****

**Залізничний вокзал станція Знам’янка-Пасажирська**

(вул. Привокзальна)

Довгий час у Знам’янці діяв залізничний вокзал у міському середмісті у кінці сучасного просп. Шкільного. Цей вокзал діяв від початку 1870-х до 1954 року.

Залізничний вокзал станції Знам’янка-Пасажирська був запроектований у 1946 році на підставі Генерального плану забудови м. Знам’янка, створеного Державним інститутом проектування міст України. Архітектором будівлі вокзалу був Г. Гранаткін. Будівництво тривало під керівництвом архітектора І.Васильєва. Вокзал витриманий в монументально-урочистому стилі, що був характерним для вокзальних комплексів в СРСР після Другої світової війни. Фактично, за одним архітектурним рішенням були збудовані вокзали Знам’янка і станції ім. Т. Шевченка. Будування вокзалу закінчилося у 1952 році. Перший потяг прибув до станції у 1954 році і тим відкрився їхній регулярний рух.

Фасад об’єкту має північну орієнтацію. Центром фасаду є великий портал з трьома великими спорудами аркової форми, у яких змонтовані двері головного входу до вокзалу та деталі скла великої площі. По боках портал завершується спорудами пілястрової форми. Куполу за рішенням споруди немає. Дах має форму зводу. Верхівку північного фасаду увінчує скульптурна група, що символізує Державний прапор України та офіційний герб м. Знам’янка, а на верхівках бокових споруд порталу встановлені букви, що утворюють напис «Вокзал. Знам’янка».

Інтер’єр будівлі вміщує центральний зал у центрі, касовий зал та зал очікування у західній часині і зал очікування, разом із буфетом у східній частині. Вокзал має зал очікування підвищеного комфорту на 28 місць та зал звичайного ступеню комфорту на 100 місць. Діє підключення до мережі Інтернет через вузол Wi-Fi.

У 2000-х роках через станцію Знам’янка-Пасажирська проходило 32 пари швидких і пасажирських потягів щодоби. Капітальний ремонт споруди і часткова реконструкція вокзалу відбулися в весняно-літній сезон 2003 року – до початку обігу швидкісного потягу-експресу «Столичний експрес Київ – Дніпро».

**КОМПЛЕКС КОЛИШНЬОЇ ЗЕМСЬКОЇ ЛІКАРНІ**

Комплекс колишньої земської лікарні вміщує шість споруд побудови 1900-х років і розташований в історичному середмісті Знам’янки, вул. М. Грушевського, 15. У 1883-2015 роках на цій території у комплексі споруд старовинного типу розміщувалася Знам’янська об’єднана відлікова залізнична лікарня. З 2 грудня 1983 року залізнична лікарня носила ім’я лікаря-революціонера А. В. Лисенка.

**(ФОТО УЖЕ ЕСТЬ НА САЙТЕ)**

**Будинок, в якому жив лікар-революціонер А. В. Лисенко**

Житловий будинок в західному краї території КП «Міська лікарня ім. А. В. Лисенка» є пам’яткою архітектури і містобудування та пам’яткою історії одночасно. За довідкою краєзнавця В. Є. Шкоди, складеною в 1984 році, будинок був збудований у 80-х роках ХІХ ст., як житловий будинок лікаря відділкової залізничної лікарні. Будинок має два поверхи. Будинок у плані прямокутний, двоповерховий, з еркером на північному фасаді, має два під’їзди. Форми віконний отворів, складних карнизів та інших оздоб вирішені в традиціях архітектури будівель аристократії другої половини ХІХ ст.

Будинок складений з цегли, оштукатурений, дах чотирьохскатний. Від початку на першому поверсі були вітальня, господарські приміщення, приміщення опалення будівлі, а на другому поверсі – зала для гостей і зібрань та особисті приміщення родини лікаря. Від початку існування будинок знаходився в ошатному мальовничому місці території лікарні, серед природної діброви, в якій були потужні дуби, що почали свій вік в другій половині ХVII ст., у період визвольних змагань Б. Хмельницького та боротьби його наступників за Українську державу - Гетьманщину.

