ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Харківський центр дослідницько-

експериментальної діяльності «Будинок учителя»

Харківської обласної ради»

**Обласна військово-патріотична акція учнівської молоді**

**«Слобожанські дзвони Перемоги»**

 **(матеріали акції)**

**Харків-2014**

Комунальним закладом «Харківська обласна станція юних турисітв» Харківської обласної ради, проведено акцію «Слобожанські дзвони Перемоги», присвячену вшануванню громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав та з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Акція передбачає проведення збору конкурсних матеріалів, які містять спогади ветеранів локальних війн, свідків подій, встановлені імена загиблих, досвід роботи волонтерських загонів з надання допомоги рідним загиблих воїнів.

Всі матеріали подано в авторській редакції.

Упорядник збірника: Желєзнова І.В., методист Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

Відповідальна за випуск: Редіна В.А., директор Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

**Юний друже!**

Знову настає травень і знову лунають «Слобожанські дзвони Перемоги». 2014 рік Указом Президента України оголошений Роком учасників бойових дій на території інших держав, тому обласна акція присвячена вшануванню воїнів-інтернаціоналістів.

Афганістан, Ірак, Чехословаччина…Ці назви викликають біль і гордість. Гордість за людей, які виконували свій військовий обов’язок. А біль за тих, хто віддав життя, назавжди залишившись молодим, повним сил і мрій. Не відболить це горе, допоки житимуть батьки, брати і сестри, вдови і діти загиблих синів України. Найбільше жертв забрав Афганістан – понад 15 тисяч осіб, кожен п’ятий з них – українець. По-різному можна оцінювати зараз події тих років, військові операції і накази. Але учасники бойових дій для нас завжди герої, бо це наші односельці, родичі, земляки.

Пам’ять… Людська пам’ять зберігає те, чого давно вже немає, що давно вже минулося, але свідомість відтворює давні спогади, навіть найстрашніші. Пам’яті загиблих, в ім’я живих – це той девіз, якому ми наслідуємо сьогодні і у майбутньому! Підростаюче покоління повинно знати і розуміти трагізм будь-якої війни, щоб людство нарешті змогло сказати раз і назавжди: «Ми не тільки не хочемо війни, ми зробили все, щоб її не було, і її не буде!»

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗМІСТ** |  |
| **Абарнікова Вероніка,** *Афганістан… те, що болить* |  |
| **Адамська Анастасія,** *ВІЙНА ЇХ ВСІХ ЗРОБИЛА ІНШИМИ* |  |
| **Бабай Валерій, Кривенко Інна, Пискун Інна,** *АФГАНІСТАН - ЧИЯ У ТІМ ВИНА?* |  |
| **Бакановський Євген,** *УКРАЇНСЬКА АРМІЯ В МИРОТВОРЧІЙ МІСІЇ В ІРАЦІ* |  |
| **Баранченко Алина,** *АФГАНСКАЯ ВОЙНА… СРОКА ДАВНОСТИ – НЕТ* |  |
| **Бєсєдіна Злата**, *ДОЛЯ ВОЇНА-АФГАНЦЯ* |  |
| **Бєсєдіна Злата***, МИНАЮТЬ РОКИ, А ПАМ'ЯТЬ ВІЧНА…* |  |
| **Білостоцька Юлія,** *ОБПАЛЕНІ ВОГНЕМ ВІЙНИ ЧУЖОЇ* |  |
| **Бондаренко Дар’я, Руденко Аліна,** *«НАШ ЗЕМЛЯК – УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ»* |  |
| **Бублик Ірина**,*«АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ…»* |  |
| **Буланова Анастасія,** *НЕЗРИМІ СОЛДАТИ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ СЕКРЕТНА МІСІЯ «КОБАЛЬТА»* |  |
| **Бутівченко Анна, Сорокін Валерій, Ляшенко Анжеліка, Хлівняк Євген,** *ВИПУСКНИКИ МОЄЇ ШКОЛИ – ВОЇНИ – ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ* |  |
| **Варжеленко Валерія,***Спогади бойового офіцера* |  |
| **Вихованці гуртка «Географи-краєзнавці»,** КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»Харківської обласної ради, учні Солоніцівського колегіуму Дергачівської районної ради Харківської області *ДОКИ МИ ПАМ`ЯТАЄМО – МИ ЖИВЕМО* |  |
| **Вінніков Денис, Чаус Антон,** *СПОГОДИ ПРО ВІЙНУ* |  |
| **Власова Анастасия, Деменский Ярослав, Миронов Максим,** *ПРОСТАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА* |  |
| **Гавриш Никита,** **Алфёров Богдан,** *ФОМИЧ ПОГИБ В АФГАНТСТАНЕ* |  |
| **Гайкевич Євгеній, Мурашко Віталій, Тишковець Христина,** *Біль Афгану навіки в душах «шураві» не замовкає…* |  |
| **Галайдич Дарина**, **Каракуця Вікторія,** **Хижняк Вікторія,** **Потапенко Яна,** *ТИ - ВІЧНИЙ БІЛЬ, АФГАНІСТАН…* |  |
| **Гиренко Карина, Любицкая Ольга,** *ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО* |  |
| **Гнатченко Валерія,** *ЦІНОЮ ЖИТТЯ* |  |
| **Гончаров Иван,** *БИТВА ЗА ДЖАВАРУ* |  |
| **Григорян Валерий**, *МОЙ ПАПА ГЕРОЙ* |  |
| **Губська Анна,** *ПАМ’ЯТЬ БРАТСТВА БОЙОВОГО* |  |
| **Губська Анастасія**, **Губський Євгеній,** *АФГАНОМ ОБПАЛЕНІ ДОЛІ* |  |
| **Губська Наталія Віталіївна,** *ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ* |  |
| **Гурін Артем,** *СПОГАДИ ЖИВУТЬ У НАШІЙ СІМ’Ї* |  |
| **Гурток «Юні краєзнавці»** Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області,*АФГАНІСТАН: 10 РОКІВ ВІЙНИ* |  |
| **Гурток «Навчання доблесті і слави»** Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської районної ради Харківської області,*БОЙОВИЙ ШЛЯХ ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА СКОБЄЛЄВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА* |  |
| **Дзюба Карина, Громакова Вікторія**, *НАГОРОДЖЕНІ ПОСМЕРТНО…* |  |
| **Дмитроченко Діана,** *ПАМ'ЯТАЮ ТЕБЕ, АФГАН* |  |
| Долженко Ева, Толок Карина, Калиниченко Юлия, Лисин Никита, Мельник Василий, Курусь Дарья, Жейнов Максим, *АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ. ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПАТРИОТ»* |  |
| **Дроздик Галина, Макогон Олександр, Яковлєва Анастасія, Яковлєва Марина,** *Наші батьки – миротворці* |  |
| **Зацепіна Марина,** *СОЛДАТ ВІЙНИ НЕ ВИБИРАЄ* |  |
| **Зіборєва Наталія,** *«НАШІ КРАЯНИ – УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ»* |  |
| **Злидень Іван**, *ВИПУСКНИКИ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ –**УЧАСНИКИ ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ* |  |
| **Канделакі Тарас**, **Колесниченко Анастасія,** *КРІЗЬ ПЕКЛО АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Капуста Світлана,** *Празька весна Анатолія Капусти* |  |
| **Касьянова Анастасія,** «Ти, вічний біль, Афганістан» |  |
| **Келюх Юлия, Белякова Евгения, Гноевой Артем,** *Герои среди нас* |  |
| **Кисіль Олена,** *СПОГАДИ - ВИЖИТИ ПІСЛЯ ВІЙНИ* |  |
| **Клеменко Владислав**, *Пам’яті Миколи Ігнатка* |  |
| **Коваль Павло,** *БОЙОВИЙ ШЛЯХ КОВАЛЯ О. Г. ТА КОВАЛЬ (ОСТАПЕНКО)* *Л. Г. ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО обов’язку В АФГАНІСТАНІ* |  |
| **Козак Валерія,** *МІЙ ТАТО СЛУЖИВ В АФГАНІСТАНІ* |  |
| **Колективна робота** учнів 6-го класу Вільшанської ЗОШ I-III ступенів Дворічанської районної ради Харківської області, *ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОМІЖ НАС* |  |
| **Колективна робота** учнів 6-го класуРідкодубської ЗОШ I-II ступенів Дворічанської районної ради Харківської області*, З АФГАНУ НЕ ПОВЕРНУВСЯ* |  |
| **Колотило Лідія,** *БІЛЬ ПАМ’ЯТІ* |  |
| **Корсікова Євгенія,** *БІЛЬ АФГАНІСТАНУ* |  |
| **Косенкова Екатерина**, **Курило Кирилл,** *«Афганистан – ты боль моей души!»* |  |
| **Краснова Олена,** *«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ» (до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)* |  |
| **Кулакова Полина, Борзова Анастасия, Прокопенко Игорь, Зинчук Анна**, *МУЖЕСТВО – СУТЬ МУЖЧИНЫ* |  |
| **Кураксіна Юлія,** *СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ* |  |
| **Кучменко Вероніка**, **Куку Анастасія,** *НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ* |  |
| **Левченко Вікторія,** *СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ* |  |
| **Любацький Артем,** *І ПАМ’ЯТЬ ВІЧНА ПРО АФГАНІСТАН* |  |
| **Ломов Дмитро, Бабаєв Максим, Перекупка Віктор, Соколов Олександр, Пєнцов Віталій, Байбарак Олександр**, *ДО ВІДЗНАЧЕННЯ У 2014 РОЦІ В УКРАЇНІ РОКУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ* |  |
| **Луговой Олександр, Стерлєв Антон,** *ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ….* |  |
| **Максименко Владислав**, *МИРОТВОРЕЦ* |  |
| **Малікова Олена,** *«Харків’янин – розвідник»* |  |
| **Маник Ілона, Бухтатий Богдан,** *Ти - вічний біль, Афганістан…* |  |
| **Микитенко Ольга,** *Афганістан болить в моїй душі…* |  |
| **Миргород Софія,** *«Музей Бойового братерства»* |  |
| **Місько Олександра,** *БРАННИЙ МАРШРУТ МОГО ДЯДЬКА ЛЯШЕНКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА* |  |
| **Мовчан Валерій**, *ПАМ'ЯТЬ – НАЙВИЩА НАГОРОДА* |  |
| **Назарова Альона, Федорова Оксана,** *МИНУЛЕ, ЯКЕ ТРИВОЖИТЬ ДУШУ* |  |
| **Наказненко Ольга**, *КВИТОК ДО РІДНОЇ ДОМІВКИ* |  |
| **Нечмоглод Анастасія**, *А СЕРЦЕ СПОКОЮ НЕ ЗНАЄ* |  |
| **Ніколаєва Крістіна,** *Интервью с Александром Голубом* |  |
| **Ніколаєнко Руслан**, *ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКИХ ГІР.* |  |
| **Овер’янова Ганна,** *АФГАНСЬКА ВІЙНА В ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ШКОЛИ* |  |
| **Овчеренко Максим,** *«…МИ ВІЗЬМЕМО УСЕ НАЙКРАЩЕ В СЕБЕ…»* |  |
| **Одерій Ангеліна, Блудова Аліна,** *БІЛЬ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ* |  |
| **Осика Ірина,** *ПРАЗЬКА ВЕСНА* |  |
| **Пахомов Владислав**, **Лобунець Костянтин,** *ЙОГО ВІТАВ ПАРИЖ* |  |
| **Попова Вікторія,** *СПОГАДИ* |  |
| **Пошукова група** учнів Новопокровського НВК Чугуївської районної ради Харківської області,*ПОБАЧИТИ САЛАНГ І ПОМЕРТИ* |  |
| **Рижикова Таїсія,** *ВІДЛУННЯ АФГАНІСТАНУ ЯК ПАМ'ЯТЬ ТА БІЛЬ СЕРЦЯ* |  |
| **Рищенко Дарина,** *ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ'ЯТЬ ПРО АФГАНІСТАН* |  |
| **Роженко Катерина,** *ЙОГО ПАМ’ЯТАЄ НЕБО АФГАНУ* |  |
| **Севост’янова Аліса,** *ВЖЕ ДАЛЕКО АФГАН…* |  |
| **Севост'янова Аліса,** *ЇМ БУЛО У СЕРЕДНЬОМУ ПО ДВАДЦЯТЬ…* |  |
| **Семченко Віталій,** *«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ» (до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)* |  |
| **Сендецький Андрій,** *«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ» (до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)* |  |
| **Сидора Алёна,** *«Я ВЕРНУТЬСЯ ХОТЕЛ, НО УЗНАТЬ НЕ УСПЕЛ, ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ЭТА ЧУЖАЯ ВОЙНА…»* |  |
| **Синицький Євген,** *Спогади Гомана Олександра Миколайовича, учасника бойових дій на території Демократичної Республіки Афганістан* |  |
| **Ситник Максим,** *ПО СЛІДАХ ПАМ’ЯТІ АФГАНІСТАНУ* |  |
| **Скотаренко Олена**, *МІЙ ДЯДЯ – ВОЇН-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ* |  |
| **Смірнова Юлія, Майдан Світлана,** *НАШ ЗЕМЛЯК НА АФГАНСЬКІЙ ЗЕМЛІ* |  |
| **Стародубова Аліна**,*СТЕЖКАМИ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ (ПРО ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ БОРІВЩИНИ)* |  |
| **Супруненко Анастасія, Багрич Анастасія, Пінчунова Юлія, Тіхонова Юлія, Жилін Олексій, Жилін Анатолій, Тарасенко Владислав, Нестеренко Артем, Бутнік Анна,** *АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ* |  |
| **Телечкун Дмитрий,** *НИКТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ* |  |
| **Тищенко Галина,** *ДОЛЯ ВІДВЕЛА ЙОМУ 19 РОКІВ ЖИТТЯ…ПАМ’ЯТІ ВОЇНА-АФГАНЦЯ ВІТАЛІЯ ГАЛЕВСЬКОГО* |  |
| **Тімченко Інна,** *«МИ СЛАВИМ ХОРОБРІСТЬ І МУЖНІСТЬ БАТЬКІВ,**ЇХ ПОДВИГ БЕЗСМЕРТНИЙ НА ВІКИ ВІКІВ!»* |  |
| **Трегубов Ілля,** *«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ» (до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)* |  |
| **Тур Катерина,** *ТІ СПОГАДИ - ТО ВІЧНИЙ СЕРЦЯ БІЛЬ* |  |
| **Тучкова Анастасія,** *ПАМ’ЯТІ ВАЛЕРІЯ ДАВИДОВА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…* |  |
| **Удовиченко Владлена,** *Ніхто не забутий, ніщо не забуте* |  |
| **Устиченко Анастасія, Зінченко Юлія**, *У їх серцях відлунює війна…* |  |
| **Учнівський колектив старшокласників** Федорівського навчально-виховного комплексу Великобурлуцької районної ради Харківської області*, АФГАНСЬКІ ГОРИ СНЯТЬСЯ НАМ…* |  |
| **Федяй Юрій,** *УЧАСНИКИ ПОДІЙ В АФГАНІСТАНІ – МОЇ ЗЕМЛЯКИ* |  |
| **Філіппова Аліна,** *Афганістан – біль наших сердець* |  |
| **Чернуцька Анастасія,** *АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ* |  |
| **Чуприна Світлана,** *АФГАНІСТАН – НАШ БІЛЬ ТА ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ* |  |
| **Шелепова Дарина,** *ЗНАЄТЕ ЯКИМ ХЛОПЦЕМ ВІН БУВ…* |  |
| **Шелудько Сергій,** *«БОЛЮЧИЙ СЛІД АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ»* |  |
| **Штепка Анастасія**, *РОЗПОВІДЬ ПРО ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА* |  |
| **Шульга Влада,** *РУБЦОМ НА СЕРДЦЕ ЛЁГ АФГАН* |  |

**Афганістан… те, що болить**

**Абарнікова Вероніка,** учениця 8-А класу

Ізюмської ЗОШ I-III ступенів №5, вихованка гуртка «Географічне краєзнавство»

Ізюмського БДЮТ Ізюмської міської ради

Керівник: Казакова Ю. Г., вчитель географії, керівник гуртка

Ми вічно будем пам'ятати і вам забути не дамо! Саме з таким девізом розпочалася моя пошукова робота з приводу 25-ої річниці війни в Афганістані. Як швидко плине час! 25 років минуло з часу, як останній БТР 201-ї дивізії з командуючим 40-ї окремої армії генералом Борисом Громовим перетнув афгансько-узбецький кордон. Тоді тисячі матерів полегшено зітхнули, адже закінчилася війна, їх діти повернулися додому.

Афганістан приніс чимало смутку. Для 14 тисяч родин символом горя став «чорний тюльпан». Тільки з Харківщини на афганській війні загинуло 242 чоловіки, із них-десять Ізюмчан, 264 стали інвалідами. Війна зламала долі багатьом юнакам. Чи треба взагалі згадувати про війну? Я думаю, що треба. Треба до тих пір, поки людство не спроможне буде сказати: « Ми не тільки не хочемо війни, ми зробимо все, щоб її не було» Мені дуже цікаво, як склалася доля наших воїнів з Ізюмщини? Чим живуть « афганці» зараз? Про це та багато іншого я запитала у голови міської організації воїнів-інтернаціоналістів П. Т. Негматілоєва.

Запросивши до нашої школи на зустріч він розповів багато цікавого про ті важкі дні. 25 грудня 1979 року радянські війська були введені в Афганістан для виконання інтернаціонального обов'язку. Для тисяч радянських солдатів, їхніх батьків, матерів, братів, сестер розпочалася кривава жорстока війна в Афганістані.

Потрапивши на палаючу афганську землю, мужні воїни-інтернаціоналісти всім серцем прийняли її біль, як свій, і до останнього подиху захищали інтереси її багатостраждального народу. В ім'я волелюбного афганського народу, в ім’я миру, братерства на землі вони, не вагаючись, готові були віддати найдорожче – життя. Багатьом з них не судилося повернутися до рідної хати, побачити рідних своїх.

В ході бойових дій загинуло 10 жителів нашого міста і району. Про них – короткі розповіді, як і короткими були їхні життєві шляхи. Вічна їм пам’ять тим, хто згорів у афганському пеклі, чесно виконуючи свій військовий обов’язок…

Майор О. Р. Блажко (27.06.1949 – 13.06.1981). Батьківщина Олександра Блажка – село Яремівка. Радник 43-го гірського піхотного полку в афганській армії – посада відповідальна і важка. На бойових виходах у провінції Калах та Кандагар Олександр Блажко проявив себе як здібний офіцер. Похований на батьківщині дружини – в селі Левківка, де його іменем названа вулиця.

Старший сержант С. Г. Воротний (3.02.1962 – 8.03 1982). У травні 1980 року надійшла Сергію повістка з військкомату.І Сергій Воротний незабаром ступив на афганську землю. Став командиром розвідувального відділення. Старший сержант Сергій Воротний похований на Гнидівському кладовищі. А тиха зелена вулиця, на якій виріс воїн – афганець, носить його ім'я.

Молодший сержант Ю, В. Таран (10.09.1965 – 13.02.1984). Виріс у селі Крамарівка, вчився в Ізюмській середній школі робітничої молоді №2. Здобув професію тракториста і сумлінно працював на підприємстві по виробництву свинини. Місце служби – Кабул, мотострілецький полк. Бойова спеціальність у Юрія – механік – водій БМП. Коли Юрій поспішав на нову позицію, його наздогнала бандитська куля. Могила Юрія в Ізюмі. Ім'я Юрія Тарана носить вулиця міста, воно у списку почесних учнів школи №2. Єфрейтор Ю. С. Байков ( 11.12.1964 – 26.06.1984). Місце народження Юрія Байкова – місто Горлівка. А середню школу хлопець закінчив у селі Куньє. Сапер Байков став справним кулеметником. На бойових виходах поводився впевнено і мужньо. Чергове бойове завдання сапери отримали 4 березня 1984 року. Їм належало розмінувати відкриту ділянку місцевості перед входом у Панджшерську долину. Сапери зайнялися своєю справою. По них відкрили сильний вогонь. Єфрейтор Байков знайшов чотири міни і фугас. І враз – вибух : рвонула міна …Похований Байков у селі Куньє. Рядовий В. І. Роменський (4.06.1964 – 16.07.1984). 18 жовтня 1982 року проводжали Віктора до армії. Навчання молодий воїн проходив на кордоні з Іраном – прикордонна застава, а звідти 18 лютого 1983 року у складі десантно – штурмової групи солдат відбув до Афганістану. Загинув Віктор під час обстрілу нашої групи в кишлаку Калай-Куф. Похований Віктор Роменський у Сулигівці. Його ім'я в списках почесних учнів школи. Рядовий О. М. Молчанов (29.05.1965 – 18.07.1984). Народився Олександр на Донеччині, виростав в Ізюмі. Середня школа № 12, оптико-механічний завод, де токарював. 30 квітня 1983 року – перший день у солдатському житті, а в грудні, після короткої підготовки, він уже в Афганістані: механік-водій гусеничного тягача. Підрозділ в дорозі потрапив у засаду. Похований в Ізюмі. Рядовий С. О. Сикало (19.01 – 24.07.1984). Сергій Сикало - уродженець Крамарівки. Шкільні та юнацькі літа його пройшли в Ізюмі. Під спекотне афганське небо потрапив 25 червня. Наметове містечко мотострілецького полку піл Кабулом. Сергій стріляв із снайперської гвинтівки. В ході бою виніс у безпечне місце товариша. Але сам загинув Рядовий Г. В. Курило ( 13.03.1964-11.09.1984). Після закінчення школи №5 працював слюсарем на приладобудівному заводі. 30 вересня 1982 року проводили хлопця на ратну службу. Геннадій помер від рани. Похований в Ізюмі. Ім'я воїна-інтернаціоналіста в списку почесних учнів школи №5. Рядовий А. О. Заєць ( 7.02.1965-11.09.1984). Народився Анатолій у Комарівці. Учився у сільській школі та СПТУ. До війська йшов з бажанням. Став механіком-водієм. В афганістані сів за важелі потужного тягача. В Панджшерській долині тягач рядового Зайця входив до складу групи, яка забезпечувала водою підрозділи на висотах. І от рвонула під гусеницею душманська міна. Похований Анатолій Заєць у рідному селі. Рядовий О. О. Скобелєв (10.07.1965 – 24.09.1984). Школа №5. Приладобудівний завод-слюсар. 30 вересня 1983 року – день призову Олександра до армії. В Афганістані – з 21 грудня 1983-го. Полк під Кундузом : механік-водій, а коли виникла потреба-номер гарматної обслуги.. У складі артилерійського підрозділу рядовий Скобелєв чотири рази виходив на бойові операції. На бойовому виході в провінцію Балх від прямого влучання бандитської гранати в машину загорілась боєукладка снарядів. Олександр з товаришами намагався збити вогонь, але пролунав вибух … Похований на центральному цвинтарі в Ізюмі.

Після закінчення нашої зустрічі голова Ізюмської організації воїнів – інтернаціоналістів П. Т. Негматілоєв, побажав всім пам'ятати і поважати наших земляків, які поклали своє життя за для миру на нашій Землі !!!

**ВІЙНА ЇХ ВСІХ ЗРОБИЛА ІНШИМИ**

**Адамська Анастасія**, учениця 8-В класу Валківського ліцею імені О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії, керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

 Ця війна кваліфікувалася як локальна, йшла за тисячі кілометрів від нашої Батьківщини, і участь у ній брав, як тоді говорилося, обмежений контингент військ. Та попри все це вона забрала стільки людських життів, скалічила стільки доль, що й зараз, більш як через більш ніж два десятиліття після її закінчення, біль від пережитого не притупився, не затих. Бо «обмежений контингент» - то лише на папері. Насправді ж - не знайти в Україні району, а, може, й села, уродженці яких не воювали б в Афганістані.

 Випала така доля і уродженцям с.Баранове Валківського району Володимиру Петровичу Онищенку та Олексію Володимировичу Мізяку. Звичайні сільські хлопці, вони ще до армії встигли набути спеціальності, які були тоді всюди потрібні. Володимир оволодів механізаторською та водійською справою, навчаючись у сільському профтехучилищі. Олексій одержав права водія, закінчивши курси при обласному ДТСААФі.

 Служити їм довелося з різницею в три роки – на той час, коли Олексія призвали в армію, Володимир вже встиг і повоювати, і контузію отримати. Восени 1984-го проводжали рідні й друзі В.Онищенка на службу. З облвійськокомату Володимира разом з іншими новобранцями направили в Таджикістан, у прикордонне місто Пяндж. Усього три з половиною місяці тривало там їх навчання, тож хоч як старалися командири дати хлопцям хорошу військову підготовку, та за такий строк воювати не навчиш. Справжніми солдатами їх зробила війна, взявши дорогу ціну за цю науку.

 Місцем служби Володимира Онищенка стало невелике афганське містечко Імам-Сахіб, на околиці якого розмістився їх військовий підрозділ. Містечко тихе й на перший погляд спокійне. Та тільки в розташуванні підрозділу Володимир і його товариші по службі надовго не затримувалися. Головним їх завданням був супровід автоколон, які доставляли в наші підрозділи продовольство, боєприпаси, інші вантажі. Перший рік В.Онищенко служив на БТРі навідником кулемета, потім, коли водій бойової машини був звільнений у запас, замінив його.

 На все життя запам’яталися Володимиру афганські дороги. Доводилося їздити і голою, всім вітрам відкритою пустелею, і вузькими ущелинами, де гори закривають небо. Мало який рейс обходився без бою. В тих боях, під прицільним обстрілом, під вогнем гранатометів їм потрібно було в лічені хвилини обрати правильну тактику – тільки так можна було захистити колону і залишитися в живих самим.

 У таких ситуаціях хлопці і досвід військовий набували, і дорослішали швидко. Хоча вже не всі вони потім могли скористатися тим досвідом… Ось як після того бою під Тулуканом. Разом з бойовими товаришами В.Онищенко супроводжував велику колону автомобілів з пальним та іншими вантажами. Колона здолала більшу частину шляху, все було спокійно. На небі – ні хмаринки, спека неймовірна, тож десантники, які були в їх машині, трохи підняли люк, і один з них примостився там, ловлячи розпашілим обличчям вітер.

 І раптом – колону накрив вогненний шквал. Душмани вели обстріл із засідки, колона проглядалася, як на долоні. Наші солдати відразу ж відкрили вогонь у відповідь, БТРи надійно прикрили колону. Бій був коротким, але жорстоким. Для кілкох наших солдатів він став останнім. Загинув і бойовий товариш Володимира – десантник, що сидів біля отвору люка. Сам Володимир отримав контузію і був відправлений літаком у Душанбе на лікування.

 Довелося йому послужити й після госпіталя. Ще не раз потрапляв у небезпечні ситуації, та військова удача не відверталася від нього, дослужив належний термін благополучно. А в грудні 1986-го звільнився в запас, і перед самим Новим роком вже був вдома.

 Олексія Мізяка призвали на військову службу навесні 1987-го. Навчання проходив у Туркменії, в одному з прикордонних міст. Хлопці здогадувалися, що служити доведеться в Афганістані, та, як згадує Олексій, страху ні в кого не було, навпаки, всі почувалися готовими до виконання найскладніших завдань. Тоді ще всі вірили, що це потрібно афганському народу, що Афганістан чекає їх допомоги…

 Як виявилося, їх чекала тільки безкінечна засідкова війна, коли не знаєш,, звідки чекати наступного удару, нічні напади, обстріли, міни-розтяжки на дорогах… Служив Олексій в роті матеріального забезпечення водієм автомобіля. З нашої бази на кордоні їх автоколона доставляла боєприпаси, продовольство і навіть вугілля та дрова в наші військові підрозділи.

 І хоч колону посилено охороняли і БТРи, і вертольоти, та без втрат не обходилося. Особливо були дороги через пустелю Вітер заносив піском колію, і під цим піском ховалися міни-розтяжки. Тож їхали тільки вдень, не завжди могли помітити їх.

 Та, незважаючи на небезпеку, автоколона йшла від однієї військової «точки» до іншої, доставляючи вантаж, який там так чекали. І стільки радості було, коли хлопці зустрічали на цих «точках» своїх земляків. Тоді й Афганістан не здавався вже таким чужим. Пам’ятає Олексій, як залишилися вони на ніч в одному з військових підрозділів у Гераті. І там раптом побачив він свого земляка Володю Індика з Нового Мерчика. Мало не до ранку просиділи вони тоді вдвох, згадували рідні села, спільних знайомих, говорили, говорили… І хоч потрібно було відпочити перед дорогою, та командир нічого не сказав Олексію. Взагалі в Афганістані стосунки і між солдатами, і між підлеглими та командирами були іншими, ніж в армії на Батьківщині. Кожен бачив у товаришеві по службі друга, який, можливо, завтра прикриє його в бою…

 Олексію випало служити в останній період афганської війни. І в пам’яті його назавжди залишився той день виведення наших військ. Одна частина цих військ виходила через перевал Саланг, інша, в тому числі й артполк, в якому служив О.Мізяк, - через прикордонну річку біля міста Кушки.

 То були справді хвилюючі, довгождані хвилини. Позаду залишалася чужа земля, для якої вони так і не стали друзями, війна, яка так багато чому навчила їх. Та тоді ніхто з них не думав про це. Головне – живі, здорові повертатися додому, попереду було все життя, в якому вони обов’язково знайдуть своє місце, своє щастя. Бо інакше і бути не могло, якщо вціліли вони в цій війні, війні, що зробила їх всіх іншими – сильнішими, готовими здолати, здолати будь-які небезпеки і перешкоди. А все пережите, здавалось тоді, вони забудуть, як страшний сон.

 І Володимир Петрович Онищенко, і Олексій Володимирович Мізяк зробили всі для того, щоб так і сталося. Обидва реалізували себе в житті, обидва – шановані в селі люди, мають хороші сім’ї. Володимир Петрович працює водієм в «Міськелектротранспорті» Харкова, Олексій Володимирович займається підприємництвом. Все, про що мріялось там, на афганській землі, вдалося. Крім, хіба що, одного – забути Афганістан…

**АФГАНІСТАН - ЧИЯ У ТІМ ВИНА?**

**Бабай Валерій, Кривенко Інна, Пискун Інна**, учні 7 класу

Чернещинського НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» Дворічанської районної ради

Керівник: Четвертак Світлана Михайлівна, вчитель історії

2014 рік оголошено роком вшанування воїнів інтернаціоналістів. Воїнів, які брали участь у бойових діях на території інших держав.

На території Чернещинської сільської ради проживає 8 воїнів які брали участь в бойових діях у республіці Афганістан та Чехословацькій соціалістичній республіці.

У республіці Афганістан за період 1979-1989 років були й наші односельці:

Бакало Іван Григорович

Перерва Іван Якович

Печкін Володимир Іванович

Жура Юрій Іванович

Письмак Юрій Іванович

Ми записали розповіді наших односельчан про часи, коли їм довелося воювати на афганській землі.

Печкін Володимир Івановичпрагадує:

«…У своїх міцних дитячих снах я ніколи не бачив страхіть війни, ніколи не чув пострілів, ніколи не дивився у заплакані очі матерів, що чекають повернення своїх найрідніших – синів, чоловіків з обпалених порохом бойових місць, чи, в найкращому випадку, хоча б вістки від них.

 На жаль, війни роблять не народи, а лише окремі постаті. Стільки історій існує про те, як із-за дрібниць починалися кровопролиття. Так легко підбурити на національну ворожнечу – і так важко зупинити кровопролиття.

 …Щемно боліло серце, боляче було, коли сам дивився смерті у вічі у чужій нам країні – Афганістані.

 Шість місяців навчання в Туркменії (тобто служби в Армії) дали багато: зробили мене сміливішим, витривалішим, вольовим, тут я навчився поводитись з автоматом. Не так уже й легко все давалось…

 Та ось і осінь 1985 року у м. Баграм у Афганістані, який я на танкові Т-62 з'їздив і вздовж ,і впоперек. Спека до 60°, а в самому танкові – і всі 80.

Екіпаж – 3 чоловіки: Яблуков Іван (механік) із Вологди, Ігор Сухов (командир) із Москви. Всі три – одне ціле, кожен – у відповіді за життя двох, що поряд, і за всю колону, що супроводжували. Помилки бути не може, бо вартість її – життя. А смерть чаклувала на кожному кроці, три рази горіли, виходили із строю танки, три рази був « на тому світі”. Госпіталь – і знову в строю!

 Коли ж в одному із боїв з душманами врятував життя командирові, виконав дане завдання, дивлячись смерті в очі, був відзначений високою нагородою Президії Верховної Ради СРСР– орденом „Червона Зірка”.

 Скільки крові пролито, скільки життів покладено в Афганістані, скільки скалічено душ!

 Думаєш, „Господи, чого людям треба? Адже світить в небі сонце, росте в полях хліб. Люди кохаються, народжують дітей, створюють симфонії і поеми, роблять наукові відкриття… Тільки б служили ці відкриття миру, а не справі знищення!»

А ось про що розповів Перерва Іван Якович:

 «Народився я в селі Новоселівка Зачепилівського району Харківської області у звичайній сільській родині, де були батько, мати і старший брат. Коли прийшов час йти до лав Радянської армії, я не міг дочекатися у який же ж рід військ мене направлять служити. Спочатку я потрапив в учбовий підрозділ міста Баградіоновська Калінінградської області. Потім продовжував службу в Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Я брав участь у виводі радянських військ з Афганістану у місті Термез що в Узбекистані та в місті Мари що в Туркменістані.

 Не дуже хочеться згадувати події тих давніх літ воїнам-інтернаціоналістам, так як погляди на політику змінилися, про себе дають знати хвороби. У кожного своя сім'я, життя продовжується.»

Бакало Іван Григорович

Дата народження - 07.10.1968

Термін перебування у ДР Афганістан - 1987-1989рр.

Місце проживання - с. Чернещина.

Хто із учнів нашої школи не знає шофера нашого шкільного автобуса Бакала Івана Григоровича, який береже шкільний автобус так, як наче то жива істота. Спокійний, врівноважений, відповідальний і скромний Іван Григорович. Восени 1987 року був призваний до лав Радянської Армії. Доля розпорядилася так, що служив він далеко від рідної Чернещини – спочатку у м. Степанакерт, Нагорно-Карабахської області, Азербайджанської РСР, а потім служба у Афганістані. Прибув до ДРА якраз під час військової операції «Удар» у провінції Кундуз. Там, у Кундузі служив водієм бойової машини, а потім водієм автобуса. « Найбільше мені запам’яталися афганські діти, яким було цікаво знаходитися біля радянських солдат, особливо цікаво їм було розглядати мій автобус. Де б я не зупинявся, як відразу біля автобуса збиралася ватага дітлахів. У нас були дуже добрі і дружні стосунки. Ми навіть сфотографувалися напам′ять».Коли 10 серпня 1989 року — душмани взяли Кундуз, його військова частина була відведена до кордону із Таджикістаном.

Жура Юрій Іванович, щоперебував у ДР Афганістан - 1987-1989 рр.,з Бакалом Іваном Григоровичем однокласники. І призивалися до лав радянської армії однієї осінньої пори. Свою службу Жура Юрій Іванович почав у місті КіроваканіАрмянської РСР. А потім служив у Кундузі, військові частини земляків були розташовані неподалік.

15 лютого 1989 року радянські війська були виведені із Афганістану. Цієї миті чекали мільйони. Перегорнуто останню сторінку героїчного і драматичного афганського літопису. Закінчилася війна. Летять, відлітають у вічність роки. Роки, скільки б їх не минуло не зітруть у народній пам'яті імена воїнів-афганців.

**УКРАЇНСЬКА АРМІЯ В МИРОТВОРЧІЙ МІСІЇ В ІРАЦІ**

**Бакановський Євген**, учень 11 класу Чугуївської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 7 Чугуївської міської ради

Керівник: Стафєєв С.А., учитель історії та правознавства

Дана робота – спроба оцінити значення для української армії участі в миротворчих місіях кінця 1990-х – початку 2000 років. Кривенець Андрій Анатолійович – учасник миротворчої місії на території республіки Ірак, де він проходив службу у 2004 році. Батальйон, до складу якого входила його рота, виконував місію в провінції Васід, в 140 км від Багдада.

