [*http://www.dovidka.com.ua/user/?code=91425*](http://www.dovidka.com.ua/user/?code=91425)*.*

**Коваленко Федір Якимович** (28 [травня](https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F) [1866](https://uk.wikipedia.org/wiki/1866), містечко [Опішня](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F) — [9 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE) [1919](https://uk.wikipedia.org/wiki/1919), [Єкатеринодар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80)) — громадський діяч, засновник першої картинної галереї на Північному Кавказі.

****Народився в [Опішні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F) в багатодітній селянській сім'ї. Закінчив двокласне училище. Від 1881 року, мешкаючи в [Єкатеринодарі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80), спочатку був розсильним у крамниці, а згодом став відомим у Росії колекціонером. 1903 року Коваленко подарував свою колекцію (118 творів мистецтва) Єкатеринодару. 1911 при допомозі [Іллі Рєпіна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%94%D0%BF%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) відкрив школу живопису та малювання, перетворену згодом на художнє училище. 1905—1918 організував 16 періодичних виставок у Єкатеринодарській галереї. Брав участь у розвиткові діяльності художнього музею Катеринослава (нині м. Дніпро), виставок у [Києві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2), Ростові-на-Дону. Коваленко був почесним членом товариства «В мире искусств» Києва.

**12**

**11**

Помер у м. Єкатеринодар.

Література:

*Петренко Є. Д.*[*Коваленко Федір Якимович*](http://history.org.ua/?termin=Kovalenko_F)*//*[*Енциклопедія історії України*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)*: у 10 т. / редкол.: [В. А. Смолій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" \o "Смолій Валерій Андрійович) (голова) та ін. ;*[*Інститут історії України НАН України*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)*. — К. :*[*Наук. думка*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0)*, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — С. 383.*

**Коган Євген Ісакович** (4 (17) червня 1906, м. [Зіньків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2) [Полтавської губернії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F) — 25 березня 1983, м. [Москва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0" \o "Москва)) — [художник-графік](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)), майстер [книжкової мініатюри](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0). Спеціалізувався на [екслібрисі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81) ([ксилографія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F), [ліногравюра](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0)) і [станковій графіці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0) (цикли [пейзажів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6), [монотипія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0))).

Походив з [громади зіньківських євреїв](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2_%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8).

Навчався у [Вищому художньо-технічному інституті](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1) (1927—1930), [Московському поліграфічному інституті](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82) (1930—1931). Дипломна робота — типове оформлення масової книги.

Проживав у [Мінську](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA) (початок 1920-х), Москві (з 1930 року). До

війни працював переважно в області книжкової [графіки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0); майстер книжкового ансамблю (особливо виразні [палітурки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0)). Співпрацював у [Держвидаві](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1), [видавництві «Детгиз»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1), видавництвах [«Книга»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1), [«Іноземна література»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1) та інших.

З початку 1930-х оформляв журнали: [«На книжковому фронті»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1), [«Крокодил»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1), [«30 днів»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1), [«Поліграфічне виробництво»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1).

У вересні 1941 року призваний до лав [Червоної Армії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F). Воював у складі [50-ї армії Західного фронту](https://uk.wikipedia.org/wiki/50-%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)). [Старший лейтенант](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82) адміністративної служби. Художник армійської газети [«Розгромимо ворога»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1) (1941—1945), брав участь у випуску листівок і плакатів, робив фронтові замальовки. У фронтових умовах зображення доводилося витравлювати на [лінолеумі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC), що значно спрощувало процес [друку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE" \o "Друкарство) і кумедні зображення в газеті з'являлися майже щоденно.

Оформив книги багатьох відомих авторів — [Ю. І. Яновського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Дж. Голсуорсі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%96), [Р. Роллана](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD), [Г. Манна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD), [О. М. Толстого](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [О. М. Горького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC), [О. С. Пушкіна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [А. фон Гумбольдта](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD), [В. В. Маяковського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [О. О. Фадєєва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Л.Е. Разгона](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1) та багатьох інших. Були оформлені, але не видані книги: [«Фархад і Ширін»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Фархад і Ширін (ще не написана)) [А. Навої](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%97) (1940), [«Дон Кіхот»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82) [М. Сервантеса](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81) (1950), [«Помилка Оноре де Бальзака»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0) [Н. С. Рибака](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) (1957). Розробив ряд [шрифтів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82), зокрема «Ініціальний», «Титульний», «Плакатний».

Експонувався на виставках: художників книги (1951, 1952 1953 1955, 1957 1959), книги і книжкової графіки художників «Детгиза» (1951), виставці до 1-му Всесоюзного з'їзду радянських художників (1957), «Московські художники фронтовій пресі» (1966), «Художники Москви — 50-річчю Жовтня» (1967), шрифту і орнаменту московських художників (1973, 1978) в Москві, [Ленінграді](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) та інших. Твори експонувалися на багатьох зарубіжних виставках: Всесвітніх в [Парижі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) (1937) і [Нью-Йорку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA) (1939), виставках в [Брно](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE) (1964), Міжнародній виставці мистецтва книги в [Лейпцигу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3) (1965) та інших. Провів персональну виставку в Москві (1968).

