МИКОЛА ИВАНОВИЧ ДУБИНА

(1932–2017)

A

кадемик проф. др Микола Иванович Дубина,(Мико́ла Іва́нович Дубина) доктор фило­ло­­шких наука, рођен је 2. јануара 1932. у селу Диди­чи, Ки­вер­т­сивски рејон, Волињска об­лас­т. Био је про­­фе­­сор На­цио­­налног педагошког уни­верзитета „М. П. Дра­го­­ма­нова”, заслужни рад­ник народног обра­­­зо­­­ва­ња Ук­­­ра­­јине, лауреат пре­ми­је Черњавског и Шев­­­чен­­­ко­­­ве премије Кијевског на­цио­налног уни­вер­­зи­­те­та „Та­рас Шевченко”, члан На­цио­налног удру­­же­ња пи­са­ца Украјине, На­цио­нал­ног удру­же­ња нови­­на­ра Ук­ра­­ји­не, добитник злат­не медаље „Inde­­pen­dence” од На­цио­налне уније но­ви­­нара (2011), ме­да­ље „Verk­hovna Rada” (2012) и звијезде „Patriot of Uk­ra­i­ne” (2013).

Након завршетка сред­ње школе и Љвивског педагошког уни­вер­зи­те­та, од 1954. радио је као директор средњих школа у Иваничивском ре­јо­ну Волињ­ске области и предавао у Ровенској музичкој школи. Од 1959. његова кари­јера повезана је са Кијевским националним уни­верзитетом „Тарас Шев­чен­ко”, гдје је завршио постдипломске студије, радио као до­цент, а 1980–1995. као професор на Катедри теорије књижевности и књижевности на­рода СССР-а. Године 1963. одбранио је кандидатску, а 1978. и докторску дисертацију.

Аутор је преко 600 научних радова, од којих је тридесетак посеб­них изда­ња − монографија, уџбеника, приручника, програма и ме­тод­ич­ких упутстава. Ње­го­ви радови посвећени су истраживању фун­да­мен­тал­них проб­лема исто­рије укра­јинске класичне и нове књижевности, теорије књижевности, међу­сла­венских књижевних односа.

Средином шездесетих година XX вијека реализовао је циклус радова ве­заних за проблеме приказивања свестране улоге и изванредног, непро­цје­њивог зна­чаја личности и умјетничког дјела Тараса Шевченка у буђењу и развоју ук­уп­ног политичког и културно-просвјетног живота западне Укра­јине. Тих неколико десетина истра­жи­вач­ких радова штампано је (од шезде­сетих до деведесетих година) у Пољ­ској, Чехословачкој, САД, Канади, СССР-у... У истом периоду објављени су и Дубинини монографски радови: *Шевченко и западна Ук­рајина*, *За правду Шевченкове ријечи* и *Споменици Шевчен­ку у за­­пад­ној Украјини*.

Учествовао је у стварању: *Украјинске совјетске енциклопедије*, *Укра*­*јин*­*ског совјетског ен­цик­лопедијског рјечника*, *Шевченковог рјечника*, *Лите*­*ра*­*ту*­*рне ен­цик­ло­пе­ди­је* и др. Бавио се и превођењем, а писао је и публи­ци­сти­чке текстове, у којима је оштро коментарисао сав­­ремене друштвене про­бле­ме, национална осјећања грађана Украјине и вели­чао оне који су се бо­рили и боре се за њену независност.

Радио је на одговорним мјестима у Државном литературном издаваштву, Пред­сједништву Националне академије наука Украјине, у Кијевском нацио­нал­ном уни­вер­зитету „Тарас Шевченко”, Националној академији одбране Укра­јине, Ме­ђу­­ре­сорном институту управљања.

За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Срп­­ске
из­а­­бран је 9. децембра 2011. године.

Више од три деценије учествовао је у образовању научних и ум­јетничких кадрова на универзитету. Под његовим вођством 19 истраживача постали су кандидати и док­тори наука. Низ високошколских установа додијелило му је звање почасног доктора наука и почасног професора. Од 1993. био је пред­сједник Академије наука за ви­со­ко образовање Украјине, у којој је руко­во­дио научним и организационим радом.

Академик Микола Иванович Дубина преминуо је 13. јануара 2017. године у Кијеву.