За півроку, коли Андрій Анатолійович перебував у республіці Ірак, український батальйон миротворців не поніс жодної втрати. Ось що він згадує про один з боїв, який відбувся 6 квітня 2004 року: «Первый бой длился около суток, наша рота численностью 32 человека была окружена в центре города, отрезана от основной базы и не имела никаких преимуществ перед противником, армией Магди, численностью более 3000 человек. Рота выстояла, вывела из окружения американцев, британцев и поляков без единой потери и выполнила свои функциональные обязанности. Тогда коалиционные силы познакомились с нами. У американцев с британцами понятия не было, что такое Украина и где она находится, а после этого боя они сделали очень много выводов, и называли нас Ukraine solder crazy, «безбашенные солдаты». В первую очередь такое отношение к своим обязанностям дала подготовка, которую мы прошли на территории Башкировской части. На нашу подготовку было выделено очень много сил, средств, ограничений не было ни в чем, боеприпасы выделялись по необходимости. И это все сказалось на качестве боевых операций, которые мы выполняли на территории республики Ирак».

Пройшовши цей шлях, Кривенець А. А. змінив свій світогляд, своє ставлення до дійсності, до виконання своїх функціональних обов’язків. Досвід, що наші бійці отримали в боях в республіці Ірак, було узагальнено, затверджено міністерством оборони України і зараз передається молодим українським воїнам.

**АФГАНСКАЯ ВОЙНА… СРОКА ДАВНОСТИ – НЕТ**

**Баранченко Алина**, ученица 11 класса Чугуевской специализированной школы І-ІІІ ступеней №8

с углубленным изучением иностранных языков Чугуевского городского совета,

член военно – патриотического кружка «Свиточ»

Руководитель: Кривенко Т.В., педагог-организатор, руководитель кружка

Сегодня мы в учебниках истории постигаем события Афганской войны, которая по времени ближе к нам, чем Великая Отечественная, а наши отцы и братья стали участниками этой необъявленной войны.

Михаил Геннадьевич Беднов родился в 1960 году в Харькове.

 Летал на вертолетах Ми-24. В 1984-1985г.г. принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Награжден орденом «За службу Родине». По возвращению домой, в мае 1986-го, побывал в Чернобыле, участвуя в ликвидации последствий атомного взрыва на ЧАЭС. Закончил офицерский факультет при КВВИАУ, преподавал, с 1995 года вышел на пенсию, подполковник в отставке.

«Афганистан полностью изменил мою жизнь, мой характер и моё мировоззрение. Все, что было таким простым в обычной до афганской жизни, после стало выглядеть совсем по-другому. Я заново учился жить в мире, где нет войны, по-новому осознавал себя. После окончания Харьковского вертолетного училища попал служить в Чехословакию в Центральную группу войск. В это время как раз пошли разговоры об Афганистане, ведь многие из тех, кто там побывали, уже успели вернуться в Союз. Нас досрочно вернули домой, поскольку вертолетчиков на войне особенно не хватало. Как сейчас помню, каким образом нам предлагали поехать в Афганистан: мы заходили в аудиторию, где на столе с одной стороны лежало заявление о согласии отправиться служить в ДРА, с другой – при желании можно было оставить свой партийный или комсомольский билет. Что тогда для меня офицера значило лишиться этих документов? На военной карьере сразу же можно было ставить крест. Хотя были и такие, которые отказывались. А я хотел служить и заниматься любимым делом.

О том, что я еду в Афганистан, от родных я скрывал до последнего. У мамы были знакомства, и она могла меня «отмазать», но я этого не хотел, было неудобно перед собой и перед ребятами. Из 120 человек нашей бригады до места назначения доехали процентов сорок. Многие хватались за любой шанс вырваться оттуда.

Я служил в смешанной эскадрилье Ми-8 и Ми-24 при десантно-штурмовой бригаде. Мы работали вместе с десантниками, прикрывали колонны и перевозку грузов, оказывали поддержку с воздуха, разведывали районы. За время своей службы я видел весь Афган: Кандагар, Кабул, Фейзабад, Ханабад, Саланг. Чувство страха неотступно преследовало только в первые месяцы службы, когда приходилось переступать грань и решать: жить или умирать другому человеку. Через прицел видно в пятидесятикратном увеличении, можно даже родинки на лице разглядеть… Постепенно эта грань стиралась, и возникало чувство, очень похожее на выброс адреналина. Ты поминал погибших и жил дальше, воевал и уже не думал ни о себе, ни о других, было все равно, жив ты или нет. Этот же страх вновь появлялся в последние месяцы перед возвращением домой, когда каждый день с нетерпением ждешь замены и считаешь дни. Летний состав посылали в Афган на год, я пробыл там год и восемь месяцев, в Союзе уже просто не было нам замены. Тогда тоже возникало чувство страха, хотелось дожить и вернуться. В СССР мы за год должны были налетать 120-130 часов, там у меня было 900 летных часов и 720 боевых вылетов. Все дни сливались в один, не было ни праздников, ни выходных. Мы начинали вылеты с раннего утра и продолжали до позднего вечера. Летом ночь в Афганистане длиться всего 4-5 часов, иногда нам даже не хватало сил, да и не хотелось тратить время для того, чтобы добраться до базы, и мы спали прямо на вертолетах.

Я твердо знал, что, если меня собьют,- один патрон я оставлю для себя. В плену мало кто выживал, да и в Союзе за это ничего хорошего не предвиделось.

Самым ярким впечатление для меня стало возвращение домой, когда я получил свой первый отпуск. Добираясь к родным, я считал секунды до встречи, а потом вдруг почувствовал себя потерянным, мне был чужд этот спокойный мир наших городов, неспешность и размеренность, где люди улыбались и смеялись, никто друг в друга не стрелял и ничего не боялся. Я чувствовал себя, как во сне, и понимал, что втянулся в войну, она была уже внутри меня. В Афганистане мы только и мечтали о доме, а когда возвращались, то нас еще, долго тянуло назад. Афганистан стал для нас особым местом, где наряду с войной мы прошли испытание на прочность, верность, дружбу.

**ДОЛЯ ВОЇНА-АФГАНЦЯ**

**Бєсєдіна Злата**, учениця 8 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №67

 Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Павленко Юлія Анатоліївна, учитель української мови

та літератури вищої категорії

*Війна… чужа, неждана, непотрібна*

*Геройство. Біль. Дочасна сивина.*

*Прокляття чаша випита до дна…*

15 лютого виповнилося 25 років з дня виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан, а 25 грудня 2014 року виповниться 35 років від початку введення радянського військового контингенту в Демократичну Республіку Афганістан.

Не оминула ця війна і наших земляків. У числі перших «миротворців», точніше тих, що допомагали братському народу, були і наші земляки з міста та району. З початком війни переважна більшість радянських солдатів навіть не знала куди їх направляють, усі листи солдатів додому фільтрувалися, заборонялося згадувати про перебування в Афганістані.

Для тисяч радянських солдатів, їхніх батьків, матерів, братів, сестер розпочалася жорстока, кривава війна в Афганістані. Потрапивши на палаючу афганську землю, мужні воїни-інтернаціоналісти всім серцем прийняли її біль, як свій, і до останнього подиху захищали інтереси її багатостраждального народу. В ім’я волелюбного афганського народу, в ім’я миру, братерства на землі вони, не вагаючись, готові були віддати найдорожче - життя.

Мій дядько 9 травня 1986 року був призваний до лав армії мій рідний дядько Павленко Віталій Вікторович. З обласного військкомату, який знаходився у 1986 році на вулиці Коцарській у місті Харкові, призовників відправили літаком до ЧСАПО (Червонопрапорний середньоазіатський прикордонний округ Таджицької РСР у місто Пяндж).

У цьому місті Віталій був півроку в навчальній частині. До лав армії Віталій Вікторович прийшов водієм категорії С (керування вантажним транспортом). Після закінчення навчальної частини Віталій був водієм автомобіля «Урал-4320», підвозив боєприпаси з міста Пяндж на бойові позиції до Афганістану.

Пригадує, як під час проведення бойової операції БТР підірвався на міні. На руках помирали хлопці, адже поранення були несумісні з життям. Бій продовжувався, поранених виносили під обстрілами.

Павленко Віталій Вікторович був нагороджений 18 квітня 1988 року медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу»

Віталій Вікторович говорить, що вони йшли туди не по ордени і медалі, вони свято вірили, що виконують свій інтернаціональний обов’язок, вірили, що несуть визволення народу Афганістану, вірили, що йдуть не воювати, а захищати.

24 грудня 1988 року Павленко В.В. за зразкову службу був нагороджений медаллю «За отличие в охране государственной границы»

14 квітня 1988 року була прийнята спільна радянсько-американська угода

«Про взаємозв'язок для врегулювання положення, що відноситься до Афганістану». До 15 лютого 1989 року з Афганістану було виведено всі радянські війська.

Демобілізувався Павленко В.В. 27 травня 1988 року. Після повернення з армії пішов працювати до МВС. З 1988 року і до 2004 року чесно й гідно ніс службу в Жовтневому районі (а згодом Ленінському районі) нашого міста. Пішов на пенсію в званні старшого сержанта міліції. За відмінну службу також має нагороди.

Рівень життя в країні Афганістані сьогодні є одним з найнижчих у світі. У країні відбувається протистояння «цивілізованого світу» зокремими партизанськими угрупуваннями, які підтримуються арабськими силами. В свою чергу, втрачаючи живу силу, США успішно використовують нафтові ресурси Афганістану, продовжують грати роль «дбайливого демократа», який готовий зробити все для афганського народу та цілого світу (навіть зі зброєю в руках), щоб знищити «терористів», яких пригрів саме Афганістан. Скільки ще триватиме ця політична блюзнірська гра, покаже час. Єдине залишається незмінним: економічний та духовний занепад Афганістану, та незрозумілі перспективи для його населення, яке звикло десятиліттями відвойовувати своє право на існування.

Найстрашніше і найбезглуздіше у світі - це війна.Не злічити страшного невимовного горя у тих сім`ях, до яких прилетіла чорна звістка про загибель сина, брата, коханого, чоловіка. Жахлива трагедія, адже гинуло покоління, народжене у 60-х роках. Ніколи не повернути тих, хто навіки залишився на війні, для кого вона ніколи не закінчиться.Не одним сивим пасмом закосичена дата 15 лютого, день, коли нарешті в далекому 1989 році закінчилась для народів колишнього СРСР десятирічна кривава війна в Афганістані. Посивіли передчасно юні наречені і молоді дружини, чекання вибілило скроні батьків і коси матерів. І, здається, навіки крейдяний пил і пісок афганських гір осіли в молодих чубах воїнів-інтернаціоналістів.

Хочу звернутися до колишніх солдатів, воїнів-інтернаціоналістів, яким у той час було лише по вісімнадцять. Цієї війни ви не обирали, але через те, що були на ній, заслуговуєте на нашу повагу та шану.

Збираючи відомості про учасників війни в Афганістані, згадуємо тих, хто був приречений служити саме там, де смерть сіяла своє насіння у кам’яний ґрунт афганських гір. Літопис афганської війни містить безліч прикладів героїзму, які ми називаємо подвигом.

Я схиляю голову перед своїм дядьком Павленком Віталієм Вікторовичем, який пройшов це страшне афганське пекло, гідно ніс службу, виконував накази командування. Пишаюся ним і низько вклоняюся йому за мужність, відвагу та героїзм.

**МИНАЮТЬ РОКИ, А ПАМ'ЯТЬ ВІЧНА…**

**Бєсєдіна Злата**, учениця 8 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №67 Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Павленко Юлія Анатоліївна, учитель української мови

та літератури вищої категорії

Мільйонам людей назавжди врізався в пам'ять перший день Великої Вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на наш народ. І враз неділя 22 червня 1941 року, мирний день відпочинку, обернувся довгими роками страждань.

Пам’ять про той час нетлінна й вічна. Вона дивиться на нас зі старих фронтових фотографій, із тих речей, які зберігають сім’ї колишніх фронтовиків, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. Про бойові подвиги колишніх солдат, про їхнє воєнне життя можемо сьогодні дізнатися тільки з розповідей наших бабусь та дідусів.

Мені подобається слухати спогади моєї бабусі про мого прадіда. Вона часто розповідає про його життя, ми разом розглядаємо фотокартки, прадідусеві нагороди. У моїй уяві вималювався його образ, ця людина стала мені близькою і дорогою.

На одній старенькій довоєнній фотокартці з сімейного альбому я бачу зовсім молоде обличчя 25-річного юнака. Це мій прадідусь Гришин Іван Фролович, 1915 року народження, мужня і героїчна людина. Відразу після Фінської, коли над країною нависла смертельна загроза фашизму, прадід пішов добровольцем на Велику Вітчизняну війну.

Пізніше прадідусь розповідав своїм рідним, якими тяжкими були перші дні війни. Фашисти, свято вірячи в те, що їм вдасться підкорити країну, оскаженіло проривались до столиці. Нашій армії не вистачало зброї, бійці були молоді та недосвідчені. Багато гинуло юнаків, молодих хлопців, що тільки-но закінчили школу. А ще того року прийшла холодна осінь, а потім - люта зима. У ту страшну зиму 41-го дідусь зі складним обмороженням потрапив до госпіталю. З якою безмежною вдячністю він згадував військових лікарів! Вони працювали цілодобово, часто-густо падаючи з ніг від перевтоми. Скільки життів рятували, врятували життя і мого прадідуся Івана.

Після госпіталю прадід повернувся на фронт, і знову довгі та тяжкі воєнні шляхи. Він з болем згадував, розповідала мені бабуся, що фашисти зробили з нашою країною. Міста і села зрівняли з землею; всюди пожежі, вибухи, стовпи диму. І жах… Жах, що був на обличчях мирних жителів, яких не встигли евакуювати.

А ще упродовж війни прадід пройшов страшне пекло - Сталінградську битву. Битву, яка стала поворотною подією Великої Вітчизняної, а також і Другої світової війни. Саме тут було взято в полон фельдмаршала Паулюса, цього звироднілого фашистського нелюда, а потім ще двадцятьох фашистських генералів. У цьому пеклі прадідусь отримав тяжке поранення, контузія вивела його зі строю. Довгі дні і ночі в госпіталі, але було бажання жити, бажання швидше вигнати оту фашистську погань з рідної землі. І знову прадід в лавах бійців. За героїчну оборону Сталінграда 22 грудня 1942 року червоноармієць Гришин Іван Фролович нагороджений медаллю «За оборону Сталінграда».

Після 43-го воювати стало трохи легше. Почалося визволення країни. Яким безмежним було щастя прадідуся, коли звільнили Росію, адже там жили його мама Наталія Веденіївна і тато Фрол Васильович. Як він радів, коли звільнили Україну! Тут його чекали найрідніші люди - дружина Ганна Романівна і шестирічна донька Катруся.

Дійшов прадід Іван до Берліна, а навесні 45-го повернувся до рідної домівки.

Іван Фролович прожив шістдесят дев’ять років. Після війни у нього з моєю прабабусею ще народилися діти: син Сашко (1949 року) та донечка Ганна (1946 року) - моя бабуся.

Щороку дідусь з нетерпінням чекав Дня Перемоги. Величного свята, коли одягне піджак з нагородами, візьме за руки своїх трьох дітей, а згодом онуків, а їх у нього аж шість - Анатолій, Валентина, Маргарита, Сашко, Юлія (моя мама), Артур - і поведе до Братської могили вклонитися бійцям, які не дожили до цього радісного дня. А дорогою дідусь розповідав онукам, якою ціною була здобута Перемога, про це мені розказувала моя мама, вона п’ята онука мого прадіда.

А ще за роки війни прадідусь був нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За бойові заслуги», орденом Вітчизняної війни І ступеня.

Останнього прадідусевого ордена вручили прабабусі Гришиній Ганні Романівні до ювілею Перемоги 9 травня 1985 року, бо дідуся на той час вже не стало.

Була весна 85-го, як завжди оживала після зимового сну природа. Та не дочекався Іван Фролович 40-річчя Перемоги, помер за два місяці до свята. Пам’ять про прадідуся і досі живе в нашій родині. Бабуся і мама розповіли мені про славетного діда Івана, а я розповім своїм дітям та онукам. Так з покоління в покоління будемо свято зберігати пам'ять про рідну людину, адже це наша родинна гордість. Минають роки, а пам'ять вічна…

**ОБПАЛЕНІ ВОГНЕМ ВІЙНИ ЧУЖОЇ**

**Білостоцька Юлія**, учениця 8-Б класу Валківського ліцею імені О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Губська Наталія Віталіївна, вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського, керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

Зимового дня, 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив територію Афганістану. Символічно, що саме на християнське свято Стрітення зустрічала Вітчизна своїх синів з далекої, чужої землі, з війни, якої вони вже ніколи не зможуть забути. Більше дев’яти років тривала та війна, понад 600 тисяч солдатів і офіцерів пройшли її вогненними дорогами.

Були серед них і наші земляки – практично з усіх населених пунктів району. І на карті Афганістану теж не знайти місцевості, де б не проходили військову службу з Валківщини. У 18-19 років, після короткотермінового навчання, потрапляли вони в саме пекло війни. І там їм потрібно було не лише вцілити, вижити, перемагаючи противника, у багатьох випадках краще підготовленого, добре оснащеного, звичного до місцевих умов. Потрібно було при всьому цьому не зламатися, не втратити себе, перед лицем смерті ні на мить не забути про обов’язок і вірність присязі. Про те, що наші хлопці в найважчих обставинах залишалися вірними солдатському обов’язку, свідчать їх бойові відзнаки.

За мужність і героїзм, проявлені під час виконання інтернаціонального обов’язку в Афганістані, сім наших земляків нагороджені орденом Червоної Зірки, вісім – медаллю «За відвагу», п’ятнадцять відзначені медаллю «За бойові заслуги».

Нині на Валківщині проживає 124 учасники бойових дій в Афганістані, шість з них – інваліди війни. По-різному склалася післявоєнна доля афганців. Болючий слід залишило в їх душах пережите. Вони стали безкомпроміснішими, вимогливішими до себе й інших. А ще,навіть зустрівшись вперше в житті, афганці впізнають один одного за характерними для них рисами – загостреним почуттям справедливості, готовністю завжди прийти на виручку. Саме ця готовність змусила ще раз одягти військову форму Олега Лейбу, який вже після Афганістану служив у миротворчих військах на території колишньої Югославії, стати учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Миколу Михалка, Володимира Скрипника. І зараз районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану – активний учасник громадського життя району. Тільки протягом останнього часу афганці безоплатно працювали на підготовці до сезону відпочинку дитячого оздоровчого табору «Ялинка», стели з фотографіями Героїв Валківщини. Торік вони своїми силами, завдяки матеріальній підтримці колишнього голови райдержадміністрації О.А. Нікітенка, зробили реконструкцію пам’ятника загиблим воїнам-афганцям. Старанно попрацювали тут В. Яроха, А. Огієнко, О. Лейба. Свій внесок в цю страву зробили воїн-інтернаціоліст О. Гордієнко та В. Черкашин. А ще - допомогли в облаштуванні музею бойової слави Валківському ліцею ім. О.С. Масельського (придбали жалюзі на два великих вікна в фойе), тісно працюють із Валківським краєзнавчим музеєм. Безвідмовно беруть участь у всіх потрібних і корисних акціях І. Прозор, М. Смірнов, П. Губський, І. Нізельковський, Ю. Груба, І.Соколов, І. Поляцьковий, А. Веселий. Завжди готові підтримати будь-яку добру страву О. Кадигріб, І. Гуцало, М. Любченко, М. Мілков, В. Більдій, В. Лісаєв, С.Губський, І.Журавський та багато інших колишніх воїнів-афганців. Всі вони в найважчих випробовуваннях, на вогненних дорогах чужої війни не загубили доброти и людяності, стали не жорстокішими-сильнішими.

І сьогодні, зустрічаючи своїх бойових побратимів, бажають всім завжди відчувати підтримку друзів і самим бути готовим допомагати тим, хто цього потребує.

**«НАШ ЗЕМЛЯК – УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ»**

**Бондаренко Дар’я, Руденко Аліна,** учениці 9 класу Шипуватської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області

Керівник: Дерюгіна Світлана Петрівна, заступник директора з виховної роботи

2014 рік – рік вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ми не забуваємо всіх, хто брав участь у бойових діях на афганській землі і чесно виконав свій солдатський обов»язок. Чимало часу сплило з тієї пори. Потихеньку зажили рани, змужніли, стали мудрішими , постаріли солдати і офіцери. Але пам»ять про далеку афганську війну жива і стерти її не зможуть ні роки, ні відстані. Чимало зовсім юних хлопчаків полягло на чужій скелястій землі, серед них і наші земляки Володимир Лузан, Петро Крюков, Юрій Мартинов, Іван Невара,Леонід Назаренко.

У неймовірно важких умовах бойового життя, далеко від дому , щогодини наражаючись на безпеку, часом смертельну, радянські воїни виявили кращі людські якості: мужність, стійкість, благородство – зберегли вірність військовій присязі, військовому і людському обов»язку. Серед них був і наш земляк, випускник нашої школи Колесник В»ячеслав Іванович.

Народився він у 1961 році, в сім»ї колгоспників. Маленька батьківщина – село Середній Бурлук , де босоніж бігав росяними стежинками, відкрила для нього світ, загартувала характер. Розпочинав шкільні роки у невеликій Середньобурлуцькій школі, атестат про середню освіти одержав у 1978 році після закінчення Шипуватської середньої школі .Навчався добре, був активним піонером та комсомольцем.

Члени краєзнавчого гуртка школи записали спогади воїна-інтернаціоналіста Колесника В.І. про участь у бойових діях.

«Після закінчення Шипуватської середньої школи у 1978 році навчався у Шипуватській автошколі, де одержав права водія. Працював трактористом у колгоспі ім. ХХУ з»їзду КПРС. Потім призвали на службу до лав Радянської Армії (4 липня 1979 року). Службу ніс у Туркменії, м.Іолотань, у 101-му мотострілковому полку. У нашому полку було 1200 солдат. Командував полком підполковник Коптяєв. Я був водієм на ЗИЛі. Мене у полку називали хохлом. З України нас було приблизно 800 чоловік. В армії навчання є навчанням – муштра на плацу зранку до вечора, фізична підготовка, від якої здоров»я не набираєшся, а навпаки – худнеш. Пройшло 4 місяці. 29 грудня 1979 року було оголошено наказ про введення військ до Афганістану. В цій країні відбулася революція і президент попросив підтримки. Наш полк перемістили до Каракумів, а потім через Кушку ми прибули до афганського міста Герат. Нас зустріли концертом. 31 грудня зустрічали Новий рік. Але таке свято було недовгим. Почалася стрілянина. І весь час десь стріляли – то у горах, то вдалині. Ставало трішки моторошно. Нашу військову частину одразу перевели в інше місце, поблизу аеродрому. І там ми знаходилися з1980 по 1981 рік. Наш батальйон був під командуванням Москви. Дуже часто виїжджали на бойові операції . Спочатку був страх, а потім таке почуття, що ти йдеш на війну. Потім мене перевели водієм у саперну роту. Одержав свій БТР (вага 13 тонн). Був сапером. І наші солдати мінували місцевість , і нас мінували. Були випадки, коли солдати підривались на мінах. Таке трапилось з моїм товаришем з с.Червона Хвиля Бредихіним Сашком, командиром розвідки. Він сильно поранився , на все життя він залишився інвалідом.

Військову техніку ми ретельно оберігали, маскували у пісках, рили для неї окопи.

Дуже важкими були природні умови. З третьої години ранку і до сімнадцятої години дув вітер «афганець». Це потужна піщана буря. Пісок був і в волоссях, і в очах, і в роті. Дуже велика жара у тих місцевостях, майже щоденно до 50-60 градусів. Ми навіть взимку купались у гірських річках. На гори там припадає до 70% рельєфу, відчувається нестача кисню, багато каміння. Ним часто травмували ноги, бо ходили по горах до 40 кілометрів на добу. Такий рельєф був благоприємним для місцевих жителів, для душманів, вони добре орієнтувалися у горах, а нам було важко. Жили ми у наметах по 10 чоловік, спали без матраців на земляній підлозі. Інколи були «чорні» дні. Їсти нічого, хоч пропадай . Їли суху картоплю, сухпайок. Був такий випадок, коли не їли 4 доби. Нам на цей час було виділено лише мішок сухарів.

Пам»ятаю, чим займалось населення : копали арики, спрямовували воду з гір на поля, де вирощували рис, пшеницю.

Афганці по-своєму рахують роки, у них тоді був 1380 рік. Разом зі мною служили також Костенко С. з Приколотного, Бражник В. з Новоолександрівки. Ми служили чесно, віддавали борг Батьківщині.

Майже щодня гинули воїни, але ніхто не знав, скільки загинуло. В Афганістані був до 23 червня 1981 року. Поверталися літаком до Алма- Ати, а потім до Харкова. Радість була неймовірною, як тільки пересікли кордон.

Після служби працював у колгоспі. Був начальником виробничої дільниці, завгоспом. Довгий час був комсоргом молодіжної організації колгоспу. Зараз працюю охоронцем у ТОВ «Зоря».

За виконання інтернаціонального обов»язку в Афганістані нагороджений медаллю «За бойові заслуги».

Колесник В»ячеслав Іванович, як і інші тисячі воїнів, учасників бойових дій на території інших держав, є гідним продовжувачем традицій батьків і дідів, які пройшли Велику Вітчизняну війну.

**«АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ…»**

**Бублик Ірина**, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство» Зачепилівського

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 7 класу Бердянського НВК

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник**:** Бублик Оксана Олексіївна, учитель історії Бердянського НВК

***Авдюнін Анатолій Миколайович***

Авдюнін Анатолій Миколайович народився 24 серпня 1965 року в селі Бердянка Зачепилівського району Харківської області в сім’ї колгоспників.

1972 р. пішов до першого класу Бердянської СЗОШ.

1982 р. закінчивши школу, десять класів, працював водієм у місцевому колгоспі ім. Фрунзе.

11.11.1983 року був призваний до лав Радянської Армії – прикордонні війська, мото-маневрова група. Спочатку службу проходив на території СРСР, а потім Анатолія Миколайовича було направлено в Республіку Афганістан для подальшого проходження строкової служби. З 10.11.1984 по 19.12.1985 р. довилося служити в м. Кирки –Маймане.

Із спогадів Анатолія Миколайовича:

«Це була рівна пустеля не заселена людьми, де доводилось будувати все заново, з нуля. Рили землянки, будували і перевозили. П’ять місяців тривало будівництво під обстрілами і в жару +50С , коли при такій температурі торкалися капоту машини то отримували опік І ступеня. На підкріплення до нас було надіслано забайкальців.

Так як я служив в мото-маневровій групі, водієм, мені доводилось перевозити різні вантажі з Радянського Союзу до міста будівництва. Спочатку бензовозом бензин та солярку, а потім будівельні матеріали. На шляху перевезення були різні випадки обстрілів, під час яких гинули бойові друзі. Бо одним словом була війна. Їхали тільки колоною, по одному не можна в цілях безпеки.

Мирні жителі відносилися до нас добре. Був випадок, коли їхала колона, а на узбіччі дороги годувала мати своє дитя груддю. Колона зупинилась, завмерла, поки жінка не догодувавши не пішла з малям далі».

А на Батьківщині залишалася його кохана – Зоя. Пригадує Зоя Василівна, вчитель Бердянського НВК, дружина Анатолія Миколайовича: «Одного разу надіславши мені листа, Толик (так лагідно називає чоловіка) надіслав у листі пелюстки червоних маків, які я зберігаю і до цього часу. Це були найдорожчі квіти в моєму житті».

Нагороджений медалями: «Захисник Вітчизни», «ВОИНУ- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ ОТ БЛАГОДАРНОГО АФГАНСКОГО НАРОДА», «70 лет Вооруженных сил СССР», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Грамотою Президії Верховної Ради СРСР.

Відслуживши в армії, повернувся на Батьківщину і відразу почав працювати. Спочатку з 1985 по 1986 рр. працював на заводі «Південмаш» у Дніпропетровську, але через рік, потягло додому в рідне село, на рідну землю. З 1986 року і до цього часу працює в сільськогосподарському підприємстві ім. Фрунзе.

Анатолій Миколайович Авдюнін був водієм, возив голову колгоспу, а потім і директора. Кмітливість його в селі відома,тож засиджуватися на одній роботі не став, а перейшов на посаду бригадира тракторної бригади, а в період збирання врожаю працює на комбайні «Клас мега», і ще не було такого, щоб його хтось «обставив» у намолочених тонах зерна. Йому і честь, і повага, тож слово його вагоме, як і результати праці.

17 серпня 2011 року Кабінет Міністрів України нагородив Почесною Грамотою Авдюніна Анатолія Миколайовича за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку сільського господарства, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

**НЕЗРИМІ СОЛДАТИ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ**

**СЕКРЕТНА МІСІЯ «КОБАЛЬТА»**

**Буланова Анастасія,** учениця 9 класу Безруківського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівник: Гаврішкевич І.В., заступник директора з виховної роботи,

учитель української мови та літератури

Дана робота – спроба відтворити правдиву історію війни в Афганістані на матеріалі спогадів учасника бойових дій на території Республіки Афганістан. Горський Юрій Вітольдович – учасник бойових дій, полковник міліції у відставці, який належав до одних з небагатьох харків'ян славної плеяди розшуковців-афганців, які виконували секретні завдання у складі «Кобальту». Літо 1982 р. виявилося для нього одним з найгарячіших в житті: за завданням уряду та МВС СРСР він був направлений на два роки в Афганістан.

Однією з найтрагічніших сторінок історії СРСР є Афганська війна. Участь у ній Радянського Союзу має неоднозначну оцінку, однак не можна заперечувати той факт, що солдати і офіцери, в тому числі і співробітники міліції, виконували там свій інтернаціональний обов'язок. Сьогодні ми намагаємося говорити правду про війну в Афганістані, якою б гіркою вона не була: стають відомі справжні герої, розвінчуються псевдогерої. Історикам ще належить дати їй об'єктивну оцінку, а поки її називають «чужою і безглуздою», знецінюючи подвиг хлопців, які залишилися на чужині назавжди. Пережили Афганістан, як і раніше у сні йдуть в останній і вирішальний бій з душманами. Над спекотними і тривожними землями цієї країни і понині, ніби гірська луна, розноситься чутка про непохитних «шураві » і їх стійкість.

До складу спецпідрозділів силових структур, відправлених на війну в Афганістан, входили оперативні загони «Каскад», «Каскад-2», «Каскад-3», «Каскад-4», «Карпати», «Альфа» і «Омега», безпосередні учасники найпершої військової операції радянських військ - штурму палацу Аміна, а також загін спеціального призначення МВС СРСР «Кобальт».

Війна в Афганістані була особливим етапом у розвитку органів внутрішніх справ. МВС СРСР вперше одержало можливість працювати на території іноземної держави. Існування сформованого влітку 1980 р. загону спеціального призначення «Кобальт» залишалося довгий час засекреченим, так як він не був штатним підрозділом МВС, мав розвідувальне призначення і створювався під потреби конкретної війни. У складі «Кобальту» спочатку налічувалося 600 співробітників карного розшуку, ОБХСС, виправно-трудових колоній, що мали достатній (не менше десяти років) досвід оперативної роботи з «негласним апаратом». Спочатку в Афганістан були відряджені оперативників на півроку, потім термін служби продовжили. Загін передали в оперативне підпорядкування командиру «Каскаду» А.І.Лазаренку. Одним із завдань «Кобальту» була організація царандоя (Міністерства внутрішніх справ Демократичної Республіки Афганістан ) і його органів. Радянський Союз, направляючи своїх радників та інструкторів, допомагав афганцям створювати полки міліції.

«Кобальт» складався з основних розвідгруп, дислокованих за афганськими провінціям, і резервного підрозділу в Кабулі. Базувалися вони на конспіративних віллах. У кожній розвідгрупі було по сім чоловік, БТР і радіостанція, за необхідності вони відправлялися із завданням у будь-яку точку Афганістану. Під час проведення бойових операцій кобальтовці працювали на блокпостах - своєрідних фільтрах міграції цивільного населення, де ними була широко розгорнута агентурно-оперативна робота зі збору інформації від населення.

Безпосередньо беручи участь у зборі та обробці розвідданих, співробітники «Кобальту» розробляли і допомагали проводити багатоходові операції із впровадження агентури в бандформування і табори біженців, отримували інформацію, яка дозволяла передбачити дії проти душманів, дізнатися місце збору ватажків. Для більшості кобальтовців робота з озброєними бандитськими угрупуваннями була звичною, своїм досвідом вони ділилися з бійцями з «Каскаду». Функції їх спецпідрозділів були дуже схожими: вони разом дислокувалися і воювали, мали однакове озброєння і оснащення. Ветерани «Каскаду» високо відгукувалися про рівень підготовки і бойовий дух співробітників «Кобальту».

Кобальт як хімічний елемент використовується для отримання надміцних сплавів, люди з «характером кобальту » надійні у будь-якій справі. Багато чудових майстрів розвідувальної справи виконували свій інтернаціональний обов'язок у складі цього спецзагону, за що були нагороджені високими урядовими нагородами, деякі з них стали Героями Радянського Союзу.

**ВИПУСКНИКИ МОЄЇ ШКОЛИ – ВОЇНИ – ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ**

**Бутівченко Анна, Сорокін Валерій, Ляшенко Анжеліка, Хлівняк Євген,** учні 10 класу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Люботинської міської ради

Керівники: Пахомова Н.М., класний керівник 10 класу, Чурілов Є.В., учитель історії

15 лютого — День пам’яті учасників бойових дій на території Афганістану, Алжиру, Анголи, Бангладеш, В’єтнаму, Ефіопії, Єгипту (ОАР), Ємену, Камбоджі, Куби, Лаосу, Мозамбіку, Сирії, Сомалі, Чехії, Югославії, острова Даманський та інших прихованих «гарячих точок». Сьогодні «прихованим» війнам даються неоднозначні оцінки, щоб назавше викреслити цю ганьбу з історії. Деякі зацікавлені особи прагнуть скоріше забути війни, що залишили свій слід у долях дуже багатьох людей, які виконували урядові завдання в «гарячих точках» планети. Проте ми не маємо права забувати про простих людей, які чесно і до кінця виконували свій військовий обов’язок. Складний із усіх поглядів феномен «неоголошених воєн» потребує ретельного, глибокого вивчення, осмислення всім людством.

У Люботині проживало 115 осіб, які пройшли службу в республіці Афганістан. П'ятеро люботинців загинуло на чужій афганській землі :

Давидов Валерій Іванович,

Омельченко Сергій Миколайович,

Хомич Сергій Олександрович,

Савченко Олександр Дмитрович,

Тижненко Сергій Володимирович. 23 люботинці - афганці вже померли за період до 2012 року. В даний час в Люботині проживає 86 учасників бойових дій у Демократичній Республіці Афганістан.

Загинули при виконанні інтернаціонального військового обов’язку у Афганістані два випускники нашої школи Хомич Сергій, випускник 1979 року та Савченко Олександр, випускник 1980 року.

Хомич Сергій Олександрович ( 07.09.1964 - 08.01.1983) Молодший сержант. Після закінчення школи (1980) працював слюсарем на заводі Бермінводи. Курс молодого бійця і гірську підготовку з жовтня 1982 року Сергій проходив у навчальному центрі на Північному Кавказі (м. Орджонікідзе). Разом з товаришами важким транспортним літаком був відправлений до Кандагару. Сергія Хомича відразу примітили командири і призначили старшим водієм роти. Останні листи додому були відправлені Сергієм 29 грудня 1982 року, а 31 грудня Сергій був тяжко поранений на бойовому посту. Помер від ран у шпиталі 8 січня 1983р. Нагороджений Сергій Хомич орденом Червоної Зірки (посмертно).

Савченко Олександр Дмитрович          (30.08.1965 - 18.07.1987). Гвардії рядовий. Після закінчення школи працював на заводі ім. Шевченка у м. Харкові. Службу в ДРА проходив у гвардійської частині у Кандагарі водієм «Чайки» (радіостанції на БТР) . 18 липня 1984 р. під час супроводження колони БТР Олександра був підбитий з душманського гранатомета. Рятуючи друзів, Олександр був поранений у голову. Це поранення стало причиною його загибелі. Нагороджений Савченко Олександр Дмитрович Орденом Червоної Зірки (посмертно).

Випускники нашої школи, які виконували інтернаціональний обов’язок у складі радянських військ у Афганістані, – це і кадрові військові, і солдати, серед них є і наші батьки, рідні, знайомі, вчителі.