Військові нагороди:

* [Орден Вітчизняної війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8) ІІ ступеня
* Орден Вітчизняної війни І ступеня
* [Орден «Червона зірка»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8)
* [Медаль «За бойові заслуги»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB)

Інші нагороди:

* диплом Всесоюзного конкурсу «Кращі книги 1959 року» за книгу «Картини природи» А. фон Гумбольдта (1959)
* бронзова медаль на Міжнародній виставці мистецтва книги в Лейпцигу 1959 році за книгу «Добре!» В. В. Маяковського (1959)
* диплом Всесоюзного конкурсу «Кращі книги 1960 року» за книгу «Будиночок в Шушенському» [С.П. Щипачова](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1) (1960)
* заохочувальний диплом Всесоюзного конкурсу «Кращі видання 1969—1970 років» за збірник «Рядки, здобуті в боях» (1969),
* третя премія на Міжнародному конкурсі шрифтів в [Дрездені](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD) за шрифт *«Акцидентний»* (1971).

Автор кількох статей на мистецтвознавчу тематику.

Література:

1. *Коган Евгений Исаакович [Електронний ресурс] // ARTinvestment.RU – Режим доступу до ресурсу:* [*https://artinvestment.ru/auctions/16410/biography.html*](https://artinvestment.ru/auctions/16410/biography.html)*.*
2. *Художник фронтовой газеты [Електронний ресурс] // Календарь Победы 1943-1945 – Режим доступу до ресурсу:* [*http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-i-osvobozhdenie-vitebska/khudozhnik-frontovoy-gazety/*](http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-i-osvobozhdenie-vitebska/khudozhnik-frontovoy-gazety/)*.*

**Костенко Володимир Полієвктович** — (8 [вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [1881](https://uk.wikipedia.org/wiki/1881), [Великі Будища](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B0_(%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Зіньківського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F) повіту —[14 січня](https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F) [1956](https://uk.wikipedia.org/wiki/1956), [Ленінград](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4))   — [російський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) та [радянський](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0) [інженер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80), учасник [битви при Цусімі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0), [демократ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82) — [революціонер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80), один з організаторів [суднобудування](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) в [СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0).

В [1904](https://uk.wikipedia.org/wiki/1904) році обладнав [броненосець «Орел»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C_%C2%AB%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%C2%BB&action=edit&redlink=1) першою в світі системою швидкого вирівнювання поперечного нахилу судна ([крену](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1)). Під його керівництвом були створені перші в [РІ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) транспортні судна, а також суднобудівельні заводи в [Комсомольську-на-Амурі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%96) і [Сєверодвінську](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA). Автор близько 90-та публікацій з [гідродинаміки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0), броньового захисту кораблів та організації суднобудування.

Старший син [земського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) [лікаря](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80) Полієвкта Івановича Костенка.

[1892](https://uk.wikipedia.org/wiki/1892)–[1900](https://uk.wikipedia.org/wiki/1900) — навчання в [Білгородській](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) [гімназії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F) котру закінчив з золотою медаллю.

[1900](https://uk.wikipedia.org/wiki/1900)–[1904](https://uk.wikipedia.org/wiki/1904) — навчання в Морському інженерному училищі імператора Миколи I. Закінчив його теж з золотою медаллю та занесенням його прізвища на Мармурову дошку пошани училища. Тема диплому — проект нового полегшеного швидкохідного [панцирного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F)) [крейсера](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80).

[1904](https://uk.wikipedia.org/wiki/1904)–[1905](https://uk.wikipedia.org/wiki/1905) — інженер на броненосці «Орел», а згодом учасник походу Другої тихоокеанської ескадри під командуванням [Рожественського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

[1905](https://uk.wikipedia.org/wiki/1905)–[1906](https://uk.wikipedia.org/wiki/1906) — після розгрому ескадри в [битві при Цусімі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0) потрапив до [японського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) полону.

[1906](https://uk.wikipedia.org/wiki/1906) — помічник на будівництві [лінкору](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C) «Андрій Первозванний».

1908-го Костенко у відряджені до [Англії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F), як спостерігач за будівництвом броненосного крейсера «Рюрик». Володимир входив до «Центрального військово — організаційного бюро» [есерів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8), котрі займалися антиурядовою пропагандою в армії та намагалися організувати збройне повстання. Згідно розповіді самого Костенко [Вірі Фігнер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0), завдяки багаторічній пропаганді на «Рюрику» йому вдалося завести обширну організацію серед матросів. У 1908 році Костенко організував зустріч прибулих до [Лондону](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD) [Савінкова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Азефа](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%84%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) і [Карповича](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1) з матросами крейсера Авдєєвим, Поваренковим та Котовим задля переговорів про замах на [імператора](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_II_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)) при очікуваних відвідин ним корабля.

У липні — жовтні 1909-го, перебуваючи у відрядженні в Британії, Костенко звернув увагу [конструктора](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F)) [«Титаніку»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA) [Томаса Ендрюса](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%81" \o "Томас Ендрюс) на потенційну небезпеку

того, що [водонепроникні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) перегородки [відсіків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D0%BA) судна не доходять до головної [палуби](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0). Останній залишив поради В. П. Костенка без уваги, що згодом стало однією з причин загибелі [лайнера](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80).

23 березня 1910 — заарештований за революційну діяльність та ув'язнений у Трубецькой бастіон [Петропавлівської фортеці](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F), а в липні засуджений на шість років [каторги](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0). 19 грудня 1911 — за клопотанням А. М. Крилова та І. К. Григоровича помилуваний Миколою II.

1 травня 1912-го — начальник суднобудівної контори, а потім [головний інженер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80) Товариства Миколаївських заводів і верфей «Наваль» (нині [«Чорноморський суднобудівний завод»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)). Після [революції](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1917) на різних керівних посадах суднобудівних підприємств [Миколаєва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2), [Харкова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) та Ленінграду.

