ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

*І.І. Мавров, Т.Г. Євтушенко*

*Інститут дерматології та венерології АМН України, м.Харків*

Історія медичного університету починається з 1805 року, коли було засновано Імператорський Харківський університет. Ця потреба виникла у зв'язку з підготовкою та навчанням вітчизняних спеціалістів-медиків, які не тільки мали б європейський рівень освіти, а ще й випереджали іно­земних. Достатньо згадати імена, якими пишається наш вуз,— Т. JI. Ванцетгі, В. Ф. Грубе, Д. Ф. Лямбль, І. П. Щелков, 1.1. Мечников, Л. Л. Гіршман, М. П. Трин- клер, В. Я. Данилевський, В. П. Воробйов та інші.

Ініціатива заснування Харківського університету належала Василю Назаровичу Каразіну — видатному діячеві початку XIX ст.

На медичному факультеті, відповідно до Університетського Статуту 1804 р. (статутами регламентувалося життя університетів усієї імперії, у т. ч. і Харківського), було всього 6 кафедр: 1) анатомії, фізіології і судово-лікарської науки; 2) патології, терапії, клініки; 3) хірургії; 4) повивального мистецтва; 5) скотолікування; 6) лікарського речовинослів'я, фармації і лікарської словесності.

Перші студенти-медики з'явилися лише у 1809— 1810 академічному році, тому випуски лікарів спочатку були нечисленні. Так, за перші 30 років існування медичного факультету був підготовлений 301 лікар, тобто в середньому 10 лікарів на рік. По 100 лікарів на рік стали випускати у 1880— 1890 pp. XIX ст.

Перші клініки — терапевтична та хірургічна — відкрилися у 1814 p., у кожній з них було по 6 ліжок. Акушерську клініку на 4 ліжка відкрили лише у 1829 р

У 1835 р. вступив у дію II Університетський Статут. Новим Статутом число кафедр збільшувалося до 10. Було присвоєно 2 золоті й 3 срібні медалі за наукові студентські роботи за темами, що оголошував факультет. Золотими медалістами стали студенти М. П. Тринклер, В. Я. Данилевський, В. П. Воробйов та ін.

В останні роки XIX ст. з'являються справжні фахівці, серед яких треба, в першу чергу, згадати професорів: Ванцетгі Тіта Лаврентійовича у 1848 p., який зробив першу в Росії операцію оваріотомії; Грубе Вільгельма Федоровича — професора кафедри оперативної хірургії, що вперше у своїй клініці запровадив метод антисептики, був ініціатором створення й засновником Харківського медичного товариства; Лямбля Душана Федоровича — лікаря-енциклопедиста, він описав новий вид паразита, що одержав його ім'я Lamblia intestinalis, Щелкова Івана Петровича — фізіолога-експериментатора, якого І.І. Мечников, будучи студентом та займаючись науковими експериментами в лабораторії Щелкова, назвав своїм першим учителем у науці.

У 1863 р. затверджено новий Статут, що знаменував собою III етап у розвитку Харківського університету дореволюційного часу. Цей Статут відновлював академічну автономію університету право Ради професорів обирати ректора. У цей період на медичному факультеті з'явилося багато нових видатних учених, що склали славу російської науки: «батько російської бактеріології» Л. С. Ценковський; терапевт В. Г. Лашкевич - учень С. П. Боткіна, засновник експериментальної лабораторії при факультетській терапевтичній клініці; акушер-гінеколог І. П. Лазаревич — винахідник прямих акушерських щипців, відомих в усьому світі; офтальмолог Л. Л. Гіршман — зразок безкорисливості й гуманного ставлення до хворих, що й принесло йому гарячу любов і безмежну пошану харків'ян; засновник патологічної анатомії на Лівобережній Україні В. П. Крилов великий український педіатр І. В. Троїцький, що створив клініку дитячих хвороб, та інші.

У 1877 р. у лікарні Червоного Хреста організовано госпітальні клініки — терапевтичну та хірургічну; які. через 2 роки було переведено до нової відкритої Александрівської лікарні (нині 1-а міська лікарня).