Виконували інтернаціональний обов’язок у Афганістані під час строкової служби:

Глущенко Сергій Анатолійович (1969 р.н.) - у 1987-1989 р. - учасник бойових дій, нагороджений Орденом Червоної зірки. Отримав тяжке поранення під час рятування своїх товаришів – однополчан, втратив ногу.

Бутенко Володимир Володимирович (1962 р.н.) - у 1980-1983 р. в прикордонній військовій частині, нагороди: медаль “Захиснику Вітчизни”

Літвіненко Олександр Іванович (1961 р.н.) - проходив військову службу ГБАО м. Хорог в/ч 2022, рід військ ПВ, рядовий.

Король Борис Борисович, (1964 р.н.) – 1983-1986 р. - проходив військову службу у прикордонних військах, у ДРА, військове звання – рядовий.

Макаренко Валерій Ілліч (1963 р.н.) – 1981-1983 р. проходив військову службу у прикордонних військах ГБАО м. Хорог ( к.Колай-Хумб), військове звання – рядовий, старший водій.

Підченко Віктор Васильович - 1979-1981 р. проходив службу в Афганістані Провінція Газні, військове звання – старший сержант .

Лук’яненко Володимир Григорович - 1967 року народження, закінчив школу в 1984 році, з 1985 по 1987 рік проходив військову службу у в/ч 2042 у провінція Джаудзжан, військове звання – рядовий.

Малеєв Валерій - 1985- 1987 р. проходив військову службу в Узбецькій РСР м. Термез, у ДРА, військове звання – рядовий.

Службу у Демократичній республіці Афганістан проходили кадрові військові:

Білоковаленко Михайло Прокопович (1953 р.н.) закінчив Харківське військове училище в 1974 році, служив у прикордонних військах до 1992 року. Виконував інтернаціональний обов’язок у Афганістані у 1986 -1988 роках, служив у Кандагарі, Джалалабаді. Військове звання – підполковник. Нагороди : медаль “За бойові заслуги”, Орден «Зірка ДРА». Працював учителем трудового навчання та фізичної культури у ЗОШ І-ІІІ ст. №5 у 1992 – 2005 роках.

Білоковаленко Леонід Прокопович закінчив Свердловське вище танково-артилерійське політичне училище, служив у Свердловському ВО, виконував інтернаціональний обов’язок у Афганістані. Після тяжкого поранення служив у будівельних військах у м. Свердловську. Військове звання – майор. Кавалер Ордена Червоної зірки.

Гаєвський Станіслав Леонідович (1954 р.н.), закінчив школу в 1972 році, закінчив Чернігівське льотне училище. Могоче Читинської обл.., Кандагарі (Афганістан). Був членом загону космонавтів. З 1990 року працював інструктором парашутно – десантної підготовки Харківського інженерного училища, старший викладач Харківського інституту ВПС. Військове звання – полковник. Нагороди – орден “За службу Родине в Вооруженных силах» ІІІ ступеня

Волинець Володимир Євгенійович – (1952 р.н.), закінчив у 1973 році Харківське вище авіаційно – технічне училище. Військове звання - капітан.

Говор Микола Олександрович (1960 р.н.) закінчив Харківське вище авіаційно – технічне училищі. Військове звання – старший лейтенант.

Воїни – інтернаціоналісти сьогодні спілкуються з нами – молодшим поколінням, учителями, земляками, однополчанами. Але згадувати події війни важко для них, хоч пройшло більше 25 років від цих подій. Коли на цю тему говорять діти, коли перед очима слайди з фото, звучить пісня, набігає скупа чоловіча сльоза. І ми розуміємо ті сльози та дрижання голосу. Сьогодні в нашій школі вчаться онуки наших випускників, які служили в Афганістані.

Ми отримуємо від цих зустрічей найкращі відчуття – гордість за солдата, переживання за втрату бойових друзів. Ми отримуємо уроки мужності.

**Спогади бойового офіцера**

**Варжеленко Валерія,** учениця 11-А класу Нововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради, член гуртка «Культура мови і спілкування»

Нововодолазького БДЮТ Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник:Коротецька В.В., учитель української мови та літератури

керівник гуртка «Культура мови і спілкування»

*Кабул и Кундуз, изнурительный зной*

*Остались в далеком Афгане.*

*А нам повезло. И сегодня домой*

*Летим мы не в «черном тюльпане».*

Валерий Веселков

 Історія – це людська пам'ять. Як не можна уявити людину без пам’яті, так не існує народу без історії. Історія – це досвід поколінь. Вона вчить, що слід взяти з собою в майбутнє, а що залишити як спогад.

 Історія українського народу сповнена трагічними сторінками. Але це наше минуле, наша пам'ять і нам є чим пишатися, переглядаючи поступ попередніх поколінь.

 У Нововодолазькому НВК стало доброю традицією кожного року в лютому проводити зустрічі з воїнами-афганцями. Чому саме в лютому? Бо 15 лютого Україна відмічає День вшанування учасників бойових дій. Саме в цей день двадцять п’ять років потому землю Афганістану покинув останній радянський солдат.

Війна продовжувалась 9 років 1 місяць і 19 днів, з 1979 по 1989.

 Лише з різних населених пунктів нашого району було призвано в Афганістан 190 чоловік:

 с. Ватутіно – 10, с. Караван – 1, с. Мелихівка – 4, с.мт Нова Водолага – 70, с. Ордовка – 5,

с. Охоче – 2, с. Сосонівка – 3, с. Станичне – 8, с. Старовірівка – 9.

 Якщо погортати сторінки історії війни в Афганістані, то знайдемо чорні, страшні цифри. За офіційними даними з війни не повернулись більше ніж 15 тисяч радянських солдат і офіцерів, серед них – 3682 – українців, 242 – з Харківської області, 3 – наші земляки: Сергій Мотика, Павло Нерубацький, Володимир Апальков. 274 воїни до сих пір вважаються зниклими без вісти.

 За статистикою, кожен шостий, хто був на війні, вибрав навічно для себе Біблію чи Коран, тобто загинув. Хто не міг переховатися за широкими спинами своїх батьків, йшли в пекло війни, виконуючи священний обов’язок перед Батьківщиною, пам’ятаючи до останньої хвилини свого життя про присягу, яку вони дали народу.

 І знову згадаємо статистику війни. Кожен восьмий воїн відзначений державою за свої подвиги, які вони вершили, не думаючи про нагороди. Солдати та офіцери виконували інтернаціональний обов’язок, тобто захищали братній народ. Ми звемо їх інтернаціоналістами.

 Для нас, молоді, ці відважні люди є героями. І більшість з нас хотіли б мати такого старшого товариша, порадника. Але не кожен із моїх однолітків може похвалитися, що на його життєвому шляху відбулася зустріч зі справжнім наставником і старшим другом, який зміг запалити його душу іскрою людяності, гідності, доброти, порядності, милосердя.

А мені пощастило. Я хочу розповісти про порядну, чуйну, добру, відважну людину, голову Нововодолазької районної Спілки ветеранів Афганістану підполковника запасу, кавалера бойових орденів Червоної Зірки і Слави, Сергія Федоровича Воротняка.

Сергій Федорович згадує війну з легким смутком. Афганістан він пройшов офіцером. Служив з 1983 по 1985 рік. За цей час побачив і пережив чимало: і обстріли, і жорстокі бої, і нічні засідки, і смерть близьких… Ось деякі спогади підполковника запасу:

Война глазами офицера

«Я служил в 781 легендарном разведывательном батальоне, в населенном пункте Баграм. Командиром у нас тогда был один из знаменитых братьев Аушевых, Адам. Гордостью же батальона – Борис Соколов, Герой Советского Союза. Душманы нас очень боялись. Наш батальон и ночные вылазки совершал, и работал с агентурой. Всего на моем счету свыше 90 боевых операций. О нас даже «Голос Америки» передавал»

В Афганістан Сергій Федорович їхав не 18-річним юнаком. За плечима залишилось навчання у Далекосхідному вищому загальновійськовому командному училищі імені К.К.Рокосовського та служба на Уралі. 26-річний хлопець потрапив в Афганістан старшим лейтенантом, додому ж повернувся у званні капітана з орденом Червоної Зірки.

«Молодые надломленные души…»

«Офицерам в Афганистане было легче, чем простым солдатам. Мы шли на войну подготовленными, знали, что нас ждет. Ребятам же, которые попали под призыв, было гораздо труднее. Молодая надломленная душа… Конечно, все, кто попадал в Афганистан, проходили обучение. Два-три месяца готовили к тому, с чем придется столкнуться. Учили стрелять, вести наблюдение, маскироваться, передвигаться в горах. Необходима была большая физическая выносливость, потому что приходилось носить на себе 40-килограммовые боекомплекты. Так же надо было привыкнуть и к климатическим условиям Афганистана, где температура воздуха достигала свыше 55 градусов».

«Нас было трое»

«26 ноября 1983 года нашему батальону была поставлена задача блокировать одну из высот в районе ущелья Гульдара. Мы шли всю ночь по горам в указанное место, утром наткнулись на душманов. Завязалась перестрелка, которая длилась почти целый день. Мы лежали рядом: Адам Аушев, Ибрагим Тутаев и я. За десять метров от нас разорвалась мина. Аушев получил травмы спины и ног, Тутаев погиб, а меня контузило. После этого мы спустились с высоты, заблокировались в ближайшем доме и отстреливались до самого утра. Уже потом на помощь пришел горно-стрелковый батальон, и мы вышли из ущелья. За эту боевую операцию я был награжден орденом Красной Звезды».

«Писали письма…»

Всегда с нетерпением ждали весточки из дома. Это была самая большая радость, когда приходила почта, а это зависело и от погодных условий. Солдаты писали письма, однако ничего конкретного о войне сообщать нельзя было. В Советском Союзе тогда ничего не разглашалось об Афганистане, все было под секретом. Поэтому и существовала военная цензура, которая контролировала содержание любой переписки. Через границу не пропускали ничего, что вызывало хоть малейшее сомнение. Так, у меня однажды на таможне конфисковали кассеты с песнями».

«Афганский синдром»

Сегодня, пожалуй, не найдется ни одного «афганца», который не столкнулся с тем, что его или не понимают, или не хотят понять. Вернувшись с войны, сегодняшние ветераны стали совсем другими. Они видели смерть, должны были воевать, когда их соотечественники жили мирной жизнью, а по прибытии домой встретили оскорбление и клевету. После Афганистана нас превозносили, после распада Советского Союза все забылось, потом нас чуть не убийцами, палачами называли. Конечно, это неприятно, обидно. Не удивительно, что не все смогли выдержать. Кто уединялся, кто попал в тюрьму или окончил жизнь самоубийством. Никакой психологической поддержки от государства не было»

«Самое страшное…»

«Самое страшное, что было на войне – это смерть друзей. Видеть, как товарищ, с которым вы рядом спали, ели, ходили в разведку, подрывается на мине или падает от пули душмана – наибольшая боль»

Мабуть, Сергій Федорович народився у сорочці, і йшлося йому на життя, адже під час служби в Афганістані він отримав контузію і неодноразово бував на волосок від смерті.

Мій наставник має 38 заохочень за період служби, є чимало нагород за мирну працю – грамоти, подяки, медалі. Але найдорожчими для Воротняка Сергія Федоровича є орден Червоної Зірки, орден Слави Демократичної Республіки Афганістан за сміливість, мужність під час виконання завдань з надання інтернаціональної допомоги братньому народу.

Афганська війна залишила багато болю у душах наших співвітчизників і ми повинні пам’ятати: поки на Землі існують «гарячі точки» і порушується Біблійна заповідь «Не вбивай», ми не повинні заспокоюватися. Там, де проливається кров, виростає ненависть, а де виростає ненависть – сіється смерть.

**ДОКИ МИ ПАМ`ЯТАЄМО – МИ ЖИВЕМО**

**Вихованці гуртка «Географи-краєзнавці»** КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Харківської обласної ради, учні Солоніцівського колегіуму

Дергачівської районної ради Харківської області

Керівники: Бережна Наталія Вікторівна, заступник директора з виховної роботи;

Денчик Світлана Олексіївна, заступник завуча

15 лютого 1989 року почався вихід радянських військ з території Афганістану. Операцією керував останній командуючий обмеженим контингентом – генерал – лейтенант Борис Громов. Радянські війська знаходились на території даної країни з 25 грудня 1979 року і діяли на стороні влади Демократичної Республіки Афганістан.

Рівно 25 років відділяє нас від того пам’ятного дня, коли останній радянській солдат покинув землю Афганістану, де 9 років та 51 день виконували інтернаціональний обов’язок прості радянські хлопці. Ця війна в далекій від України країні торкнулася багатьох наших співвітчизників, їх сімей, близьких, друзів та товаришів.

Майже в кожному населеному пункті є навчальні заклади, де навчалися хлопці, що виконали свій військовий обов’язок не лише в афганській війні, а й інших гарячих точок планети. Їх імена увіковічені на обелісках та пам’ятниках. І в нашому Солоницівському колегіумі також навчалися хлопці, котрі виконали свій інтернаціональний обов’язок в Афганістані, це: Ведеріс Микола, Кулик Володимир та Сколченков Олександр. Пам'ять про них завжди житиме в наших серцях.

ВЕДЕРІС МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Народився в смт. Солоницівка в 1962 році. Навчався в Солоницівській середній школі. Потім закінчив курси водіїв. Працював слюсарем на Курязькому заводі силікатних виробів. Був гарним товаришем, зразковим сином, старанним працівником. Восени 1980 року був призваний до лав Радянської Армії. Старший стрілець, наводчик БТР. Загинув 13.12.1982 року на території Афганістану. Нагороджений орденом Червоної Зірки. Похований у смт.Солоницівці.

КУЛИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Снайпер військової частини. Народився в смт. Солоницівка в 1964 р. Навчався в Солоницівській середній школі, потім в ПТУ № 4м. Харкова. Працював на заводі «Комунар». Був спортсменом, скромним, життєрадісним, чуйним хлопцем. Любив музику, грав на гітарі. У 1982 році був призваний до лав Радянської Армії. Військову присягу прийняв 7.11.1982 р. Був старанним, дисциплінованим солдатом. Загинув 11.06.1983р. в Афганістані при виконанні бойового завдання. Нагороджений орденом Червоної Зірки від 15.11.1983р. посмертно.

СКОЛЧЕНКОВ ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ

Народився в смт. Солоницівка в 1962 році. Навчався в Солоницівській середній школі, потім в ПТУ № 10 м. Харкова. Був гарним товаришем, чесним, скромним, любив музику, вірші. Весною 1980 року був призваний до лав Радянської Армії. Загинув у Афганістані. Нагороджений орденом Червоної Зірки, має значок «За бойові відзнаки».

Крім зазначених вище часників афганський бойових дій, що навчалися у нашому колегіумі, учасниками даного дійства були також і інші жителі смт Солоницівка: Бігма Олександр Петрович, Герасименко Вадим Володимирович, Здорик Іван Іванович, Земенко Віктор Миколайович, Лісний Василь Миколайович, Мусаров Віталій Віталійович, Плотніков Георгій Петрович, Пелих Олександр Михайлович, Підкругляк Сергій Олександрович, Кузьменко Віктор Вікторович, Саєнко Сергій Миколайович, Кріпак Павло Олександрович, Манаков Артур Віталійович, Суслов Олександр Георгійович, Дудоров Сергій Іванович.

Говорять, час лікує рани, але без минулого немає теперішнього, та не може бути майбутнього. Адже доки ми пам’ятаємо – ми живемо. Пам'ять про ті часи увіковічена не лише в обелісках а й пам’ятниках, та вона житиме в наших серцях та щорічних зустрічах, які проходять у Солоницівському колегіумі щороку у лютому. На зустрічі та лінійки присвячені воїнам-інтеранціоналістам запрошуються учасники бойових дій, які розповідають ті гіркі спогади про їх перебування на війні. Учасники заходів згадують тих, хто загинув на тій війні, віддають дань поваги живим та сім’ям воїнів-інтернаціоналістів. В нашому селищі по вулиці Пушкіна перед будинком №14 знаходиться пам’ятник воїнам-інтенаціоналістам.

П’ямять про тих, хто пройшов дорогами війни, і хто не повернувся до рідного дому, для кого совість, честь, вітчизна, обов’язок були головними в житті нехай залишиться наших серцях часточкою гордості за них.

**СПОГОДИ ПРО ВІЙНУ**

**Вінніков Денис, Чаус Антон,** члени молодшої групи ради Музею Хліба,

 учні 6 –А класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108

Харківської міської ради Харківської області

Керівник: Тимофєєва С.М., вчитель української мови та літератури

 На уроках історії ми багато разів чули про різні війни. Але сторінки підручника не можуть передати ті емоції, той страх, що довелось пережити кожному з учасників бойових дій. Якою б не була війна, вона неодмінно несе в собі кров, сльози, страждання та біль утрати...

 З моменту виводу військ з Афганістану пройшло вже 25 років. Але фраза "час лікує" тут майже недоречна... Люди, які пройшли крізь те пекло, іноді приходять до нас у школу і розповідають про ті страшні події. Саме те, як вони розповідають, торкає за душу. Пам'ятають все, від великих подій до найдрібніших деталей, так закарбувалось все у пам'яті. Уроки, що проходять у формі зустрічі з Героями війни в Афганістані - це справжній скарб. Всі настільки уважно слухають, що можна почути навіть свій подих...

 Мій батько також пройшов крізь ту страшну війну... Дуже рідко він може розповісти щось про ті події, бо навіть через стільки років, старі рани (фізичні, моральні та психологічні) дають про себе знати. З величезним болем на душі він може поділитись деталями тих часів, коли він був солдатом.. Згадуючи Афганістан, тато завжди каже, що то найтяжчий та найжахливіший період в його житті. Важкий рюкзак, який був постійним супутником у боях, і зараз про себе нагадує сильним болем у спині.

 Перші два роки після повернення додому батько не міг нормально спати. Коли тільки закривав очі, в уяві відразу поставали ті безмежні пустелі та кров'ю политі гори.. Кожен вечір в Афганістані ніс з собою страх... Багато солдатів не прокидались, бо підступні душмани прокрадались в табір під покровом ночі і забирали життя... Важко повірити, що це було насправді.

Це був черговий день, здавалось нескінченого походу на територію Афганістану. Все здавалося таким , як багато тижнів підряд: голубе небо, сині гори, зелена трава…. Але раптом почувся крик переляканого на смерть рядового: «Засада! Ми в облозі!»Ці слова були, як постріл у серце. Всі солдати схопились за свої АК-47 і почали дивитись навкруги, нікого начебто не було. Але через лічені секунди прозвучав голос, віддавши наказ на місцевому діалекті, і почалася кривава перестрілка. Душмани, які відчували себе господарями ситуації, сміливо стріляли в радянських солдатів. Проте останні не здавалися без бою, вони стріляли без передиху, мужньо і міцно трималися разом. І от батько побачив, що поранено бойового товариша. І він, ризикуючи власним життям, під кулями, кожна з яких несла в собі смерть, побіг рятувати товариша. Мабуть, саме тут у пригоді став досвід, набутий за роки служби в армії. Тато таки зміг допомогти пораненому бійцеві. Перестрілка скінчилася, і солдати рушили далі…

 На шляху до завітної цілі було ще багато небезпечних ситуацій: таємних розвідок, перестрілок, ночей в холодних окопах, але завдяки силі духу та залізній витримці солдати йшли вперед, залишаючи за собою звільненні від душманів аули.

 Війна тривала 10 років і не завершилась перемогою тієї чи іншої сторони. СРСР уклав мирну угоду з владою Афганістану, згідно з якою повинен був негайно відізвати свої армії… (Записав Вінніков Денис зі спогадів свого батька.)

Саме в ці роки здорових, молодих парубків відправляли брати участь у воєнних діях, до Афганістану. Серед них опинився і мій дядько – Ткаченко Віктор Іванович. Ніхто з тих хлопців не знав, що чекає там на них, за межею, де закінчується спокійне повсякденне життя й починається боротьба за виживання у нелюдських умовах… Багато з тих, хто був відправлений туди, більш ніколи не повернулися додому, не побачили своїх близьких та рідних, не повернулися в те життя, в якому ми живемо зараз… Але ці хлопці, які так виривалися із рук смерті, були вже зовсім не ті, що до перебування в Афганістані… Тепер це були дорослі чоловіки, які не дивлячись на юний вік, дивилися на все, як мудрі старці. Ті, хто не знає, як воно – жити кожний день, як останній, бачити, як поряд із тобою помирають, відчувати небезпеку на кожному кроці, навряд чи зможуть у повній мірі зрозуміти людей, які відчули весь страх війни на собі…

 У наш час багато парубків стали забувати про справжні цінності, моральні й духовні… Їм потрібні гроші, автомобілі, розкішне життя, квартира окрема від сім’ї… Але ж деякі в такому ж віці молили Господа, щоб повернутися додому, обійняти своїх батьків, поцілувати маму й сказати: «Я повернувся…». (Записав Чаус Антон.)

 Афганська війна. Одна з найжорстокіших, найкровопролитніших воєн. Туди потрапляло багато людей, а поверталися лічені. Нам пощастило, наші рідні, будучи рядовими солдатами Радянської Армії, подолали великі відстані, пройшли через багато випробувань задля свободи та захисту мирного населення Афганістану та повернулися

 Кожна розповідь про Афганістан, кожна розмова з тим, хто там побував, ще більше доводить, що те місце - справжнє пекло... Ті, хто бачив всі ті страхи на власні очі, вже, мабуть, ніколи не забудуть цього і намагатиметься все робити для того, щоб цього ніколи не повторилося , щоб ніколи не гинули люди від куль.

**ПРОСТАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА**

**Власова Анастасия, Деменский Ярослав, Миронов Максим,** ученики 9-Б класса

Люботинской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №4

Люботинского городского совета Харьковской области

Руководитель:Трипольская О.А., учитель русского языка и литературы

Данная работа рассказывает о генерале армии, ветеране афганской войны Дядюк Леониде Алексеевиче.

Рассматривая фотографии в школьном музее, мы увидели фото немолодого мужчины в генеральской форме. Нас заинтересовала судьба этого человека. Ведь он наш земляк, окончивший нашу школу. Мы решили встретиться с бывшим воином-интернационалистом, нашим земляком Дядюк Леонидом Алексеевичем. Оказывается, в настоящее время он генерал-атаман Казачьих войск Украины.

Дядюк Леонид Алексеевич родился 29 августа 1933 года в городе Люботине, Харьковской области, в семье рабочих. После окончания школы посту­пил в Бакинское военное общевойсковое горное училище, которое окончил с отличием в 1954 году. В армии прослужил 35 лет от лейтенанта до генерала. В Афганистане служил в должности заместителя ЧВС – начальника политотдела 40-й армии. Дважды был тяжело ранен, инвалид войны.

О себе наш герой вначале рассказывал очень скупо. Было видно, что ему тяжело вспоминать те далекие непростые годы: «Легко сейчас рассуждать историкам, политикам и различным средствам массовой информации по этому вопросу. Угроза безопасности нашей южной границы вынуди­ла наше государство оказать помощь Афганистану».

А что касается людей военных (в первую очередь офи­церов), то говорить по этому поводу совершенно не было смысла. Мы четко себе давали отчет в том, что профессия офицера — Родину защищать, а также ее интересы за рубежом. Во всяком случае, скажу совершенно без апофеоза, я воспринял приказ без страха и колебаний, с гордостью. Мне доверена такая миссия: ехать на войну. Хотя я прекрасно осознавал то, что здесь оставляю свою любимую семью, дорогих родственников и друзей.

В местах, где располагались части дивизии, населе­ния не было (в связи с крайне тяжелыми условиями жиз­ни). Шинданд называли долиной смерчей и долиной смерти.

23 июня 1981 года вылетел для подготовки и проведения боевой операции против большого скопления душманов в районе Файзабада.

По данным войсковой разведки в этом районе сконцентрировалось около 2 тысяч душманов, вооруженных современным оружием и боевой техникой.

Прилетели в Файзабад уже под вечер. Встретил нас командир армейского отдельного мотострелкового полка подполковник Арутюнян Артуш. Сразу же начали обсуждать план подготовки и проведения боевой операции. В операции участвовали два мотострелковых батальона, батарея ПТУРс и 3 вертолета огневой поддержки. Операция длилась два дня. Ночью 2 мсб нарвался на засаду. В неожидан­ном и очень жестоком бою нашими воинами было уничтожено около 150-ти душманов, взято в плен 52 душмана. Группировка душманов была разбита, многие ночью разбежались кто куда. Преследование не осуществлялось, т. к. такой вид боевых действий в существующих условиях был нереальный. Вот так я получил боевое крещение.

«Душманы» постоянно держали нас в напряжении. Дорогу между базой и аэродромом минировали каждую ночь. Я хотел было устроить охоту на минеров, но нам запретили, чтобы не вспугнуть и не рассекретить наши планы.

… И вот наступил день «Х». Партиями по пятьдесят человек с вещами и оружием разместили в шесть МИ-6 и перебросили на авиабазу Баграм, что в 15 км от Кабула. Мы знали и понимали, как будет тяжело солдатам бегать по горам со всей выкладкой и амуницией. На каждого килограммов по сорок, а то и больше. А ещё и воевать надо будет! Ночевали прямо на земле под открытым небом рядом со взлетно-посадочной полосой. Нам объяснили, что наше подразделение идет с первой волной десанта сразу же вслед за артподготовкой. Задача – перекрыть единственную дорогу, тянущуюся по ущелью, и захватить господствующие высоты в нашем секторе. От Джебаль-ус-Сираджа, где находится вход в ущелье, будут наступать мотострелки 108-й дивизии.

Бой удался: «душманы» были уничтожены, но и мы понесли ощутимые потери в личном составе. А ведь это не только офицеры, это ещё и солдаты, вчерашние школьники.

Таких операций было множество. Но одно дело планировать, другое дело выполнять приказы, по возможности сохранив личный состав.

Самое тяжелое воспоминание – осмотр места падения вертолет. Обгорелые, искореженные останки машины. Но это не главное… В куче пепла какие-то лохмотья, угадывается сфера летного шлема. От людей не осталось и следа. Братская могила на одиннадцать человек. Один из таких перелетов стал и для меня настоящей бедой, но я выжил после тяжелого ранения. Да, мне повезло. Значит моя жизнь еще была нужна…

И так каждый день этой долгой войны!

**ФОМИЧ ПОГИБ В АФГАНТСТАНЕ**

**Гавриш Никита**, ученик 8-Б класса, **Алфёров Богдан,** ученик 6 класса

Русско-ЛозовскогоУВК общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней

воспитанник кружка «Юные музееведы» Дергачевского ДДЮТ

Дергачёвского районного сонета Харьковской оюласти

Руководитель: Гавриш Оксана Ивановна, руководитель кружка

Необъявленная война в Афганистане оставила много следов и рубцов в душах односельчан. 21 Руссколозовчанин прошел горнило этой необъявленно войны. А судьба Фомина Сергея оказалась трагической. Он пал смертью храбрых, выполнив свой воинский долг до конца. Память о нем живет в сердцах родителей, товарищей, учащихся школы. Каким он был, этот скромный русский парень? Вглядываясь в его фотографию времен службы в ДРА, в это открытое, приветливое и в то же время волевое лицо, ощущаешь в нем духовную силу, веру и уверенность в себе, несмотря на юные годы.

Сергей пошел в 1 класс Русско-Лозовской средней школы в 1972 году. По словам учителей он был как большинство учеников своего поколения. Принимал участие в жизни класса и школы. И уже в старших классах, изучая автодело, проявил повышенный интерес к технике. Закончив в 1982 году Русско-Лозовскую среднюю школу, вместе с аттестатом о среднем образовании получил и удостоверение водителя. После школы работал на Харьковском заводе «Электроприбор». В апреле 1983 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Пройдя обучение азам военного дела в учебной части, был направлен для дальнейшего прохождения службы в ДРА. Сослуживцы Сергея –вспоминают, что его боевая машина пехоты (БМП) всегда была в боевой готовности и никогда не подводила. Сергей относился к боевой машине как к живому существу, лелея её. И она отвечала ему взаимностью. Участвуя в 27 рейдах по тылам душманов, машина ни одного раза не подвела. Сергей умело использовал возможности БМП – поддерживал отделение огнем, защищал своих товарищей броней. Их экипаж из 3-х человек – называли «счастливчиками». Порой из самых сложных боевых ситуаций экипаж выходил неповрежденным.

Солдаты уважали Сергей за доброту, его называли уважительно Фомич.Но 9 февраля 1985 года БМП Сергея при выполнении боевой задачи подорвалась на мине и жизнь 20-летнего молодого парня Сергея Фомина трагически оборвалась. Как писал о нем командир части: «Сергей был честным, храбрым, дисциплинированным воином, верным воинской присяге. Он показал яркий пример беззаветной преданности своему народу, Родине.»

Друзья говорили о Сергее правдиво, ничего не придумывая, не приукрашая. Говорили правду. А правда состояла в том, что и в армии, и до армии Сергей был обычным молодым человеком. Ничто не выделяло его из среды своих сверстников. Он был одним из своего поколения. Таким как большинство молодых людей - прямой, добрый, искренний парень. Таким он и остался в памяти друзей.

В письмах к родителям Сергей писал: «Служба идет хорошо. Дорогие папа и мама, дела идут отлично. Мама, береги себя, не волнуйся, у меня отличные друзья. Осталось до встречи чуть-чуть. Крепко, крепко целую». Сергей писал часто, но встречи так и не произошло.

 Фронтовики говорят, что смерть выбирает лучших. Может быть и так?! Да только в Афганистане, где пал смертью храбрых Сергей Фомин, были действительно лучшие из того поколения, которое принято называть мирным.Сергей выделялся из среды сверстников абсолютной честностью и прямотой. Он никогда не оправдывался, если был в чем-то виноват. Он был жизнерадостным, общительным. Его любили, верили в его справедливость и доброту. Срок службы подходил к концу. В армии Сергей узнал многое – он узнал новый уровень ответственности, узнал цену боевому братству.

 За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, ефрейтор, механик-водитель БМП, Фомин Сергей Иванович награжден посмертно орденом Красной Звезды, Грамотой Верховного Совета СССР.

В музее боевой славы был торжественно открыт уголок, посвященный бессмертному подвигу Фомина Сергея Ивановича и вручением семье Сергея – Ивану Родионовичу и Лидии Григорьевне медали «От благодарного афганского народа»

 Вечная память тебе, Сергей, ты будешь вечно жить в нашей памяти и в наших сердцах.

**Біль Афгану навіки в душах «шураві» не замовкає…**

**Гайкевич Євгеній, Мурашко Віталій, Тишковець Христина** –

учні Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

Керівники: Деревянко І.М. – учитель історії Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Астапова Т.М. – керівник гуртків КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

 В Україні нині проживає близько 250 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. З них майже 160 тисяч – афганці. Найбільш масштабною і трагічною з локальних воєн була саме війна в Афганістані (25 грудня 1979 року – 15 лютого 1989 року). У цей період кожної доби гинув один і отримували поранення два вихідці з України. Близько 160 тисяч призваних з України, а всього більш, ніж 600 тисяч радянських воїнів пройшло через афганське пекло.

 Проблеми війни в Афганістані не знайшли і понині достатнього висвітлення. Афганська війна була несправедливою, але вона не була загарбницькою. Обмежений контингент радянських військ (ОКРВ) у Афганістані не був окупаційною владою, особливо, якщо врахувати обсяги наданої економічної допомоги і проведених робіт щодо розвитку соціальної інфраструктури країни.

 За даними Богодухівського військкомату через горнило радянсько-афганської війни пройшли 222 мешканці нашого району, в тому числі з сіл Ульянівської сільської ради – 11 юнаків. На різних етапах війни наші земляки брали участь у бойових діях, охороняли цивільні та військові об’єкти, забезпечували супровід колон з гуманітарними вантажами, перешкоджали спробам доставкам зброї та наркотиків.

 В роки тієї війни наші земляки показали справжні зразки героїзму, відмінного виконання військового обов’язку. За мужність і відвагу 41 уродженець Богодухівщини нагороджений орденами і медалями (ордени «Червоної Зірки», медалі «За відвагу» і «За бойові заслуги»). Всі воїни-афганці з Ульянівки мають нагороди від вдячного афганського народу, «Захисник Вітчизни», безліч грамот і подяк.

 Занадто дорогу ціну заплатив СРСР за участь в афганській війні. За офіційними даними у боях загинуло 2378 українців, 60 вважаються зниклими безвісти, або такими що потрапили в полон, поранення отримали 8 тисяч українців, з них 4687 стали інвалідами. Не обійшла гіркота втрат і наш край. Троє синів Богодухівщини – Сахно Віталій Дмитрович, Трохимчук Володимир Миколайович і Зміївський Василь Васильович загинули на тій війні. Уродженець села Воскресенівка Ульянівської сільської ради Шевченко Павло Михайлович помер від тяжкого поранення у 1990 році уже вдома. Пам'ять про них увічнена у назвах вулиць м. Богодухова, сіл Воскресенівка та Матвіївка. До сьогоднішнього дня не дожили богодухівські афганці М. Трепілець, В. Сітало, О. Гук…

 У 2006 році у сквері біля Богодухівського ЦДЮТ відкрито пам’ятник воїнам-афганцям, який створив відомий харківський скульптор, народний художник України Сейфаддін Гурбанов, а у 2007 році засновано музей воїнів-інтернаціоналістів. Учні нашої школи неодноразово відвідували цей музей і завжди щиро дякували керівнику Богодухівської районної громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність», підполковнику у відставці Літошку Віктору Петровичу за змістовні екскурсії.

 Ульянівці проходили службу у ДРА у всі періоди війни, що умовно розділяються на чотири етапи:

 - грудень 1979 р. – лютий 1980 р.: введення радянських військ до Афганістану, розміщення їх по гарнізонах, організація охорони пунктів дислокації й різних об'єктів;

 - березень 1980 р. – квітень 1985 р.: активні бойові дії, спільно з афганськими з'єднаннями й частинами. Робота з реорганізації й зміцнення збройних сил ДРА;

 - травень 1985 р. – грудень 1986 р.: перехід від активних бойових дій переважно до підтримки дій афганських військ радянською авіацією, артилерією й саперними підрозділами. Підрозділи спецпризначення вели боротьбу із припинення доставки зброї й боєприпасів з-за кордону. Відбувся вивід 6 радянських полків на Батьківщину;

 - січень 1987 р. – лютий 1989 р.: участь радянських військ у проведенні афганським керівництвом політики національного примирення. Продовження підтримки бойової діяльності афганських військ. Підготовка радянських військ до повернення на Батьківщину й здійснення повного їхнього виводу.

 …Зі спогадів жителя села Ульянівка Якуніна Івана Анатолійовича: «В Афганістан ми прибули 28 грудня 1982 року. Спочатку наш окремий стрілецький полк дислокувався в Кабулі, потім його перевели у Джелалабад, а далі – в провінцію Лагнан. Саме тут, впродовж 9 місяців, ми забезпечували проходи колон на ділянці дороги Кабул – Джелалабад. ».

 Учасником бойових дій є мешканець нашого села Мартимянов Сергій Вікторович, який проходив службу в 1984 році у Тахорській провінції ДРА в складі десантно-штурмової групи. Підрозділ вів бої з бандитським угрупуванням Башира: «Одного разу нашим завданням було блокування банди душманів (або моджахедів – так радянська армія і афганська влада називали членів радикальних ісламських збройних формувань) в кишлаках Чандарабатаж та Сангалисакам. Гранатометними пострілами душмани поранили декількох наших солдатів, але не зважаючи на відчайдушний опір противника, переважну більшість душманів було знищено і захоплено в полон».

 У 1986 році за участь у бойових діях у провінції Герат медаллю «За відвагу» був нагороджений Смик Василь Миколайович.

 Нагороду «За бойові заслуги» має і Світличний Василь Іванович.

 На заключному етапі війни в Афганістані з червня 1988 по 15 лютого 1989 там проходив військову службу Плужник Сергій Григорович. До обов’язків їхнього військового підрозділу входило супровід колон, охорона стратегічного моста.

