***Слово про Наставника***

*Світлій пам’яті професора*

*Григорія Васильовича Самойленка присвячую.*

*«Твій учитель – це не той, хто тебе вчить, а той, у кого вчишся ти».*

*Р. Бах*

Минуло сорок днівяк відійшов засвіти мій наставник і колега , заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор Григорій Васильович Самойленко. Доля нас звела у далекому нині 1973 році, коли я молодий випускник Прилуцької зразкової загальноосвітньої школи № 4 вступав до філологічного факультету Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічного інституту імені М.В. Гоголя. Я безвусий абітурієнт, він – декан філологічного факультету. Ми познайомилися погожого липневого дня на лаві біля старого Гоголівського корпусу опівдні. Я безжурно сидів на лаві і смакував морозивом, очікуючи на моїх однокласників, які загубилися десь у тенетах Приймальної комісії. До мене підсів молодий чорнявий енергійний чоловік, невисокого зросту, із приємною посмішкою на вустах. «Ви на який факультет вступаєте?», - почав він здалеку. «На філологічний…» - бадьоро відповів я. – « Тільки от не знаю, чи осилю?». «Не переймайтеся, осилите, тільки потрібно дуже захотіти», - з посмішкою відповів він. І від цих слів мені затишно стало на серці. Не знаю й до нині чому саме йому мені захотілося сповідатися, розвіяти свої сумніви і хвилювання… Я розповів йому що я родом із козацького полкового містечка Прилуки, що виховувався у давній учительській родині, що батько у мене історик, а дід був філологом, а прадід – істориком і всі вони вихованці цього уславленого навчального закладу. Що прадід закінчив його ще до революції, а дід перед ІІ світовою, що дідів своїх я не знаю, бо загинули вони на фронті, а мене назвали в його честь Олександром. І разом з ім’ям, я дуже хочу успадкувати і його професію. Іспитів я не боюся, бо добре знаю рідну мову та літературу, не боюся й історії, бо неодноразово брав участь у шкільних та міських предметних олімпіадах… А от англійської не знаю…, вірніше знаю, але на шкільному рівні, якого явно не достатньо при вступі у вуз. Він слухав мене уважно, не перебиваючи і добра посмішка не раз осявала його обличчя, від якої те ставало привітним і по-батьківському добрим. У кінці нашої розмови він дружньо поплескав мене по плечу і сказав: «Не хвилюйся, усе буде добре…, а англійську трохи підучи. На всякий випадок». Підвівся, потиснув мені руку і ще раз повторив: « Усе буде добре. Я вірю в тебе!». Коли він вже відходив, я зовсім по дитячому запитав: «Дядю, а ви хто?». Він посміхнувся доброзичливою посмішкою і відповів: «Я твій декан… Самойленко Григорій Васильович. Вір, усе буде добре!».

Коли 1 вересня 1973 року він вручав мені студентський квиток, то міцно потиснув руку і повторив: «Я ж казав, що все буде добре! Молодець, не підвів…». Так у мою долю увійшла ця дорога для мене людина.

Роки навчання промайнули швидко і весело. Навчання, спорт, літстудія, КВК, театр забирали увесь вільний час. Григорій Васильович очолював наш факультет ще один рік, а потім поїхав на навчання до докторантури. На трьох відділеннях факультету тоді навчалося вісімсот сімдесят студентів, із них 68 хлопців. І це лише на денній формі навчання, а ще ж було і заочне відділення десь на 450 осіб. Наш факультет був найбільшим в інституті і керувати ним було не просто. Та нічого, Григорій Васильович справлявся.

По завершенню мого навчання наші зв’язки не втратилися. Я мав уже рідню в Ніжині і часто навідував рідний інститут. Григорій Васильович завжди привітно зустрічав мене, цікавився роботою, моїми творчими успіхами, родинним життям. І завжди знаходив для мене добре слово підтримки. Коли у серпні 1992 року я повернувся до рідного вузу вже у якості викладача він радо вітав мене, наголошуючи, що наукова школа потребує молодої енергії своїх вихованців. Новостворена кафедра методики викладання мов та літератури була його дітищем. Мрію про її створення він виношував давно, добре знаючи і глибоко вивчаючи науково-методичні традиції Ніжинської вищої школи. А тому активно взявся за її формування. Окрім молодого кандидата педагогічних наук Світлани Панасівни Лукач, яка очолила кафедру, він увів до її складу досвідченого методиста доцента Петра Матвійовича Дробота, а також запросив із різних загальноосвітніх шкіл міста досвідчених учителів-методистів Лінду Сергіївну Пасічник, Людмилу Сергіївну Лушнік, Галину Іванівну Лисенко. Григорій Васильович мав міцне переконання, що на кафедрі методики повинні працювати педагоги, які мають досвід практичної роботи у школі. Для наукового ж зростання на кафедру були запрошені молоді вихованці вишу Юрій Бондаренко, Любов Драчук, Лариса Мисник. Так було сформовано другу в Україні наукову кафедру методики викладання мови та літератури ( першою стала кафедра у столичному Драгоманівському інституті). Сам же Григорій Васильович з 1988 до 2004 року очолював філологічний, а згодом відроджений історико-філологічний факультет. Цього ж,1988 року, він захистив докторську дисертацію, а через рік отримав звання професора.

Професор Григорій Самойленко із когорти шістдесятників… Ще навчаючись на філологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка він увійшов до когорти дослідників Шевченкового слова. Його перша наукова публікація була присвячена дослідженню «Кобзаря». Поряд на факультеті навчалися Володимир Підпалий, Іван Драч, Петро Зосенко, а на сусідньому – журналістському - Василь Симоненко, Микола Сом та Борис Олійник. Так що тем для обговорення у студентському гуртожитку на Голосієві вистачало.

