**Мартин Ілліч Шеїн – засновник медичної термінології**

*М’якина О. В.*

Першим професором анатомії і творцем першого в Росії анатомічного атласу та медичної термінології був Шеїн Мартин Ілліч (1712–1762). Після закінчення навчального закладу був направлений на роботу в якості «малювального майстра» в госпітальну школу при Кронштадському Адміралтейському госпіталі.

З 1737 року Мартин Ілліч працює в Петербурзі. Одночасно, працює художником при Петербурзькому Адміралтейському госпіталі, протягом п’яти років (1739–1744) він цілком віддає себе роботі з атласом з анатомії – «Словник, або ілюстрований покажчик всіх частин людського тіла». Атлас складається на підставі анатомічних препаратів, приготованих самим професором. В 1744 році друкування цієї праці було завершено в друкарні Академії наук.

В подальшому Шеїн екстерном складає іспит на звання лікаря залишаючись художнім учителем і з 1745 року викладає в госпітальній школі при Петербурзькому Адміралтейському госпіталі анатомію і оперативну хірургію. Блискуче проявивши себе як доктор і педагог, Мартин Ілліч призначається виконуючим обов’язки головного лікаря Петербурзького Адміралтейського госпіталю і головного викладача хірургії в госпітальній школі при ньому.

Вагомий внесок вчений зробив у розвиток вищої медичної освіти як перекладач ряду підручників з анатомії і хірургії з латинської та французької мов. Так він вперше в 1757 році переклав на російську мову «Скорочену анатомію, вся справа анатомічна коротко в собі що містить» Л. Гейстера, що стала першим керівництвом.

Шеїн М. І. вважається засновником анатомічної та медичної термінології. Запропоновані Мартином Іллічем деякі терміни при перекладах, без змін збереглися і до теперішнього часу.

Вчений відходив від буквального значення латинських назв, намагаючись цілком їх передати. Наприклад, оs parietale – тім’яна кістка, mesenterium – грижа, colon – ободова кишка, placenta – дитяче місце і т. д. Поряд з назвами з розмовної російської мови, ми знаходимо у Шєїна яскраві зразки і нових словотворів, багато з яких, не збереглися у вживанні. Професор класифікував судини і нерви за видами: аrteria. «Жила б’ється», vena – «жила кровоповерненна», nervus – «жила чутлива», tendo – «жила суха», spinalis – «жила станова».

Деякі з термінів у зв’язку зі змінами в самій мові втратили свою актуальність, але і в цьому випадку можна спостерігати його термінологію. Проте частина шеіновских термінів була геть забута і знову латинізована.

І все ж багато назв, запропоновані свого часу Мартином Іллічем, існують і сьогодні. Це ряд словосполучень, таких як «кровоносні судини», «грудинночеревна перегородка», «навколовухова залоза», «сечовід» і т. д.

Шеїн Мартин Ілліч удостоївся бути першопрохідцем в анатомії Академії наук і мистецтв. Прожив видатний вчений трохи більше 50 років і раптово помер у 1762 році.

На будівлі колишнього Кронштадтського військово-морського госпіталю є меморіальна плита, на якій написано: «Тут працювали видатні діячі вітчизняної медицини...». І цей почесний перелік знаменитих вчених відкриває Мартин Ілліч Шеїн.