 В країнах колишнього Радянського Союзу віддають данину поваги тим, хто повернувся з пекла і тим, пам’ять про кого живе у серцях. Цьогоріч дата визначна - двадцять п’ять років, як закінчилася афганська війна. Згадуючи давно минулі події і відзначаючи День учасників бойових дій на території інших країн ветерани тієї війни прямо чи опосередковано, зі зброєю в руках чи без неї, постійно виконували специфічні важливі завдання, від яких залежало швидше розв’язання збройних конфліктів і уникнення людських жертв. І що б сьогодні не говорилося про минулі збройні конфлікти і військові дії на території інших країн, як би не переосмислювалися ті події, участь і роль у них обмеженого контингенту радянських військ завжди буде оцінюватися і характеризуватися за найвищою шкалою професіоналізму і ефективності…

**ТИ - ВІЧНИЙ БІЛЬ, АФГАНІСТАН…**

**Галайдич Дарина**, учениця 10-А класу, **Каракуця Вікторія,**

учениця 9-Б класу, **Хижняк Вікторія,** учениця 9-А класу,

**Потапенко Яна,** учениця 10-Б класу Зачепилівського ліцею

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівники: Тарасенко М.В., Сисоєва Л.О., педагоги-організатори

***Ти – вічний біль, Афганістан,***

***Ти – наш неспокій.***

***І не злічить глибоких ран***

***В борні жорстокішій***

***І не злічить сліз матерів, дружин, дітей –***

***Не всі вернулися сини із тих ночей…***

Відгомін афганської війни. Такий далекий і такий болючий, такий жорстокий і такий близький.  На тій пекельній війні гинули юні солдати – кохані синочки, такі рідні, любі, милі, вчорашні випускники шкіл і училищ. Та, непотрібна моєму народові, війна забрала і скалічила юнь, яка стала б поетами і співаками, художниками і лікарями, будівельниками і хліборобами.  Будь-яка війна жахлива!

Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих воїнів, вшановуємо тих, кому довелося воювати. А також виявляємо розуміння до воїнів-ветеранів, які пройшли через війну, і для кого вона триває й досі у спогадах, у снах, у думках. Вони цього заслуговують.

Мягкоголов Віктор Анатолійович народився 5 листопада 1964 року в селищі Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області. У 1982 році закінчив 10 класів Зачепилівської середньої школи, і в цьому ж році призвався до лав Радянської Армії. До квітня 1983 року проходив підготовку в школі молодших авіаційних спеціалістів. 5 травня 1983 року після закінчення учбового центру був направлений для подальшого проходження служби в Афганістан. Проходив службу на аеродромі в Баграмі , забезпечував безперебійну готовність аеродрому для вилетів авіації .

Коновод Юрій Миколайович народився 9 серпня 1964 року в родині службовця у місті Севередонецьк Луганської області. З першого вересня 1971 по травень 1981 року навчався в Ланнівській середній школі. Після закінчення школи Юрій Миколайович був признаний до лав Радянської Армії. Перші місяці служби проходили в Чернігівській області смт Десна і коли почався відбір групи солдат, які подальшу службу проходитимуть в Афганістані, Юрій Миколайович був одним із 150 добровольців. 15 грудня 1983 року на літаку рейсом Москва – Кабул група солдат потрапила на територію чужої держави. Отож з 1983 по 1984 роки проходив службу в афганській армії.

Злидень Сергій Іванович народився 16 листопада 1965 року в селищі Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області. До лав Радянської Армії призвався 10 травня 1986 року і разом з іншими хлопцями був відправлений до міста Києва. Не думав і не гадав, що через декілька днів після призиву літаком дістанеться до задушливого Ашхабаду. Служив Сергій Олександрович на перевалі через який із Радянського союзу в Кабул доставляли військові грузи. Звільнився в запас 20 червня 1988 року.

Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих воїнів, вшановуємо тих, кому довелося воювати. А також виявляємо розуміння до воїнів-ветеранів, які пройшли через війну, і для кого вона триває й досі у спогадах, у снах, у думках. Вони цього заслуговують.

**ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО**

**Гиренко Карина, Любицкая Ольга,** ученицы 9-Б класса Люботинской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №4 Люботинского городского совета Харьковской области

Руководители:Трипольская О.А., учитель русского языка и литературы,

Каракаптан Л.Н., директор Люботинского краеведческого музея

Данная работа рассказывает о простом парне Владиславе Огиенко, которому довелось исполнять свой интернациональный долг на территории Афганистана.

Афганистан… Лучшие из лучших отправлялись туда, вынуждены были воевать, проявив образцы мужества и героизма, многие сложили свои головы в горах и долинах этой страны, многие пропали в этой войне без вести. На афганской земле шла самая настоящая, кровопролитная война, где свистели пули и взрывались гранаты, грохотали пушки и минометы.  Парни честно выполняли свой воинский долг.

Люботинец Владислав Огиенко в составе ограниченного контингента советских войск проходил службу в Афганистане. О своей тревожной, временами трудной и опасной службе он сейчас, спустя годы, часто вспоминает. А вспоминать есть что.

На счету Владислава Огиенко 14 боёв. Дважды его БТР прожигали из гранатомёта, пять раз он подрывался. Причем лишь один подрыв был под тралом. Остальные под днищем и гусеницами. Боевую машину после таких подрывов нужно капитально ремонтировать. Человек оказывается выносливее закованной в броню машины.

Ситуаций, в которых благодаря мгновенной реакции и отваге наших бойцов необходимо было спасти свою жизнь или жизнь товарищей, за время службы было множество.

До конца был верен воинской присяге Владислав Огиенко. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, он был награждён Орденом «Красной Звезды».

**ЦІНОЮ ЖИТТЯ**

**Гнатченко Валерія**, учениця 8-А класу Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11

Куп’янської міської ради, Харківської області

Керівник: Мартовицька О.М., вчитель історії, вища категорія

Дана робота спроба осмислити Афганські події. Олег Валерійович Тараканков - учасник бойових дій у Афганістані, людина, яка нагороджена орденом Червоного Прапора (посмертно).

Автор роботи намагається критично розглянути події Афганської війни. Оцінює позицію Радянського уряду по відношенню до цих подій. Намагається пояснити, чому Радянський уряд офіційно переоцінив своє відношення до Афганських подій і визнав цю помилку. Аксіомою для автора роботи є твердження, що країна повинна пам’ятати воїнів, що загинули в ім’я виконання інтернаціонального обов’язку. Держава, яка піклується про постраждалих у боях, про їх сім’ї, буде мати солдатів, що готові любої миті стати на її захист. Державі, яка не проявляє такого піклування, не варто розраховувати на відвагу і військову доблесть своїх майбутніх захисників.

**БИТВА ЗА ДЖАВАРУ**

**Гончаров Иван,** ученик 10 класса Купянской

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №4 Купянского городского совета

Руководитель: Силаичева Л.Н., учитель истории

Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни сыновей. Война в Афганистане продолжалась девять лет. Память о погибших воинах свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы о них помним, пока мы о них говорим. Война будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. А в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей.

Герой нашей работы – Лобанов Михаил Дмитриевич, участник боевых действий в Афганистане, командир десантно-штурмового взвода. Он с горечью вспоминает самую масштабную операцию, в которой ему довелось участвовать. Это битва за Джавару, за участие в которой он был награжден орденом Красной Звезды. А было все так...

В начале 1986 года в округе Хост провинции Пактия была проведена одна из крупнейших войсковых операций по разгрому мощного приграничного базового района душманов, включающего перевалочные базы Джавара ("Волчья яма") и расположенную немного восточнее Льмархауза. Через Джавару проходила пятая часть всех поставок снаряжения, вооружения и боеприпасов из Пакистана.

 Джавара считалась неприступной. Лобанову М.Д. пришлось участвовать непосредственно в боях. В своих дневниках он отмечал:

«Рано утром *9 апреля 1986 года* 4-й батальон на автомобилях под прикрытием бронетранспортеров совершил марш из кишлака Тани, где располагался командный пункт операции, до предгорий, где высадился в районе кишлака Ландай и в пешем порядке под дождем выдвинулся в район выполнения задачи

*11 апреля.* Снова "заработал" духовский танк. Его выстрелом был уничтожен находящийся рядом с позицией взвода командно-наблюдательный пункт афганской 8 пехотной дивизии. Погибли два наших советника (одного разорвало на куски), несколько афганцев ранено.

*12 апреля.* Пришел караван с водой. Теперь живем нормально, если не считать, что теперь кончился сухпаек. Весь день вместе с авианаводчиком выявляли духовские средства ПВО и наводили авиацию. Днем с перерывами шел дождь. Вечером за влажные салфетки выменяли у афганцев болгарских консервов и лепешек.

*13 апреля*. Снова вели наблюдение. Периодически идет дождь. Было совещание у начштаба бригады (позывной "Боржом"), который тоже на нашей горке. Приказано повысить активность, всем вести разведку, снайперам убить по два душмана. Дали наконец сухпай, правда один на двое суток. Вечером, уже в сумерках началась духовская атака. Все резко попрятались. В 19 часов наблюдал автоколонну в Джаваре. Ночью снова шел дождь.

*16 апреля.* С утра авиация бомбила приграничные кишлаки в Пакистане. Вечером "Боржом" поставил всем новые задачи. Завтра идем вперед. Получил боеприпасы для взвода и приданных средств.

*17 апреля*. Утром выдали по два сухпайка. Перед обедом уточнили задачу и пошли вперед. Мой взвод шел первым и идти нам дальше всех. Шли как всегда по хребтам гор. Афганская пехота угостила нас рисом (принесли в цинке из-под патронов) и душистым чаем. Познакомился с афганским офицером, командиром 3-й роты 32-го полка 8-й пехотной дивизии. Он коммунист, учился в Союзе, в Ташкенте. Проговорили до полуночи.

*18 апреля.* Утром послал бойцов за водой, благо она теперь рядом. Умылись первый раз за операцию, а то все обходились салфетками. Заняли оборону. Всю ночь авиация работала по высоте 1855.

*19 апреля.* Утром ходил старшим каравана на гору Дрангегар. Набрали боеприпасов и сухпайков на всю роту. У батальонного медика узнал, что в 10-й роте два раненых, в 11-й - 1 ранен и 1 убит. Под своей горкой помылись в ручье. Авиация весь день обрабатывает окрестные горы.

*20 апреля.* В 20 часов 40 минут внезапно началось представление. Со всех горок в небо полетели рои трассеров, сигнальных и осветительных ракет, сигнальных мин. От такого фейерверка стало светло, как днем. Очень красиво. Такого я больше никогда не видел. Афганцы праздновали победу и День апрельской революции.

*22 апреля.* Сегодня летим домой. Утром собрались и вышли на посадочную площадку. Пролежали там до полудня. В 13 часов 40 минут прилетели "борты", начали посадку. Я с ротным забросив оружие и снаряжение в вертолет, побежали руководить погрузкой боеприпасов, оставленных 11-й ротой. Да, Афганистан - это много крови и пота.»

Итак, 19 апреля 1986 года неприступная база Джавара была взята. Два дня афганские войска вывозили с нее захваченное вооружение, боеприпасы, различное имущество и оборудование. Все, что невозможно было вывезти (из-за отсутствия достаточного количества транспорта), взрывалось на месте. После окончательного разрушения базы в целях исключения ее восстановления остатки сооружений были заминированы советскими саперами.

Для того чтобы использовать взятие Джавары в политических целях, правительство ДРА направило туда большую группу журналистов. Вместе с ними прибыли и советские корреспонденты, аккредитованные в Кабуле. Афганским войскам, возвращавшимся из Джавары, была устроена торжественная встреча в Кабуле с митингом и парадом на центральном аэродроме, а также в тех гарнизонах, где они постоянно дислоцировались. Это имело большое значение для поднятия морального духа войск и населения. Перед народом и войсками выступил Президент Афганистана Наджибулла.

Через 48 часов после ухода афганских и советских войск в Джавару из Пакистана вернулись душманы.

Война продолжалась.

**МОЙ ПАПА ГЕРОЙ**

**Григорян Валерий**, ученик 9 класса Староверовской общеобразовательной школы I-III

ступеней Нововодолажского районного совета Харьковской области

Руководитель: Соловьёв Григорий Михайлович, учитель истории,

 специалист высшей категории, старший учитель

Мой папа Григорян Карен Генрихович родился 26 марта 1968 года в городе Степанаване в республике Армения. В 1985г. закончил среднюю общеобразовательную русскую школу имени А.С Пушкина в родном городе.

14 апреля 1986 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Вначале проходил срочную учебную подготовку в городе Грозный по специальности «водитель бронемашины». После принятия присяги и сдачи нормативов по физической подготовке, стрельбе, вождению и тактике был переведён в Среднюю Азию в город Ташкент. Оттуда самолетом «новички» были отправлены в город Кабул - столицу Афганистана.

Из Кабула их роту сразу же переправили в провинцию Баграм - в автороту №2 особого батальона материального обеспечения. Папа был водителем БТРа. Его колонна занималась перевозкой всех видов боеприпасов, которые применялись для ведения боевых действий в Афганистане, кроме авиабомб. Их колонна прошла почти по всему Афганистану, везде, где только требовались боеприпасы. На своей боевой машине папа сопровождал вместе с двумя зенитными установками на машинах «КАМАЗ» колонну из 20-30 машин. Во время обстрелов колонны моджахедами наши солдаты вступали в боевые действия.

В июне 1988 года папа был демобилизован.

У меня есть старшая сестра Марине, которая в прошлом году закончила 11 классов и учится в Харьковском фармацевтическом университете. Каждый год 15 февраля Марина принимала активное участие в школьных мероприятиях, посвященных воинам-афганцам, а теперь пришла моя очередь приглашать папу в школу, проводить встречу старшеклассников с афганцами. И когда я вижу слезы на глазах учеников, учителей, меня охватывает чувство гордости: мой папа-герой!

Однажды папа рассказывал нам: «Мне особенно запомнился один из случаев, произошедший жарким майским днем 1987 года (точнее - 31мая). Колонна в составе 25 единиц автотехники двигалась из пункта загрузки боеприпасов в провинции Пол Хури в город Кабул. Путь наш предстоял через перевал Саванг. Этот перевал соединял северную и южную части Афганистана. Движение по перевалу, для предотвращения затора, было разрешено по четным дням в одну сторону, по нечетным – в другую.

Колонна медленно тянулась на перевал, груз был тяжелый и опасный. По периметрам дорог боевое дежурство несли братья-танкисты, они охраняли участки дорог. Жара и монотонность дает о себе знать, утомляет и, конечно, настораживает, неимоверная тишина, как перед бурей. И, как оказалось, не зря. Пройдя половину пути, мы попадаем под шквальный огонь моджахедов, которые стреляли из всех видов оружия, которое у них было. Этот обстрел напоминал проливной дождь из пуль, но мы были готовы к бою в любую минуту. По инструкции, начинаем, по возможности, прибавлять скорость движения, а зенитные установки и БРДМ прикрывают нашу колонну. Командир роты вызывает ещё воздушную помощь, т.е. вертолетчиков, и начинается ожесточенная перестрелка - до победного конца. В этой перестрелке пострадала половина нашей колонны от многочисленных пулевых отверстий, двое ребят были ранены, один погиб. Это был хороший, отличный молодой парень – пулеметчик, ему было 19 лет, кандидат в мастера спорта по борьбе. Его звали Карбонов Шукрат Нарминджанов. Он успел прослужить 6 месяцев - и душманские гранатомётчики не пожалели ни его самого, ни его молодость».

Мой папа, прошедший Афганистан, не хотел бы, чтобы я и сыновья других родителей брали в руки когда-нибудь оружие.

В общей сложности отец принимал участие в пяти всеармейских боевых операциях. Много раз он попадал в составе своей колонны под мелкие или более серьёзные обстрелы. Об этом он всегда помнит, но практически не рассказывает. Он свято чтит память о своих побратимах и учит меня быть верным данному мужчиною слову, присяге.

**ПАМ’ЯТЬ БРАТСТВА БОЙОВОГО**

**Губська Анна**, учениця 8-В класу Валківського ліцею імені О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області.

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст І категорії, керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського,керівник гуртка

«Юні музеєзнавці»

Коли кажуть - час не владен над пам'яттю, мають на увазі, напевно ж, не здатність людини протягом багатьох літ зберігати в спогадах якісь деталі тих чи інших подій особистого життя. Ця властивість людськоi пам'яті теж, звичайно, важлива, і кожен з нас дорожить нею. Але набагато важливіша пам'ять громадянська, яка об'єднує, рідннть багатьох людей. Спільно пережите воїни свято бережуть у душі, і його вже не стерти ні рокам, ні радощам чи незгодам, що випадають на долю кожного.

Ось i тi, кого називають "воюючим поколiнням", хлопцi, що в мирний час пройшли вci кола афганського пекла, назавжди стали членами великого бойового братства. I щоб там не говорили тепер про ту вiйну - для них то вже не мае значення. Бо всю правду про нei знають лише вони. Як знають, що не зрадили бойовiй присязi, чесно виконали солдатський обов'язок i зумiли живими повернутися додому.

Володимир Дмитрович Партола з Нового Мерчика - один iз членiв цього великого солдатського братства. На дiйсну службу його призвали в жовтнi 1981 року. Прикордонна застава в Туркменії, школа сержантiв у Термезi i нарештi - направлення на постiйне, як думалось, тоді, мiсце служби, в Гiрський Бадахшан в Таджикистанi. Прикордонна застава мiстилася високо в горах, на гiрськiй рiчцi Пяндж, за якою вже лежав Афганiстан.

Все було тут незвичним - денна спека i нiчний холод, гори, за якими не видно обрiю. Та найбiльше здивувало i, звичайно ж, порадувало те, що служило на заставi чимало українцiв, до того ж з Харківської областi. А як зрадiв він, коли зустрiв там земляка - Олексiя Орлова зi Снiжкова ...

Нелегка служба, неспокiйнi буднi кордону вчили хлопцiв вiйськовiй майстерностi, загартовували фiзично. Тож коли виникла потреба сформувати десантно-штурмову групу для виконання завдань на території Афганiстану, кандидатiв вибирали з прикордонникiв. Ось так Володимир став десантником, командиром вiддiлення. Згодом йому довiрили бойову групу, до складу якої входило 20 десантникiв.

Добре пам'ятає він першу бойову операцiю - лiквiдацiю бандформування пiд кишлаком Ташкурган. Бiй був жорстоким, але досвід офiцерiв i вiйськова удача допомогли - загiн успiшно виконав завдання, не зазнавши втрат.

Та на вiйнi, як на вiйнi, отож не раз доводилось друзiв бойових втрачати, та й сам контузiю отримав, дивом залишився в живих. Кiлькаденний бiй з душманами в Ку­фабськiй ущелинi - один з найважчих афганських спогадiв. Tоді загинули два його бiйцi, обидва українцi, один з Кіровограда, другий - з Черкас. А другого дня на міні біля ближнього кишлака підірвався сапер – щирий, доброзичливий хлопець з Удмуртії. Всю територію довкруг кишлаків душмани мінували, і розміновуючи її, наші солдати насамперед рятували життя місцевим мирним мешканцям.

Під час тієї операції над головою у Володимира розірвалася граната, і з контузією його відправили вертольотом у госпіталь в Душанбе.

 Вiйськовi медики добре знали свою справу i невдовзi поставили хлопця на ноги. А потiм знову вiйськовий аеродром, "вертушка" i маршрут на Афган. Загалом протягом солдатськоi служби пiвтора року брав участь сержант Володимир Партола у воєнних дiях. Ще раз, крім лiкування в госпiталi, зовсiм нена­довго i за гiрких обставин довелося йому повертатися в мирне життя - прилiтав додому поховати матір ... Вона так i не знала, де служив її син. А ось батько знав. Та він – колишнiй фронтовик, тож добре розумiв, що таке вiйськовий обов'язок.

3 200 бiйцiв десантно-штурмової групи, в складi якої воював В.Д.Партола, загинув кожен п'ятий. Володимиру пощастило – він повернувся з війни живим. Мужнiсть i відвaгa його відзначені медаллю "За бойовi заслуги". Серед iнших вiдзнак - i медаль "Biд вдячного афганського народу".

Його сини в дитинствi дуже лю­били роздивлятися цi нагороди, пишалися й пишаються батьком. До речi, i трудова бiографiя в нього, як i вiйськова, бездоганна. Багато pоків працював Володимир Дмитрович на Харківському заводi iм. Малишева, не раз отримував подяки від кepiв­ництва. Нинi господарює вдома, має групу iнвалiдностi - вiйна не минула для нього безслiдно.

Щороку, на День прикордонника, їздить він у Xapків на традицiйну зустрiч i прикордонникiв, i афганцiв. Згадують службу, бойових друзiв, розповiдають про життя-буття, про дiтей, а хтось - вже й про онуків. У Володимира Дмитровича та його дружини Taїciї Анатолiївни два сини. I хоч вiйськова справа не ста **АФГАНОМ ОБПАЛЕНІ**

**АФГАНОМ ОБПАЛЕНІ ДОЛІ**

**Губська Анастасія**, учениця 11-В класу та **Губський Євгеній**, учень 6-Б класу

Валківського ліцею ім.О.Масельського, члени гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Губська Наталія Віталіївна,вчитель історії, спеціаліст

І категорії, керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського, керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

На свято Стрітення, 15 лютого 1989 року, останній радянський солдат залишив Афганістан. Так закінчилася майже десятилітня війна, яку колишній Радянський Союз вів на чужій землі, і яка стала вогненним випробуванням для тисяч і тисяч молодих людей.

Багатьом нашим землякам випало пройти те випробування. І кожен з них не зламався, навпаки – в тому вогні всі вони стали сильнішими. А ще – вимогливішими до себе і тих, хто поруч. Переживши втрату друзів, вирвавшись із лабер смерті після тяжких поранень, вони не могли й не хотіли миритися з найменшою несправедливістю, пристосовуватися. Можливо, тому так непросто було звикати їм до мирного життя, і так міцно ось уже більше двадцяти років тримаються вони один одного , дорожать своїм бойовим братством.

У валківчанина Івана Миколайовича Поляцькового таких найближчих, найдорожчих бойових друзів троє – москвич Володя, Олег з Лебедина, Микола з Луганська. І як би не складалися обставини, вони обов’язково зустрічаються хоча б раз у два-три роки. Зустрічаються, щоб знову відчути надійне плече друга, який прикривав тебе в бою, згадати обпалену війною молодість.

Восени далекого вже тепер 1986-го призвали Івана Поляцькового в армію. В навчальних підрозділ він потрапив аж у Фергану. Отримав там дві військові спеціальності – сапера та стрільця. Вже на початку навчання майже всі хлопці знали, що службу проходитимуть в Афганістані. Ставилися до нього нормально, страху не було – можливо тому, що війна для кожного була чимось далеким, нереальним.

У березні 1987-го вона стала для них реальністю. Літаком їх доставили до Кабула – в місце дислокації 350-го полку Вітебської повітряно-десантної дивізії, у складі якої вони мали проходити службу. Дивним здалося Івану те місто – столиця без жодної багатоповерхівки, з глиняними дувалами, з мереживом вузьких заплутаних вуличок. І хоча в самому місті боїв не було, та відчувалась в усьому - місто жило тривожним, напруженим життям. Наші солдати разом з загонами афганської міліції охороняли Кабул від банд душманів. Нічні патрулювання були небезпечними, та про те, що таке справжня небезпека, Іван дізнався пізніше. Через півроку, коли місцем його служби стала “точка” на перевалі високо в горах у провінції Пагман. Внизу лежали долина Чирікар, кишлаки, а головне - дороги, якими з Пакистану на територію Афганістану могли пройти каравани зі зброєю для банд. Наші солдати мали утримувати перевал і контролювати ці дороги.

Дислоковані на висоті чотири з половиною тисячі метрів, вони дуже часто в небезпечних ситуаціях мали розраховувати тільки на себе. За поганої погоди вертольоти до них дістатися не могли, а “вертушка” високо в горах – то єдиний транспорт зв’язує зі ствітом, єдина надія на підмогу, щоправда, нагадує Іван, нерідко банди, які ховалися в горах, обстрілювали, а іноді збивали вертольоти. Літали “вертушки” в горах низько і були хорошою мішенню. Тож тільки професіоналізм, майстерність рятували вертольотчиків від вірної смерті, адже на випадок падіння парашутом на такій висоті не скористаєшся.

Бої з бандитами, перехоплення і знешкодження ворожих караванів зі зброєю, засади і обстріли – все це випало на долю 19-20 річних хлопців. І вони пройшли цей шлях чесно, як і годиться справжнім солдатам – про це свідчать їх воїнські відзнаки. Є така відзнака – медаль “За бойові заслуги” – і в Івана Миколайовича Поляцькового.

Звільнитися в запас він мав 1988 року. Та ситуація …… заміну звільненим у запас солдатам молоде поповнення з Союзу вже не прибувало. Починалося виведення радянських військ з Афганістану.

Участь у цій операції брав й Іван Миколайович Поляцьковий. Їх Вітебська повітряно-десантна дивізія свої військові частини виводила останньою. У складі військового підрозділу дивізії Іван Миколайович забезпечував супровід наших військ. Жоден постріл не пролунав тоді з афганського боку. І це було так незвично після двох років війни, що солдати військ супроводу, ніби не вірячи цій тиші, міцніше стискали зброю. Попереду було мирне життя, але їм треба було ще до нього звикнути…

Серед тих, хто пройшов вогонь афганської війни, - і валківчанин Юрій Сергійович Груба. Він потрапив до Афганістану майже на початку цієї війни. Бойове хрещення довелося йому прийняти ще на шляху до місця служби. Їх автоколону в одній з вузьких ущелин “накрили” вогнем гранатометів душмани, що засіли вище в горах. Підбивши дві перших і останню автомашини, вони заблокували в ущелині. Зав’язався бій, в якому загинув їх командир.

Скільки потім було таких боїв – не пам’ятає достоту, а ось втрати бойових побратимів назавжди в пам’яті. Військовий підрозділ, де довелося йому служити, розташувався в горах поблизу проходила одна з стратегічно важливих доріг на Кабул, її охороняли солдати А ще – виїздили на знешкодження банд у кишлаках.

Суворе, небезпечне солдатське життя дарувало йому часом і приємні сюрпризи – зустрічі із земляками. Якось до них на “точку” прибув одноклассник Юрія Анатолій Павлій, який на БТРі супроводжував колону. Що везла боєприпаси. Скільки радості було в обох – не розказати. Потім таких зустрічей випало ще кілька, бо Анатолій супроводжував колони досить часто.

Давно для радянських солдат закінчилася та далека, чужа війна. Та з пам’яті її учасників не зітерти нічого з пережитого. І яку б оцінку тим подіям не давали історики сьогодні, незамінними залишаються такі поняття, як вірність обов’язку, військовій присязі. Ті, хто пройшов вогненними дорогами Афгану, зберегли цю вірність.

**ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ**

**Губська Наталія Віталіївна**, вчитель історії, спеціаліст І категорії, керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського,

керівник гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму,

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області

Тиждень історії та патріотичного виховання, який проходив в ліцеї імені О.С. Масельського з 10 по 15 лютого 2014 року, був повністю присвяченій 25-річчю остаточного виведення контингенту радянських військ з Афганістану.

Впродовж цього тижня в усіх класах проходили уроки мужності, перегляди фільмів, роботи ліцеїстів склали тематичні виставки стіннівок і малюнків “Роки, обпалені війною”. Для вчителів історії шкіл району проведено засідання райметодоб’єдняння, присвячене цій ювілейній даті.

Та найбільш емоційним, зворушливим і напрочуд теплим став виховний захід “Афганістан! Ти наш душевний біль…”, який підготували і провели вчителі історії О.С. Іллющенко, Н.В. Губська, Т.В. Губська, І.А. Бонь. Перед старшокласниками і гостями – воїнами-інтернаціоналістами, педагогами району – наче кадри вражаючої кінохроніки, розгорталися події Афганістанської війни в документальних і фотоматеріалах, у віршах і піснях, які виконували школярі.

Говорилося про значення цієї дати для воїнів-інтернаціоналістів і всіх нас, про людей, які гідно витримали випробування тією жорстокою війною, зберегли вірність своєму військовому обов’язку і досі залишаються вірними бойовому братерству, про важливість патріотичного виховання в школах.

Наголошували на цьому голова Валківської районної ради Ю.Д. Яцина, заступник голови райдержадміністрації С.В. Тижненко, представник районної спілки ветеранів Афганістану О.Г. Кадигріб, привітали воїнів – афганців зі святом.

Зі словами вдячності за життєвий приклад і велику дружбу з учнями звернулася до гостей директор ліцею В. І. Грєхова.

За станом здоров’я не всі запрошені воїни – афганці змогли побувати на цьому уроці мужності і пам’яті, хоч і дуже хотіли. Ті ж, хто прийшов, одержали добру можливість поспілкуватися зі школярами та своїми бойовими товаришами, а ще побувати в ролі журі і визначити переможців конкурсів дитячих художніх робіт, присвячених афганській тематиці.

На завершення зустрічі воїни-інтернаціоналісти Валківщини традиційно сфотографувалися з учнями та вчителями ліцею. А вже 15 лютого вони знову зустрілися на районному заході, присвяченому цій ювілейній даті: «афганці» та ліцеїсти були разом під час урочистих заходів і на покладанні квітів до пам’ятного знаку.

**СПОГАДИ ЖИВУТЬ У НАШІЙ СІМ’Ї**

**Гурін Артем**, учень 10-а класу Люботинської гімназії №1

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник: Смородько В.А., вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія,

старший вчитель

Дана робота – розповідь батькаГуріна Сергія Олександровича, учасника бойових дій в Афганістані, синові Артему про воєнну службу, про армійську дружбу та застереження від воєнних дій сьогодні.

15 февраля 2014 года. В этот день 25 лет тому назад солдаты и офицеры советской армии вернулись на Родину из Демократической Республики Афганистан. С 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года там шла война. В боевых действиях на территории этой страны гибли воины, представители всех народов СССР. Свыше 15 000 человек живыми на Родину вернуться не смогли. А сколько раненых и изувеченных? И потом, «афган» догонял их и вычёркивал из жизненных списков. Война сентиментальности не признавала. Служба в чужой стране среди иных обычаев уклада жизни, неведомый и непонятный народ. Сложные климатические условия непривычные для нашихребят. Невыносимая жара летом и пронизывающие ветра. Горные ущелья и выжженные степи. И врагом, а зачастую так и было, на первый взгляд мирный дехканин.

Спрашивая отца о службе в Афганистане, слушая его скупые рассказы о том времени, невольно ловлю себя на мысли: «А кто лучше проявил себя - пехота, танкисты, летчики или саперы?». И ответа не находил. Все там воевали. Пехота постоянно была на ногах и ходила по горам. Армейская авиация – вертолетчики, подвозили личный состав и боеприпасы, а также эвакуировали раненых. Артиллерия – бог войны, без нее ни шагу, постоянно впереди. Автомобилисты, которые двигались в колоннах и подвозили боеприпасы, – они были живыми мишенями на дорогах. Их ждали минные поля, засады – и никакой защиты.

Мой отец, Гурин Сергей Александрович, 1964 годарождения, закончил Люботинскую школу №2 и, как все ребята его возраста, был призван в ряды Советской Армии в марте 1982 года. С апреля по ноябрь 1982 года он проходил службу в Ашхабадском учебном артиллерийском полку. После окончания учебки, в звании «сержант» (командир миномётного 76 мм расчета), был направлен для дальнейшего прохождения службы на границе с Республикой Афганистан. С мая 1983 года проходил службу в отряде боевого охранения для сопровождения боеприпасов и боевой техники на территории Афганистана на Мазари–Шериф.В июне 1983 года в составе артиллерийского дивизиона продолжил службу в должности командира боевой машины БМ-21 «Град» в составе 40 Армии. За отличную подготовку и моральный дух моему отцу было присвоено внеочередное звание «старшина».

Спрашиваю его о сослуживцах, о дружбе с мальчишками… Ончётко, по военномуотвечает: «В сложных боевых условиях на чужой территории вдали от Родины, вчерашние мальчишки становились мужчинами. Не на словах, а в суровых буднях армейской службы приходило чувство ответственности, взаимовыручки и боевого братства».

В июне 1984 года он закончил службу и вернулся к родным.

Мой отец не любит воспоминаний о войне. Он, как никто другой, понимает последствия войны – тысячи сломанных людских жизней. Он, один из тех, кто в сложный момент для нашей Украины – встанет на её защиту! Для меня мой отец – герой! Мне есть с кого брать пример!

**АФГАНІСТАН: 10 РОКІВ ВІЙНИ**

**Гурток «Юні краєзнавці»** Балаклійської станції юних натуралістів

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Пурдя Ігор Миколайович, завідувач відділу краєзнавства

Балаклійської станції юних натуралістів

У квітні 1979 р., через рік після квітневої революції, одночасно в усіх провінціях почалося повстання проти комуністичного режиму. Уряд контролювало лише міста, але втратив владу над важкодоступною центральною частиною країни.

У травні 1979 р. прем'єр-міністром став Хафизулла Амін, який взявся жорстоко придушувати повстання. В’язниці були переповнені, але повстання розширювалося. Можна було очікувати швидкого падіння комуністичного режиму в Афганістані. У той час як на Заході ніхто на це не реагував, радянський уряд стурбувався такою перспективою. Падіння Кабула і прихід до влади ісламських фундаменталістів могли призвести до заворушень серед мусульманського населення радянських центрально-азіатських республік. Узбеки, туркмени і таджики географічно і по вірі близькі афганцям. Крім того, обстановка в регіоні серйозно ускладнилася через Іранську революцію і прихід там до влади Хомейні, який розірвав всі відносини з США. Радянські політики всерйозно побоювалися посилення впливу США в Афганістані, в т.ч. і прямої інтервенції американців, щоб хоч частково заповнити втрату Ірану. А перспектива отримати біля власних кордонів ще одну недружню державу, орієнтовану на захід, верйозно стурбувала Політбюро ЦК КПРС. Першою реакцією радянського керівництва була відправка кількох тисяч військових радників в Афганістан. Одночасно Таракі було запропоновано прибрати Аміна, якого радянське керівництво не без підстав підозрювало у зв'язках з ЦРУ. Але Амін реагував швидше. 14 вересня 1979 р. він штурмував президентський палац. Таракі був важко поранений і помер 17 вересня. Почалися приготування до радянського вторгнення в Афганістан. Розташовані в середньоазіатських республіках дивізії були поповнені і посилені, в основному узбеками і туркменами. У той же час радянське керівництво намагалося переконати Аміна до дня вступу радянських військ поступитися владою Бабраку Кармалю, однак Амін цьому чинив опір.

Радянське вторгнення було проведено за зразком вторгнення в Чехословаччину у 1968 р. Першими висадилися 24 грудня 1979 р. на аеродромі Баграм, в 50 км на північ від Кабула, частини 105-ої гвардійської повітряно-десантної дивізії. Одночасно радянські «радники» нейтралізували афганські частини: під приводом заміни озброєння були приведені до небоєздатного стану афганські танки, блоковані лінії зв'язку, а керівний склад афганської армії зібраний на свято з супроводжуючим його застіллям. 25 і 26 грудня вся 105-я дивізія прибула до Баграму за допомогою транспортних літаків Іл - 76, Ан - 22, і Ан - 12.

Критичним днем було 27 грудня 1979 р. У той час як частини 105-й дивізії в'їжджали на своїх БМД у Кабул і займали вузлові стратегічні точки, інші частини оточили палац Даруломан південніше Кабула. За кілька днів до цього генерал-лейтенант Папутін, що знаходився в Афганістані, під приводом безпеки порадив Аміну переїхати туди. Папутін намагався умовити Аміна офіційно звернутися до СРСР за військовою допомогою на підставі укладеного в грудні 1978 р. договору і подати у відставку на користь Кармаля. Амін не погодився. Після цього "Альфа" штурмувала палац і вбила Аміна. Таким чином, офіційний заклик про допомогу так і не пролунав. Кармаль у всіх відношеннях був радянською маріонеткою. Незважаючи на реформи і на звільнення великого числа ув'язнених, населення не підтримувало Б. Кармаля і стало ненавидіти його.

Одночасно з висадкою 105-ї повітряно-десантної дивізії в Афганістан вступили через Кушку і через інші прикордонні пункти 357-а і 66-а мотострілецькі дивізії. Вони зайняли Герат і Фарах на заході. У той же час тристашестидесята і двістіперша мотострілецькі дивізії, виступивши через Термез, переправилися через Аму-Дар'ю і просувалися у бік Кабула. Танки цих дивізій перевозилися на сідельних тягачах. У лютого 1980 р. контингент радянських військ в Афганістані досяг 58.000 чоловік, а в середині 1980 р. в Афганістан були введені додатково 16-та і 54-а мотострілецькі дивізії. Крім того, на півночі Афганістану була створена 100-кілометрова зона безпеки вздовж радянсько-афганського кордону, де виконували свої завдання мотоманевренние і десантно-штурмові групи (ММГ і ДШМГ) прикордонних військ КДБ СРСР. У 1981 р. триста п'ятдесят сьома дивізія була замінена триста сорок другою дивізією і додатково була введена в Афганістан 5-а мотострілецька дивізія. У 1984 р. число радянських військ в Афганістані сягнуло 135.000 - 150.000 осіб. Крім того, в азіатських республіках стояли ще 40.000 солдатів, призначених для спеціальних операцій в Афганістані або для забезпечення тилових завдань.

