**Секція «Медичні науки»**

**Shcherbak Vitalii Olegovich**, student

Kharkiv National Medical University, cherbakvitalik@gmail.com

**Щербак Віталій Олегович**, студент

Харківського національного медичного університету

**Prysyazhnyy Denys Yevheniyovych**, student

Kharkiv National Medical University, denys594080@gmail.com

**Присяжний Денис Євгенійович**, студент

Харківського національного медичного університету

**Demochko Hanna, Associate Professor**

Kharkiv National Medical University, inio2@ukr.net

 **Демочко Ганна Леонідівна**, доцент

Харківського національного медичного університету

**ДО 210-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПИРОГОВА**

*«Головне - не втрачати впевненості в значенні справи, якому була присвячене життя, в користі, яка доставлена Вами стражденним людям...»*

*Н. І. Пирогов*

25 листопада 1810 року в Москві у родині військового скарбника народився Микола Іванович Пирогов – майбутній хірург і анатом, натураліст і викладач, основоположник військово-польової хірургії, засновник анестезії.

Він був 13-ою дитиною в сім'ї казначейського чиновника. Середню освіту Микола Іванович отримав спочатку вдома, а потім у приватному пансіоні. У 14 років Пирогов вступив на медичний факультет Московського університету, після закінчення якого в 1828 р. був направлений за кордон для підготовки до професорської діяльності. У віці 26 років Микола Пирогов отримав звання професора і очолив хірургічну клініку в Дерптському університеті.

У 1837-1839 рр. Микола Іванович Пирогов видав монографію про перерізання ахіллового сухожилля і «Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасции», за яку був удостоєний Академією наук Демидівської премії. У 1841 р. Микола Іванович був запрошений до Петербургу на катедру хірургії в Медико-хірургічну академію професором госпітальної хірургії і прикладної анатомії і призначений завідувати всім хірургічним відділенням госпіталю. В академії Пирогов працював майже 15 років з 1841 по 1856 рр. Тут він створив перший у Росії анатомічний інститут. В цей час ним були написані відомі анатомічні праці: 12-томний «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» (1843-1848), «Патологическая анатомия азиатской холеры» (1849) і 4-томна «Иллюстрированная топографическая анатомия по распилам, проведеных в трёх направлениях через замороженое человеческое тело » (1852-1859).

У 1847 р. Микола Іванович відправився на Кавказ, де вперше ознайомився на практиці з військово-польової хірургією і питаннями військово-польової медичної адміністрації. Тут він успішно застосував перев'язку накрохмаленими бинтами і вперше в історії медицини почав оперувати поранених з ефірним знеболенням в польових умовах. З початком Кримської війни Пирогов виїхав до Севастополя на чолі загону Хрестовоздвиженської громади сестер милосердя. Оперуючи поранених, Микола Пірогов вперше в історії світової медицини застосував гіпсову пов'язку, давши початок ощадній тактиці лікування поранень кінцівок, що дозволяло уникнути ампутації. Тут же він вперше застосував відоме сортування поранених (поранені сортувалися в залежності від тяжкості поранень). М. І. Пирогов писав: «Добре організоване сортування поранених на перев'язувальних пунктах і в військово-тимчасових госпіталях - є головний засіб для надання правильної допомоги до попередження боєздатності і шкідливими за своїми наслідками негараздами».

З 1856 р. Пирогов почав працювати в якості піклувальника в Одеському навчальному окрузі. Невдоволення місцевої влади реформуванням системи освіти призвело до того, що в 1861 р. внаслідок скарг і доносів Микола Іванович був звільнений за указом імператора. Рік по тому його направили до Німеччини керувати підготовкою майбутніх професорів. Однак в 1866 році він був звільнений з державної служби без права на пенсію.

Після всіх потрясінь і невдач на державному терені, Пирогов відновив лікарську діяльність, організувавши в своєму маєтку «Вишня», недалеко від Вінниці, безкоштовну лікарню, де знаменитим хірургом був написаний «Дневник старого врача». На той час Пирогов був почесним членом в декількох іноземних академіях, виїжджав за запрошеннями на читання лекцій в Петербурзький університет або за кордон.

У листопаді 1868 р., відмовившись повернутися на державну службу, Пирогов писав своєму другові Ф.Я. Кареллю: «Вірно, ніхто не дорікне мене в байдужості до суспільної справи або в користолюбстві ... Я жертвував досить в моєму житті для загального блага. Я служив даром і не отримував жодної винагороди 13 років в петербурзьких шпиталях ... Я проміняв вигідну практику і забезпечене існування на піклування в двох навчальних округах і на службу за кордоном. Тільки одне - вимога вітчизни знайде мене завжди готовим на безумовне і позитивне "так" ».

У 1870 р. Пирогов був запрошений головним управлінням Червоного Хреста оглянути військово-санітарні установи на театрі франко-прусської війни. Подорожуючи по німецьким шпиталям, він всюди зустрічав найпочесніший і привітніший прийом. Результатом його подорожі є «[Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году](https://dlib.rsl.ru/viewer/01003584317).». У 1877р. Пирогов був відправлений на турецький театр військових дій, за результатами цієї поїздки він видав працю «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг.».

У 1881 р в Петербурзі і Москві урочисто відзначалося 50-річчя діяльності Пирогова як ученого і громадського діяча. Багатьма західноєвропейськими науковими товариствами була дана висока оцінка його наукової діяльності та присвоєно звання почесного доктора.

Навесні 1881 р. у Миколи Пирогова був виявлений рак верхньої щелепи, а 5 грудня 1881, великий хірург помер у своєму маєтку. Тіло Пирогова було забальзамоване з використанням розробленого їм методом і поховано в сільській церкві в селі під Вінницею.

**Список літератури**

1. Електронний ресурс: <http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/>, вільний доступ.
2. Електронний ресурс: <https://www.prlib.ru/history/619754>, вільний доступ.
3. Шевченко Л. В. [Пирогов Микола Іванович](http://history.org.ua/?encyclop&termin=Pyrohov_M) // [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) (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), 2011. — Т. 8: Па — Прик. — С. 210. — 520 с.: іл. — [ISBN 978-966-00-1142-7](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%3A%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789660011427).