**ЛЮБОВ ТРОХИМІВНА МАЛА: НАУКОВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ В ІСТОРІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВЩИНИ**

**УДК:929.092**

**Чернуха Олександр Васильович,**

доцент, к.і.н,

Харківський національний медичний університет,

1476@mail.ru

**Громко Євгенія Артурівна,**

студентка,

Харківський національний медичний університет,

eahromko.1m21@knmu.edu.ua

**Анотація:** Історія охорони здоров’я Харкова багата відомими постатями медиків усіх галузей, які є всесвітньо відомими та визнаними. Серед відомих лікарів Харкова є і Любов Трохимівна Мала, чий терапевтичний досвід та наукові здобутки мають важливе значення на світовому рівні. На нашу думку, вивчення біографічних відомостей щодо видатної науковиці та медикині Харкова є важливим для встановлення історичної картини системи охорони здоров’я Харкова і харківської наукової медичної школи та у контексті підготовки майбутніх медиків.

Постать Любові Трохимівни Малої (1919 – 2003) є однією з визначних у історії охорони здоров’я Харківщини. Активна громадська позиція, значні наукові та професійні здобутки Любові Трохимівни визначили її як одну з провідних медиків свого часу [1]. Її неоціненний особистий внесок у медичну науку у галузях кардіології, пульмонології, онкології та ін. нерозривно пов’язані з Харківською науковою медичною школою.

Так, саме Харківський медичний інститут (нині Харківський національний медичний університет) був місцем її навчання та наукової діяльності. Закінчивши його у 1938 рокі з відзнакою за сцеціальністю «Лікувальна справа», Л. Т.Малая спочатку працювала в лікарні с. Петровеньки (нині на Луганщині) [2, c. 577]. Попри складні умови для навчання, ще зі студентських років вона зарекомендувала себе як старанна, відповідальна та працьовита студентка. За свідченнями її учнів та сучасників, уважний та наполегливий підхід до виконання лікарського обов’язку Любов Трохимівна сповідувала усе життя [1; 3, c. 12; 4].

З початком Другої світової війни у 1939 р. Л. Т. Малая почала працювати у військових госпіталях, де виконувала різні обов’язки: займалася як лікуванням, сортуванням поранених, урешті досягнувши посади заступниці начальника лікувального відділу Харківського воєнного округу [2, c. 578]. Неможливо також не навести визначний випадок з її біографії, що неодноразово згадувався у її інтерв’ю та спогадах, пов’язаний з її героїчною організацією евакуації поранених з обстріляного та палаючого вагона потяга. У віці 23-х років їй вдалося самостійно організувати не лише евакуацію тяжкопоранених, а й запобігти поширенню пожежі на сусідні вагони, таким чином урятувавши багато життів [5].

Після війни Любов Трохимівна Мала займається переважно науковою та терапевтичною діяльністю вже у Харкові. У 1946 р. вона вступає до клінічної ординатури, з 1939 р. стає асистенткою кафедри внутрішніх хвороб Харківського медичного інституту. У 1950 р. під керівництвом професора Соломона Яковича Штейнберга Любов Трохимівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Туберкулінодіагностика в клініці внутрішніх хвороб». Через чотири роки після цього вона захистила докторську дисертацію з теми: «Зміни серцево-судинної системи при туберкульозі» [1; 6]. Таким чином був визначений її науковий шлях у сфері внутрішньої медицини, а саме кардіології та частково фтизіатрії.

Для розвитку кардіологічної медичної допомоги у Харкові Любов Трохимівна Мала працювала над вдосконаленням та розширенням кардіологічного відділення 27-ї міської лікарні м. Харкова, надалі створивши на його базі спеціалізовані кардіологічні реанімацію, відділення інтенсивної терапії, швидку медичну допомогу [1]. Також серед наукового доробку лікарки написано 24 монографії з різних питань кардіології. Саме завдяки її зусиллям у Харкові було розвинуто кардіологічну медичну наукову школу та створено філію Київського наукового інституту проблем кардіології, який у подальшому став інститутом терапії, що нині носить ім’я Л. Т. Малої [3, c. 11]. Випускники Харківської кардіологічної медичної школи Л. Т. Малої (за роки роботи вона підготувала 36 докторів та 188 кандидатів медичних наук) у подальшому стали видатними кардіологами та терапевтами [7, c. 117].