Командування 40-ї радянської армії, розміщеної в Афганістані, перебувало довгий час поблизу авіабази Баграм, в 50 км на північ від Кабула. У 1983 р. командний пункт був переведений на околиці Кабула, а у 1984 р., через погрози обстрілів і нападу – до радянського кордону і в Термез. Сім радянських мотострілкових дивізій розташовувалися уздовж важливою кільцевої афганської дороги і на дорозі до перевалу Кібер. Сто п'ята гвардійська повітряно-десантна дивізія перебувала в районі Баграмі - Кабула. Одна з п'яти повітряно-десантних бригад, що входять в цю дивізію, була розміщена в Джелалабаді. Основні склади постачання перебували на радянській території, в Кушке і Термезі. У самому Афганістані базами постачання були: військово-повітряна база Шинданд між Гератом і фарах, Баграм біля Кабула, Абдалмір-алам у Кундузі і Келагай на дорозі Саланг. До Келагая від радянського кордону доходить трубопровід для пального. У Термеза був побудований через Аму-Дар'ю комбінований дорожний та залізничний мости. Озброєння відповідало озброєнню звичайних мотострілкових дивізій. На озброєнні були також автоматичні гранатомети АГС-17. В Афганістані перебували 600 вертольотів, з них 250 - Мі-24. Для участі в наземних бойових операціях залучалися також літаки Су - 25.

 Вже весною 1980 р. радянські війська не по своїй волі опинилися втягнутими в бойові дії на території Афганістану. Першим великим збройним зіткнення для них була Кунарська операція, що проводилася на території провінції Кунар в лютому-березні 1980 р. Влітку 1979 р. афганський гірсько-піхотний полк, розквартирований у цій провінції, перейшов на бік заколотників, які відтоді стали вільно себе почувати в цьому прикордонному з Пакистаном регіоні. Частини ж 9-ї афганської гірничо-піхотної дивізії активних дій проти заколотників не вели, вважаючи за краще відсиджуватися в населеному пункті Асадабад, фактично в блокаді. Потужним ударом вздовж долини однойменної річки два радянських мотострілкових батальйони за підтримки артилерії та авіації та за участі афганських частин деблокували Асадабад, розсіяли досить великі сили заколотників і змусили їх піти до Пакистану. Однак результати операції не були закріплені, тому в травні в цьому ж самому районі довелося проводити ще одну операцію по знищенню банд бунтівників. Таким чином, в перший період війни всі труднощі ведення бойових дій лежали на плечах радянських солдатів. Афганська армія, розміщена по адміністративних центрам і покликана охороняти органи законною афганської влади, досвіду бойових дій не мала, була слабкою в морально-психологічному плані і постійно піддавалася ідеологічній обробці з боку афганських бунтівників. Фактично афганську армію потрібно було створювати "з нуля". Крім операцій в провінції Кунар, бойові дії проводилися і в інших районах. Спочатку загони моджахедів намагалися діяти відкрито, але змушені були швидко перебудуватися і перейти до тактики дій "з-за рогу", бо відкриті зіткнення виявилися їм не під силу. Війська 40-ї армії, повністю перехопили ініціативу, від нетривалих за часом і обмежених за площею операцій перейшли до великомасштабних.

 Навесні проводилися операції із забезпечення функціонування основних автомагістралей, також бойові дії в провінціях Пактія і Газні, перша Панджшерська операція, влітку в Хазараджат і Логарі, восени - друга Панджшерська операція, бойові дії в провінції Нангархар. Особливої уваги заслуговує операція "Удар" (листопад-грудень) в центральних провінціях, які безпосередньо примикали до Кабулу. По суті, вона була першою з найбільших, при її проведенні були досягнуті суттєві результати. Протягом усього року проводилися рейди, що забезпечували рух по дорозі Кабул - Кандагар. Але військові успіхи не закріплювалися зміцненням органів влади в повітових волостях. Бабрак Кармаль і інші керівники відсижувалися в Кабулі, а якщо хтось з них відправлявся в той чи інший провінційний центр, то разом з радянським представником, покладаючись на відповідну охорону. У ході бойових дій удосконалювалася і змінювалася тактика як радянських військ, так і бунтівників. Все вироблені до цього моменту тактичні дії Радянською Армією годилися тільки для західно-європейського театру воєнних дій. Вчитися доводилося безпосередньо в бою. І такий досвід давався радянським військам дуже дорогою ціною. Також, по ходу дій доводилося створювати тактику прикриття колон, рейдів вглиб районів, що знаходяться під контролем повстанців, взаємодії авіації, сухопутних сил і десанту.

 Моджахеди, зазнавши в 1980-1982 рр. ряд поразок, змінили тактику. Вони стали ухилятися від прямих зіткнень з Радянською Армією, використовуючи тактику раптового удару дрібними групами (в основному, поза кишлаків), відмова від позиційної війни, широке використання маневру, дії у важкодоступних районах, де важко або неможливо використання бронетехніки. Групи і загони мали достатній ступінь автономності. Така тактика на перших порах мала деякий успіх. Разом з тим, коли радянським військам вдавалося нав'язати моджахедам "класичні" правила війни, останні несли відчутні втрати. Таке виявлялося можливим, коли радянським підрозділам вдавалося оточити базові райони і табори заколотників, або коли вдавалося блокувати банду в населеному пункті. У ході другого етапу перебування інтенсивність бойових дій постійно зростала. Найбільшого піку вона сягнула в 1984-1985 рр. У 1984 р. загинуло понад 2343 радянських військовослужбовців. У 1985-1986 рр. бойові дії розгорнулися практично на всій території Афганістану. Перед радянськими військами були поставлені завдання - знищити базові райони повстанців. Ці завдання завжди виконувалися, однак супротивник, використовуючи улюблену тактику, дрібними групами виходив з-під удару. Після завершення військової операції радянські підрозділи поверталися в місця постійної дислокації, залишаючи очищений від заколотників район афганській владі. Однак через деякий час недобиті заколотники поверталися туди, відновлювали свою структуру, і незабаром радянські війська змушені були знову проводити операцію в цьому районі. Характерний приклад - Панджшерська ущелина, де за 9 років перебування радянських військ проводилося 12 операцій з витіснення загонів одного з найбільш серйозних командирів заколотників - Ахмад Шаха Масуда, знаменитого "Панджшерського лева". Однак Кабульська влада в цьому районі так і не закріпилася. У травні-червні 1982 р. була проведена п'ята Панджшерська операції, в ході якої вперше була здійснена масова висадка десанту: тільки протягом перших трьох днів було десантовано понад 4 тисяч радянських військовослужбовців. Всього ж у цій операції брало участь близько 12 тисяч радянських солдатів і офіцерів. Операція проходила одночасно вздовж всіх 120 км ущелини. У результаті Панджшер був взятий, однак, через два-три тижні радянським війська довелося його залишити. Для того, щоб повністю контролювати Панджшерську ущелину, необхідно було утримувати в цьому районі досить значне угруповання сил, однак, ситуація, що склалася в той час, вимагала проведення великих операцій на всій території Афганістану. Афганська армія не могла утримати цей стратегічно важливий район. У 1983 р. бойові дії велися на околицях столиці провінції Пактія - міста Хост, який у червні-липні заколотники спробували блокувати. Однак, радянські та афганські частини успішно припинили цю спробу. 1984 р. почався з операції з деблокування аеропорту афганського міста Ургун. Зайнявши пануючі висоти, душмани практично перерізали повітряне сполучення цього аеродрому з Кабулом.

21 квітня 1984 р. почалася сьома Панджшерська операція. Називають такі цифри: у ній брало участь 11 тисяч радянських і 2600 афганських військовослужбовців, 200 літаків і 190 вертольотів. Однак, цих сил виявилося недостатньо. Доводилося покладатися, за визнанням очевидців, на вміння, виучку і безмежну мужність солдатів. Незважаючи на потужну концентрацію сил ліквідувати загони Ахмад Шаха не вдалося. Їм лише завдали суттєвих втрат. Найбільш гарячими точками в 1984 р., крім названих, були зелена зона Кандагара - на самому півдні, і міста Герат, Хост з прилеглими повітами - на заході. Ахмад Шах Масуд, командувач Панджшерським фронтом, як він називав себе, і Гульбуддін Хекматьяр зі своїми загонами не йшли далеко від головної комунікації Хайратон - Кабул і перевалу Саланг. Вони кружляли по одним і тим же місцях - нападали, замітали сліди і знову з'являлися. У 1985 р. бойові дії з загонами моджахедів тривали в багатьох провінціях. У березні було проведено велика за своїми масштабами Кунарська операція. Бойові дії велися по всій протязі Кунарській ущелині - від Джелалабада до Барікота, загальною довжиною 170 кілометрів. Генерал армії В. І. Варенников так відгукнувся про цю операцію: "... вже тоді були помітні моменти, які дозволяли нам зробити висновок: незважаючи на екстремізм опозиційних банд (а їх було багато), треба шукати спільну мову з народом. До нас приходили тоді старійшини, і ми укладали з ними угоди: якщо в нашу сторону не буде жодного пострілу, то й на них не впаде жодин снаряд. І коли операція закінчилася, а вона була дуже складною - тільки в десанті брали участь 11,5 тисячі осіб, жоден літак не був збитий і взагалі наші втрати виявилися мінімальними

У 1985 р. були проведені восьма і дев'ята Панджшерські операції. У ході дев'ятої вдалося відтіснити загони Ахмад Шах Масуда з центральної частини ущелини. Однак військові успіхи знову і знов не закріплювалися встановленням органів влади на місцях. Моджахеди отримували підкріплення зі своїх центрів на території Пакистану, межа з ним так і не була перекрита, та й таке завдання було не під силу ні 40-й Армії, ні афганським збройним силам. Тільки в одній провінції Нангархар, за свідченням міністра оборони ДРА генерал-лейтенанта Назар Мухаммеда, мається 67 гірських стежок і переходів, прокладених сторіччя тому в Пакистан. Крім того, не в інтересах пуштунських племен, які проживають на території Афганістану і Пакистану, перекривати держкордон. У тактичному плані дії радянських підрозділів включали рейди посилених батальйонів і рот, які полягали в послідовному знищенні загонів моджахед. При цьому підрозділи отримували напрямки і кінцевий пункт рейду. Наступаючи в заданому напрямку, підрозділи, зустрічаючи ворога, знищували його, виходили в кінцевий пункт, виконували поставлене завдання і поверталися назад. Такі дії проводилися в умовах обмеженого маневру, коли не було умов для нанесення одночасного удару у фланг і в тил противника. Також застосовувалося прочісування районів, яке полягало в його оточенні силами двох підрозділів і в їх подальшому сходженні до центру району. Для знищення противника в горах застосовувалася висадка тактичного десанту на шляхах найбільш ймовірного відходу противника, яка поєднувалася з блокуванням населених пунктів і з діями по обходу загонів. Така тактика була досить ефективною. Одним з найпоширеніших способів бойових дій були засідки, що виставляються на шляхах підвозу заколотникам матеріально-технічних ресурсів. Для ведення засідки використовувалися взвод або рота, рідко - батальйон. Такі дії вимагали від командирів та їх підлеглих відмінного знання місцевості і тактики дії заколотників. Проаналізувавши хід і підсумки військових операцій і загальну ситуацію, що склалася в Афганістані до того часу, а також враховуючи зростаючу майстерність афганської армії, радянське командування взяло курс на поступове скорочення великих військових операцій, на заміну їх засадними діями невеликими силами. Основний тягар бойових дій взяла на себе афганська армія.

26 квітня 1985 р. в горах під Пешаваром, у фортеці Бадабера, де знаходилася тренувальна база афганських заколотників і в'язниця для військовополонених, спалахнуло повстання радянських і афганських військовослужбовців, що потрапили в полон в Афганістані. Доведені до відчаю нестерпними умовами утримання, голодом та іншими звірствами з боку афганських "борців за свободу", група радянських солдатів роззброїла охорону, звільнила також солдатів-афганців з урядової армії, захопила деякі приміщення в'язниці і зажадала зустрічі з радянським послом, з представниками ООН і інших міжнародних організацій. Душмани думали, що придушити виступ радянських солдатів буде легко, але вони прорахувалися. Повстанцям вдалося захопити арсенал і одне з укріплень. Всі атаки були відбиті. На допомогу заколотникам прийшли частини пакистанської регулярної армії. Але і їх атаки були відбиті. Тоді керівники операції прийняли рішення підтягти до Бадабері важку артилерію. Під час обстрілу один снаряд потрапив у склад боєприпасів. Вибух і пожежу, що почалася не залишили повсталим жодного шансу вижити. Після цього випадку один з найбільш радикальних ватажків афганських заколотників Гульбетдін Хекматіяр, глава так званої Ісламської партії Афганістану, наказав своїм бійцям "шураві" (тобто радянських) в полон не брати.

У першій половині 1985 р. на території Афганістану тривали великі операції по знищенню великих бандформувань. Так, були проведені восьма і дев'ята Панджшерські операції, у березні - Кунарська операція. Однак і радянське військове, і афганський політичне керівництво поступово приходять до висновку про те, що потрібні принципово нові підходи до вирішення проблеми. Були проведені переговори з більш-менш поміркованими керівниками бандформувань. Частковим успіхом закінчилися переговори з Ахмад Шахом Масудом. На достатньо довгий час у Панджшері встановилося крихке перемир'я. У 1985 р. афганська урядова армія вже мала достатній досвід ведення самостійних бойових дій, тому поступово на її плечі перейшло проведення більшості загальновійськових операцій. Радянські війська поступово стали переходити від великомасштабний операцій по зачистці районів від заколотників до відпрацювання оперативних розвідданих, до засідок на шляхах караванів, що везуть допомогу для бунтівників з Пакистану та Ірану.

Також до завдань ОКРВ входили супровід автоколон з народногосподарськими вантажами, охорона стратегічно важливих об'єктів інфраструктури та охорона найважливіших транспортних комунікацій. Зміна бойових завдань ОКРВ, зростання боєздатності і поліпшення морально-моральної обстановки всередині афганської армії дозволили у другій половині 1986 р. вивести з Афганістану шість полків: один танковий, два мотострілкових і три зенітних. У грудні 1986 р. керівництвом Афганістану було взято курс на національне примирення. НДПА офіційно оголошувала про відмову на монополію в сфері державної влади, про плани скликати всеафганський з'їзд представників усіх верств суспільства - Лойя Джиргу.

**БОЙОВИЙ ШЛЯХ ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА**

**СКОБЄЛЄВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА**

**Гурток «Навчання доблесті і слави»** Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Іюмської районної ради Харківської області

Керівник: Калашникова А.О., керівник гуртка «Навчання доблесті і слави»

Скобєлєв Олександр Олегович, рядовий, старший механік-водій МТЛБ, народився 10 липня 1965 року в м. Ізюм Харківської області УРСР. Працював слюсарем на Ізюмському приборобудівельному заводі.

До Збройних Сил СРСР призваний 30 вересня 1983 року. До Республіки Афганістан прибув у квітні 1984 року.

Приймав участь у чотирьох бойових операціях. Загинув у бою в провінції Балх 24 вересня 1984 року.

Отримав орден Червоної Зірки (посмертно). Похований в рідному місті.

**НАГОРОДЖЕНІ ПОСМЕРТНО…**

**Дзюба Карина, Громакова Вікторія**, вихованки гуртка «Історичне краєзнавство»

комунального закладу «Станція юних техніків №4 Харківської міської ради»

Керівник: Коптєлова Любов Іванівна, керівник гуртків комунального закладу закладу

«Станція юних техніків №4Харківської міської ради»

 Наша гімназія №86 завжди пишалась своїми випускниками. Саме тому центральний вхід до неї прикрашають слова:«Наші учні – наша гордість!». 15 лютого 2014 року виповнилось 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. Працюючи над розповіддю про воїнів-інтернаціоналістів, випускників наших Залютінських шкіл, ми мимо волі порівнювали неспокійні сучасні обставини в нашій державі з тим періодом 80-х років минулого століття, коли в Радянському Союзі, до складу якого входила Україна, був мир, а молоді хлопці мусили, ризикуючи життям, приймати участь у війні, на чужій території. Багато людей намагались нам допомогти зібрати інформацію і, головне, зрозуміти - чому це сталось!? Члени штабу «Пошук», продовжуючи багаторічну традицію, під час екскурсій і зустрічей в шкільному музеї завжди згадували про випускника гімназії Олександра Маслія, який загинув в Афганістані. Але більш детально ті події ми узнали тільки зараз, готуючись до написання цієї роботи. Про Афганську війну і наших випускників-афганців нам розповів вчитель історії випускник гімназії №86 1986 року, Молчанов Є. А. Афганістан – держава в Південно-Західній Азії, яка мала спільні кордони з Радянським Союзом. Афганська війна продовжувалась майже 10 років: з 1979р. до 1989р. У військовому конфлікті на території Демократичної Республіки Афганістан приймали участь сили уряду Афганістану і Обмеженого контингенту радянських військ, з однієї сторони, і багато чисельних збройних формувань афганських моджахедов або «душманів» з іншої. В наслідок національно-демократичної революції 27.04.1978 року була проголошена Демократична Республіка Афганістан. В 1978 було прийнято радянсько-афганський договір про дружбу, добросусідство і співробітництво. У березні 1979 року, під час бунту в м. Герат, було перше прохання афганського керівництва про пряме радянське військове втручання (всього таких прохань було біля 20). Рішення про ввід військ було прийнято на засіданні Політбюро 12 грудня 1979 року. На той час в Радянському Союзі, громадяни, з 18 років мали військову повинність і почесний обов’язок, закріплений Конституцією СРСР, захищати соціалістичну Вітчизну і нести службу в рядах Збройних Сил СРСР. Воїни – інтернаціоналісти, завдяки радянсько-афганському договору, надавали допомогу народу Афганістану, який став на шлях соціалізму. Таким чином, з грудня 1979 року почався ввід радянських військ в Афганістан. 30-31грудня 1986 року надзвичайний поширений ХХІ пленум ЦК НДПА проголошує курс на політику національного примирення і виступає за скоріше припинення братовбивчої війни. 15 травня-15 серпня 1988 року відбувся 1-й етап виводу радянських військ з Афганістану. 15 листопада-15 лютого 1989 року відбувся другий, завершальний етап виводу радянських військ з Афганістану. За офіційною версією - радянські війська виконали свої задачі і організовано повернулись на Батьківщину. Але якою ціною?! Євген Анатолійович розповів нам, що крім Олександра Маслія в Афганістані служили ще 5 випускників гімназії. Це випускники 1982 р. - Полуян Юрій, Тарасенко Андрій, Андрійченко Юрій; випускник 1983 р. Савченко Валерій і випускник 1986 р. Самофалов Дмитро. Але звісток про них нема.

 **Маслія Олександра Вікторовича** знала колишній вчитель гімназії №86 Буряк Р. Ю. Також ми використали матеріали шкільного музею, де збереглися розповіді Фартушної А.В. та інших колишніх вчителів, випускників гімназії і членів родини Маслія О.В.. Народився Олександр 28.01. 1966 року в м. Харкові,навчався в середній школі № 86 з третього класу. Енергійний, допитливий, дуже відповідальний він відрізнявся від однолітків своїм миролюбством, багато читав, особливо захоплювався спортивною греблею та кульовою стрільбою. Після 8-го класу поступив в Харківське медучилище №1, після закінчення якого працював в службі невідкладної меддопомоги. Він часто казав: «Найкращі ліки не можуть замінити уваги до хворого». Дуже уважним був він і до членів своєї родини, до друзів. Ця риса Олександра проявилась і в період служби в Афганістані. До Збройних сил СРСР його призвали 10. 11. 1984 року Ленінським РВК м. Харкова. В Республіці Афганістан приймав участь в рейдах, супроводженні транспортних колон, проявив себе мужнім, рішучим воїном. Єфрейтор, санінструктор кордонних військ він кваліфіковано надавав першу медичну допомогу не тільки друзям, а навіть мешканцям кишлаків, оточених душманами. Він був нагороджений багатьма пам’ятними значками, у тому числі «Відмінник кордонних військ 1-го 1 2-го ступенів». 26.07.1985 року він приймав участь у бойовій операції, під час якої загинув в бою з бунтарями. Указом Президії Верховної Ради СРСР №383-ХІ від 20.12.1985 року за мужність і відвагу, проявлені під час виконання інтернаціонального обов’язку, Олександр Маслій нагороджений орденом Червоної Зірки (посмертно). Похований він на цвинтарі №6, яке розташоване в нашому селищі Залютіно. Ми часто відвідуємо його могилу.

Про**Ізрайліта Володимира Григоровича**та про його родину дуже тепло згадує Крутенко Л. І.,вчитель історії НЗ №87, яка працює в НЗ №87 з дня відкриття школи в 1953 році. Народився Володя 12.10.1957 року в м. Харкові, нічим особливим серед своїх однолітків не різнився, але дуже любив читати, надаючи перевагу точним наукам. На уроках історії жвавішав, коли тема стосувалась Великої Вітчизняної війни, міг перерахувати всі головні події, види військової техніки, особливо авіаційної, знав імена полководців. В музеї школи збереглися спогади колишнього вчителя початкових класів Тищенко Р. П., яка охарактеризувала період дитинства Володі, періодом активної пошукової роботи, походів по місцям боїв, що залишило свій слід в душах учнів. Раїса Петрівна мешкала в тому ж будинку що і батьки Володі – по вул. Ініціативній №3, добре знала цю родину. Батько, Григорій Аронович, був дитиною війни, помер 24.03.2014р., мати, Валентина Олексіївна, дитина війни, померла ще декілька років тому. Його дідусь, Арон Борисович Ізрайліт, наводчик протитанкової зброї, загинув смертю хоробрих восени 1941 року. Володя з дитинства вирішив стати військовим, мріяв про небо. В Збройних силах СРСР з 31.07. 1975 року, закінчив з червоним дипломом Харківське ВВАТУ(вище військове авіційно-технічне училище). На останньому курсі одружився на дівчині Світлані(померла в 2004 р.). Служив в Білорусії, дуже радів з нагоди народження сина Романа, якому і прийшлось нещодавно ховати дідуся Григорія. В Республіці Афганістанстарший лейтенант, борт авіатехнік – повітряний стрілок В.Г. Ізрайліт служив з вересня 1983 року. В складі екіпажу вертольоту Мі-8 здійснив біля 700 бойових вилетів і 8 раз приймав участь в десантуванні військових на неоснащені площадки у високо гірських районах під вогнем противника. Під час виконання бойової задачі при висадці десанту в 40 км від м. Кабул 27.08.1984 року вертоліт було збито. Екіпаж загинув. За мужність і відвагу В.Г. Ізрайліт нагороджений орденом Червоної Зірки (посмертно). Похований на цвинтарі №6 в нашому селищі.В шкільному музеї є стенд присвячений пам’яті випускника школи Володимира Ізрайліта, на якому знаходиться його фото, шкільний табель, подяка батькам від адміністрації Харківського ВВАТУ за виховання сина, курсанта Ізрайліта і декілька фото, на яких Володя разом з бойовими товаришами біля військового вертольоту. В цьому вертольоті він і загинув… Про все це згадують члени штабу «Пошук», зустрічаючи гостей: дітей і дорослих в музеї школи. Біля головного входу до школи знаходиться меморіальна дошка присвячена подвигу Володимира, до якої в найурочистіші свята, як і до стенду в музеї, і до могили на цвинтарі діти вже 30 років приносять квіти… Вчитель математики ЗНЗ №87, випускниця школи 1982 року А.М. Рачок пам’ятає «воїнів-інтернаціоналістів», своїх однокласників - Шевченко Ігоря і Ткалуна Ігоря, який, на жаль, вже помер. «Афганцем» був і випускник 1983 року Авдєєв. А син випускника 1983 року, «воїна-афганця» Сидорченко Бориса Григоровича - Олексій навчається у 8 класі, де вона класний керівник. Борис Григорович повернувся з Афганістану із страшними опіками на обличчі! Він, як і інші «афганці» відмовляється від зустрічей, бо згадувати минуле їм дуже боляче! Наш штаб «Пошук» часто зустрічається з мамою воїна-інтернаціоналіста, випускника ХСШ №87 Нікіткіна Дмитра. Дитина війни, член ради ветеранів м/району Залютіно Нікіткіна Алла Афанасіївна, на жаль. не любить розповідати про свого сина, але і вона сама для нас приклад активного патріотичного життя. Отже, крім Володимира Ізрайліта ще 5 випускників школи №87 були «афганцями». Таким чином, з наших Залютінських шкіл 12 випускників 80-х років прийняли участь у війні в Афганістані. Двоє з них загинули… Всього загинуло в Афганістані 14 тисяч 453 воїна. Українців – 2 тисячі 376 чоловік. Які страшні цифри! А за ними скільки нездійсненних мрій, дітей-сиріт, молодих вдовиць, материнських сліз, скороченого від болю та туги життя… Борони нас, Боже, від війни!!! Одного разу батько Володимира Ізрайліта Григорій Аронович сказав: «Дякую вам за те, що ви зберігаєте пам’ять про мого сина!». Нехай же невмируща пам’ять про патріотичний та життєвий подвиг героїчних батьків і їхніх синів, які гідно виконували свій інтернаціональний обов’язок, передається від покоління до покоління!

**ПАМ'ЯТАЮ ТЕБЕ, АФГАН**

**Дмитроченко Діана,** учениця 10-го класу Вільшанської ЗОШ I-III ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Лебединська К.О., вчитель української мови

*«Війна… чужа, неждана, непотрібна*

 *Геройство. Біль. Дочасна сивина.*

 *Прокляття чаша випита до дна»*

Афганська війна… брудна, ніким і нікому неоголошена… А хіба війни можуть бути чистими? Кожна із них несе смерть, інвалідність, одягає у смуток тисячі сердець, сповнена материнським довічним смутком і болем. У війни холодні очі. У війни свій відлік, своя безжалісна арифметика.

Наша пам'ять назавжди увібрала в себе і береже імена і подвиги поколінь учасників Другої світової війни і назавжди прийняла новий біль афганських втрат. Афганська війна потребує глибокого осмислення. І немає такого електронного засобу сучасного комп’ютера, з якого можна було б почерпнути і винести всі уроки, політичні і військові, що необхідні для вирішення долі суспільства. Тому нехай пам'ять прокручує і що було? Як було? І чи так це було?

Народна мудрість говорить: «Людина живе доти, допоки про неї пам’ятають». Знаю, що кожен той солдат, кожна родина тих, хто пройшов через страшне горно Афгану, ніколи не зможуть забути про це. Афганська війна тривала вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна. У цій війні загинуло майже 15 тис. осіб, 290 воїнів пропали безвісти. А скільки скалічених доль, втрачених мрій, пошкоджених планів на щасливе майбуття.

Не оминула афганська війна і нашу родину. Зі слів тата знаю, як голосила моя бабуся, відправляючи свого старшого сина в армію (тоді якраз активно відправляли молодих призовників на схід, в далеку гірську країну), примовляючи як замовляння: «Тільки б не в Афган, тільки б не в Афган…», як потім щодня виглядала листоношу із звісточкою Звідти і молилася, щоб тільки залишився живим. І він вижив, і повернувся до рідного порогу, і сьогодні живе поряд з нами. Щоправда, про той період свого життя розповідає зовсім неохоче і дуже мало, не бажаючи відкривати завісу того, що відбувалося далеко на схід від нашої країни.

Мій дядько, Дмитроченко Віктор Семенович, мешкає у селі Першотравневе, що на Дворічанщині. У 1982 році закінчив місцеву восьмирічку і продовжив навчання у Дворічанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Ще з дитинства захоплювався музикою, тому після закінчення школи твердо знав, що майбутню професію поєднає з музикою і вступив до Харківського музичного училища. Але мріям його не судилося збутися, після закінчення училища пішов працювати у колгосп.

16 жовтня 1985 року Віктора призвали служити до лав Радянської Армії, потрапив у ВДВ. Закінчив навчальний центр, одержав спеціальність сапер. І через півроку був направлений до Демократичної Республіки Афганістан.

Афганістан вразив молодого солдата. Це була чужа, невідома країна, зі своєю культурою, звичаями, вірою. Особливо вражала природа: напівпустелі, вкриті полинем і гори: безлісі, кам`янисті. І спека, від якої просто неможливо сховатися. Усе таке незвичне, чуже, вороже.

Отак розпочалася небезпечна служба в Афганістані. Доля випала служити в 345-му гвардійському повітрянодесантному полку, в саперній роті, якою командував герой Радянського Союзу Валерій Востротік. Про перші дні війни дядько говорить: «Нас, молодих, неосвічених, привезли на нове місце служби, на перший погляд все спокійно, мирно. Я, як і інші солдати, знали про війну тільки з книжок та кінофільмів, тому, навіть, не здогадувалися що на нас чекає. Але розуміння прийшло швидко, з першого ж бою, під час якого втратив кращого друга».

У кожного солдата стояло своє завдання на війні, у Віктора теж було своє: «Брав участь у багатьох бойових операціях, ходив у гори. Так як я сапер, то у мої обов’язки входило безпечно провести підрозділ до певного місця. Пишаюся тим, що за півтора року моєї служби не було жодного підриву там, де я проводив солдат!».

Дмитроченко Віктор Семенович нагороджений медалями «За відвагу», «За розмінування», «Від вдячного афганського народу». Кожного року 15 лютого бере участь у заходах, присвячених вшануванню воїнів-інтернаціоналістів.

27 грудня 1979 року – 15 лютого 1989 року – період афганської війни. Для когось це лише дати та роки, а для воїнів-інтернаціоналістів – це пам'ять на все їхнє життя. Вони йшли туди вісімнадцятирічними юнаками, а поверталися не по віку дорослими людьми з посивілими скронями та сумними очима. І часто вночі їм знову доводиться переживати ті страхіття, що випали на їхню долю.

# АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ. ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПАТРИОТ»

**Долженко Ева, Толок Карина, Калиниченко Юлия, Лисин Никита, Мельник Василий, Курусь Дарья, Жейнов Максим**, учащиеся Малоданиловского лицея

 Дергачевского районного сонета Харьковской области

Руководители: Ковалёва А. Ф., классный руководитель, Базырь Л. А., педагог-организатор

*Пусть десять или двадцать лет пройдет,*

*И время врачевать умеет раны,*

*Давайте помнить тех, кто не придет,*

*Нельзя нам забывать Афганистана*

Афганская война…. Как много и мало мы о ней знаем. Она ушла в историю и за неполных 10 лет унесла многие тысячи жизней воинов – интернационалистов. Поэтому, начиная свою поисковую работу мы посетили великолепный музей - диораму в городе. Харькове, встретились с участниками тех страшных событий:

* Кузьменко Александром Сергеевичем – председателем районной организации воинов-интернационалистов;
* Егоровым Андреем Николаевичем;
* Московец Светланой Васильевной;
* Коротким Сергеем Ивановичем;
* Белецким Леонидом Константиновичем;
* Терянник Анной Михайловной – матерью погибшего воина Левченко Игоря Борисовича.

Участники экспедиции попытались увидеть и понять состояние души воинов – интернационалистов.

Прошло уже 25 лет с того времени, когда закончилась эта война. И, оглядываясь назад, мы понимаем, что все же она не стала общей бедой народа, опалив лишь тех, кто в ней участвовал, их родных и близких.

Эта беда своим черным крылом коснулась и семьи нашего земляка - Левченко Игоря Борисовича.

Говорят, что время лучший лекарь, но с этим сложно согласиться ребятам, прошедшим через ад Афганистана.

Поэтому для нас воины-афганцы стоят в одном ряду с теми, кто защищал Отечество в годы Великой Отечественной войны, потому что это герои, которые искренне верили, что выступают в интересах Родины, той, которой они доверяли, которую любили.

Из рассказов наших гостей мы узнали, что среди героев - «афганцев» были авиаторы и танкисты, мотострелки и десантники, саперы и связисты, медицинские работники, представители других родов войск.

Совместно с ними пришли к выводу, что только на грани жизни и смерти можно оценить, что такое жизнь и как она хороша. Научиться ценить каждое мгновение в жизни, каким бы обыденным оно ни казалось. Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все самое противоречащее человеческой сути. Человек рожден, чтобы жить, любить и радоваться.

Просмотрев документальные фильмы, проанализировав статьи газет и журналов, пообщавшись с участниками боевых действий, мы пришли к выводу: на той страшной войне рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры вели себя в экстремальных условиях бесстрашно и решительно, действовали как настоящие профессионалы – патриоты. Никого не оставили равнодушными подвиги тех, кто своей грудью заслонял командира в бою, вызывал огонь на себя, спасая товарищей…

Эти люди живут рядом, и нам есть на кого равняться и с кого брать пример. Эстафету мужества, начатую нашими дедами, поддержанную их сыновьями, будем достойно нести мы – их внуки. ТАК БЫЛО ВСЕГДА !!!

Члены экспедиции проводят уборку и благоустройство памятников,(помогаем высаживать цветы и деревья на территории нашего поселка). Здесь же посажена аллея Победы. Ухаживаем и следим за чистотой на братских могилах, проводим часы духовного общения возле памятников погибшим в локальных войнах. В лицее провели уроки Мужества. Собрали информацию с фотографиями, видеоотчетами, выпустили стенгазету «Афганистан болит в моей душе», создали презентацию о погибшем нашем земляке.

Думаем и хотим приобщить всех неравнодушных -­ учащихся, ветеранов, общественные организации для написания Книги Памяти о воинах, кто в мирное время выполнял боевой приказ своей Родины. И пусть эта книга станет примером уважения к ним и напоминанием будущим поколениям, что это было. Ведь в современном мире государство достойно уважения и чего-либо стоит, если оно умеет защищаться. А без таких людей, как воины-интернационалисты и их примера оно будет обречено.

Неспокойно в нашей родной Украине, щемит сердце…. Одно дело, когда воюешь с врагом, и совсем другое, когда на «майдане» стоят украинцы, односельчане, а может, и соседи, но по разные стороны баррикад.

Одумайтесь, люди!!!

Украина у нас одна и делить ее нельзя!!!

**Наші батьки – миротворці**

**Дроздик Галина, Макогон Олександр, Яковлєва Анастасія, Яковлєва Марина** –

учні Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради.

Керівник – Астапова Я.В., керівник гуртків Богодухівського ЦДЮТ

 Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Цей факт радянське керівництво офіційно визнало тільки в червні 1989 року.

 Автори монографії «Росія, СРСР у локальних війнах і воєнних конфліктах другої половини ХХ століття», аналізують 46 локальних воєнних збройних конфліктів у 38 країнах.

 Участь незалежної України у миротворчих операціях розпочалась із затвердженням Верховною Радою України Постанови від 3 липня 1992 року № 2538-XII «Про участь батальйонів Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії». Починаючи з 1992 року близько 39 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у міжнародних миротворчих операціях. З цього часу 47 військовослужбовців Збройних Сил України загинули.

 Вихідці з України брали участь у бойових діях і на території Європи (Сербія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Косово, Придністров’я), і в Азії (Ірак, Ліван, Афганістан, Грузія, східний Тімор), і в Африці (Ефіопія, Ерітрея, Мозамбік, Ангола, Конго, С’єрра Леоне, Ліберія, Гвінея, Демократична республіка Конго, Судан).

 Україна отримала офіційне запрошення від керівництва НАТО, уповноваженого Радою Безпеки ООН на проведення миротворчої операції в Боснії і Герцеговині. Близько 2800 військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у Місії.