Будинок лікаря Знам’янської лікарні пов’язаний з діяльністю лікаря, громадського діяча А. В. Лисенка (1851-1910). Він прибув у Знам’янку на посаду лікаря залізничної лікарні на початку 1884 року з дружиною О. Вуїч та дітьми Юрієм, Наталією, Віктором, Глібом. За короткий час будинок лікаря став центром громадського життя робітничого селища Знам’янка. Тут неодноразово бував в 1892-1905 роках брат лікаря український композитор, виконавець і громадський діяч М. В. Лисенко (1842-1912). Брати Лисенки  влаштовували в цьому будинку музичні виступи, поетичні вечори, історичні читання, дискусійні клуби, театральні вистави. Драматург М. П. Старицький організував з робітників залізничних підприємств Знам’янки аматорський театральний колектив, який виступав у цих стінах. Гостями братів Лисенко були музиканти С. Шимановський і його син К. Шимановський, письменник Я. Івашкевич, художник Ф. С. Красицький, організатор селянських артілей в Україні М. В. Левитський. Тут драматург М. П. Старицький створив і вперше показав, а аматорський театральний колектив вперше виконав на сцені його драму «Не судилось». В Орловій Балці під Знам’янкою М. В. Лисенко склав оркестровку опери «Тарас Бульба» і перші виконання частин цієї опери відбулися в стінах будинку лікаря. Діти А. В. Лисенка Юрій і Наталія повели свої перші акторські виступи у будинку лікаря залізничної лікарні. Згодом Н. А. Лисенко стала зіркою «німого» кіно 1910-1940 років, а Ю. А. Лисенко став актором, режисером  і організатором театральних колективів в Україні у 1920-1930-х роках.

Будинок лікаря залізничної лікарні пов’язаний з подіями Революції 1905 року. У жовтні-грудні 1905 року А. В. Лисенко входив до складу страйкового комітету залізничників станції Знам’янка. У будинку лікаря відбувалися наради страйкового комітету. Деякий час у грудні 1905 року страйковий комітет призупинив владу царської адміністрації у Знам’янці і взяв на себе всю повноту влади у робітничому селищі Знам’янка. 17 грудня 1905 року каральний загін з військовиків 136-го Таганрозького полку захопив Знам’янку. Керівники і активні учасники страйку, серед яких був і А. В. Лисенко були заарештовані.

Наступним лікарем відділкової залізничної лікарні, який жив у цьому будинку був Б. І. Рачинский в 1905-1919 роках, після нього головним лікарем був Г. Єлігулашвілі в 1919-1927 роках. З другої половини 1920-х років у Будинку лікаря залізничної лікарні були помешкання лікарів цієї лікарні, де жили лікарські родини. Від початку 1990-х років у цьому будинку розташовано 8 квартир, в яких проживають сім’ї лікарів лікарень міста Знам’янка. Система парового опалення, яка змонтована ще в кінці ХІХ ст., надійно працює до теперішнього часу. Цегляні стіни і система вентиляції утримують тепло і приємне прохолодне повітря. Ці обставини вносять особливий комфорт і стабільність в життя мешканців будинку, через що знам’янчани здавна називають його «Будинок з добрими привидами».

У 1975 році на східній стіні будинку встановлена меморіальна дошка з портретом А. В. Лисенка і написом «Тут до 1905 року жив і працював революціонер Андрій Віталійович Лисенко». 2 грудня 1983 року Знам’янська об’єднана залізнична лікарня отримала почесне ім’я А. В. Лисенка.

****

**Будинок лікарні**

Це – будівля побудови 1900-х років, у документах вказується дата – 1904 рік. У той час будівля була головним корпусом відділкової залізничної лікарні, а з початку 1930-х років у ній розміщені палати, а також маніпуляційні і службові приміщення деяких відділень лікарні. Будівля з цегли кольору червоної охри, виглядає у плані у вигляді букви «П», вона має вхід для лікарів з південної сторони і два входи з боку відділень з північної сторони. Будівля має шатровий дах з великою кількістю дерев’яних деталей.

