РОМАН РАСЕВИЧ, завідувач Монастириським районним методичним кабінетом, академік Української міжнародної академії оригінальних ідей, член Національної спілки журналістів України, член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Тернопільська область

**Одинадцятий-Дванадцятий есеї, або На порозі Різдва-Новоріччя**

Дякуємо Вам, шановні читачі, що підтримали таку форму нашого спілкування, як спілкування у вигляді «листів без штампа». Таке спілкування має великі переваги перед офіційним-листами із штампом та печаткою. Зрештою, ним можна знехтувати одним кліком клавіші комп’ютера, відправивши матеріал у «корзину». І це не буде великою образою для автора. Бо такі теперішні часи і можливості. Бо може це було тільки перше Ваше прочитання» цих «листів». А попереду - « друге – третє прочитання». Адже можемо повернутись до тієї ж таки «корзини». Зрештою, до нашого спілкування можна повернутись знову і знову, натиснувши на закладку «Радимо прочитати» на сайті - «Сайт Монастириського РМК».

Здійснивши акцент на нашому надійному «провідникові - листах без штампа», а такий завжди мусить бути у наповненому морі щоденної інформації, яким стає і наше районне освітянське життя, розповімо у наших «подвійних» есеях про те, що болить і тішить, про що думається та мріється напорозі Різдва-Новоріччя. Бо справді, коли читаєш у ЗМІ, що інформація у світі нині подвоюється лише за тиждень, то стає цілком зрозумілим, що і ми не виняток у цих процесах. Тому спокій нам має тільки снитись, коли хочемо бути причетними до тих таки процесів. А хто - хто, а саме освіта і задає тон такому ходові нинішніх подій.

Але опустимось із «небес» на «праведну землю» і заговоримо про наші справи, про які говорили усі попередні «десять» разів. Добре, що кожен із нас уже засвоїв систему Google, бо наступають часи, коли її може бути уже замало для повноцінного нашого спілкування. На часі уже братись за пошукову систему Gmail і попробувати знаходити у тому ж таки наповненому морі інформації відповіді на свої питання у новий спосіб. Нині серед нас мають бути не тільки ті, хто першими засвоїв «провідництво» у цьому морі, бо більше знають чи краще володіють комп’ютером.

Наступає час володіння комп’ютером усіма нами. Бо добрими «плавцями» у цьому морі стають уже наші діти. Тому все у нас буде добре тільки в один спосіб - починати у цьому морі впевнено плисти самому. Причому, варто плисти попереду, якщо хочеш вести за собою. Нині кожен із нас мав би вміти давати собі раду у «цьому морі». А хто допомагав головному героєві славнозвісного твору «Старий і море»? А хіба інакшим стає нинішнє наше життя? Чи інакшим воно стане завтра-без власної «самопомочі».

Тому ми приречені на таке спілкування, яке ми обрали. Бо ми обрали для себе роль «провідництва». І незалежно хто цю роль виконує: методист РМК, директор школи чи учитель. Бо кожен із нас цю роль виконує щодень. Бо із Новим роком прийдуть до нас нові виклики, які змушені будемо осилювати, в т.ч. і в нашому освітньому просторі. А чекають нас уже нові - новітні системи спілкування в комп’ютерному режимі, із достатньою кількістю учасників такого спілкування. Причому таке спілкування кожен із нас зможе одержати як кажуть, «не відходячи від каси» - вдома чи на роботі.

Тому дорога, яка веде в Новоріччя, впевнені, буде наповнена і новими завданнями, які таки ж нами будуть і вирішуватись. Тому, наші думки можна відправляти у «корзину», але не надовго. Після не довгого осмислення їх, варто до них повертатись знову, поки звідти їх ще не видалив комп’ютер. Бо ці думки на часі. А хто, як не ми, хоспісно – паліативна - сервісна служба, якою нині є районна методична служба системи освіти, мала би здійснювати «провідництво» у цьому широкому морі інформації, яка щодень зростає?! А що таке «хоспіс – паліатив -сервіс» читач легко зможе дізнатись з допомогою «Доктора Google».

А тоді все стане на свої місця. Ми недавно розпочали інтенсивну роботу на нашому сайті. А домоглись спільними зусиллями чимало. Бо вчасно і на часі ми почали цю роботу. Навіть певного досвіду тут уже набуваємо. Вже народжується «хоспіс – паліатив - сервіс», але координовано - модерований «із району». Мабуть, так маємо йти, бо таке нинішнє життя. Бо дорогу осилить той, хто йде. Народна мудрість, але вона нині дуже на часі.

Тому творімо цей нинішньо - завтрашній день разом, творімо спільно. Бо колективний розум - це той згусток енергії, який дасть поступ і розвиткові освіти нашого району.

З Різдвом - Новоріччям, дорогі друзі!