 Першими воїнами-миротворцями з нашого села в Боснії і Герцеговині є Яковлєв Сергій Миколайович і Макогон Володимир Михайлович, які проходили службу відповідно у 1995 і 1999 роках у складі Сил Виконання Угоди IFOR Сил Стабілізації (SFOR у Боснії і Герцеговині)

 Під час перебування 240 окремого спеціального батальйону у м. Сараєво та Боснії і Герцеговині у 1995 році на особовий склад, до якого входив Яковлєв С.М., окрім виконання миротворчих завдань, покладалося забезпечення проведення конвоїв з вантажами гуманітарної допомоги, сприяння припиненню бойових дій та нормалізації ситуації у країні, залучення до патрулювання міста, контроль за пересуванням та безпекою мирного населення, супровід дітей до шкіл. Миротворці брали участь у відбудові, реконструкції та відновленні лікарні і школи, ремонті доріг, ліній електромереж, трамвайної колії та трамвайного потягу, роздачі їжі сиротам та малечам, наданні медичної допомоги місцевому населенню тощо. Перший трамвай, який пройшов відновленою колією, був пофарбований у блакитно-жовтий колір. Це було зроблено на честь українських миротворців. До речі, ця трамвайна колія найстаріша у Європі.

 Під час перебування у складі 240 ОСБ у 1999 році поблизу м. Мостар у Боснії і Герцеговині Макогон В.М., окрім інших миротворчих завдань, брав участь у охороні мосту над річкою Неретва. До речі, назва міста означає «сторож мосту» і пов’язана зі «Старим Мостом» через р. Неретва, побудованим турками-османами в 1566 році. Цей міст входить до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 Згідно з рішенням Міністра оборони України та у зв'язку з реструктуризацією сил СФОР у грудні 1999 року 240 ОСБ виведено зі складу сил СФОР.

 Подальша миротворча місія Володимира Михайловича Макогона продовжувалася у 2004 році в Іраку в складі коаліційних військ (61 окремий спеціальний батальйон).

 Ця військова операція була наймаштабнішою за всю історію незалежної України, в ній взяли участь 1690 військовослужбовців, 18 з яких загинуло і понад 40 отримали поранення. Українська бригада поступила в підпорядкування командуванню багатонаціональної дивізії «Центр-Південь», що мала в своїй основі польський контингент військ і була дислокована в провінції Васит за 140 км від Багдаду. Миротворча Місія включала завдання з підтримки безпеки у зоні відповідальності, супроводження конвоїв, гуманітарних вантажів, несення служби на блокпостах, патрулювання, забезпечення безпеки діяльності міжнародних гуманітарних організацій, надання допомоги в перевезенні гуманітарних вантажів та багато інших.

 Також у 2004 році в Іраку у складі 63 окремого спеціального батальйону проходив службу Дроздик Владислав Матіясович. У м. Аль-Кут наші миротворці охороняли аеродром, штаб та підрозділи контингенту Багатонаціональних Сил у Іраку

 Отже, миротворча діяльність на початку XXI сторіччя являє собою складний багатогранний процес, який пов’язаний із цілим рядом політичних, економічних, соціальних та інших проблем, та зачіпає національні інтереси значної частини держав світу. Ця діяльність дозволяє вирішувати такі питання, які не в змозі самостійно вирішити жодна держава світу.

 Ставши незалежною державою, Україна не знаходиться осторонь від світових процесів, а участь нашої держави у миротворчій діяльності є одним із елементів забезпечення її національної та воєнної безпеки, як європейської країни.

 Україна за роки незалежності зробила вагомий внесок у справу збереження миру в європейському регіоні та у світі в цілому. Зміцнення сучасної безпеки не можливе без тісного військового співробітництва з іншими державами в галузі міжнародної миротворчої діяльності. На сьогодні забезпечення миру в світі практично покладено на плечі військових. Зараз є очевидним, що участь Збройних Сил України в миротворчій діяльності на світовій арені – нагальна вимога часу, що обумовлена об’єктивними причинами європейського та світового розвитку.

 Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях є доцільною та корисною, оскільки дає можливість ознайомитися з досвідом інших держав в галузі оборонного планування та реформування збройних сил; набути досвіду спільних дій при плануванні, організації, реалізації та всебічному забезпеченні миротворчих операцій; підвищити міжнародний авторитет Збройних Сил України; сприяти підвищенню рівня національної безпеки України через зміцнення миру та стабільності в Європі.

**СОЛДАТ ВІЙНИ НЕ ВИБИРАЄ**

**Зацепіна Марина,** учениця 11 класу Власівського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник: Коробка Олена Вікторівна, бібліотекар

Далекий грудень 1979 року… Далека, чужа країна Афганістан… Безглузда війна… Скільки смертей, скільки горя за 10 років?... Та щоб зрозуміти весь трагізм афганської війни, треба знати її передумови.

У квітні 1978 року афганський народ піднявся на боротьбу за краще життя, скинувши монарха та проголосивши Афганістан республікою. Та республіканські закони були приречені на провал, бо суперечили нормам ісламу. Новий режим розпочав репресії проти духовенства, закривалися та руйнувалися мечеті. Племінні та етнічні вожді не визнавали нового уряду. Вони почали формувати загони «моджахедів». В країні спалахнула громадянська війна.

 27 грудня 1979 року були введені десантні частини Радянської Армії в Баграм, Кабул та інші великі міста, згодом бойові дії поширилися на всю територію країни. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки ... Не минуло лихоліття цієї війни і наших земляків Халаїмова Миколи Олександровича, Коробки Володимира Васильовича, Коробки Петра Васильовича та Авраменка Федора Олександровича, які в різні роки виконували свій інтернаціональний обов’язок. Всі вони гідні поваги та шани, тому що твердо засвоїли значення слова «військовий». Знають ціну життю і більше, ніж хто-небудь ненавидять війну, бо віддали їй найкращі роки свого життя - свою молодість і вмить стали «мужчинами».

Народився Халаїмов М.О. 17 січня 1956 року в с.Власівка. Тут в 1971 році закінчив Власівську восьмилітню школу. В 1973 році, після закінчення 10 класу Медведівської середньої школи, працює на Харківському авіаційному заводі столяром. 1974 рік - призовник до лав Радянської Армії, а вже в 1975 році вступає до Саратівського вищого військового авіаційного училища за спеціальністю «командная тактических вертолётов». В 1979 році, коли розпочалась ця страшна війна, Микола Халаїмов у званні лейтенанта закінчує училище і за направленням відбуває в Далекосхідний військовий округ(Хабаровський край, селище Обор) . Вже через рік він стає командиром екіпажу вертольота МІ-24.

В 1984-1985 роках проходить службу в Афганістані. Це саме був пік бойових дій. Офіційно ці дії не називали війною. А лише військовою кампанією, та кампанія затягнулась на 10 страшних років із численними жертвами.

«Афганістан… страшний за реальністю, гіркий за наслідками, незабутній. Чорною стрічкою назавжди залишиться в серці кожного, хто пройшов через це страхіття. Час від часу заполоняють спогади і переносять в далеке минуле. Все рідше, але все таки сняться нам бойові товариші, бої, спека… Неймовірна спека, в яку ми потрапили» -, згадує Микола Олександрович.

* Це була не просто служба, а справжнісінька війна. Багатьом із нас було трохи більше вісімнадцяти. Молоді, сповнені мрій та сподівань, хіба думали ми тоді, що в наше життя ввірветься війна. А це сталося – вона ввірвалась і не дала нам вибору. Перед нами стояло одне важливе завдання - вижити, та вижили не всі… Перед відправленням в Афганістан всі ми проходили бойову підготовку. Вона тривала два місяці. Це були вильоти в денний і нічний час - вчилися надавати першу медичну допомогу, влучно стріляти, як вести себе в екстремальних ситуаціях. Але всьому заново прийшлось вчитися на місці, пристосовуватись до природних та кліматичних умов цієї мусульманської країни. Операції проходили одна за іншою: ми мінували кордон, розміновували дороги і поля, супроводжували колони; завозили продукти в афганські поселення, допомагали будувати будинки, проводили операції з ліквідації банд душманів, знищення караванів зі зброєю, складів боєприпасів… 300 бойових вильотів – це близько 400 годин. Та для корінного населення ми були і залишились завойовниками. Але ми тільки виконували свій обов’язок…

Наша база була розташована на території колишнього аеропорту Джелалабада.

 Одного разу отримали повідомлення, що неподалік від нас розташовано базу з боєприпасами. Особливо небезпечними були автоматично керовані бомби «Стінгери», які виготовляли в Америці. Було оголошено терміновий збір, на якому отримали наказ: по карті знайти ціль і знищити. На це завдання відправили цілий полк. Виконання завдання ускладнювала погана видимість, густі хмари вкрили майже все небо.

Наш вертоліт був заключним. З технічних причин у нас відмовила рація, ми чули, а нас – ні.

Полк двічі робив невдалі спроби знищити ціль. Отримали наказ вертатися на базу. Але я раптом через невеликий розрив хмар побачив ціль. Вирішив виконати ще один заліт. Своєму напарнику Олегу наказав підготувати керовану бомбу. На відстані близько 3 км від цілі її випустили. Я в цей час почав розвертати вертоліт в зворотному напрямку. За спиною почув страшенний вибух і зрозумів, що влучили. Завдання було виконане - склад боєприпасів, який був призначений для нас, знищено. В небі з’явився величезний «гриб» як після ядерного вибуху. По рації почув слова вітання від однополчан.

 Повернувшись на базу нашому екіпажу була винесена подяка за вдале виконання даної операції.

Падали хлопці на чужих землях, а на їхніх долонях лінії життя такі довгі… Разом із ними пішло в небуття чиєсь щастя, загинули їхні ненароджені діти. Та вони живуть у пам`яті бойових друзів, усміхаються із сторінок солдатських альбомів. Та вічно живуть у згорьованих, палких материнських серцях.

 В 1985 році повертається Халаїмов М.О. в Обор, а в 1986 році знову продовжує службу в Германії в м. Стендалі старшим льотчиком, та це вже інша історія.

**«НАШІ КРАЯНИ – УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ»**

**Зіборєва Наталія**, учениця 11 класу Червонохвильського навчально - виховного комплексу Великобурлуцької районної ради Харківської області

Керівник: Геращенко Тетяна Борисівна, педагог-організатор

Ми пропонуємо вашій увазі історії наших односельців, воїнів - афганців і прекрасні вірші про війну в Афганістані, які яскраво відображають відчуття і емоції тих подій. Вони наповнені переживаннями і надією, жаждою життя і прагненням все здолати.

Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 000 українців. З них 2 378 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 000 українців, з них 4 687 повернулися додому інвалідами.

Із 72 осіб, удостоєних за роки «афганської» війни звання Герой Радянського Союзу, є 11 українців.

Трьом нашим землякам, Бредихіну Олександру, Губанову Сергію та Пристенському Геннадію також довелося виконувати свій інтернаціональний обов’язок на афганській землі. Вони пройшли дорогами Афганістану, дорогами війни і пам'ять про ті події навіки залишилися в їх душах, про ту чужу і жорстоку війну. Афганістан – це мужність воїнів, це вірність солдатській дружбі, це взаємовиручка і взаємодопомога. Але це ще і кров, смерть товаришів, зламані долі і тяжкі рани на все життя.

Бредихін Олександр Іванович народився 1961 році в сім΄ї робітників с. Червона Хвиля Великобурлуцького району Харківської області.

У 1979 році був призваний до лав Радянської Армії. Пройшовши військову підготовку, у тому ж 1979 році Саша потрапляє до Туркестану. Він був у числі тих, хто першим прийняв бойове розпорядження: «В Афганістан!». Перші, тривожні і неосмислені дні в чужій країні. Повільне просування військових колон. Короткі листи додому – батькам і старшій сестричці Зої.

У вересні 1980 року колона досягла перевалу Саланг. Полкові колони рухалися за графіком згідно з наказом командира військового з’єднання . І ось постріл. Сашу було тяжко поранено, його друзі – однополчани винесли з поля бою і доправили в медсанбат непритомним. Цого ж дня його було відправлено до Ташкенту в госпіталь. Після одужання Олександр повернувся в рідне село інвалідом ΙΙ групи.

Бредихін Олександр Іванович був нагороджений медаллю «За бойові заслуги» та медаллю «Воїну – інтернаціоналісту від вдячного Афганського народу». Йог о заслуги відмічені ювілейними медалями: «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945» та «70 років Військових сил СРСР»

Губанов Сергій Борисович народився 17 жовтня 1967 р. в с. Червона Хвиля Великобурлуцького району Харківської області в сім'ї робітників. У сім років прийшов до 1 класу Червонохвильської восьмирічної школи, яку успішно закінчив у 1982 році.

Далекий Афганістан за який радянські люди практично нічого не знали до кінця 70 – років минулого століття, увійшов у його життя в липні 1986–го, коли групу українських хлопців – слобожан після призову в армію і тримісячного навчання в Ташкенті висадили в Кабулі.

Двадцять два місяці, майже два роки зі зброєю в руках виконував накази командування Сергій Губанов. Спецбатальйон займався мінуванням підходів до радянських військових постів, відходів мотострілків, караванних шляхів, якими моджахеди з Пакистану доправляли зброю та боєприпаси.

В травні 1988 року надійшов наказ про демобілізацію. Афганська війна для Сергія закінчилася 18 травня, коли літак перелетів радянський кордон, але спогади не залишають і по цей день. Про ті страшні події нагадують солдатські фото та нагороди. Нагороджений Сергій Борисович медаллю «За відвагу» та медаллю «Воїну – інтернаціоналісту від вдячного Афганського народу»

Пристенсьий Геннадій Миколайович народився 17 січня 1969 року в селі Веселе, в сім`ї робітників Пристенського Миколи Миколайовича та Галини Миколаївни. В сім’ї було троє дітей, у Геннадія були ще старші – брат Олександр та сестра Тетяна. Діти зростали дружними та добрими. У 1974 році Геннадій пішов до першого класу Червонохвильської восьмирічної школи.

Служити йому довелося хоч і в лавах Радянської Армії, але в чужій країні, далеко від Батьківщини, від рідних, від друзів. Геннадій пройшов тяжкий воєнний шлях в країні Афганістан у місті Кундуз. Згадував він у своїх розповідях рідним, як летіли у літаку з міста Ташкент і не знали куди. А коли літак приземлився серед пісків та неймовірної спеки, то молоденьких хлоп’ят охопив жах. Полегшало трохи тільки тоді, коли зустрів там односельця Губанова Сергія Борисовича. Хлопці пожали один – одному руки і обійнялися. Так Геннадій служив у одній частині із своїм земляком. Це трохи бадьорило. «Він же зміг, і я зможу» - говорив собі Геннадій.

Був він оператором прицілу у бойовій машині. Служба була нелегкою.

Але службу Геннадій ніс старанно. У одному з боїв дістав поранення, був госпіталізований, а після одужання - знову в бій. На війні не було часу для відпочинку. Він багато розповідав рідним різних історій з часів служби, але їх без сліз не можна було слухати. Геннадій нагороджений медаллю «Воїну – інтернаціоналісту від вдячного Афганського народу», «За відвагу».

Нажаль війна залишила свій слід на його здоров’ї. Так 14 вересня 2007 року він помер.

**ВИПУСКНИКИ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ –**

**УЧАСНИКИ ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ**

**Злидень Іван**, вихованець гуртка «Юний ерудит» Зачепилівського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості, учень 10-Б класу Зачепилівського ліцею

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Буланова Валентина Миколаївна, учитель Зачепилівського ліцею

Люди, про якихпіде мова, народилися в СРСР – державі, котра займала шосту частину площі Земної кулі. Це була супердержава, що прагнула контролювати весь світ.

Їхнє життя до служби у лавах Збройних Сил Радянського Союзу дуже схоже – безтурботне дитинство, навчання у школі, декілька місяців трудового стажу і армія. А в армії їх чекало випробування, яке тоді називали «виконанням інтернаціонального обов’язку». Держава наказала їм захищати інтереси Батьківщини у далекому й чужому для них Афганістані.

Понад двадцять п’ять років минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська. Але рани тієї війни кровоточать і досі. Ці чоловіки в неповних 20 років стали учасниками воєнних подій, свідками смерті друзів.

Волій Віктор Мягкоголов

Мягкоголов Віктор Анатолійович народився 5 листопада 1964 року. 1972 року пішов до першого класу Зачепилівської середньої школи. Навчався добре, брав активну участь у житті класу, школи. Разом з однокласниками допомагав колгоспникам при вирощуванні та збиранні врожаю. 1982 року закінчив 10-й клас Зачепилівської середньої школи. Після школи, заробляючи трудовий стаж, працював слюсарем на місцевому заводі «Радіоелемент». 10 жовтня 1982 року був призваний до лав Радянської Армії. Шість місяців був у навчальній частині міста Балашов Саратовської області. Після, як і багато інших радянських солдат того часу, виконував інтернаціональний обов’язок в Афганістані. Був водієм вантажного автомобіля ГАЗ-66. Як і більшість колишніх воїнів-«афганців» про перебування в Афганістані говорити не любить: «служив, як усі» - коротка відповідь на прохання розповісти про ті часи. Звільнений з лав Армії у 1985 році.

У січні-вересні 1985 року навчався на курсах Харківського інституту радіоелектроніки, який пізніше й закінчив.

Одружився, має двох дорослих дітей, які навчаються у вищих навчальних закладах Харкова.

Прикордонник Микола Баклагін

Баклагін Микола Іванович народився 2 жовтня 1964 року в селі Залінійному Зачепилівського району у родині колгоспників.

У 1972 році пішов до першого класу Залінійнівської восьмирічної школи. Навчався посередньо, але брав активну участь у допомозі колгоспу - був помічником тракториста, комбайнера. Далі продовжив навчання у Зачепилівці. 1982 року закінчив 10-й клас Зачепилівської середньої школи. Працював у рідному колгоспі до призову у армію. 27 вересня 1982 року йому прийшла повістка до армії.

Потрапив до прикордонних військ на іранському кордоні, де закінчив школу сержантського складу - шість місяців перебував у навчальній частині. Після цього був направлений на Памір - до Таджикистану, поблизу радянсько-афганського кордону (Горно-Бадахшанська автономна область, місто Хорог). Три місяці навчав молодих солдат проходженню служби на кордоні. Потім потрапив на заставу, на самий кордон, охоронювальна ділянка даного підрозділу становила 40 кілометрів. Прикордонникам допомагали вести військову службу по захисту рубежів Батьківщини дев’ять бойових собак, які виявляли ворогів, котрі із злими намірами незаконно прагнули потрапити на територію СРСР. Траплялися випадки переходу через кордон, інколи доводилося розшукувати порушників по три доби, ночувати у горах, харчуватися «сухим пайком», але порушник завжди потрапляв до рук вправних воїнів-прикордонників.

1984 року надійшов наказ виділити з кожної застави по сім прикордонників для проходження служби на території Демократичної Республіки Афганістан. Так Микола Баклагін почав виконувати «інтернаціональний обов’язок». Завданням військової частини було не пропустити бандитські формування «душманів» до радянського кордону, знищувати каравани зі зброєю та боєприпасами. Доводилося брати участь у «зачистках», сидіти у засідках, брати участь у бойових діях. Був командиром стрілецького відділення, виносив поранених з-під ворожих куль, самого було поранено.

Після лікування у госпіталі повернувся на рідну заставу, де продовжував службу.

У 1989 році був демобілізований з лав Радянської Армії. Повернувся на Зачепилівщину. Працював водієм на хлібозаводі при Зачепилівській райспоживспілці. Одружився, має двох дітей – сина й дочку, тепер вже є й онуки.

Сьогодні Микола Іванович виконує громадський обов’язок заступника голови Зачепилівської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), часто відвідує уроки мужності у загальноосвітніх навчальних закладах району.

**КРІЗЬ ПЕКЛО АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ**

**Канделакі Тарас**, учень 10-А класу, **Колесниченко Анастасія**, учениця 10-А класу

Люботинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник : Іванченко Олена Анатоліївна, вчитель історії та правознавства

Свою роботу ми присвячуємо загиблим в Афганістані люботинцям, а саме –Давидову В. І., Савченко А.Д., Тижненко С.В., Омельченко С.М., Хоміч С.О.Що б там не говорили про ті афганські роки, як би не оцінювали їх у нашій історії, вони залишаються не стільки славною сторінкою, скільки болючою раною, і тим, хто з якихось причин захоче якнайшвидше забути про неї, закрити її політичними чи дипломатичними бинтами, невідпорно стане на заваді людська пам’ять. Пам’ять тисяч молодих життів, що згасли у задушливих афганських ущелинах чи на гірських перевалах, пам’ять тисяч материнських сердець, що болітимуть вічно синами своїми, незважаючи на те, яким високим інтернаціональним обов’язком благословлялася їхня смерть.

Афганськихподійніколи і нікому не викреслити з календаря. І скільки б ми не повертались до тих подій, встановлюючи нові і нові факти, змінюючи цифри, все переоцінюючи, істина залишається одна – незмінно житиме пам'ять про Афганістан.

**Празька весна Анатолія Капусти**

**Капуста Світлана**, учениця 8 класу Забаринської філії

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Владимирець О.М., вчитель історії та права

Дана робота розкриває невідомі сторінки з життя нашого односельця Капусти Анатолія Івановича.

Воїнами-інтернаціоналістами прийнято називати тих, хто служив в Афганістані, несправедливо забуваючи, що Радянський Союз приймав активну участь в багатьох збройних війнах та локальних конфліктах на всіх континентах. Наш земляк, Капуста А.І., проходячи строкову службу в Угорщині був змушений за наказом приймати участь у придушенні Чеського повстання, яке увійшло в історію як «Празька весна». Під час виконання свого обов’язку отримав поранення, що негативно вплинуло на його життя.

Дослідження трагічної долі більшості воїнів-інтернаціоналістів змушує нас цінувати мир, наслідувати вміння чесно виконувати свій обов’язок.

**«Ти, вічний біль, Афганістан»**

**Касьянова Анастасія** учениця 11 класуЗідьківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів імені Г.І.Ковтуна Зміївського району Харківської області

Керівник: Гільбрант Раїса Іванівна, вчитель історії вищої категорії

З кожним роком все більше віддаляються від нас події афганської війни. 25 років назад останній радянський воїн залишив чужу землю, але не зможуть роки зітерти з пам’яті людської ті тривожні дні, коли в пекельному полум’ї війни народжувались молоді герої, коли чекали своїх синів, чоловіків, коханих, коли боялись відкривати скриньки, щоб не знайти там похоронок. Ця війна тривала 9 років, 1 місяць, 20 днів. Через її горнило пройшло понад 600 тисяч військовослужбовців збройних сил колишнього Радянського Союзу. Війна, яка забрала життя понад 15 тисяч осіб, кожен п’ятий з них – українець.

Хто вони, афганці? На вигляд звичайні чоловіки, працюють, виховують дітей, але спитайте в них про військову службу, і в кожного прочитаєте в очах тихий сум. «Афган» для кожного з них став своєрідною школою виживання. Всі, хто служив «за річкою» (саме так афганці називають місце своєї служби) є героями, бо війна – це завжди страшно, і не дай Бог побачити її на власні очі будь-кому.

Підростаюче покоління повинно знати і розуміти усю суть трагізму афганської війни тоді ще радянських людей, бо через Афганістан пройшло їх з України понад 150 тисяч.

В шкільному музеї є стенд «Вони виконували інтернаціональний обов’язок, де вміщені матеріали про воїнів-афганців.

Це учні нашої школи, а зараз вони уже є батьками моїх однокласників. Це Мокрій Сергій Михайлович, Тарасов Ігор Олександрович, Савченко Сергій Олексійович, Соляник Віталій Михайлович, Соляник В’ячеслав Михайлович, Шиляєв Михайло Якольович, Гомон Олексій Вікторович, Назаренко Анатолій Миколайович. Вони є частими та бажаними гостями в школі.

Напередодні 15-го лютого ми зустрічаємось з воїнами-інтернаціоналістами.

І їх розповіді, спогади, пісні під гитару, вистраждані в Афганістані, пройшли через наші серця. Я хочу розповісти про декого із них.

Віталій Мокрій, який воював в Афганістані, стверджує, що з війни неможливо повернутися, тому як душа воїна залишається там, де рвалися снаряди і свистіли кулі. Чи не тому, повернувшись додому в 1982 році з Афганського пекла, Віталій знову просився туди? Багато його не розуміли, задаючи одне і те саме питання - ти шукаєш смерті? У відповідь він казав: «Я їду не за смертю, а за своєю душею». Але знову опинитися на землі Афганістану йому не довелося, всі його прохання були відхилені. Для Віталія війна була закінчена - він виконав свій інтернаціональний обов'язок перед Батьківщиною.

У 1980 році мені було 18 років і я отримав повістку до лав Радянської армії. Служба проходила в Туркменії, де близько двох місяців призовники проходили курс молодого бійця, але бойової зброї «безвусій піхоті» в руки не давали. Шість пострілів на навчальному полігоні - це все, чим обмежились молоді призовники. А потім їх всіх вибудував на плацу замполіт і повідомив, що вони відправляються в Афганістан, і ще надійшла вказівка обмежити листування з рідними та близькими до двох листів на місяць. Для Віталія це було ударом, адже листи він отримував практично кожен день. Далі був літак і кінцева зупинка - місто Кандагар. Це було 23 лютого 1980 року.

Новачків розформували, Віталій потрапив у другий піхотний батальйон. Про війну нікому нічого не говорили, але відразу всім видали бойову зброю і відправили в вечірній караул, попередивши : «Туди ходити не можна - мінне поле, а там - можеш голови позбутися». Перший бій також не змусив себе довго чекати, в лютому у новачків відбулося перше бойове хрещення. А далі - військові операції і перепалка з «духами» ставали все частіше і частіше .

Досвід воювати приходив з кожним новим боєм. Яскраво в пам'яті залишилося одне бойове завдання - супровід колони через сухе русло. Саме тут відбулася кривава бійня з палестинськими найманцями. За півдня радянські солдати поклали 365 палестинців.

Так, в Афганістані наші хлопці поклали численну армію « духів », але тут, в кривавих сутичках, загинуло і безліч радянських солдатів. На очах помирали бойові товариші, яких відвозили додому в цинкових трунах.

Віталію Мокрію в цьому плані «пощастило» більше, за три роки в його другому батальйоні було вбито 13 хлопців, тоді як за цей час гинули цілі батальйони і роти солдатів. Велика заслуга в цьому належить « Батяні комбату» Пархомюку, який жорстко вчив своїх хлопців воювати, а в бою йшов у перших рядах, закриваючи своїми грудьми другий піхотний батальйон. Виконуючи свій інтернаціональний обов'язок в далекому Афганістані, Віталій, як і чимало хлопців, думав про свою землю, про свою Батьківщину. Почуття обов'язку і патріотизму допомогли їм вижити і повернутися додому.

Віталій воював два роки, і в жовтні 1982-го повернувся додому з двома бойовими орденами. Він був нагороджений медаллю «За відвагу» і знаком «Військової доблесті»

Соляник Віталій Михайлович, Соляник Вячеслав Михайлович в Афганістані перебували з 1982 року по 1984 рік. Полк стояв у місті Мари (Марійський авіаційний полк) Зона прикордонних військ простягалася до міста Кабул (приблизно 250 км) За Мармольську операцію Соляник Віталій був нагороджений медаллю «За бойові заслуги». В липні 1984 року були демобілізовані.

Чесно кажучи, не дуже охоче брати люблять пригадувати роки цієї неправильної війни. Але дуже помітно: людей, які знають війну, видають очі. Непрошені сльози навернулись на очі, коли згадали роки призиву в армію, як без об’яв, без пояснень вивезли на військові навчання, а далі війна. Душмани дали їм прізвища «шураві», що в перекладі – радянський. Спогаді, спогади,… Біль, горе і смуток. Ось і зараз колишні воїни-афганці повідали те, чого не можна уявити. Коли мовчать сини говорить за них мати – Галина Григорівна. Адже все на світі від сонячного світла і любові матері. А вона розповідала про ту тривогу, яка охопила її і батька, про безсонні ночі, про молитви Богу, про те, що сини листи не відсилали з Афганістану, а з Радянського Союзу, коли на своїх «горних тюльпанах» ми 8-го перевозили тіла убитих і поранених в Середню Азію. Згадують Віталій Михайлович і Вячеслав Михайлович як не один раз душмани прострілювали «горний тюльпан». Скільки разів смерть була зовсім поряд, але життя, як говорять брати, врятували мамині сльози. Найстрашнішим, як згадують, було попасти в полон. Тому завжди залишали одну кулю для себе.

Тарасов Ігор Олександрович народився в 1965 році. В збройних силах СРСР з квітня 1983 року. З розповіді Ігора Олександровича: В ДР Афганістані стан з квітня 1983 року механік-водій БМП 149 гвардійського мотострілкового полку 40 загально військової армії Туркестанського ВО.

Приймав участь в 13 бойових операціях та рейдах по знищенню баз і центрів підготовки повстанців в Джар-Кудуке, Кишим-Кундузе, що знаходилися поряд з Іранським кордоном. Для виконання завдань виходили в повному складі – в капоніри по периметру батальйону, де звичайно стояли БМП, вони заганяли ЗИЛ 131. Згадує Ігор Олександрович одну з операцій, коли розташовувались табором в 50 км від кишлаку. База була сильно укріплена, тому вирішили перехитрити духів – по плануванню операції вся техніка пішла своїм ходом, але тільки з механіками-водіями і операторами гармат, а інші були поділені на групи по 15-20 чоловік і прийняті на борт МІ-8. Такої кількості вертольотів відразу, я не бачив ніколи. В одну «вертушку» МІ- було завантажено БМД 3-ї роти. Отак почалася операція. Техніка рухалася попереду і духи, думаючи що це основні сили, вийшли до дороги для організації засади, оточуючи при цьому позиції навколо бази. А це було вигідно нам з тактичної точки зору, тому що кишлак знаходився між сопок, на яких по периметру були викопані окопи, обладнані вогняні гнізда ДШК, опорні пункти. По мірі того, як підходила техніка до об’єкту, полк бомбардувальної авіації наніс потужний удар бомбово-штурмовий по духам, потім з «вертушок» висадились прямо на окопи душманів наші війська. До вечора підійшла ще наша техніка, піхота, батарея ГРАД, батарея гармат Д-30, танкова рота. На висоті постійно кружляв АН-12 і скидав САБи, результат бою – 650 душманів, ЗДШ, 850 штук стрілкової зброї, ІБРАМ, автомобілі.

А це витяг з архівної довідки: «Особо отличился Тарасов И.А. 20.10.1984 года при сопровождении автомобильной колонны по маршруту Кишил-Кундуз. В районе населенного пункта Банги колонна была обстреляна мятежниками… Экипаж открыл прицельный огонь, ответным фланговым огнем из гранатомета мятежники попали в БМП, в результате чего Тарасов И.А. получил ранение.

Из наградного листа к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1985 года, по которому Тарасов И.А., механик-водитель БМП 149-го гвардейского мотострелкового полка, 40-й общестрелковой армии буркенстанского ВО, награжден орденом «Красная Звезда».

Як говорить Ігор Олександрович не в орденах щастя.

Зараз у нього син військовий і батько хотів би, щоб той бачив війну лише в кінострічках.

Скільки може пережити людина, скільки може бачити страхіть. Коли згадує друзів, що загинули в бою він плаче. І такі гіркі сльози.

Згадує, як здав техніку і збирався додому, як перетнув кордон СРСР по новому мосту «Дружба», як плюнув через ліве плече три рази і сказав: «Прощай, Афган. Я знаю, що частина мене залишилася там, за річкою…»

Існують на Землі гарячі точки, неспокійно зараз і в Україні, тому ми не повинні заспокоюватись. Там, де ллється кров, виростає ненависть. Де виростає ненависть – сіється смерть. Воїни афганці… Ми тепер називаємо їх по-різному: інтернаціоналісти, окупанти. Ми називаємо цю війну помилковою. 70 років тому покладено край фашизму. Діди наші думали, що та війна остання. Вони не знали, що їх онуків також називатимуть ветеранами. Нам треба пам’ятати ветеранів, виявляти розуміння до тих, хто пройшов війну і для кого вона триває досі у спогадах, у думках. Вони цього заслуговують.

**Герои среди нас**

**Келюх Юлия, Белякова Евгения, Гноевой Артем**, ученики 5-А класса Чугуевской ООШ №1,

 воспитанники кружка «Юные экскурсоводы» Чугуевского центра туризма и краеведения

Чугуевского городского сонета Харьковской области

Руководитель: Волкова Е.С. руководитель кружка

Представленная работа посвящена 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Для её написания используется материал об истории афганского конфликта, об участнике афганской войны Пулинец Александре Петровиче.

Правда об афганской войне… Она разная. Чаще всего болезненная и горькая. Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане. До сих пор нет единой точки зрения политиков и историков о значимости той войны, о роли советских солдат и войск. Тем не менее, независимо от разных взглядов и споров, погибли люди. Среди них те, которые жили в нашем городе. И сегодня живут и работают рядом с нами люди, прошедшие эту трагическую войну. Именно им и посвящена наша работа.

 Цель нашей работы - сохранение памяти о подвигах жителей Чугуева, достойно исполнявших свой воинский долг за пределами страны. В рамках достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Расширить знания о войне в Афганистане.
2. Познакомиться с участником боевых действий, жителем Чугуева.
3. Изучить материалы о его боевом пути.

Очевидцы и участники той войны неохотно рассказывают о событиях Афганского конфликта. Но все же нам удалось побеседовать с участником боевых действий Пулинец Александром Петровичем. Его воспоминания и фотографии стали основой нашего исследования.

Александр Петрович родился 17.01.1959г. на Полтавщине, в с.Харьковцы. В 1977 году закончил местную школу и поступил в Харьковский Военно-воздушный авиационно-инженерный университет. В 1980 году был направлен на службу в Дальневосточный округ, г.Шимановск, Амурской области на должность авиационного техника вертолета Ми-24. Именно оттуда впервые, в составе вертолетной эскадрильи, попал в Афганистан, это произошло в 1981г. Александр Петрович вспоминал: «То куда я еду и где я буду служить, не знал никто из близких». Служил он в Кабуле в составе 50-го вертолетного смешанного полка.

 «Прилетели мы в Кабул в июле, жара была невыносимой, к технике днем не прикоснешься, приходилось работать только в перчатках. Постоянно хотелось пить, жажду утоляли чаями из трав и верблюжьей колючки. Наша задача была в огневой поддержке наземных войск и в сопровождении колон с грузом. Поразила нищета, которая там царила. У местных жителей не было электричества, отопления, их дети ходили грязные, в лохмотьях, не было школ и больниц. Мы как могли, подкармливали людей. Очень жалко было детей, которым из еды, в день, давали маленькую лепешку и 2 ложки риса, они постоянно были голодные. Мы угощали их сгущенкой и галетами. Часто выезжали в город в сопровождении переводчиков, которые всегда знали, где что достать. Большинство местного населения было доброжелательным и с благодарностью принимало помощь, но, несмотря на это опасность все равно существовала, поэтому ходили всегда с оружием».

Большой след в памяти и сердце оставила первая потеря друзей. «Наша эскадрилья принимала участие в Панджшерской операции. К нам на аэродром стянули вертолеты со всего Афганистана. Ми-8 высаживал десант, а наш Ми-24 прикрывал. Но сразу все пошло не так. В первые же минуты боя один из вертолетов был сбит. Погибли и десант, и члены экипажа. Первое чувство было – бессилие, гибли люди, а мы ничем не могли помочь. В эфире постоянно звучало: «Заберите груз «300» (раненые), груз «200» (погибшие). В ходе этой операции мы потеряли свой первый экипаж». И все же, Александр Петрович считает, что вертолетчикам на войне было легче, чем пехоте. Шансов остаться в живых было значительно больше, т.к. из обычного оружия вертолет сбить было трудно.

Служба в Афганистане длилась год, после чего Александр Петрович вернулся на Дальний Восток.

Опять вернулся на службу в Афганистан он в 1985 году. «В этот раз служить пришлось в г. Джелалабад. Это южный курортный город. Там было очень жарко, всюду были плантации апельсинов, грейпфрутов и разных диковинных фруктов».

 «Я думал, что в одну реку дважды не войдешь, но когда увидел знакомые горы, почему-то подумал: А вернусь ли я в этот раз? Было очень страшно, хотя я и не новичок. Но отказаться я просто не мог. Больно было от того, что гибнут люди: друзья, сослуживцы и просто хорошие ребята. Эта война дала мне возможность понять, что значит быть Человеком, что значит настоящая дружба и любовь к Родине».

За доблесть и героизм Александр Петрович был награжден орденом «За службу Родине» 3 степени.