У період 08.1917-01.1918 Костенко Володимир Полієвктович — Голова міської [ради народних комісарів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82).

1928 — заарештований, 1929 — направлений в [Соловецький табір особливого призначення](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F), згодом залучений до роботи в особливих бюро при [ОГПУ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F) в Харкові, а потім у Ленінграді. Звільнений у 1931-му.

1932–1941 — керує будівництвом суднобудівних підприємств на [Далекому Сході](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4).

У лютому 1941-го року заарештований, невдовзі перевезений з Ленінграду в [Златоустівську](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82) в'язницю, потім до [Челябінська](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA), де в липні 1942 року звільнений. Посмертно [реабілітований](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Військовою Колегією [Верховного Суду СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 16 листопада 1964.

**14**

**13**

З 1931 року до кінця життя (з перервою 1941–1942) Костенко був одним з керівників суднопроектного інституту «Проектверфь». З 1948 року також член Науково-технічної ради ЦНДІ ім. академіка Крилова.

Помер Володимир Полієвктович у Ленінграді 14 січня 1956, похований на Серафимівському кладовищі.

Література*:*

* 1. *Смирнов Г. В. Жизнь и деятельность кораблестроителя В. П. Костенко. — Серия: Альманах «Цитадель». Малая серия. — СПб. Галея Принт, 2000. — 204 с.*
  2. *Привалов В. Д. Каменноостровский проспект. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. — 639 с.*

Єпископ **Антоній** (**Кріпак Сергій Михайлович**, нар. [16 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE) [1977](https://uk.wikipedia.org/wiki/1977), [Човно-Федорівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C))  — архієрей УПЦ МП (єпископ Путивльський, вікарій Київської єпархії).

1996  — прийнятий до братії Глинської пустині. 1997  — навчався у Таврійському духовному училищі РПЦ МП. 20 квітня 2002  — пострижений в чернецтво з іменем преподобного [Антонія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9).

12 травня 2002  — ієродиякон, благочинний. 19 грудня 2002  — ієромонах. 26 жовтня 2003  — ігумен. 16 квітня 2006  — архімандрит. 6 січня 2007  — благочинний обителі.

23 грудня 2010  — в сані архімандрита призначений виконуючим обов'язки намісника Глинської пустині. 14 червня 2011 року був затверджений намісником Глинської пустині.

8 травня 2012  — обраний єпископом Бородянським, вікарієм Київської єпархії. 12 травня — наречення. 13 травня  — хіротонія.

20 липня 2012  — змінений титул на «Путивльський».

Нагороди

* 4 квітня 2003  — наперсний хрест
* 6 червня  — палиця
* 6 червня 2004  — наперсний хрест з прикрасами
* 22 вересня 2008  — орден святого рівноапостольного князя Володимира.
* 6 травня 2012  — другий наперсний хрест з прикрасами.

Література:

*Антоній, єпископ Путивльський [Електронний ресурс] // Київська Митрополія Української Православної Церкви – Режим доступу до ресурсу:* [*http://mitropolia.kiev.ua/ustrij/vikariї/antonij-yepiskop-putivlskij/*](http://mitropolia.kiev.ua/ustrij/vikariї/antonij-yepiskop-putivlskij/)*.*

**Кузьме́нко Віта́лій Миха́йлович** (4 червня 1985, м. Зіньків — 9 листопада 2014, смт Ольховатка Донецької області) рядовий, [Міністерство внутрішніх справ України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8).

Закінчив зіньківську ЗОШ, по тому — ПТУ, здобув професію слюсаря-ремонтника.

Проходив строкову службу в ЗС України.

2014 року прийнятий на службу до 2-го взводу 2-ї роти батальйону «Полтавщина» УМВС України в Полтавській області.

**16**

**15**

9 листопада 2014 року загинув поблизу Дебальцевого під час мінометного обстрілу терористами блокпосту українських військ — снаряд потрапив у будівлю, де перебували вояки. Тоді ж загинув молодший сержант [Олександр Матійчук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), ще один військовик важкопоранений.

Вдома лишилися батьки та два молодших брати-близнюки.

В Зіньківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів відкрита меморіальна дошка пам’яті В.М. Кузьменка.

Література:

*Кузьменко Віталій Михайлович [Електронний ресурс] // Книга пам'яті полеглих за Україну – Режим доступу до ресурсу:* [*http://memorybook.org.ua/14/kuzmenko.htm*](http://memorybook.org.ua/14/kuzmenko.htm)*.*

**Логвин** **Віталій Дмитрович** (нар. [14 жовтня](https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1939](https://uk.wikipedia.org/wiki/1939), село [Пишненки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8), тепер [Зіньківського району](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Полтавської області](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) — український радянський діяч, бригадир комплексної бригади будівельно-монтажного управління «Цивільбуд» тресту «Полтавпромбуд». Депутат [Верховної Ради УРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 9-10-го скликань.

Освіта середня спеціальна.

З 1958 р. — технік будівельно-монтажного управління.

У 1958 — 1960 р. — служба в Радянській армії.

З 1960 р. — муляр, бригадир комплексної бригади мулярів Полтавського спеціалізованого домобудівного управління (будівельно-монтажного управління «Цивільбуд») тресту «Полтавпромбуд» Полтавської області.

Член КПРС з [1965](https://uk.wikipedia.org/wiki/1965) року.

Потім — на пенсії у місті [Полтаві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0).