За словами колег та учнів Любові Трохимівни, їй були притаманні лідерські якості, розвинене наукове та клінічне мислення, уважність та повага до хворого. У своїй клінічній діяльності вона завжди притримувалася деонтологічних та етичних принципів, прагнучи не лише вилікувати хворобу пацієнта науковими методами, а й створити сприятливі психологічні умови для його одужання. Як адміністратор Л. Т. Малая вирізнялася пунктуальністю, принциповістю та точністю і володіла авторитетом з-поміж усіх без винятку колег за свою активну громадську позицію та ґрунтовні знання. У якості науковиці Любов Трохимівна також від самого початку наукової кар’єри була дуже працьовитою, активною та самовимогливою [4, 5]. Окрім медичних знань, вона вільно володіла англійською мовою та мала високий рівень ерудиції, цікавилася всесвітньою історією, літературою, мала надзвичайно гарну пам’ять. Любов Трохимівна також була відданою дочкою, з повагою та трепетом ставилася до батьків, а колег по роботі часто називала своєю родиною [1].

За визначні наукові заслуги, активну громадську діяльність та служіння медицині Любов Трохимівна удостоєна низки звань, премій та нагород. Наприклад, створений Л. Т. Малою Інститут терапії та проспект, на якому він розташований у Харкові, носить її ім’я. Також вона стала першою з почесних громадян Харкова після поновлення традиції удостоєння видатних містян такого звання у 1999 р., двічі була лауреаткою премії ім. М. Стражеска (1983 р., 1988 р.) – найвищої нагороди для українських медиків-кардіологів. Серед її нагород за розвиток медицини та активну громадську позицію є також ордени Богдана Хмельницького (1995 р.), князя Ярослава Мудрого (1998 р.) та відзнака Президента України [«Герой України»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) (1999 р.) із врученням [ордена Держави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8) [6; 7, c. 119]. Любові Трохимівні присвячено велику кількість пам’ятних статей, книг, встановлено меморіальні дошки на будинку, де вона мешкала та в інституті, який створила [3, c. 13; 8, c. 6; 2, с. 578; 7, c. 117]. Визначні здобутки Л. Т. Малої визнані і на міжнародному рівні: Американським біографічним інститутом США Любов Малу внесено до переліку 2000 видатних учених ХХ століття, а у 1996 році нагороджено почесним званням «Людина року» [6].

Науковий та професійний шлях Любові Трохимівни Малої визначив її як одну з видатних постатей плеяди найвідоміших медиків Харкова. Своїми здобутками вона не лише залишила помітний слід в історії харківської медицини, а й створила наукову та практичну базу для її розвитку. Її особистість є не лише зразком лікаря як спеціаліста, а й прикладом людини високих моральних принципів, ідеалом для наслідування наступними поколіннями майбутніх медиків.

Список літератури:

1. YouTube. (6 серп. 2021 р.). Выпуск 1.25 Любовь Малая. Максим Розенфельд. История медицины в лицах [Відео файл]. Взято з <https://www.youtube.com/watch?v=Wd8KlXA3fW8>
2. Вірні клятві Гіппократа: розповіді про тих, хто є взірцем для прийдешніх поколінь лікарів / за ред. В. М. Лісового, В. А. Капустника, Ж. М. Перцевої ; укладачі : Ж. М. Перцева, І. В. Киричок, О. В. Семененко; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 624 с.
3. Академік Л. Т. Мала – легенда медицини XX століття: (до 95-річчя з дня народження академіка Любов Трохимівни Малої) / Фадєєнко Г. Д. [та ін.]. // Вісник проблем біології і медицини – 2014. – Вип. 4, т. 4. – С. 11–13.
4. Сайт Національної академія медичних наук України: Пам’яті Любові Трохимівни Малої (Режим доступу: <http://amnu.gov.ua/pamyati-lubovi-trihimivny-maloi/>), (дата звернення: 07. 02. 2023.)
5. Любовь Малая: «Мы не гении, но, безусловно, люди серьезные…» : [интервью с директором Ин-та терапии АМН Украины Любовью Трофимовной Малой] / беседовал А. Дмитриев // Слобідський край. – 2002. – 23 лист. – С. 11.
6. Вікіпедія: Мала Любов Трохимівна (Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Мала\_Любов\_Трохимівна](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0) ), (дата звернення: 07. 02. 2023.)
7. Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи : біобібліогр. довід. / за заг. ред. В. М. Лісового ; ред. кол.: В. М. Лісовий, … І. Ш. Іванова [та ін.]. Харків, 2010. 208 с.
8. Бабак, О. Я. Велика любов і подих серця: до 100-річчя від дня народження Любові Трохимівни Малої // Сучасна гастроентерологія. – 2019. – № 1. – С. 5–8.