У 1896 р. у клінмістечку побудовано клініки: терапевтичну, хірургічну, акушерську й очних хвороб.

У цей час медичний факультет Харківського університету набув широкої популярності не тільки в Російській імперії, але й за кордон. Стають відомими імена М. П. Тринклера — видатного хірурга, у майбутньому заслуженого професора УРСР, який першим в Україні зробив тотальну резекцію шлунка; В. Я. Данилевського: - видатного вітчизняного фізіолога, одного із засновників ендокринології, у майбутньому академіка АН УРСР; В. П. Воробйова — академіка, засновника макромікроскопічної анатомії, майбутнього керівника й безпосереднього учасника бальзамування тіла В. І. Леніна; А. Г. Подріза — зачинателя харківської урології, який першим у Росії зробив операцію з приводу вогнепального поранення серця.

У 1910 р. під егідою Харківського медичного товариства за участю вчених-медиків у Харкові було створено Жіночий медичний інститут, де вищу медичну освіту мали можливість одержати й жінки. Першим директором інституту став професор В. Я. Данилевський.

У 1920 р. медичний факультет університету й Жіночий медичний інститут було об'єднано в Медичну академію, першим президентом якої став відомий бактеріолог і мікробіолог, професор Даміан Петрович Гриньов. У ці роки у зв'язку з найгострішою потребою країни в медичних кадрах різко виріс прийом до вищих медичних навчальних закладів. У 1920 р. до академії прийнято 500 осіб, а в 1921р.- 1200.

У 1930 р. ХМІ перейшов із системи Наркомпроса УРСР до системи Наркомздрава УРСР, у ньому сформовано 3 факультети: лікувально-профілактичний, охорони материнства й дитинства та санітарно-гігієнічний. Одонтологічний факультет, що існував у ХМІ з 1921 р., відокремився в 1930 р. у самостійний стоматологічний інститут, який згодом склав основу нинішньої Полтавської стоматологічної академії.

У 1931 р. у складі інституту було організовано четвертий факультет — психоневрологічний, який у 1935 р. об'єднався з Харківським виробничим медичним інститутом у 2-й Харківський медичний інститут.

До 1944 р. існувало 2 медичних інститути: ХМІ-1, ХМІ-2.

Період з 1917 по 1941 рр. для ХМІ був насичений важливими й значними подіями. Йшли пошуки найбільш ефективної організації системи вищої медичної освіти, розвивалася народна охорона здоров'я, робилися важливі наукові відкриття, з'являлися нові імена.

З 1921 по 1931 рр. кафедрою біохімії завідував професор, надалі — академік кількох радянських і закордонних академій наук, Герой Соціалістичної Праці, засновник найбільшої в країні наукової школи біохіміків О. В. Паладін.

В інституті працювали: заслужений професор УРСР М. С. Бокаріус — засновник криміналістичного напрямку в судовій медицині; професор, академік В. П. Протопопов — заслужений діяч науки, який організував у Харкові Український науково-дослідний інститут психіатрії та соціальної психогігієни; професор, академік АМН СРСР В. М. Шамов — видатний хірург, який відіграв велику роль у галузі переливання крові, за що був нагороджений Ленінською премією.

1941 р. — початок Великої Вітчизняної війни. ХМІ-1 евакуйовано до Чкалова (нині Оренбург, Росія), ХМІ-2 до Фрунзе (нині Бішкек, Киргизія).

У перші дні війни випускні курси, а також 232 співробітника ХМІ-1 пішли на фронт. Провідними хірургами військових госпіталів стали викладачі І.І. Грищенко, К. І. Пікін, Ю. М. Орленко, Т. І. Тихонова. Головним терапевтом 28-ї Армії був Р. І. Шарлай, заступником начальника евако­госпіталю — Л. Т. Малая. Головним токсикологом Червоної Армії був професор О. І. Черкес.