Нагороджений орденами і медалями.

Джерело:

*Логвин Віталій Дмитрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Режим доступу до ресурсу:* [*https://uk.wikipedia.org/wiki/Логвин\_Віталій\_Дмитрович*](https://uk.wikipedia.org/wiki/Логвин_Віталій_Дмитрович)*.*

**Матвієвський Іван Володимирович** ([25 серпня](https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F) [1986](https://uk.wikipedia.org/wiki/1986) — [3 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [2014](https://uk.wikipedia.org/wiki/2014)) — солдат Збройних сил України. Народився в Широкому Станично-Луганського району, згодом родина переїхала до Зінькова.

Закінчив Зіньківський аграрний ліцей, кухар-кондитер, працював кухарем у санаторії «Сосновий бір».

25 березня 2014-го мобілізований до ЗСУ, кухар, [27-й реактивний артилерійський полк](https://uk.wikipedia.org/wiki/27-%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%A1%D0%A3)).

3 вересня 2014-го загинув під час обстрілу з території Російської Федерації із РСЗВ «Смерч» базового табіру 27-го полку поблизу Старобільська.

Похований в місті [Зіньків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2). В Зіньківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів відкрита меморіальна дошка пам’яті І.В. Матвієвського.

За особисту [мужність](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) і [героїзм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC), виявлені у захисті державного [суверенітету](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82) та територіальної цілісності України, вірність військовій [присязі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0" \o "Присяга) під час [російсько-української війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Література:

*Матвієвський Іван Володимирович [Електронний ресурс] // Книга пам'яті полеглих за Україну – Режим доступу до ресурсу:* [*http://memorybook.org.ua/16/matvievsky.htm*](http://memorybook.org.ua/16/matvievsky.htm)*.*

 **Мирінець Вадим Михайлович** ([20 листопада](https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1988](https://uk.wikipedia.org/wiki/1988) — [20 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) [2014](https://uk.wikipedia.org/wiki/2014)) — солдат Збройних сил України. Закінчив [Полтавський технікум харчових технологій](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1), по тому пройшов строкову службу у ЗСУ, працював робітником у приватному підприємстві.

4 серпня 2014-го мобілізований, номер обслуги, [92-га окрема механізована бригада](https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)).

20 вересня 2014-го загинув під час виконання бойового завдання біля міста Щастя. О 4:30 ранку зазнав важкого осколкового поранення на блокпосту під час збройного нападу

проросійських терористів. Тоді ж загинув молодший сержант [Володимир Волін](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Без єдиного сина лишились батьки.

Похований в селі [Дейкалівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0). У Дейкалівській загальноосвітній школі відкрита меморіальна дошка пам’яті В.М. Мирінця.

За особисту [мужність](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) і [героїзм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC), виявлені у захисті державного [суверенітету](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82) та територіальної цілісності України, вірність військовій [присязі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0" \o "Присяга) під час [російсько-української війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Література:

*Мирінець Вадим Михайлович [Електронний ресурс] // Книга пам'яті полеглих за Україну – Режим доступу до ресурсу:* [*http://memorybook.org.ua/16/myrinec.htm*](http://memorybook.org.ua/16/myrinec.htm)*.*

**Нестелей Іван Федорович** (\*[1710](https://uk.wikipedia.org/wiki/1710), [Зіньків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2) — †до [1781](https://uk.wikipedia.org/wiki/1781" \o "1781), [Нова Басань](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8C)) — український військовий та державний діяч доби [Гетьманщини](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0), військовий канцелярист, сотник [Басанської сотні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F), полковий хорунжий.

Народився у козацькій сім'ї. Навчався у [Києво-Могилянській академії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817)) до [1734](https://uk.wikipedia.org/wiki/1734). У своєму поданні до [Генеральної військової канцелярії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%8F) «сіятельнішому князю генерал-лейтенанту А. І. Шаховському» повідомляв, що «по обученіи Кіевскіх латинских і Богословских наук» бажав служити у Генеральній військовій канцелярії.

[9 травня](https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F) [1734](https://uk.wikipedia.org/wiki/1734) зарахований до Генеральної військової канцелярії військовим канцеляристом з випробувальним терміном. А через кілька місяців отримав атестат, підписаний писарем канцелярії М. Турковським, в якому відзначалося його «тщательное и неленостное служеніе и способность к дѣлам канцелярским». Служив тут до [1738](https://uk.wikipedia.org/wiki/1738).

Обраний сотником [Басанської сотні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F) [Переяславського полку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) ([1738](https://uk.wikipedia.org/wiki/1738)–[1768](https://uk.wikipedia.org/wiki/1768)). У відставку вийшов у чині полкового хорунжого.

**18**

**17**

Був одружений з дочкою ічнянського сотника Г. Стороженка Тетяною і таким чином поріднився з нащадками гетьмана [Богдана Хмельницького](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9).

Література:

*Нестелей Іван Федорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія – Режим доступу до ресурсу:* [*https://uk.wikipedia.org/wiki/Нестелей\_Іван\_Федорович*](https://uk.wikipedia.org/wiki/Нестелей_Іван_Федорович)*.*

**Пошивайло Юрій Миколайович** (14 березня 1968 року, селище Опішня Зіньківського району Полтавської області) — гончар, скульптор, фотохудожник. Походить з відомого опішнянського роду гончарів Пошивайлів.