****

**Будинок медичного персоналу**

Це – будівля побудови 1900-х років.Знаходиться га головній алеї комплексу лікарні на його кордоні з територією Міського парку відпочинку. Споруда є будівлею з цегли, одноповерховою, яке використовується як офісне приміщення КП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» і частково знаходиться на консервації. Будівля має два входи з боку фасаду і один вхід з боку північного торця. Перед кожним входом знаходиться споруда зі сходинками. Дах будівлі – шатровий.

****

**Будинок амбулаторії**

Це – одноповерхова споруда з цегли кольору червоної охри. Побудована у 1900-х роках. Знаходиться у північній частині території комплексу лікарні. За час свого існування будівля використовувалася як в якості амбулаторії, так і інфекційного відділення лікарні. У теперішній час будівля знаходиться на консервації частково. Приміщення, що знаходяться у передній частині будівлі використовуються приватним підприємством на правах оренди приміщення. Будівля відрізняється вікнами великого розміру та великою кількістю декоративних деталей. Інтер’єр будівлі відрізняється кімнатами і коридорами з високими стелями та комунікаціями пічного опалення.

****

**Дитячій лікувальний корпус**

Одноповерхова споруда з червоної цегли. Побудована у 1900-х роках. Будівля Знаходиться у північно-східній частині території комплексу лікарні. У теперішній час будівля знаходиться на консервації і не використовується. Будівля складена з цегли кольору червоної охри, відрізняється вікнами великого розміру та великою кількістю декоративних деталей. Інтер’єр будівлі відрізняється кімнатами і коридорами з високими стелями та комунікаціями пічного опалення.

****

**Будівля котельні та баклабораторії**

Це – будівля побудови 1900-х років. Об’єкт є будівлею з білої цегли, одноповерховою, яке використовується як котельня Комунального підприємства. Відрізняється великими вікнами прямокутної форми з декоративним поясом. «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» і частково знаходиться на консервації. Фасад будівлі має південне спрямування. Будівля виконана у вигляді об’єкту промислової архітектури початку ХХ ст. з шатровим дахом, прямокутними вікнами великої площі, кількома входами різного рівню поверхні фасаду та горищем з мансардою. Визначною деталлю споруди є витяжний прилад у вигляді трьох труб, зблокованих металевими реберцями, великої висоти.

****

****

**Районна лікарня**

Це – будівля побудови 1937 року, що знаходиться у центральній частині території комплексу колишньої Знам’янської центральної районної лікарні, вул. Гагаріна, 27. Тут розміщені розміщені палати, а також маніпуляційні і службові приміщення деяких відділень лікарні. З кінця 1930-х і до 1975 року, коли відкрився новий корпус і поліклінічне відділення ЦРЛ, ця будівля була головним корпусом Центральної районної лікарні. Через цей статус її південний фасад був виконаний у псевдо-палацовому архітектурному стилі з деталями аркового типу. Будівля має оштукатуренння білого кольору.

****

**Будинок відпочинку локомотивних бригад**

Службовий будинок Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. Знаходиться у південній частині міста, вул. Осадчого, 4. Будинок був зведений на підставі Генерального плану забудови м. Знам’янка, створеного Державним інститутом проектування міст України у 1948 році.

Об’єкт є будівлею з цегли, двоповерховою. Фасад будівлі має південне спрямування. У центральній частині фасаду знаходиться псевдо-портал, в якому розміщуються три споруди аркової форми, у центральній з яких розміщений вхід до будівлі, а у бокових знаходяться вікна. Над вхідною частиною будівлі знаходиться псевдо-портик, утоплений в глибину будівлі, з дерев’яними колонами та легким дахом. У крайніх частинах фасаду встановлені балкони з виходом з кімнат будівлі. У передній частини інтер’єру будівлі знаходиться велика зала з прямокутною стелею з великою кількістю декоративних деталей. Бокові частини будівлі і її другий поверх займають кімнати готельного типу.

Будівля призначена для відпочинку локомотивних бригад локомотивних депо України, які приводять потяги до Знам’янки і повертаються до своїх станцій з потягами знам’янського формування.

Капітальний ремонт будівлі та її деталей відбувся у 2016 році. Планово-косметичний ремонт будівлі відбувся у 2018 році.