У часи евакуації продовжували свою наукову та викладацьку діяльність професори М. М. Соловйов, І. Р. Брауде, А. І. Струков, О. 3. Цейтлін, А. М. Утевський, Б. В. Альошин. Під час війни тільки ХМІ-1 вивчив 1441 лікаря, більшість з яких пішла на фронт. Багато вихованців інституту загинуло.

У 1944 р., після звільнення Харкова від фашистів, обидва інститути було реевакуйовано до рідного міста й об'єднано в один — Харківський медичний інститут. Паралельно із заняттями йшло відновлення навчально-матеріальної бази інституту.

У післявоєнний період у Харківському медичному інституті працювали такі видатні вчені: 50 років віддав педіатрії заслужений діяч науки, член-кореспондент АМН СРСР, професор В. О. Бєлоусов; 39 років кафедру епідеміології очолював видатний учений, дійсний член АМН СРСР, заслужений діяч науки України, професор М. М. Соловйов; кафедрою мікробіології майже 30 років завідував відомий мікробіолог й імунолог, член-кореспондент АМН СРСР, професор В. С. Деркач; кафедрою патофізіології керував член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, професор Д. О. Альперн. Його підручник із патологічної фізіології, який перекладено на інші мови багатьох країн, витримав 7 видань.

У різні часи вчені ХМІ започаткували наукові школи, які досягли світового рівня й успішно продовжують розвивати вітчизняну науку в наші часи, незважаючи на те, що багато з них мають вікову історію:

 1.Школа анатомів, заснована академіком АН УРСР професором В. П. Воробйовим.

 2.Патологоанатомічна школа, засновником якої був всесвітньо відомий професор Д. Ф. Лямбль.

 3.Гістологічна школа, заснована професорами М. А. Хржонщевським і В. Я. Рубашкіним

 4.Фізіолого-біохімічна школа, заснована про­фесором О. Я. Данилевським й академіком АН УРСР, професором В. Я. Данилевським.

 5.Школа патофізіологів, заснована професором О.В. Вепрьовим.

 6.Хірургічна школа, заснована професором В. Ф. Грубе, М. П. Тринклером, академіком АМН СРСР В. М. Шамовим.

 7.Гігієнічна школа, заснована академіком АМН СРСР професором О, М. Марзєвим.

 8.Педіатрична школа, заснована професорами І.В. Троїцьким та М. М. Фрішманом.

 9.Терапевтична школа, заснована професорами В. Г. Дашкевичем, І. М. Оболенським та П. І. Шатиловим.

 10.Мікробіологічна школа, заснована академіком АМН СРСР, професором М. М. Цехновіцером.

 11.Акушерсько-гінекологічна школа, заснована заслуженим діячем науки АМН УРСР І.І. Грищенком, професором І. П. Лазаревичем.

 12.Психіатрична школа, заснована професорами П. А. Бутковським, П. І. Ковалевським, В. П. Протопоповим.

У Харківському державному медичному університеті протягом багатьох років працювала Герой України, Герой Праці, академік HAH та АМН України, РАМН, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки Л. Т. Малая. Нині в університеті працюють академік HAH, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки В. І. Грищенко, а також 32 академіки галузевих академій України і 6 лауреатів Державної премії, 16 заслужених діячів науки та 2 заслужених працівники вищої школи України.

Учені ХДМУ працюють над вирішенням важливих проблем сучасної медичної науки та практики охорони здоров'я. Наукові дослідження мають світову новизну, про що свідчать патенти США, Китаю, Німеччини. ХДМУ активно співпрацює з багатьма закордонними та міжнародними науково-дослідницькими й навчальними закладами та організаціями, такими як Європейська Федерація фізіологічних товариств (Франція), Міжнародна організація з дослідження головного мозку, Регіональне Європейське бюро ВООЗ (Швейцарія), Американський медичний науково-дослідницький фонд, Інститут дослідження людини імені Альберта Швейцера та багатьма іншими.

У 1992 році Харківський медичний інститут першим серед медичних вузів України був атестований Міністерством вищої освіти України за IV рівнем акредитації.