Після навчання в школі закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова. Трудову діяльність розпочав у Національному музеї-заповіднику українського гончарства. Нині працює головним художником музею-заповідника. Дизайнерське оформлення друкованих видань про гончарство і українську народно-ужиткове мистецтво Юрка Пошивайла відзначаються оригінальністю і самобутністю.

Значний вплив на стиль робіт Юрка Пошивайла здійснила творчість батька — гончаря Миколи Пошивайла.

Ранні роботи майстра — «Рибалка», «Лисичка», «Чоловік», композиції «Бій півників», «Музики».

Чільне місце в доробку Пошивайла займає монетка — мініатюрні миски, глечики, макітри, горщики і т. п. Значну увагу скульптор приділяє зооморфній пластиці, в яку, нерідко закладається філософський зміст. Останнім часом майстер звертається до тематики монументальної скульптури. Створені ним крізь призму свого бачення бюсти видатних особистостей України Тараса Шевченка (2014), Василя Кричевського (2015), Олександри Селюченко (2016), Леоніда Сморжа (2017) наповнені асоціативним чуттям та глибоким задумом.

Інша грань творчості Пошивайла — художня фотографія. Його фотороботи експонувалися на персональних виставках (Полтава, 2012—2014).

Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР «За внесок в справу дослідження і популяризації досягнень українського гончарства» (1990), відзнакою Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (2000), почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2010) та ін. Заслужений працівник культури України (2009), член Національної спілки фотохудожників України (2010).

Література:

*Яценко М. ТВОРЧІ ПОШУКИ ЮРКА ПОШИВАЙЛА [Електронний ресурс] / М. Яценко // Музейний простір. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:* [*http://prostir.museum/ua/post/40471*](http://prostir.museum/ua/post/40471)*.*

**Пошива́йло Явдо́ха Дани́лівна** ([6 березня](https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F) [1910](https://uk.wikipedia.org/wiki/1910) — [27 квітня](https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1994](https://uk.wikipedia.org/wiki/1994)) — гончарна малювальниця, представниця опішнянської школи художньої мальовки.

Народилася в [Опішні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F) в багатодітній сім'ї Бородавки. Рано осиротіла:

*«Я осталась сиротою. Батьків я не знаю: люди забрали і в людей я росла, і вчилась малювати. Тоді я вивчилась і пішла по кустарях — в Горілея малювала..., в Пругла Макара і в других...»*

У 18 років вийшла заміж за потомственого гончара [Гаврила Пошивайла](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). З цього часу і починає творити. За роки спільного життя виховали 3 синів.

В [Опішні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F) існує давня традиція: твори чоловіка-гончаря мусять побувати в руках дружини-малювальниці. Тому Явдоха Пошивайло оздоблювала твори свого чоловіка рослинними й зооморфними декоративними композиціями. Мотиви мальовки народжувалися миттєво. Квіти, виноградна лоза, риби й птахи оживали на мисках, тарелях, вазах, глечиках, макітрах, барильцях, куманцях. Гончарна мальовка Явдохи Пошивайло, виконана [фляндрівкою](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) й ріжкуванням, була «густою», соковитою.

На початку [1930](https://uk.wikipedia.org/wiki/1930)-х рр. «придушували» українське ремісництво [репресіями](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97) та [колгоспами](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF). Була кількість [трудоднів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C) у полі, які кожен колгоспник мав відробити. Гаврило та Явдоха Пошивайли мусили покинути рідне містечко і виїхати в [Харків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2), аби хоч якось продовжити творчу діяльність. Згодом в Опішні запрацював [завод «Художній керамік»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%C2%BB), і подружжя повернулось. Проте, існували норми, які мусив виробити кожен гончар. I лише вдома, після роботи, Гаврило та Явдоха ліпили та розфарбовували те, що хотіла їх душа.

Натхненником створення Музею гончарства в Опішні була саме Явдоха Данилівна Пошивайло. Вона дала настанову своєму внукові [Олесю Пошивайлу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) створити музей.

Зусиллями господині було зібрано велику колекцію гончарських творів Гаврила Ничипоровича Пошивайла. Так, у 1970-х рр. виник перший в УРСР приватний музей гончарства.

Явдоха Данилівна до останнього подиху жила гончарством. Навіть за кілька місяців до смерті, тяжко хвора, вона жила гончарством: брала папір, фломастери чи олівці й наносила на папір гончарні орнаменти.

Література:

1. *Світлана Пругло. Великі українські гончарівники // Український керамологічний журнал. – 2004. – №4. – С.110-113*
2. *Пошивайло Ігор. Освячені глиною// Народне мистецтво. – 2000. – №1-2. – С.2-4.*

**Пушко́** **Олекса́ндр Олекса́ндрович** (нар. [26 жовтня](https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F) [1992](https://uk.wikipedia.org/wiki/1992), м. [Зіньків](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2" \o "Зіньків), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) — український [письменник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA), [лікар](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80). Член [Національної спілки письменників України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (з 2014) та [Національної спілки журналістів України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (з 2015).

Закінчив [ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F) за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою (2016). Спеціалізація з фаху [«Неврологія»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)(кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою «УМСА») на базі неврологічного відділення [ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) (з 2016 року).

Редактор сайту «НСПУ Полтава» (з 2015). Член Правління [Полтавської обласної організації НСПУ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3) (з 2015).

Живе в [Полтаві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0).

Публікувався у виданнях «Рідний край» (Полтава), [«Київ»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)) (Київ), [«Соборність»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81)) (Держава Ізраїль), [«Літературна Україна»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0), [«Зоря Полтавщини»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8), [«Молодь України»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)), [«Українське слово»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE) та інших.