Йшли роки, набувався досвід, зростав науковий стаж. 55 років свого життя присвятив професор Григорій Самойленко уславленому Гоголівському університету пройшовши трудовий шлях від асистента до професора наукової кафедри. З 1974 до 2022 року очолював у закладі вищої освіти кафедру світової літератури та історії культури.

Вагомий його і науковий доробок. Він автор близько 600 наукових праць, 82 монографій, підручників та посібників для загальноосвітньої та вищої школи України. З 1979 року був фундатором та популяризатором вивчення творчості Миколи Гоголя у Ніжинській вищій школі, видав понад 30 гоголезнавчих збірників та 20 одноосібних, власних наукових монографій. А його посібник «Вивчення творчості Миколи Гоголя в школі» було видано накладом в 32 000 примірників для загальноосвітніх шкіл України.

Григорій Васильович основоположник Центру регіонального вивчення культури Полісся, на базі якого видав у співавторстві та самостійно 15 томів праць про культуру Ніжина та Північного Лівобережжя України ХІІ-ХХІ століття, а також монографії про Тараса Шевченка, Пилипа Марочевського Пантелеймона Куліша, Леоніда Глібова, Ганну Барвінок, Марію Заньковецьку та інших видатних діячів української культури. Саме за велику науково-пошукову роботу з дослідження та вивчення культури Ніжина в 5 книгах вдячні містяни обрали його у 1999 році Почесним громадянином міста.

Професор Г. Самойленко засновник і багатолітній відповідальний редактор наукового збірника «Література та культура Полісся» ( з 1990 року видано 110 випусків). Нині цей збірник включений до переліку науково метричних видань категорії Б.

Григорій Васильович умів щиро радіти успіхам своїх вихованців. Він радо вітав мене з успішним захистом кандидатської дисертації, зі вступом до Національної спілки письменників України і я гордий з того, що у його особистій бібліотеці зберігаються усі 14 художніх книг я написав. І кожну з них я з вдячністю дарував своєму наставнику щиро дякуючи за науку і добро.  
 Мені поталанило на Учителів. У шкільні роки це був мій батько та його колега, учитель української мови та літератури Іван Савич Лук’яненко, щирий побратим Остапа Вишні. З років студентської юності добрим, вдячним словом згадую доцентів Павла Олександровича Сердюка, Лесю Йосипівну Коцюбу, Дмитра Дмитровича Герасименка, Марію Герасимівну Кишенько, Григорія Петровича Васильківського, Олену Володимирівну Плаушевську. А ще надзвичайно мудрого і сонячного нашого ректора, академіка Федора Степановича Арвата. Серед тих, хто супроводжував мене учительськими стежками Відмінники освіти України Борис Петрович Лісовий та Микола Панасович Шевченко. А мудрими наставниками у моїй викладацькій та науковій роботі я переконано вважаю доцента, заслуженого працівника освіти України Петра Макаровича Никоненка та професора, заслуженого діяча науки і техніки України Григорія Васильовича Самойленка. Доземний уклін Вам, дорогі мої Учителі.

Так сталося, що у 2004 році я змінив шановного Григорія Васильовича на посаді декана філологічного факультету. Щиро вітаючи мене з призначенням Григорій Васильович наголосив: «Пам’ятай, мій дорогій колего. Найскладніше у нашій роботі це уміння працювати з людьми. Викладацький колектив великий, амбітний, із завищеними вимогами … вмій дослухатися до кожного, зрозуміти, допомогти». Дякую, мій мудрий наставнику, ці Ваші слова стали дороговказом у нелегкій управлінській роботі.

На моє глибоке переконання домінантними рисами характеру Григорія Васильовича були людська щирість, порядність і уроджена інтелігентність. Толерантність у спілкуванні і поводженні його з людьми просто вражала. Я ніколи не чув, щоб професор на когось гримав, або підвищував голос, я жодного разу не бачив, щоб він був не тактовним у відношенні зі співрозмовником. За сорок років нашого спілкування я жодного разу не чув, щоб він сказав мені чи кому іншому «ти», лише «ви»… Він умів і любив посміхатися. І люди відповідали йому тим же. Не даремно Марк Твен сказав: «Доброта – це мова, яку можуть чути глухі й бачити сліпі». Професор Григорій Васильович Самойленко був надзвичайно доброю людиною.

За свою громадську та наукову роботу професор Григорій Самойленко нагороджений державними та відомчими нагородами: орденами «За заслуги» третього (2012) та другого (2016) ступенів, медалями «За трудову доблесть» (1986), «Ветеран праці» (1985), імені А.С. Макаренка (1990), імені Миколи Гоголя (2009), відзнакою МОН України «За наукові досягнення» (2009). За велику просвітницьку діяльність професора Григорія Самойленка було нагороджено орденами Православної Церкви України – святих Кирила та Мефодія (2015) та святого Юрія Переможця (2024).

Що лишає людина по собі на Землі? Добрі справи, вірних друзів, учнів-наступників, добру Пам'ять, а ще книги, з яких прийдешні покоління будуть черпати мудрість і знання. Професор Григорій Васильович Самойленко увесь свій науковий спадок заповів нам, його колегам і студентам, а ще рідному Гоголівському університету літописцем якого він був. Переконаний, його світле ім’я назавжди увійде в історію нашого славетного закладу освіти. З повагою ***Олександр Забарний – кандидат педагогічних наук, доцент, декан філологічного факультету (2004-2018р.р.), заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.***