Вернувшись домой, в 1986г. Александр Петрович поступил в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, которое окончил в 1990 году и после этого был направлен на службу в г.Чугуев. Отслужив 4 года, перешел на работу в Харьковский институт летчиков, где проработал 2 года. В 1996 году устроился на работу на Чугуевский авиаремонтный завод, где и проработал до пенсии. Сейчас пенсионер, проживает в Чугуеве. Состоит в Чугуевской общественной организации «Офицерское собрание», которая объединила офицеров, служивших во времена Советского Союза в «горячих точках». С друзьями-однополчанами общается больше по интернету, на встречах вспоминают годы службы в Афганистане и погибших товарищей.

Война в Афганистане длилась более 9 лет. Она унесла жизни свыше 15 тысяч человек, из них - 3360 украинцев, в том числе - 10 чугуевцев. За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них - украинцы.

Ушла в историю Афганская война. Другая была страна, другая ситуация в мире. Но в памяти людей эта война будет жить ещё долго, будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Многие из них по-прежнему говорят: «Болит в моей душе Афганистан». Потому что все также дает о себе знать незаживающая душевная рана - память о потерянных друзьях.

И очень хочется, чтобы такое больше никогда не повторялось.

**СПОГАДИ - ВИЖИТИ ПІСЛЯ ВІЙНИ**

**Кисіль Олена,** учениця 10 класу Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області

Керівник: Гордіюк Л.О., педагог-організатор

На кожному учаснику бойових дій лежить відбиток бойового досвіду, який впливає на його психічний стан, соціальну й ефективну професійну адаптацію, міжособистісні стосунки з найближчим оточенням. Тому суспільство загалом і Збройні сили, як інститут, зокрема, мають потребу в докладанні особливих зусиль з реабілітації цієї специфічної категорії військовослужбовців, особливо інвалідів війни.

У своїй роботі ми хочемо, насамперед, передати не просто спогади, а життя людини з цими спогадами. Її відчуття не на війні, а вдома, коли вже не чути пострілів наяву, коли друзі та колеги точно будуть живі через півгодини та все одно почуття напруженості, готовності вступити в бій, страшенної, стресової зібраності усіх сил організму присутнє кожної хвилини. В нашій країні відсутній великий досвід реабілітації учасників бойових дій. Повернувшись додому, такі люди опиняються ніби в пастці – вони вирвані з тих жахливих умов війни до яких звикли і не знають, що саме робити, коли не чекаєш постійно смерті. Це призводить до зростання соціальної напруги, самогубств, злочинності серед цієї категорії.

Та наша розповідь,насамперед,про героя, героя який не просто пройшов війну, а який зміг адаптуватися після неї до нормального життя, виховати доньку та сина, дочекатися онука та стати найщасливішим дідусем.

Я довго готувалася до цього інтерв’ю. І не хвилин підготовки чи запитань було багато. Потрібно було морально підготуватися. Не можна ж просто запитувати про таке. Це життя людини, вона це носить в собі. Та все ж змогла. Зустріч з, здавалося б, такою ж людиною як всі ми. Але ні, він не плакав, жоден мускул на його обличчі не здригнувся під час розповіді. А я сиділа, ледве стримуючи сльози, та тремтячими руками писала найстрашніший з його спогадів.

 «Війна! Для кожного це слово звучить по-різному. У звичайної людини це враження від прочитаних книг, переглянутих фільмів та розповідей очевидців. Для нас, котрі несли службу в ОКРВА, війна – це біль. Солдатський біль від поранень, інколи від розуміння того, що іншого виходу із ситуації немає; від того, що помирають твої друзі; біль, коли ідеш під кулі тому, що є наказ і його повинно виконати; біль та сльози батьків, коли сини повертаються в цинках. А ще війна це робота, тяжка робота день і ніч без відпочинку та вихідних, і від того, як ти виконуєш цю роботу, залежить життя багатьох людей.

 За рік з лишком несення служби в Афганістані було зроблено 15 виїздів, під час 10 з яких колона потрапляла під обстріл. Один із виїздів не минув для мене легко. Підірвався на міні і мій автомобіль, а після того були довгі дні проведені в санбаті та шпиталі в Шенданті.

 А до цього ще було чимало. Для мене розуміння чи, навіть, відчуття реальності того, що відбувається прийшло, коли ми перетинали кордон Туркестану з Афганістаном у районі селища Кушка, коли на наших очах покалічених юнаків з мотопіхоти, які натрапила на засаду, переправляли в шпиталь. Це була наша перша зустріч з війною.

 Після цього нашим автобатальйоном було пройдено багато тисяч кілометрів по пустелям і горам Афганістану, де чекали підриви на фугасах, засади і обстріли.

 Бували і поодинокі дні відпочинку на базі в Шенданті, а потім знову колона «Наливників» 0013 в/ч пп 29726 ішла на Герад, Кандагар, Лошкаргаф, Туругунді.

 В квітні 1987 року був наш останній рейс на афганській землі. Шендант – Герад – Туругунді – Кушка. Ми йдемо до Союзу, полишаючи за собою обеліски молодим загиблим солдатам, в ущелинах і обабіч бетонки понівечену та спалену в боях техніку, назавжди залишаючи пам'ять на афганській землі про «Шураві» та частину своєї душі.

 З Туркестану наш батальйон був введений до складу 36 армії Забайкальського воєнного округу, на радянсько-китайський кордон в район Мальчжурія, де 26 листопада 1987 року завершилась моя служба в рядах РА.

 Додому я повернувся під новий рік. Ейфорія від життя без служби минула швидко. Напевно, як і багато ти, хто повернувся з Афганістану, не міг адаптуватися до подій, що відбуваються в країні, коли чиновники дивляться тобі в очі і говорять: «….я тебе туди не посилав…».

 Все це було. Довго була війна уві сні, гори, піски, бетонка, наливники, що горять, свист куль та загиблі друзі. І ця пам'ять залишиться з нами навіки тому, що це пройдена нами війна. Це наш біль.»

 Так закінчив свою розповідь Короткий Анатолій Петрович, який служив в Афганістані за кермом бензовозу. Пройшов шлях війни, повернувся живим, та вижив без війни. Це вже спогади крізь роки, коли людина вчиться розуміти свої відчуття, коли вже переборов в собі той біль від війни, хоча насправді він ніколи не згасне.

 Анатолій Петрович – герой, герой – бо повернувся до нормального життя. А скільки таких героїв пройшовши війну загубили себе? Безліч. І все тому, що немає професійної допомоги таким людям. Україно, підійми очі і почни рятувати свою націю!

**Пам’яті Миколи Ігнатка**

**Клеменко Владислав**, учень 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

вихованець Сахновщинського БДЮТ Сахновщинської районної ради Харківської області

Керівник: Виставкіна Тетяна Володимирівна, вчитель історії, керівник

гуртка «Історики-краєзнавці»

В центрі села Шевченкове, що на Сахновщині Харківської області, збудовано пам’ятник визволителям села. Їх шлях не був позначений видатними подвигами, але їх тут чекали з нетерпінням, за них молились і саме тут вони знайшли вічний спокій.

Поряд з постаментом воїнам-визволителям Великої Вітчизняної війни знаходиться могила воїна-інтернаціоналіста Миколи Юрійовича Ігнатка.

Афганська війна… Брудна, неоголошена… Але хіба бувають війни чистими? Всі вони несуть смерть, одягають у жалобу тисячі материнських сердець. У війни холодні очі, у війни свій рахунок, своя безжалісна арифметика… Сусідство цих поховань показує зв'язок поколінь, адже місце подвигу є в усі часи.

Ми повинні розуміти трагізм участі в афганській війні тоді ще радянських людей, бо через Афганістан пройшло їх з України більше 160 тисяч. У цій війні загинуло більше 15 тисяч наших солдатів, 35 тисяч було поранено, тисячі потрапили в полон. Серед них і 60 наших земляків-сахновщан. Четверо з них залишились інвалідами. Двоє наших земляків не повернулись. Це Леонід Іванович Пожидаєв - житель села Огіївка та наш односелець – Микола Юрійович Ігнатко.

Микола Ігнатко народився в селі Багачка, а вчився у нашій Шевченківській школі Сахновщинського району. Відразу після отримання свідоцтва за вісім класів Микола здобув професію тракториста, працював у радгоспі. Відзначався сумлінним і чесним ставленням до роботи і до громадських доручень.

Миколу Ігнатка до війська призвали 23 травня 1987 року. Отримавши в навчальному центрі навички гірської служби, молодий солдат прибув до мотострілецької частини в горах Гіндукушу. На бійців в основному покладалася охорона важливого трубопроводу на північ від Кабула. Микола мав кілька подяк від командування. У нагородному листі відзначені бойові справи молодого воїна: побував на чотирьох бойових операціях, особисто знищив одну вогнепальну точку. Біля застави № 12 бойова група зазнала нападу бандитів. Під час обстрілу колони рядовий Микола Ігнатко дістав важке поранення і помер у медсанбаті.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 вересня 1988 року Микола Юрійович Ігнатко нагороджений орденом Червоної Зірки (посмертно).

Не стало на Землі вродливого гарного хлопця, не зустріло його кохання, не народились його діти, не встиг він зробити багато важливих справ. Та залишився він назавжди у наших спогадах.

Спогади однокласника Миколи - Геннадія Ольховського:

«Мені запам’ятався Микола життєрадісною, щирою людиною. Його манив до себе світ космосу і фантастики, тому Коля захоплювався книжками про фантастичні пригоди. Як звичайний сільський хлопець був працьовитим, допомагав по господарству батькам. Влітку на канікулах ми часто їздили на рибалку, любили купатися. Він був хорошим і, насамперед, чесним товаришем, справедливим, вірним. З особливою відповідальністю сприйняв звістку про те, що його беруть до лав Радянської Армії. Страшна звістка прийшла до нашого села навесні 1988 року. Для всього нашого класу і всіх односельців Микола Ігнатко залишається в наших серцях тим самим Гнатком, якого ми проводжали в армію. Навіть тепер, коли школа і дитинство залишилося в далекому минулому, час від часу згадуються наші дитячі пригоди, однокласники, шкільне життя і Коля. Він завжди житиме в нашій пам’яті і серцях».

 Спогади класного керівника Синиці Марії Кирилівни, вчителя російської мови та літератури:

«Был он худеньким и вытянутым. Все не по росту, все мало. Шея тоже длинная, тонкая. Закрывал он ее в холодную погоду сереньким шарфиком в полоску.

 Светлые, почти невидимые брови, небольшие темно-русого цвета, как и волосы, ресницы. Но не это было замечательно в моем воспитаннике – замечательны были его глаза, голубые и грустные. В глубине их таилось и благодушие и ласка. Когда он резвился, веселые искорки в глазах становились очень заметными, улыбка озаряла его лицо и оно казалось таким милым.

 Был он непоседой, но не драчуном и задирой. Застенчивость и смелость совмещались в нем одновременно. Переданные матерью теплота и отзывчивость готовы были в любую минуту выплеснуться из него.

 Николай был нетерпим к жестокости, злу, ко всему плохому, унижению. Он старался всегда быть честным, справедливым, верным в дружбе, видеть в каждом равного себе – на каком бы языке он ни говорил, какого бы цвета кожи ни был».

 А самі теплі і водночас гіркі спогади про Миколу в його родині… Батьки хлопця, Юрій Васильович та Варвара Миколаївна, мали велику дружню родину: чотирьох синів і доньку. Та в один час родина стала на одну дитину меншою. Не стало Миколи, доброго, працьовитого, завжди усміхненого синочка. І неможливо забути оті виплакані сльози над цинковою труною, яку у Союз привозив «чорний тюльпан». Так називали літак, який щодоби вивозив загиблих до Союзу.

 І сьогодні, в рік 25 річниці виведення військ із Афганістану, ми повинні пам’ятати тих, хто пережив цю війну, тих, хто не дожив, не доспівав. Вони думали і вірили, що продовжують подвиги і славу батьків і дідів, які виконували такі ж обов’язки в Іспанії, Угорщині, Чехії.

 За що, за які ідеали, за чию Батьківщину, в ім’я якої мети десятки тисяч юнаків загинули? Ті, що на місцях демобілізували хлопців, виконуючи секретні вказівки, потім казали «ми вас туди не направляли». І саме сьогодні ми повинні винести уроки історії: вторгнення на чужу територію коштує дуже дорого.

Їх немає вини – цих ошуканих юних Іванів,

Що орошують кров’ю сипучі і згірклі піски.

Їм нема що робить

В цім далекім, чужому Афгані.

І за що побратими кладуть українські кістки.

Хай буде все, що має бути:

І тихі радощі життя, і слів чужих каміння.

Мені не треба співчуття. Мені потрібно розуміння.

**БОЙОВИЙ ШЛЯХ КОВАЛЯ О. Г. ТА КОВАЛЬ(ОСТАПЕНКО) Л. Г.**

**ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ В АФГАНІСТАНІ**

**Коваль Павло,** учень 11-Б класуЗміївського ліцею №1

Зміївської районної ради Харківської області

 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слюсаренка

Керівник: Малюк Лідія Василівна вчитель історії

Особисто я, як і багато жителів Зміївського району, свято пам'ятаємо і вшановуємо подвиг Афганських воїнів-інтернаціоналістів: російських , українських, білоруських, не просто воїнів, а воїнів - героїв. Вони, не дивлячись на свою національність, пліч о пліч шли вперед, не боючись нічого, вони йшли просто на смерть. Вони всі боронилися до останнього, не дивлячись на те, що вони ведуть війну далеко за межами своєї Батьківщини. Ми маємо пам’ятати цих воїнів-інтернаціоналістів, адже і їх залишилось в живих не так вже й багато. Нам необхідно зберігти ці, для багатьох таємні і ніколи не бачені сторінки історії, аби про цю війну знали не тільки ми, а й наші нащадки!

Метою цієї роботи було висвітлення проходження бойової служби Коваля О. Г.(1980-1982, 1982-1984) та Коваль(Остапенко) (лютий 1984-грудень 1984)Л. Г під час виконання інтернаціонального обов’язку в Афганістані та відображення справжніх подій тієї жахливої війни.

Новизна представленої роботи та внесок автора, що вперше зібрав та опублікував спогади воїнів, а точніше, воїнів-героїв, які віддали своє життя, абовберігли його у Афганській війні. Розповідь про єдину у Зміївському району сім’ю афганців, які навіть своє весілля, якщо його можна так назвати, відіграли у Кабулі, Афганістані.

Афганськавійна не пройшла і повзмоєїсім'ї. Мійбатькоу віці вісімнадцятироківбув призванийі увійшов до складу сороковоїармііі з обмеженимконтингентом військ, яка прямуваладоАфганістану. Моємубатькові , дуже важкозгадувати про цювійну , адже там вінвтративсвоїх друзіві до цього часу з жахомзгадуєтіподії. Моя мама теж брала участь в ційвійні, про яку я хотіврозповісти з їїслів. ЇЇу віці двадцятитрьохроків застала звістка , щообласнийвійськкоматтерміновимпорядкомформує в Афганістангрупу , в якій не вистачає товарознавців . Мою мати, як члена партії, викликали в місцевийвійськкомат, нагадали про виконання партійного , службового та інтернаціональногообов’язків і порадили, як можнашвидшезвернутисяіззаявою до військкомату. Що могла заперечити 23 -річнадівчинка в тічаси поголовного комсомольсько- партійиогообліку? Та вона, чеснокажучи , і не особливо прагнула до заперечень . Юність - роки надій і самих найкращихпланів , але дівчинавідправилася до військкомату для оформленнядокументів на війну.

Правда, у військкоматіїїприголомшили, заявивши ,що вся групавжевиїхала потягом, а їйдоведетьсяназдоганятигрупу на літаку. Для чоговідразувидали на руки відповіднідокументи, побажали з честювиконатиінтернаціональнийобов'язок і живій повернутися на батьківщину.

Рідним вона нічого про Афганістан не сказала.Навіщозасмучувати батька і доводити матір до сліз ? Кінець лютого 1984 -го року - Кабульське «пересилання ».

На « пересиланні » мама провела 10 днів, внаметі на 40 осіб, заставленим двох'яруснимметалевимисолдатськимиліжками. Від тоговонадосіпам’ятаєжахливий холод своїх перших днів на війні. Потімїйвидали розпорядження до провінції Шиндант і ще з трьомажінками - лікарем і двомапрацівниками торгівлі- посадили в транспортнийлітак, що віз в Шиндантвійськовий вантаж. Взліт і - посадка вже на місціпризначення.

Солдатививантажили з літака зброю, а до дівчатнікому не булоділа. Незнайомийаеродром, темніє, а про них ніби як забули. Так і просиділи на аеродромі до ночі, трясучисьвід холоду, невідомості, страху. Потім, вночі, за ними таки приїхали, відвезли в військторг і розподілили. Мамапотрапила в 28 -й реактивнийполк в / ч 85615 .

Про свою роботу продавцем в Афганістанімоя мати розповіла коротко: «... працювала, їздила за товаром, возила гроші на інкасацію ...»!

Післяпояви у моджахедів ракет « Стінгер » багатовійськовослужбовцівперейшли на пересування колонами. Так вимагали армійськінаказита йтак стало і безпечніше. Чоловікамздавалося, що в повітрігинутистрашніше, ніж на землі. При підриві на землі вона ж і приймала у своїобійми, а бути взірваним в повітрі ... Де гарантія, щотвоєрозшматованевибухом на шматочкитіло не розхапалигостримидзьобами птахираніше, ніж опуститься на землю? Не булоніякихгарантій.

А военторгівським продавцям - товарознавцямвибору не залишалося, магазини не могли стоятипорожніми. І, не чекаючивиходу,черговоїброньованої колони, дівчата від’їжали в відрядження. Моталися по афганським долам і селамвоенторгівськіпрацівники та ризикувалижиттями по-справжньому.

Але на афганській війні, крім небезпеки загинути від кулі - міни -снаряду, чатувала інша небезпека - страшні інфекційні захворювання, у світі давно забуті. Мало хто з «афганців» ними НЕ перехворів .

Не минула гірка доля і мою матір. Тиф і - два тижні тифозного бараку в інфекційному шпиталі. Станпогіршувавсяспекою, а коли приходила в себе, то відкомарів не булонінайменшогопорятунку. Одна жіноча палата, а рештачоловічі, і всіхворі, хто з тифом, хто з малярією, хто з гепатитом, хто з діареєю .Їй здавалося, щовженіколи не видужає, настількибуло важко. Але - вижила і, майжезабувши про хворобу, продовжила службу. В молоді роки погане з пам'ятішвидковивітрюється.

Далібуло все як у всіх: радості, засмучення і, природно, кохання. А як не закохатисямолодій дівчині, коли навколосотнімолодихвідважнихвійськовослужбовців ?Закохувалисябагато, але весілляграли не все. А моїй матері - пощастило. У грудні 1984 року працівники консульства радянського посольства в Кабулі оформили законнісімейнівідносини ЛюбовіОстапенко з військовослужбовцемОлександром Ковалем.

Ставши дружиною військовослужбовця, моя мати,післяпереводу чоловіка в сибірськийОмськ, в грудні 1984 року поїхала за ним. У місті Омськ у них через рік народилася донька і там же Люба вступила і закінчилаОмськийпедінститут, а чоловікпродовжував службу. Післявиходучоловіка на військовупенсію в 1995 роціродина переїхала в Харківскую область, вибравшиневеликемістечкоЗміїв. 17 грудня 2014року мої батьки відзначать 30 років сімейного життя. У них двоєчудовихдітей : 28 -річнадонька , яка закінчилауниверститетіпряцює у Прес Службі МВС, і 17 -річнийсин. З 2002 року моя мати працює вчитилем географії та економіки у Зміївському ліцеї №1.

Це з листів моєї матері : «Захоплююсясвоєю роботою, дуже люблю дітей, сподіваюся, що і вони мене теж. Але Афганістанназавждизалишитьсязі мною, в душі, в пам'яті. Це - моя юність. І невідомо як-бисклалася доля і ким би я стала, якби не Афган . А щєя там знайшладрузів! Досілистуюсяіз командиром полку, і коли на щосьскаржуся, вінвідповідає: «Не здаватися! Аджети ж з 28- го реактивного полку! » І якбиможино було все повторити, я змінила б окремімоментисвогожиття, але не Афган .Його б я не викреслила б нізащо! Вінмені дуже багаточого дав і допомігпереосмислитижиття!»

Але мало хто про цезнає.Томущо за домашнімиклопотами і життєвимиколотнечами, не біло часу кричати про свої подвиги на кожному розі. Ось так буденнорозповідала про своєминулемоя мати. Потраплялипрацівникивійськторгупідобстріли, вибухали на мінах, горіли в повітрі. Жоднавійна не робитьвідмінностей за посадою - званнямабостатевоюознакою, однаковонещадна до всіх ... »

**МІЙ ТАТО СЛУЖИВ В АФГАНІСТАНІ**

**Козак Валерія,** учениця 11-А класу Зачепилівського ліцею,

 вихованка гуртка «Молодіжний клуб» Зачепилівського районного БДЮТ

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Ільченко Катерина Миколаївна, керівник «Молодіжного клубу»

Я закінчую навчання у ліцеї, через деякий час пролунає останній мій шкільний дзвоник, а потім випускний бал. Прощавай, безтурботне дитинство!

Мабуть, такі ж думки були і в голові мого батька, Сергія Миколайовича Козака, коли 29 років потому він закінчував свою школу. Молодь багато у чому схожа, не дивлячись на час, епоху.

У рік, який оголошено Указом Президента України Роком учасників бойових дій на території інших держав, я хочу розповісти про свого батька.

Козак Сергій Миколайович народився 16 травня 1968 року у селі Олександрівці Зачепилівського району Харківської області. У 1975 році пішов до першого класу Забаринської восьмирічної школи, бо в Олександрівці на той час школи вже не було, тому й доводилося дітлахам вирушати до сусіднього села, щоб навчитися писати, читати, обчислювати.

Після закінчення восьмирічки навчався у Красноградській середній школі № 1 імені О. Копиленка, де й здобув повну середню освіту. Мріяв стати інженером-електриком, вступав до Харківського інституту чехізації та електрифікації сільського господарства. Правда, навчатися і закінчувати його прийшлося вже після служби в лавах Радянської Армії.

Не все складалося гладко у батьковому житті. З раннього дитинства довелося працювати, прокладаючи шлях у житті, бо у 16 років втратив батька. Зростав у дружній працьовитій родині, де всі звикли до праці. Козак Марія Пантелеймонівна, бабуся мого батька, все своє життя пропрацювала у колгоспі, у 1949 році була удостоєна високого звання Героя Соціалістичної Праці. Мама працювала у крамниці. Отже, їм із сестрою було з кого брати приклад.

У 1986 році батька призвали до лав Радянської Армії, він був міцний, здоровий, як і більшість сільських хлопців того часу, тому його направили для проходження служби у прикордонні війська.

На той час Радянський Союз воював на території Демократичної Республіки Афганістан, допомагаючи «революційному уряду» утримувати владу, тому багатьом солдатам довелося пройти через цю війну. Рідні, проводжаючи хлопців до армії, подумки молили Бога, щоб він не потрапив до Афганістану, бо на війні можливе все – поранення, смерть.

Мій батько, Козак Сергій Миколайович, теж потрапив на цю війну. У свої неповні двадцять років бачив смерть своїх друзів, сам убивав людей.

Його розповіді про «афганську війну» дуже скупі, не любить він згадувати ті часи, а коли згадує, то на очі навертаються сльози.

«Не можна без сліз і хвилюючого важкого почуття згадувати рік перебування в Афганістані. Жахлива смерть, яка забирала друзів… Вибухи, які до цього часу неможливо забути… А нам хотілося тиші, спокою… І хоча були ми дорослими – воїнами, захисниками, інтернаціоналістами, відважними, сміливими і мужніми, нам хотілося до рідної домівки, ніжної люблячої матусі…

А ще пам’ятаю нестримне бажання вгамувати спрагу, бо води хотілося нестерпно.

Не можу розповідати про бої, жахіття війни. Нікому не бажаю пережити те, що довелося витримати нам – «афганцям».

Служив на базі Кирки ДШМГ у 1987-1988 роках. Починав з командира відділення, а закінчив командиром бойової групи (старшиною). Стріляв з усіх видів зброї, яка була на озброєнні прикордонних військ КДБ СРСР. Був командиром БТР. Брав участь у супроводі колони, супроводі польотів, перебував у засідках. Доводилося літати на гелікоптерах МІ-8 та МІ-24. Підтримував мирне становище у кишлаках».

Такою є розповідь мого батька про свою участь в «афганській війні».

**ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОМІЖ НАС**

**Колективна робота** учнів 6-го класу Вільшанської ЗОШ I-III ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Лебединська К.О., вчитель української мови

Воїни-афганці – реальні, живуть поміж нас, є нашими сусідами, колегами по роботі, рідними, знайомими. Щодня зустрічаємося з ними і навіть не здогадуємося, якою важкою була їхня юність. І вони мовчать, живуть звичайним життям, от тільки очі… Завжди сумні, навіть, коли посміхаються. І скільки б не питали:чому, тільки скупі відповіді. Але нам пощастило трохи більше, і ми отримали відповіді на свої питання. Нашим співбесідником був односельчанин Черевко Микола Володимирович. Саме він зумів знайти в собі сміливість знову, уже у спогадах, поринути у вир подій, які хочеться забути, запорпати в душу найглибше, і завдяки йому ми з вами можемо хоча б спробувати зрозуміти те, що відбувалося.

*- Миколо Володимировичу, де і коли ви народилися?*

- Я народився в 1964 році в с. Вільшана в сім`і колгоспників. Мій батько був сільським ковалем, а мати працювала дояркою. Батько був надзвичайно начитаним, годинами міг читати напам`ять поезії українських і російських класиків, і мені змалечку теж прищепив любов до читання. У 1971 я став першокласником, школу успішно закінчив у 1981 році.

*- Чи пам’ятаєте ви той день, коли отримали повістку?*

- Так, це було 9 травня 1983 року. Як і кожний юнак того часу, я з нетерпінням чекав цього дня, бо тоді ми, навіть, думки не могли допустити, щоб не йти до лав радянської армії, адже служити було почесно.

*- Коли ви дізналися про місце служби і що при цьому відчували?*

- Відгулявши веселі проводи, вранці ми прибули в обласний комісаріат. Нас посадили всіх у поїзд і відправили у Ашхабат на навчання у школу сержантів. І тут офіцери, що нас супроводжували і обмовилися: «Їдете ви, хлопці, у саме пекло, в Афганістан». Що при цьому відчували? Мабуть, більше цікавість, страху не було, бо не знали чого боятися. А ще гордощі, бо ж будемо служити в Афгані. Я навчався у школі сержантів, але через півроку, коли прийшов час відправки в Афганістан, захворів і потрапив до шпиталю. Тому першу відправку пропустив, пізніше мене перевели сержантом у Теджин, де тепер уже я навчав молодих. В Афганістан потрапив у 1984 році в район Пулі-Хумри.

*- Ваші перші враження.*

- Я потрапив до 17 гарнізону, який забезпечував перекачування пального для наших військ у Кабулі, для заправки військової техніки. Спочатку це була гола місцевість, по якій прокладена труба з пальним. Ми жили спочатку в землянках, з часом звели табір. Вразила природа: небо сіре, без жодної хмаринки, дерев нема, тільки пісок і спека, неймовірна спека. Удень все спокійно, а з першими сутінками починається стрілянина, яка триває до самого ранку.

*- Чому саме вночі?*

- Як я вже сказав, вдень спека до 60 градусів, а потім вдень вся місцевість дуже добре проглядається, тому басмачі нападали вночі.

- *Можете пригадати якийсь епізод?*

- Про війну говорити дуже важко, і хіба можна передати словами всі ті жахіття. Найважче було пережити перший бій і перші смерті товаришів. Духи пробили трубу і підпалили пальне. Вмить полум’я охопило величезну територію, чорна завіса закрила видимість. Духи скористалися цією ситуацією і замінували територію, по якій проходила труба. І коли ми на танках почали відганяти духів, один з танків потрапив на міну і підірвався. Загинув механік – водій танка, був тяжкопоранений командир роти. Це була перша зустріч із смертю…

*- Що допомагало виживати, не піддаватися слабкості?*

- Звичайно листи з дому, особливо листи мами, і музика.

*- Музика? Це як?*

- Я музикантх-самоучка, дуже добре граю на баяні, гітарі, співаю і сам складаю пісні. Коли хлопці дізналися про мій талант, за 500 км знайшли баян і гітару, які були в мене весь період служби в Афганістані. Демобілізувавшись, я залишив їх наступному музиканту. Саме музика підбадьорювала, додавала сил. З Афганістану я привіз цілий зошит пісень, написаних під впливом переживань, у ньому пісні мої, пісні, які ми складали гуртом, пісні інших авторів. Цей зошит я зберігаю, як реліквію. Також ці всі пісні зберігаються і в моїй пам`яті. (Микола Володимирович показав нам цей учнівський зошит, що зберігає рядки пісень, написаних на війні).

*- Коли було важче, на початку служби чи в кінці?*

- На демобілізацію я чекав у травні, але минає травень, червень, липень, а наказу про демобілізацію немає, бо немає нам заміни. І тут починається паніка, здавалося, що це ніколи не закінчиться, що я залишуся тут назавжди. Усі думки були про дім і про маму, найбільше згадував її, подумки звертався до неї, побачити хотів її. І страшно було загинути в той момент, коли служба по суті закінчилася. Тільки 13 серпня 1985 року я був демобілізований, переслужив цілих три місяці. І це був найскладніший період служби.

*- Що ви відчували, ступивши на рідну землю?*

- Ці відчуття передати неможливо. На поїзді я доїхав до Куп`янська, а треба ще чимось добратися до Вільшани. Випадково зустрів знайомого, який посадив мене на товарний потяг, що йшов через стацію Молчаново. І ось, коли я ступив на землю в Молчаново, побачив блакитне небо з пухнастими хмарами, високі зелені сосни, я, двадцятирічний юнак, що пережив два роки страшної війни, впав на землю і припав до піску. Мені хотілося цілувати кожен кущик, кожне дерево, сльози самі котилися з очей. Але треба було поспішати, бо найголовніша зустріч була попереду – зустріч з мамою.

*- Як ви сприймали реальність, повернувшись з війни в зовсім інше життя?*

- Важко, щоб менше було часу на аналіз, через два тижні я пішов працювати в колгосп. Життя поступово ввійшло в своє русло. З часом одружився, народився син. А 15 лютого 1989 року із завмиранням і радістю дивився, як генерал Громов виводив радянські війська із Афганістану.

На цьому наша бесіда із Черевком М.В. закінчилася. На прощання він заспівав свої пісні, опалені Афганом.

**З АФГАНУ НЕ ПОВЕРНУВСЯ**

**Колективна робота** учнів 6-го класуРідкодубської ЗОШ I-II ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Кисіль Ю. М., керівник еколого-краєзнавчого гуртка ЦДЮТ

Ми хочемо розповісти про свого односельчанина, який заслуговує на пошану і добру згадку земляків.

4 листопада 1985 року страшна звістка приголомшила всіх мешканців не тільки мого села Водяне, нашого колгоспу, а й всього району. При виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані загинув наш односелець, земляк Медяник Олександр Володимирович.

Село Водяне виколисало материнськими руками Олександра Медяника, відкрило йому стежки-дороги в життя. Школу Саша відвідував у сусідньому Рідкодубі – з першого по восьмий клас, а середню освіту здобув у Дворічанській десятирічці. З атестатом про середню освіту і свідоцтвом водія прийшов Олександр у тракторну бригаду колгоспу імені Чкалова. Півроку працював хлопець у господарстві, а потім піддався умовлянням друзів, влаштувався в Харкові на електроапаратному заводі. Спершу був учнем, а невдовзі оволодів професією електромеханіка.

До Збройних Сил Олександр Медяник пішов з Харкова 29 жовтня 1983-го. Батьків запевнив: «Відслужу і повернусь прямо в село». Уже в військкоматі хлопець дізнався, що служитиме на кордоні з Афганістаном.

Місяць за місяцем солдат чесно і сумлінно виконував свій обов’язок воїна-інтернаціоналіста. А в листах додому все ті ж слова: «Служба йде нормально, харчування у нас добре».

За два місяці перед наказом про демобілізацію Олександр трохи занедужав і потрапив на обстеження до армійського госпіталю. Там, в чистих палатах, у спокійній обстановці він готував додому традиційний альбом демобілізованого воїна. На першій сторінці – повістка про призов в армію. Далі аматорські знімки про солдатські будні, портрети товаришів по зброї. Не заповненою залишилася тільки остання сторінка. На ній повинен був розміститися наказ Міністерства Оборони СРСР про звільнення у запас воїнів чергового, Сашиного призову.

Олександр не міг триматися тиші госпітальних палат в той час, як його товариші-прикордонники несли нелегку службу. Перед начальником госпіталю виявив твердість: "Здоровий я, відправте до загону". В медичних документах з'явився запис: "Виписаний з госпіталю за настійним особистим проханням…"

В загоні Олександра привітно зустріли товариші. А вже через кілька днів група виступила проти озвірілих душманів. Олександр заліг за кам'яною брилою і вогнем свого автомата не давав можливості душманам просуватися вперед. Вдарили ворожі міномети. З страхітливим свистом осколки мін сікли каміння і ріденьку спалену сонцем траву. Піднятий вибухом пил і порохові гази не давали дихати, але бійці не відступали. Знову і знову гриміли вибухи ворожих мін. Один з осколків дістав солдата. Розширені голубі очі дивилися на далекі гори, але вже не бачили товаришів, що бігли до нього…

Рядовий Медяник загинув за два дні до опублікування наказу Міністерства Оборони СРСР про чергове звільнення із Збройних Сил СРСР…

Тіло загиблого воїна привезли в рідне село. Невтішні в горі батьки Володимир Михайлович та Ніна Василівна, брат Сергій, сестри Лідія та Світлана. Все село прощалося з мужнім воїном, якого за ратний подвиг посмертно нагороджено орденом Червоної Зірки…

Загинув… Але пам'ять про нього залишилась в серцях земляків назавжди. Ім’я Олександра Медяника носить школа і вулиця, на якій народився і виріс в селі Водяне. Є така вулиця і в селі Рідкодуб. 28 травня 2007 року на Рідкодубській ЗОШ І-ІІ ступенів Дворічанською районною спілкою ветеранів Афганістану було встановлено меморіальну дошку пам’яті загиблому воїну в Афганістані Медянику Олександру Володимировичу.

**БІЛЬ ПАМ’ЯТІ**

**Колотило Лідія,** учениця 11 класуАндріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Устиченко Наталія Анатоліївна, педагог-організатор

*Повідайте, повідайте синам,*

*Повідайте всім дітям, ветерани,*

*Які шляхи пройти судилось вам*

*Крізь полум’я Гардеса й Кандагара.*

Вересень 1979 року…В результаті державного перевороту до влади прийшов жорстокий тиранХафізулла Амін. Його репресивна політика призвела до жахливої війни, що мала затяжний характер і забрала 15031 людських життів, серед яких 620 тисяч громадян колишнього Радянського Союзу. І одним із загиблих в афганській війні був житель нашого селища Коробка Сергій Петрович. Юнак, що лишень в 1983 році закінчив Андріївську середню школу №2, а в 1984 році вже був призваний до лав Радянської армії і проходив службу в Афганістані. До призиву в армію він працював водієм у радгоспі «Горьківський», іце в майбутньому визначило його долю: служба рядового Коробки проходила в автороті.У Кабулі Сергій сів за кермо БТРа. І усвідомив, що від надійності та справності цієї бойової машини залежить не лише його життя, а й життя бойових товаришів, з якими ділив все, що було в Афганістані: біль, смуток, сум за рідними та надію на щасливе повернення додому. У своїх листах до рідних писав: «Мамо, не хвилюйтесь за мене, справи в мене йдуть гарно. Дякую Вам за турботу. Я прийняв присягу, а служба – це обов’язок кожного чоловіка. Дуже сумую за рідною домівкою, але думаю про те , що скоро повернусь, і все буде добре…».

За бойовою машиною солдат доглядав належним чином. Тож на спекотних і тяжких маршрутах гористої та піщаної дороги бійці, виконуючи бойове завдання , були впевнені, що вона їх не підведе.

Рядовому Коробці доводилось на своєму БТРі супроводжувати колони, а також побувати на десяти бойових операціях під Кабулом. Незабаром Сергій виконував бойове завдання по охороні колони з матеріальними цінностями. В районі населеного пункту Гургурампочався ворожий обстріл: передню вантажівку було підбито з гранатомета, її водій дістав поранення. Оцінивши всю складність ситуації Сергій Коробка загородив БТРом палаючий автомобіль та виніс у безпечне місце водія вантажівки. В подальшому під час атаки моджахедів Сергій був поранений. Одна із бойових гранат розірвалася неподалік нього… Через два дні він помер від страшних больових мук, залишивши все, а саме головне – родину, яка з нетерпінням чекала на його повернення.