Автор книги поезій «Завтра» (2012).

Відзнаки:

Лауреат ХІХ Всеукраїнського конкурсу[УФК](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8) [«Нові імена України»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (Київ, 2010), Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» (Одеса, 2010) та ряду інших літературно-мистецьких конкурсів. Нагороджений Грамотою Зіньківської міської ради (2015).

Лауреат премій:

* [Полтавська обласна премія імені Панаса Мирного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE) (2013);
* Літературно-мистецька премія імені братів Тютюнників (2013);
* [Міжнародна премія імені Олеся Гончара](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0) (2014);
* [Міжнародна літературна премія імені Івана Кошелівця](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F) (2014)

Література:

*Олександр Пушко [Електронний ресурс] // Національна спілка письменників України. Полтавська обласна організація – Режим доступу до ресурсу:* [*http://www.poo-nspu.ltava.org/p/olexandr-pushko.html*](http://www.poo-nspu.ltava.org/p/olexandr-pushko.html)*.*

 **Ря́сков** **Мико́ла Васи́льович** ([29 листопада](https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0) [1985](https://uk.wikipedia.org/wiki/1985) — [13 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE) [2015](https://uk.wikipedia.org/wiki/2015)) — солдат Збройних сил України.

2003 року закінчив Зіньківську школу № 1, протягом 2004-2005-х проходив строкову військову службу — в Гайсині і Полтаві. 2005 року вступив до Харківського інституту радіоелектроніки, одночасно працював — охоронник у Зіньківському відділенні АТ «Банк „Фінанси та Кредит“».

У часі війни мобілізований 22 серпня 2014-го, солдат, [40-й окремий мотопіхотний батальйон «Кривбас»](https://uk.wikipedia.org/wiki/40-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%C2%BB).

Загинув 13 лютого 2015-го у бою під Дебальцевим. Похований із військовими почестями в Дніпропетровську як тимчасово невстановлений захисник України. Після встановлення особи за тестом перепохований 30 липня 2015 року у Зінькові, в місті оголошено жалобу. У опорному закладі «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1» встановлено меморіальну дошку памяті М.В. Ряскова.

Без сина лишились батьки.

Нагороди:

* Указом Президента України № 553/2015 від 22 вересня 2015 року — орденом «За мужність» III ступеня (посмертно)

**19**

**20**

* 7 грудня 2015-го у школі № 1, котру Микола закінчив в Зінькові, відкрито меморіальну дошку його честі.

Література:

*Рясков Микола Васильович [Електронний ресурс] // Книга пам'яті полеглих за Україну – Режим доступу до ресурсу:* [*http://memorybook.org.ua/20/ryaskov.htm*](http://memorybook.org.ua/20/ryaskov.htm)*.*

**Серго Юхим Юхимович** (нар. [7 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE) [1913](https://uk.wikipedia.org/wiki/1913), [Дейкалівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0), [Зіньківський повіт](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82), [Полтавська губернія](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F) − [1 грудня](https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F) [2000](https://uk.wikipedia.org/wiki/2000), [Дніпропетровськ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE))) — український вчений, [доктор технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA), [професор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80) кафедри «Збагачення корисних копалин» [Дніпропетровського гірничого інституту](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82).

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1940 р. Працював на коксохімічних заводах України. З 1949 р. — у Дніпропетровському гірничому інституті.

1954 р. — захистив кандидатську дисертацію «Дослідження процесу промивки марганцевих руд в резервуарах баштового типу з використанням стисненого повітря»

1967 р. — захистив докторську дисертацію «Дослідження нових засобів підготовки руд чорних металів до збагачення».

Авторський доробок — близько 200 наукових статей, підручники зі Збагачення корисних копалин. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських дисертацій.

Література:

*ЮХИМУ ЮХИМОВИЧУ СЕРГО. // Збагачення корисних копалин. – 2013. – №52.*

**Сидоров Василь Іванович** (нар. [20 лютого](https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE) [1952](https://uk.wikipedia.org/wiki/1952), село [Глинське](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Полтавська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) — український інженер, науковець, [кандидат технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA), винахідник, перекладач, публіцист. Народився в родині селян-колгоспників Сидорова Івана Івановича та Сидорової (Діденко) Мотрони Харитонівни. [Дружина](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0)) Сидорова (Шелест) Ніна Федорівна —  службовець, [син](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD) Сидоров Валерій Васильович — програміст.

Освіта:

* [Полтавська обласна середня загальноосвітня школа-інтернат № 2](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%E2%84%962&action=edit&redlink=1) ([1967](https://uk.wikipedia.org/wiki/1967));
* [Київське суворовське військове училище](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) ([1967](https://uk.wikipedia.org/wiki/1967)—1970) — військовий [перекладач](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87) ([французька мова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0));
* Київське вище військове інженерно–авіаційне училище (1970—[1975](https://uk.wikipedia.org/wiki/1975)) — інженер-електрик (автоматичне та приладне обладнання пілотованих повітряних [літальних апаратів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82));
* Київські республіканські курси і[ноземних мов](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0) ([1973](https://uk.wikipedia.org/wiki/1973)—[1975](https://uk.wikipedia.org/wiki/1975)) — [англійська мова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0);
* [Київський політехнічний інститут](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB) ([1988](https://uk.wikipedia.org/wiki/1988)) — [науковий ступінь](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C) [кандидата технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA) ([оптичні прилади](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8)), тема [кандидатської дисертації](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Широкополосні [оптичні п'єзоелектричні дефлектори](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%E2%80%99%D1%94%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) скануючих оптично-електронних [систем»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0), науковий керівник — [доктор технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA) [професор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80) Ребрін Юрій Костянтинович.