У 1998 році ХДМУ прийнято до складу членів Міжнародної асоціації університетів світу.

З 1986 р. університет очолює заслужений працівник Вищої школи України, доктор медичних наук, професор Анатолій Якович Циганенко, нагороджений Почесною відзнакою Президента — орденом «За заслуги» II і III ступенів. Під його керівництвом розроблені головні завдання університету у напрямку підготовки висококваліфікованих спеціалістів для охорони здоров'я, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підвищення професійного рівня лікарів, проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем медицини, відбувається постійний розвиток бази навчання і наукових досліджень, розвиток міжнародних зв'язків, здійснення спільних наукових досліджень.

А. Я. Циганенко — видатний учений, який створив наукову школу мікробіологів та імунологів. Він є автором 29 монографій, 25 підручників і навчальних посібників, має 33 патенти та свідоцтва на винаходи. Анатолій Якович не тільки видатний учений, він мудрий педагог і талановитий організатор. За безпосередньої його участі зміцнено матеріальну базу університету — побудовано 4 навчальні корпуси, 5 гуртожитків для студентів.

Сьогодні університет проводить підготовку лікарів за навчально-кваліфікаційними рівнями «фахівець» і «магістр» зі спеціальностей: лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія. Випускники Харківського державного медичного університету працюють в усіх куточках України і далеко за її межами, у різних країнах світу, повертають людям здоров'я, а нерідко — й саме життя, і цим створюють добру славу своїй aima mater.

За роки свого існування в Харківському медичному університеті підготовлено 52 тисячі лікарів для вітчизняної медицини та майже 3000 фахівців для 82 зарубіжних країн. Серед випускників університету — відомі вчені й керівники медичних закладів, провідні спеціалісти та організатори охорони здоров'я. Це красномовно засвідчує славний шлях розвитку найстарішої медичної школи в Україні.

Харківський державний медичний університет — це невід'ємна частина історії становлення медичної науки та освіти в Україні, інтелектуального, культурного та духовного життя Харкова — великого економічного та наукового центра.

Сьогодні доцільно згадати людей, яких подарував місту Харківський державний медичний університет. Це І.І. Мечников, М. П. Тринклер, В. П. Воробйов, В. Паладін, Л. А. Гіршман та інші. Вони благотворно вплинули не на одне покоління лікарів, викладачів та науковців. Серед них — і видатний фізіолог, один із засновників вітчизняної ендокринології професор В. Я. Данилевський, особі якого в цьому номері журналу присвячена стаття В.П.Бурмаки відомого історика, професора Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту.

К 200-ЛЕТИЮ ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

**И. И. Мавров, Т. Г. Евтушенко**

Резюме. История медицинского университета в Харькове начинается с 1805 года, когда был основан Императорский Харьковский университет. В университете работали именитые ученые: В. Ф. Грубе, Д. Ф. Лямбль, И. П. Щелков, И. И. Мечников, Н. П. Тринклер, В. Я. Данилевский, Л. Л. Гиршман, В. П. Воробьев и дру­гие. Они оказали огромное влияние не на одно поколение врачей, преподавателей и научных работников, на интел­лектуальную, культурную и духовную жизнь Харькова, становление медицинской науки и образования в Украине.

TO THE 200-YEAR JUBILEE OF KHARKOV STATE MEDICAL UNIVERSITY

**I.I. Mavrov, T. G. Yevtushenko**

Resume. The history of the medical university in Kharkov starts from 1805 year, when the Emperors Kharkov University was found­ed. In the university so famous scientists as: V. F. Grube, D. F. Lyambl, I. P. Shchelkov, I. I. Mechnikov, N. P. Trinkler, V. Ya. Danilevskyi, L. L. Girshman, V. P. Vorobyov and others were working. They pro­ductively influenced on the several genera­tions of doctors, teachers and scientific research workers, on the intellectual, cultural and spiritual life of Kharkov, on the establishment of the medical science and education in Ukraine