Кар'єра:

З 06.08.[1975](https://uk.wikipedia.org/wiki/1975) р. — інженер-конструктор відділу головного конструктора, керівник групи квантово-електронних систем відділу [автоматизованих систем управління](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97) [технологічними процесами](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81) [Ніжинського заводу «Прогрес»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%C2%BB) ВО «Завод Арсенал», м. [Ніжин](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD);

З 11.10.[1989](https://uk.wikipedia.org/wiki/1988) р. — [старший науковий співробітник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA) науково-дослідного сектора Ніжинського педагогічного інституту імені Миколи Гоголя (сьогодні [Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F));

У [1990](https://uk.wikipedia.org/wiki/1990)—[1992](https://uk.wikipedia.org/wiki/1992) рр. — директор Центру науково-технічних послуг «Елементи та системи»  при Союзі науково-інженерних товариств СРСР (по сумісництву);

З 31.03.[1992](https://uk.wikipedia.org/wiki/1992) р. по 11.09.[2013](https://uk.wikipedia.org/wiki/2013) р. — генеральний директор, [старший науковий співробітник](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA), науковий консультант ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»;

З 13.11.[1996](https://uk.wikipedia.org/wiki/1996) р. по 15.08.[1997](https://uk.wikipedia.org/wiki/1997) р. — голова правління ВАТ «Ніжинський механічний завод»,

Роки навчання описані в автобіографічних етюдах «Проліски Інститутської гори», «Кадетські погони», «Там, де починається авіація» під загальною назвою «Кола [дидактики»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) в книзі «Зваблення скіфа. Етюди».

Важливим творчим доробком В. І. Сидорова є перекладацька діяльність. Разом з іншими колегами перекладацького гурту, що склався у Києві в середині [1970](https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96)-х, дякуючи подвижницькій роботі [ентузіаста](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B0%D1%81%D1%82)технічного [перекладу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4) [кандидата технічних наук](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA) Богачкова Миколи ІІвановича, плідно працював над перекладом науково-технічних [книг](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0) зарубіжних авторів у видавництві «МИР», зокрема, книг американського видавництва Academic Press. У технічному перекладі у рівній мірі згодились володіння іноземними [мовами](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) та [знання](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) спеціальних технічних [дисциплін](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0). [Перекладач](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87) — [автору](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) не суперник, а в технічному перекладі і не [співавтор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). Перекладач уловлює [свідоме](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) і передає думку [автора](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) до останньої [коми](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)), зберігає точне значення [оригіналу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB). чує напівсвідоме і тямує [душу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0) й [серце](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8) автора.  На цих і подібних книгах зросло ціле [покоління](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [вітчизняних](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) [дослідників](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) та [інженерів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80), перекладацька діяльність також сприяла становленню вітчизняної науково-технічної думки і зближенню [людей](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0) та [країн](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0). Три тома збірки «Досягнення в техніці передачі та відтворення зображень» під редакцією Кейзана згодом один за одним вийшли у московському [видавництві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE) *«*МИР»; пізніше у цьому ж видавництві по договору з [американським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8) [видавництвом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE) John Willy & Sons вийшов переклад за участю В. І. Сидорова книги «Електронні дисплеї» [автора](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) Сола Шера.

Література:

*Фросевич, Л."Силиконовый" Нежин // Газета 2000. – 2010. – 8-14 октября.*

**22**

**21**

**Тарханов Миха́йло Миха́йлович** (Тархан)(\* 4 листопада 1888, Зіньків Полтавської губернії — † 12 березня 1962, Москва) — український та російський графік і дизайнер.

Закінчив Зіньківську школу, одним з вчителів був Зеров Костянтин Іраклійович. В 1905—1915 роках навчався у Строгановському центральному художньо-промисловому училищі, де познайомився з Давидом Бурлюком та В. Маяковським.

1916 року призваний до лав армії, служив художником-топографом в Царицині.

Квітнем 1918 поранений, госпіталізований, згодом демобілізований, проживав в Москві.

Входив до складу Союзу активістів прикладного мистецтва та художньої промисловості. 1919 року був директором промислової виставки число сім.

Червнем 1919 року знову в рядах — тепер Червоної армії, кресляр.

Після демобілізації в 1921—1927 роках навчався в ВХУТЕМАСі-ВХУТЕІНі — у В. А. Фаворського. Творив в царині станкової та прикладної графіки, створював абстрактні композиції, малював пейзажі, натюрморти, пейзажі.

У своїх роботах використовував техніку ксилографії, монотипії, офорту, акватинти.

Експериментував на межі змішувань різних технік, зокрема винайшов різновид монотипії — акватипію — замість дошки використовувалася поверхня води.

Створював дизайн книжкових палітурок та форзаців, оформлював радянські павільйони на міжнародних виставках в Лондоні, Нью-Йорку, Парижі.

Брав участь у Державній виставці робіт прикладного мистецтва та художньої промисловості в Москві 1919 року, міжнародній виставці «Мистецтво книги» в Парижі, 1931—1932 — в Ліоні.

1926 та 1929 роки — експонувався в товаристві «Чотири мистецтва».

1929 року відбулася його персональна виставка в Москві, того ж року вийшла друком книжка «Форзаци».

У 1930—1941 роках викладав в московському поліграфічному технікумі, протягом 1945—1952 років вів викладання малюнка в Московському інституті прикладного та декоративного мистецтва.

1973 року в Москві відбулася його меморіальна виставка.

Деякі з творів зберігаються в Третьяковській галереї, Державному російському музеї та інших.

Література:

*Тарханов Михаил Михайлович [Електронний ресурс] // ARTinvestment.RU – Режим доступу до ресурсу:* [*https://artinvestment.ru/auctions/1006/biography.html*](https://artinvestment.ru/auctions/1006/biography.html)*.*

**Шия́н О́льга Галактіо́нівна** (\* 22 вересня 1914, село Опішня, нині смт Полтавської області — 2001) — український майстер народної керамічної іграшки та скульптури, заслужена художниця України.

Від 1939 року жила і працювала в Одесі.

В цьому ж році в Одесі почали відновлювати керамічний промисел. Цим опікувалася Спілка художників. Започаткував цю справу Михайло Жук — художник, педагог, поет, друг М. Коцюбинського, П. Тичини. Він як професор вів керамічне відділення у художньому інституті (нині — художнє училище ім. М.Б. Грекова). Іншим ентузіастом був практик-кераміст Володимир Бондаренко, він і кликав до Одеси майстрів з Опішні та з Пиріжної, що на Кодимщині. Так 26-літня

Ольга Шиян потрапила до Одеси. Тут, на Пересипу, отримала місце в гуртожитку, мала коротке подружнє життя, що подарувало їй двох синів — Петра та Георгія. І мала роботу, пов’язану з улюбленим гончарством.

Під час війни керамічна артіль працювала, румунські окупанти не приватизували її, а, так би мовити, обійшли, не руйнуючи цей осередок народного промислу. У той же час, під час війни, в Опішні всі майстри були скалічені або розстріляні нацистами. Ці два приклади свідчать про різне ставлення до народних промислів.

Чверть століття Ольга Шиян цілеспрямовано працювала в керамічних майстернях Одеського художнього фонду. Власне, це ті ж самі майстерні, та ж сама артіль на 7-й Пересипській. Непомітна, самобутня, вона так само продовжувала ліпити, але вже не для синів, а для онуків.До неї приходило нове покоління уважних і завзятих людей, вони звернули увагу на майстриню, на її національну виразність і гордість. Мінялися часи: то недбальство, а то увага, але вона як митець просто творила, нею рухало за­кладене у ній сприйняття вічного. Таке враження, що вона була поза часом.

З’явилися персональні виставки, грамоти. У часи Незалежності Ользі Шиян було присвоєне звання «Народний художник України». Вірні учні і друзі змогли організувати замовлення від музеїв Запоріжжя, Львова, Києва, Одеси, а також у закордонні колекції — Парижа, Нью-Йорка, Торонто. Було надруковано каталог, проспект.

В Одеському художньому музеї, в залі декоративно - прикладного мистецтва представлена дрібна пластика Ольги Шиян.

Ольга Галактіонівна прожила 89 років, не втрачаючи майстерності до останніх днів.

Література:

*1. Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003. Словникова частина. — Т. 10. – С. 3854.*

*2. Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 652.*

*3. Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — С. 654.*

**Яковець Рома́н Миха́йлович** (3 березня 1991 — 29 серпня 2014) — солдат Збройних сил України. Призваний за мобілізацією 2 квітня. Майстер-гранатометник, 93-тя окрема механізована бригада.

Востаннє виходив на зв'язок із рідними 26 серпня. Загинув 29 серпня 2014-го під час виходу з Іловайського котла «зеленим коридором» на дорозі поблизу села Побєда. Був тимчасово похований місцевими мешканцями у братській могилі села Побєда.

**24**

**23**

****Ексгумований 18 вересня 2014-го пошуковцями Місії «Евакуація-200» («Чорний тюльпан»), привезений до Дніпропетровська. Лежав в одній могилі разом з Олексієм Борищаком, Віктором Ілляшенком та невідомими загиблими.

Ідентифікований серед похованих під Дніпропетровськом невідомих Героїв.

Без Романа лишились батьки та дві сестри.

12 лютого 2015-го перепохований в Опішні. В Опішнянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів встановлено меморіальну дошку пам’яті Р.М. Яковця.

У Романа залишилася дівчина та донька Софійка, яка народилася вже після його смерті, у листопаді 2014 року.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений

• 16 січня 2016 року — орденом «За мужність» III ступеня (посмертно)

• нагороджений відзнакою «За вірність народу України» І ступеня Полтавської обласної ради, 21 жовтня 2015-го (посмертно)

Література::

*Яковець Роман Михайлович [Електронний ресурс] // Книга пам'яті полеглих за Україну – Режим доступу до ресурсу:* [*http://memorybook.org.ua/31/yakovec.htm*](http://memorybook.org.ua/31/yakovec.htm)*.*

**Відповідальна за випуск – директор Зіньківської ЦБС Н.В. Тоцька**

**© Зіньківська центральна районна бібліотека**

**Автор-укладач:**

**Бібліограф М.М. Гриценко**

**Україна,**

**Полтавська область,**

**м. Зіньків,**

**вул. Соборності 2,**

**тел. 3-10-73,**

**Cайт http://zinkivlibrary.at.ua/**

**Блог http://zinkivlibrary.blogspot.com/**

**Е-mail zinkivcrb@gmail.com**

**25**