Ми всі прекрасно розуміємо, що багато юнаків не повернулися до рідної домівки, не побачили більше своє сім’ї. Вони полягли навіки. І невимовний біль видніється в очах 1980 батьків , 2729 матерів, 505 молодих дружин, які стали вдовами і 711 дітей, що осиротіли, і вже ніколи не відчують батьківської ласки. Цей біль і жах назавжди залишиться в душі кожного з них.

Варто пам’ятати, що живі завжди в боргу перед мертвими.

Героя нашого селища Андріївка Сергія Петровича Коробку ми будемо вічно пам’ятати. Про це свідчить куточок ім. Сергія Коробки, який створений у кімнаті Бойової Слави Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, в якій навчався герой.

 Указом президента Верховної Ради СРСР Сергій Коробка посмертно нагороджений Орденом Червоної Зірки. Вулицю в селищі Андріївка, на якій проживав герой, названо вулицею ім. С.Коробки.

Сергій Петрович Коробка похований на сільському кладовищі, над його могилою встановлено обеліск. Постійно старенька мати йде до свого сина, біль крає її серце. Не було і не буде такого дня, коли мати не згадає свого сина.

**БІЛЬ АФГАНІСТАНУ**

**Корсікова Євгенія**, учениця 10 класу Старовірівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Соловйов Г.М., вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

У грудні 1979 р. у внутрішні справи Афганістану втрутився Радянський Союз, який ввів докраїни свої війська для підтримки прокомуністичного режиму. Спочатку радянські війська розташовувались гарнізонами у великих містах країни, але поступово втяглися в бойові дії по всій території. Присутність іноземних військ викликала стихійний опір афганського народу. Пік бойових дій припав на 1984-1985 роки.

У 1986 р. нове радянське керівництво на чолі з Михайлом Горбачовим визнало «помилковим» рішення своїх попередників, і з кінця цього року почався поетапний вихід радянських війск з Афганістану. 15 лютого 1989 р. останній радянський солдат залишив афганську землю.

Так Афганістан став однією із сторінок нашої історії – одночасно трагічною і героїчною, сторінкою мужності і відваги, болю і розгубленості, честі і подвигу, одвічним свідком священного виконання військової присяги.

Ще довго будуть ламати списи в безкінечних суперечках стосовно тієї війни історики і політики, але істина очевидна і неспростовна: разом з болем невиправних втрат ми мусимо зберігати пам’ять про кожного з убитих в Афганістані співвітчизників.

В Старовірівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів щорічно 15 лютого відзначається День виведення обмежного контингенту радянських військ з Афганістану, вшановується пам’ять воїнів-інтернаціоналістів.

Через афганську війну пройшло 546255 тисяч солдат і офіцерів Радянськоі Армії, з них – понад 160 тисяч громадян України. В ній брали участь більше 10 тисяч мешканців Харківської області, з них 123 воїни – наші земляки-нововодолажчини. Пораненими із Афганістану повернулися більш ніж 8 тисяч українців, 3560 із них стали інвалідами, 80 пропали без вісті.До цих пір у списках зниклих без вісті або тих, що потрапили у полон, залишаються 288 учасників афганської війни. Не повернулися з війни понад 14453 військових, з них 242 жителя Харківської області, серед них троє – з Нововодолазького району. Це Нерубацький Павло Петрович, Мотика Сергій Миколаєвич і наш земляк Апальков Володимир Вікторович.

Апальков Володимир Вікторович народився в селі Старовірівка 1 серпня 1964 року. В Старовірівській середній школі він закончив 8 класів, після чого вступив навчатися до Кременчуцького залізничного технікуму. Після закінчення технікуму протягом двох місяців працював майстром депо на станції Основа. 1 жовтня 1983 року його було призвано до лав Радянської Армії. Володимир служив в Демократичній Республіці Афганістан в місті Джалолабаді – «найзеленішому і найтеплішому місті Республіки», - так писав в своєму листі Володя додому. Загинув при виконанні військового обов’язку 16 лютого 1984 року. Посмертно був нагороджений орденом Червоної Зірки.

Володимир загинув героїчно, боягузства з його боку не було.

Сьогодні всі афганці ніби брати, їх об’єднує справжня чоловіча честь і дружба, подвиг і пам’ять про бойових побратимів. Вони на власні очі побачили в мирний час всі страхіття війни. Афганістан навчив їх по-справжньому цінувати життя, дорожити моральними цінностями.

Скрізь пекло сірих гір Сходу пройшли й інші наші земляки-старовірівчани:

Дураков Андрій Михайлович, Дураков Михайло Леонідович, Ровенський Володимир Михайлович, Меренков Олександр Іванович, Колесніков Ігор Вікторович, Волобуєв Володимир Семенович, Головінов Віктор Михайлович, Скабаров Олександр Анатолійович, Тарсуков Сергій Павлович, Зінов’єв Микола Олександрович, Кондрашкін Олег Петрович, Григорян Карен Генрікович, Цижман Петро Євгенійович, Івлев Іван Іванович, Вінник Людмила Михайлівна, Лунін Микола Іванович, Авраменко Федір Олесандрович, Литвінчук Юрій Йосипович, Сотніков Сергій Анатолійович, Тишинський Володимир Олексійович.

А декілька років тому приїхала до нашого села ще одна сім’я, яка також втратила сина в Афганістані. Це мати Шеховцова Анатолія – Попова Надія Яківна. Шеховцов Анатолій народився 10 лютого 1965 р. в селі Шебелінка Балакліївського району Харьківської області. Закінчив Шебелінську школу, потім навчався у Кегичівському профтехучилищі за спеціальностю тракторист. Анатолій з перших днів служби на батареї виявив здібність організатора і зачинателя добрих справ. Товарищі бачили в ньому надійну і рішучу людину. Тож не дивно, а цілком закономірно, що за кілька місяців на погонах Анатолія з’явилися сержантські нашивки, а незабаром він був призначений заступником командира взводу – сувора дійсність висвітила його вольовий характер і мужні риси. Молодший сержант Шеховцов побував на 15 бойових операціях. Відзначився на операції в районі населених пунктів Пішгор і Кіджоль 7 листопада 1984-го, коли підрозділ забезпечував просування афганської колони. Тоді він на тягачі ліквідував завал на дорозі, під вогнем бандитів знешкодив дві протитанкові міни і надав допомогу афганським водіям в евакуації пошкоджених машин. Командування представило сміливого воїна до нагороди. Загинув 18 березня 1985 року поблизу кішлака Душах. Похований Анатолій Шеховцов в селі Андріївка Балаклійського району.

Нажаль рік тому померла і його мати, Надія Яківна.

Довічний сум, глибока рана ніколи не загоїться у серці матері воїна-інтернаціоналіста Апалькової Віри Дем’янівни.

Аби хоч трохи зарадити суму матері, її навідують учні нашої школи, а в день Перемоги та в день виводу військ з Афганістану на могилу Володимира Вікторовича покладаємо вінки і квіти. 22 лютого 1989 року на будинку Апалькових було встановленно меморіальну дошку, іменем Апалькова Володимира названу одну із вулиць села Старовірівка, на фасаді Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2007 році встановлено меморіальну дошкуна честь випускника Апалькова В.В. Віра Дем’янівна іноді заходить до школи на запрошення вчителів та учнів.

Не з власної волі шли наші співвітчизники на ту війну й не свою землю боронили, але інтернаціональний обов’язок виконували чесно, з гідністю.

Під час афганської війни, на понівечених кулями й осколками висотах, при захисті мирних кишлаків, охороні вантажів проявилися найкращі риси радянських воїнів. В Афганістані воювали люди обов’язку і честі, які до кінця залишалися вірними присязі. Вони стали гідними продовжувачами традицій батьків і дідів, які пройшли Велику Вітчізняну війну.

**«Афганистан – ты боль моей души!»**

**Косенкова Екатерина**, ученица 6-А класса

**Курило Кирилл**, ученик 6-А класса Балаклейской общеобразовательной школы

І-ІІІ ступеней № 2 Балаклейского районного совета Харьковской области

Руководитель: Подольская А.Ф., учитель географии

*За то, чтоб кто-то нес в руках цветы,*

*В своих руках они держали автоматы.*

*Не для войны рождаются солдаты*

*А для того, чтоб не было войны…*

Впервые вопрос о вводе наших войск был поставлен на повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный мятеж населения в Герате. Афганские руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в подавлении этого мятежа путем ввода советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан (ДРА). Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне.

«Афганістан- ти біль моєї душі!»

Воїни-інтернаціоналісти неохоче розповідають про свою військову службу. Але нам вдалося поспілкуватися з головою Балаклійського районного Союзу ветеранів Афганістану з Ю. Мойсеєнком і ось , що він нам розповів: О п’ятій ранку 27 грудня 1979 року наші передові підрозділи перетнули кордон і увійшли до міста Герат. Буквально все населення висипало на вулиці. Нас зустрічали квітами і відкритими посмішками як близьких друзів. Пересічні афганці бачили в нас помічників у розбудові молодої Демократичної республіки Афганістан. І вони не були обмануті у своїх кращих передбаченнях: будувались нові медичні заклади для обслуговування мирного населення, школи, неустанно розвантажувались автомобільні каравани з продуктами харчування і ліками.

Перші місяці перебування наших військ на території східної країни не були позначені жертвами, а якщо такі й траплялись, то тільки через необережне поводження зі зброєю чи технікою. Командир п’ятої мотострілкової дивізії генерал-полковник Шаталін згадує, що до 15 березня 1980 року на своєму авто (УАЗ) об’їхав усі історичні місця Кабулу та Герата, особливо не переймаючись питанням власної безпеки. Ми абсолютно не готувались до відкритого військового протистояння з опозиціонерами демократично налаштованих правлячих кіл Афганістану. «Підігріті» заокеанськими грошима, вони розв’язали воєнний конфлікт, який і призвів до афганської трагедії. Ведення бойових дій в Афганістані ускладнювалось ще й тим, що душмани протистояли нам не у відкритому бою, а легко розчинялись серед мирного населення. А якщо додати до цього складні кліматичні умови і релегійні традиції, яким не одна тисяча років і які неухильно дотримуються, то ситуація вочевидь складалась не з простих. Втім, накази не обговорюються. Ми мовчки йшли в гори, не одну добу просиджували в засідках, вичікуючи на каравани зі зброєю з боку Пакистану, супроводжували колони, підривались на мінах. За таких обставин пресловуте солдатське братство тільки міцніло. Не всім судилося живими і неушкодженими повернутись додому, але ми не в праві забувати загиблих

«Я горжусь тобой, отец!»

У нас большая и дружная семья: папа, мама, моя старшая сестра Лена, брат Саша и я. Я люблю своих родителей и хочу быть на них похожим, особенно на отца.

Я рад, когда мы проводим время вместе: люблю наблюдать, как отец работает, помогать ему. Отец всегда работает с удовольствием, с доброй улыбкой. Часто вместе с ним ходим на рыбалку. Отец у меня строгий, справедливый, но любящий.

Мой отец, Доброскок Николай Андреевич, участник боевых действий в Афганистане. Родился он 27 января 1962 года в селе Левковка Змиевского района Харьковской области.

После окончания Змиевской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №2 был призван в ряды Советской Армии.

С мая по декабрь 1980 года проходил службу в городе Ашхабаде. С декабря 1980 года по май 1982 года проходил службу в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане.

Служба проходила в городе Пули – Хумри (это между городом Гермезом и городом Кабулом, перед перевалом Саланг) в бригаде материального обеспечения 20 армии.

Он занимал должность заместителя командира взвода. Его взвод сопровождал транспортные колонны, перевозившие продовольствие, ПМ, боеприпасы из Советского Союза в Афганистан.

Отец был смелым и отчаянным солдатом, никогда не прятался за спины других. За это его ценили не только командиры, но и товарищи, с которыми

делил трудности военной службы.

В гражданской жизни отец выбрал мирную профессию.

После демобилизации в 1982 году поступил в Харьковский автомобиле-дорожный институт на механический факультет. После окончания учебы в 1987 году, по распределению, поступил на работу в Балаклейское районное автодорожное управление на должность механика. С 1999 года работает на этом же предприятии главным механиком.

Я могу долго рассказывать о своем отце, потому, что очень сильно его люблю, уважаю и во всем хочу на него быть похожим. Но каждый рассказ должен иметь свой конец. Закончу его коротко, откровенно и искренне: мне чрезвычайно повезло с отцом. Я с ним и работаю и отдыхаю, и перенимаю от него все его умения, а главное, стараюсь, чтобы через года и он мог сказать: «Я горжусь тобой, сын!»

**«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**( до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)**

**Краснова Олена,** учениця 9 - А классуНововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова Оксана Анатоліївна, вчитель історії

Афганська війна героїчна і трагічна не тільки із-за обелісків, вона тривала вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна. Ніким і нікому не оголошена, вона потребує глибокого осмислення. Нема такого комп'ютера, щоб водночас здобути всі уроки, політичні й військові, які необхідні для суспільства. Летять, відлітають у вічність роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній нам'яті імена воїнів-афганців.

Ми шануємо пам'ять тих, хто поліг в афганських ущелинах та кланяємося тим, хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею. Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями, вони свято вірили, що виконують свій інтернаціональний обов’язок, вони вірили, що несуть визволення народу Афганістану, вірили, що йдуть не воювати, а захищати.

Потрапив до Афганістану, виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, і мій тато Краснов Микола Олександрович. Він народився 16 липня 1966 року в селі Мокро-Рокитне Нововодолазького району Харківської області. Отримав середню освіту і закінчив Рокитненське СПТУ по спеціальності тракторист – машиніст широкого профілю. Після закінчення СПТУ з 21 жовтня 1984 по 25 лютого 1987 року проходив службу в складі радянських військ, направлених для надання військової допомоги в Демократичну Республіку Афганістан. Спочатку пройшов навчання в Алма-Аті в Сари-Озек. В Афганістані тато спочатку був водієм, потім кулеметником, згодом – водієм БТР, а наприкінці служби – старшим водієм.

З листів я дізналася, що в Афганістані була красива природа, майже всі поля були вкриті червоними і жовтими маками, але оскільки температура там підіймалась до +45 та вище, то сонце швидко все спалювало. Одного разу мама отримала в листі від тата подарунок – квіти маки, які ми зберігаємо до цього часу.

Про службу тато писав небагато. Про бої згадував мало, але в одному з листів розповідав, що його відправили на бойову операцію і знаходиться він в якомусь штабі, що на них можуть напасти в будь-який момент і він не знав чи залишиться живим. Писав також про свою машину, що техніка завжди була готова до бойових дій. Годували добре, але часто не вистачало води, особливо для того, щоб помитися. Хоча літо в Афганістані було жарке, зими – холодні.

Я дуже пишаюсь своїм татом, він з честю виконав свій інтернаціональний обов’язок. Але страшна аварія перервала його життя. Щоб згадати про свого батька, про його чесне ім’я, я з радістю взяла участь у військово-патріотичній акції «Слобожанські дзвони Перемоги».

Мій тато, Краснов Микола Олександрович, був двічі нагороджений медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу», медаллю «Захиснику Вітчизни», двічі ювілейною медаллю «70 років Збройних Сил СРСР», Грамотою Президіуму Верховної Ради СРСР за мужність і військову доблесть, проявлені при виконанні інтернаціонального обов’язку в Республіці Афганістан.

Ми бережливо зберігаємо листи, фотографії, документи та нагороди тата. Я і мої два брати обіцяємо ніколи не забути жертв Афганістану, як і всіх інших жертв, які поніс наш народ, якою ціною завойоване мирне життя і яку мужність і героїзм проявив наш тато. Будемо гарно вчитися, щоб бути гідними його, бути схожими на нього.

**МУЖЕСТВО – СУТЬ МУЖЧИНЫ**

**Кулакова Полина, Борзова Анастасия, Прокопенко Игорь, Зинчук Анна**, ученики 7-В класса

Харьковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступени № 168

Харьковского городского совета Харьковской области

Руководитель: Мотузка С.М., учитель истории, руководитель школьного музея.

*Мужество - это не мода.*

*Скорая, быстротечная.*

*Мужество – суть мужчины…*

Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда забудется слово «война», а слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, которая отгремела 69 лет назад, вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению,забываем о том, что была ещё одна война.

Окончание войны подразумевает Победителя и Побежденного. Для ограниченного контингента советских войск Афганская война завершилась 15 февраля 1989 года. Победой или поражением?

Двадцать пять лет назад был выведен последний советский солдат из Афганистана. В учебниках истории еще не все описаны эти события, хотя они сыграли существенную роль в истории. А знание истории необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, осужден на повторение пройденных человечеством ошибок.

Этот рассказ о Михаиле Леонидовиче Быкове. Слушая рассказы Михаила Леонидовича о своих командирах, о товарищах-сослуживцах, удивляешься, что о себе он говорит очень мало, а ведь награды просто так никто ни раздаёт, их нужно заслужить. Понимаешь, что скромность, отзывчивость и смелость, отвага, мужество и немногословность – это немногие качества нашего героя, хотя он сам никогда так не называл себя. Когда решено было написать именно о Михаиле Леонидовиче, он сказал: «А ведь достойных ребят очень много», стало понятно – эта работа не должна быть единственной, потому что нельзя быть несправедливыми по отношению к тем, кто прошёл ад афганской войны и других локальных войн, кто не щадил себя во имя выполнения долга.

Быков Михаил Леонидович родился 21 ноября 1967 года в городе Харькове, учился в средней школе № 45 Дзержинского района. После окончания СПТУ году был принят слесарем - инструментальщиком на завод ФЭД. С 1981г. по 1986 г. серьёзно занимался лёгкой атлетикой. Кандидат в мастера спорта. «Самая обычная биография, как у всех», – говорит Михаил Леонидович.

15 октября 1986 года был призван в ряды Советской армии. Проходил учебку в городе Кушка Туркменской ССР. Потом был направлен для дальнейшего прохождения службы в Афганистан. Служил в мотострелковой дивизии в Шинданде, в гаубичном дивизионе, в батарее сначала наводчиком орудия, а через двамесяца было присвоено звание младшего сержанта и был назначен на должность командира орудия. Принимал участие в различных боевых операциях, успешно выполнял боевые задачи во время дежурства на «Точке» в районе старого Шинданда. Выполнял обязанности корректировщика огня батареи. Принимал участие в такой армейской операции как «ЮГ- 88». Во время вывода Кандагарской бригады в июле-августе 1988 года подразделение, в котором служил Михаил Леонидович, стояло на «БЛОКЕ» и прикрывало выход советских войск. С августа 1988 года по февраль 1989 года взвод стоял на «ТОЧКЕ» возле населённого пункта Адраскан, выполняя задачи боевого дежурства и усиления отдельного инженерно-сапёрного батальона. С выводом наших войск Михаил Леонидович Быков вернулся на территорию СССР. За время прохождения службы был дважды ранен и получил контузию. В звании старшего сержанта был уволен в запас 10 февраля 1989 года.

После службы в рядах Советской Армии закончил Харьковское медицинское училище по специальности стоматология ортопедическая и был принят на работу в Республиканский Центр Стоматологической имплантации на должность зубного техника, где и работает по настоящее время.

В феврале 2005 года вступил в ряды Украинского Союза Ветеранов Афганистана. Принимал участие во Всеукраинской акции «Вместе мы – сила. Предупреждение» в 2005 году. Михаил Леонидович инвалид войны второй группы, но оказывает различную посильную помощь инвалидам и семьям погибших. В ноябре 2009 года был единогласно избран Председателем Правления Дзержинского районного отделения ХГСВА.Награждён грамотами областной администрации, почётной грамотой городского головы, почётной грамотой Дзержинской районной администрации и юбилейными медалями.

Не любит много рассказывать Михаил Леонидович, может быть тяжело вспоминать, а может помощь тем, кто в ней нуждается всегда готов доказать делами. Делами он доказывает преданность своим товарищам, их семьям, всем тем, кто в этом нуждается – он всегда готов помочь. Михаил Леонидович всегда остаётся надёжным и верным другом. Встреча с таким человеком всегда оставляет след в сердце каждого из нас. И пусть не говорят некоторые, что нынешняя молодёжь жестокая и циничная. Нет! Мы умеем слушать, добиваться цели, учиться у таких людей, как Быков Михаил Леонидович!

 Память о героях народ испокон веков хранил в песнях, сказаниях, легендах. Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война.

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в наших парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: непреклонная воля к победе, отвага, мужество.

На войне как на войне – я со всеми наравне.

Знать такая мне судьба – вместо музыки - пальба,

Одеялом - синева, а подушкою - трава...

Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека. В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч единиц! Афганская война, закончившаяся 20 лет назад, стала уже достоянием истории. А свидетели и непосредственные участники этого драматического исторического события живут среди нас.

**СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ**

**Кураксіна Юлія**, учениця 10 класу Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2,

член гуртка «Юні археологи» Золочівського БДЮТ

Золочівської районної державної адміністрації Харківської області

Керівник: Світлична Олена Володимирівна, керівник гуртка «Юні археологи»

Володя – мрійливий, здібний хлопчина, мріяв стати лікарем, допомагати тяжкохворим людям. Народився хлопчина в простій робітничій сім'ї Віталія Йосиповича і Ніни Іванівни Олійників 10 жовтня 1964 року в селищі Золочів. Ріс Володя тихим, сором’язливим, ніколи не дозволяв собі сказати грубе слово, образити.

Навчання у школі для хлопця було святом, бо збулась його мрія – пізнавати все нове і нове. Самі добрі спогади про нього залишилися у його колишніх вчителів і класного керівника Віри Іванівни Полумасної: «Володя був мислячим хлопчиком, охайним в підготовці домашніх завдань, у відношенні до зошитів, книг, одягу. Цінував працю батьків. Уважний зацікавлений на уроках. Особливо любив фізику, математику, мав з цих предметів тільки п’ятірки. Дуже багато читав.»

Швидко пролетіли шкільні роки і хлопчина подав документи до Харківського медичного інституту. Невдача при вступі не засмутила хлопця, та він вірив, що все у нього попереду, бо йому - лише 17.

24 жовтня 1985 року Володя був призваний в армію.

 І полетіли на Золочівщину листи, сповнені тугою за домівкою зі словами подяки батькам від рядового Володимира Олійника. Всього їх було 56, але ні в одному ні слова про Афганістан. Останній лист від сина прийшов в день 50-ліття батька, а в ньому – найщиріші привітання, слова подяки неньці, згадка про собача Рижика, якого він врятував, відбивши у хлопців.

Не дочекалися Володі ні батьки, ні вірний друзяко Рижик. П’ятдесят сьомий лист, як грім зупинив час в родині Володі: «Ваш сын и наш боевой товарищ, рядовой Олейник Владимир Витальевич пал смертью храбрых, до конца выполнив священный долг советского воина – интернационалиста. Боевые товарищи запомнили Владимира как честного, храброго, дисциплинированного воина, верного присяге, показавшего пример преданности своему народу, Советской Родине, правительству…»

Володимир Олійник посмертно був нагороджений Орденом Червонного Прапору.

Золочівщина пам’ятає свого героя.

25 років тому були започатковані відкриті туристичні змагання на приз воїна – інтернаціоналіста Володимира Олійника. Сотні юних земляків героя пройшли через змагання, пам’ятаючи і рівняючись на звитяжний подвиг юнака.

Рядовий Сергій Сухопаров родом із села Одноробівка Золочівського району, народився 10 грудня 1964 року.

Євген та Євгенія Сухопарови з тривогою чекали появи другої дитини в сім'ї, адже їх перший син народився інвалідом. Та цього разу Бог милостивий – і на світ з’явився цілком здоровий хлопчик. Світловолосий, кучерявий Сергійко став єдиною радістю в житті своїх батьків. Вчився в середній школі в рідному селі. Закінчив Богодухівське СПТУ-51 і працював до армії на Івашківській птахофабриці сантехніком. Роботою його були задоволені.

Сергій відзначався працьовитістю і працелюбством, був надійним товаришем, прагнув до самостійності.

Перший день квітня 1983-го року відкрив нову сторінку в долі сільського хлопця: повістка з військкомату, прощання з рідними і молодою дружиною, довга дорога до місця служби. В одному з середньоазіатських гарнізонів – курс молодого бійця, до підготовка на військову «вантажівку» і через два місяці – до Афганістану.

Місце служби Сергія – польовий гарнізон під Шиндандом. Водій машини рядовий Сухопаров швидко освоївся в новій обстановці – інакше не могло й бути: для Сергія вона не здавалася важкою бо що таке напружена робота він знав.

Звичайно, під Шиндандом була не робота, а бойова служба: марші в колонах, виїзди на бойові операції, наряди і заняття.

Характеризувався молодий воїн позитивно, в бойовій обстановці діяв сміливо і розсудливо.

Загинув рядовий Сухопаров від бандитської кулі 6 березня 1984-го.

Доля Сергію Сухопарову відлічила лише 20 років. Вдома у нього лишилися батьки, дружина Оля, п’ятимісячна донька Люба та хворий брат. Сергія тоді ховали всім селом. Над його могилою потім ще довго плакало дощем з мокрим снігом холодне весняне небо. Страшне горе сім'ї Сухопарових торкнулося серця кожного жителя села Одноробівки та Золочівщини.

 В селі, де жив Сергій є вулиця, названа його іменем, а на школі, де навчався, меморіальна дошка на його честь.

 В районі стало традицією в день пам’яті воїна-афганця Сергія Сухопарова проводити змагання з мініфутболу. Змагання проводяться в спортивній залі Одноробівської ЗОШ.

**НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ**

**Кучменко Вероніка**, учениця 5 класу, та **Куку Анастасія**, учениця 6 класу

Шебелинської загальноосвітньої школи I-II ступенів

Балаклійського району Харківської області

Керівник:Заміра Т.П., вчитель української мови та літератури

*А на війні без втрат не обійтися,*

*Хоч це й неоголошена війна?!*

*Тут не проґав, щомиті стережися,*

*Бо куля ціль, як правило, не обира!*

*Де госпіталь, бандити не питали,*

*Шугала смерть над зраненим бійцем.*

*Ні, не віддам солдата на поталу! –*

*Герой стояв до ворогів лицем.*

*І. Шарко.*

15 лютого ми визначали скорботний День Пам’яті воїнів-афганців. Афганістан….

Так, в Афганістані була війна. Війна зі всією її суворістю і жорстокістю. І як на всякій війні, і на тій по-різному виявили себе люди. Доля молодого воїна-інтернаціоналіста – приклад мужності, патріотизму, високого почуття бойового товариства.

Таким героєм був брат моєї бабусі Валентини - Коробка Сергій Петрович.

Сергій Петрович Коробка народився 29 січня 1966 року в селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області. Вчився в Андріївській середній школі №2.

У школі Сергій Петрович навчався добре, був відповідальним. Найбільше хлопцеві подобалися уроки математики, фізики та астрономії. Директор школи Євченко В.І. згадує: «На уроках фізики Сергій із цікавістю вивчав фізичні закони, механіку, техніку. Навіть з хлопцями змайстрували планер, який на кілька хвилин злетів у повітря». Школу закінчив 1983 року.

Сергію Петровичу дуже подобалося працювати на землі; бо праця хлібороба – найпочесніша. Місцем роботи обрав радгосп «Горьківськй», слюсарював, а також мріяв закінчити сільськогосподарську академію і працювати агрономом.

До армії Сергій Петрович вивчився ще й на водія.

Пішов Сергій до війська 17 квітня 1984 року, в автороту. Підготовку до Афганістану молодий солдат проходив у Казахстані в селищі Сари-Озек «2» в/ч 59326 «К» Талди-Курганської області.

В Афганістані рядовий Сергій Петрович Коробка сів за кермо БТРа, що вже побував не в одній халепі. Ясна річ, солдат з першого дня усвідомив: надійність бойової машини – це важлива справа не тільки для нього – і не стільки для нього, - а й особливо для бойових товаришів, тим паче на бойових операціях. За бойовою машиною солдат доглядав належним чином, тож на маршрутах вона не підводила, а бійці охоче влаштовувались на марш саме на його БТРі.

Рядовому Коробці доводилось на своєму БТРі супроводжувати колони, а також нести бойову службу біля розташування полку. Побував він і на десяти бойових операціях під Кабулом.

25 квітня 1986р. рядовий Сергій Коробка виконував бойове завдання по охороні колони з матеріальними цінностями. В районі населеного пункту Гурґурам почався ворожий постріл: передню вантажівку бандити підбили із гранатомета. Її водій дістав поранення. Оцінивши ситуацію, рядовий Коробка своїм БТРом загородив палаючий автомобіль, потім виніс у безпечне місце пораненого водія. В подальшому Сергій брав участь у відсічі атаки моджахедів і був тяжко поранений: через два дні помер.

Похований у селищі Андріївка.

Сергій Петрович має такі нагороди :

* Медаль «Захиснику Вітчизни»;
* Медаль «Воїну – інтернаціоналісту»;
* Орден «Червоної зірки» (посмертно) – Указ Президії Верховної Ради СРСР від 09 вересня 1986 року.

Там, в Афганістані, Сергій Петрович дивився на світ очима простого сільського хлопця, котрому ненависне будь-яке вбивство.

Можна переосмислювати все, але є вічні моральні цінності, які не підвладні часу.

Війна – це безумство та невиправдана жорстокість. Можна говорити мовою цифр про цю страшну неоголошену війну, що розтяглася на довгих десять років і не стала ще історією для тих, хто її пережив, для їх рідних і близьких. У цій війні загинуло більше 15 тисяч наших солдат, 35 тисяч було поранено, тисячі потрапили в полон. Серед загиблих наш земляк – уродженець с. Шебелинка Балаклійського району Харківської області сержант Лук’янов Василь Іванович, командир мотострілкового відділення.

Лук’янов Василь Іванович народився 6 жовтня 1975 року в с. Ново-Троїцьке Шебелинської сільської ради.

З 1967р. по 1975р. навчався в Червонодонецькій середній школі №2, закінчив 8 класів. Займався різними видами спорту. На змаганнях зі стрільби був нагороджений дипломом ІІІ ступеня «Зірниця-72р.», також нагороджений грамотою за І місце у стрибках у висоту від 29 лютого 1972р. У 1975р. вступив до Харківського залізнично-дорожнього технікуму. Закінчив навчання в 1979р., отримавши спеціальність техніка-електрика 3 розряду. Під час навчання в технікумі був нагороджений грамотою за дисциплінованість, високі показники у вогневій, стройовій і технічній підготовці на польових заняттях військової підготовки – 8 липня 1977р. Після закінчення технікуму з 1979 р. працював помічником бурильника капітального і підземного ремонту скважин в Шебелинському газопромисловому управлінні. З грудня 1979р. по березень 1980р. навчався в школі ДОСААФ в м. Балаклія. Навчання закінчив на відмінно, отримав права водія. До призову в армію продовжував працювати в Шебелинському газопромисловому управлінні.

З травня 1980р.був призваний в лави Радянської армії і направлений в Туркменію, м. Ашхабад. По закінченню навчального підрозділу в/ч 95866 за програмою підготовки - командир БМП. Закінчив з оцінкою відмінно.

Від 30 листопада 1980р. присвоєно військове звання – сержант. Отримавши звання сержанта, був командирований в м. Казань за новим поповненням призовників, яких він і навчав в м. Ашхабад.

Після випуску своєї групи в травні 1981р. був направлений в ДРА для виконання інтернаціонального обов’язку.З травня 1981р. по січень 1982р. служив в Афганістані в м. Кундуз.

Не судилося повернутися додому сержанту Василю Івановичу Лук’янову. Службу гвардії сержант проходив у мотострілковому полку, який дислокувався в населеному пункті Кундуз республіки Афганістан. Він був командиром відділення і одночасно БМП. Сержант Лук’янов був учасником 68 бойових операцій. За мужність і героїзм, виявлений в боях з душманами, він був нагороджений медаллю «За відвагу».

9 січня1982 р. полк вирушив у напрямку населеного пункту Баглан з метою «зачистки» його від душманів. Відчувши, що вцілілими їм з полю бою не вибратись, душмани, намагаючись ввести наших бійців в оману, почали відходити. Але їм не судилося зникнути безслідно : бойове відділення вже приступило до виконання наказу. Заторохтіли кулемет і гармата БМП. Лук’янов вправно керував машиною, але в перископ він не бачив усієї картини бою. Це не давало йому спокою, адже як командир він був відповідальним за те, як веде бій все відділення. Наказавши навіднику вести прицільний вогонь, він кинувся до бійців у траншею і вміло скорегував вогонь. Душмани падали, як підкошені. Оцінивши обстановку, Лук’янов вирішив, що час змінити бойову позицію. Він дуже ризикував, просуваючись відкритою місцевістю. Якоїсь миті його груди пронизав гострий біль. Командир бойової машини був серйозно поранений. Бійці перев’язали рану, зробили знеболювальний укол, зв’язались по радіостанції з командиром роти і евакуювали Василя Лук’янова в тил.

Відчайдушний сержант метався між життям та смертю в шпиталі. Лікарі впродовж чотирьох годин боролися за його життя, але, на превеликий жаль, поранення виявилося несумісним з життям. Так і не отямившись, він помер на руках у лікарів.

Солдат загинув… А як страшно гинути у 21р., у розквіті сил,коли ще недоміряв, недолюбив… Смерть страшна будь-якій людині.

Із листів Василя Лук’янова до брата Грищенка Володі: « Там, в Афганістані,зрозумілими стають поняття, які раніше не сприймалися так конкретно, наприклад, патріотизм. Тільки на чужині починаєш розуміти, що таке Батьківщина… Там, на війні, переосмислюється поняття «щастя».

Василь Іванович Лук’янов має нагороди: медаль «За бойові заслуги» і орден «Червона зірка» (посмертно), медаль «Від вдячного афганського народу». Це підтверджує Посвідчення до медалей від 20.07.1983р. і 15.10.1982р., Орденська книжка від 20.12.1983р.

І поки на землі існують гарячі точки і порушується біблійна заповідь «Не вбивай!», ми не повинні заспокоюватися. Там, де пролилася кров, виростає ненависть – сіється смерть.

**СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ**

**Левченко Вікторія**, учениця 3 класу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 6 Люботинської міської ради Харківської області

Керівники: Гела Л.А., педагог-організатор, класний керівник Біленко Т.В.

Дана робота містить спогади ветерана Афганської війни Біленка Володимира Вікторовича – учасника бойових дій на території Афганістану. Події відбувалися влітку 1980 року.

Володимир Вікторович пригадує , що під час служби довелося брати участь у військових операціях, під час яких, на превеликий жаль, гинули бойові друзі. Найбільше запам’яталися події 5 липня 1980 року. В цей день душмани організували засаду на прикордонний наряд. Група, в складі якої він воював, брала участь у розгромі нападників. Під час цього бою від кульового поранення загинув його бойовий товариш - Анатолій Нестерович Ріка, який також був родом із Харківщини.

 В жовтні 1980 року загін у складі десантно-штурмової групи був перекинутий в селище Баламургаб для охорони правопорядку і підтримки радянських військ. Напередодні там сталася трагічна подія – була знищена прикордонна застава.

**І ПАМ~ЯТЬ ВІЧНА ПРО АФГАНІСТАН**

**Любацький Артем**, учень 9 класу Коломацького навчально-виховного комплексу

імені Героя Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломацької районної ради

Керівник: Ринкова Світлана Іванівна вчитель історії

Дана робота – спроба зберегти в пам’яті людській імена учасників Афганської війни, жителів Коломацького району. Систематизувати інформацію про учасників тих подій, донести до відома всіх їхні спогади, почуття і переживання про роки несення служби в ДРА.

Автори поданої роботи фактично одноліток тих юнаків, що проходили військову службу в лавах Радянської Армії і виконували інтернаціональний обов’язок в республіці Афганістан.

**ДО ВІДЗНАЧЕННЯ У 2014 РОЦІ В УКРАЇНІ**

**РОКУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ**

**Ломов Дмитро, Бабаєв Максим, Перекупка Віктор, Соколов Олександр, Пєнцов Віталій, Байбарак Олександр**, учні 9-11 класів, вихованці гуртка «Краєзнавець» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради

Харківської області при Великопроходівському НВК

Керівник гуртка: Помазан Ірина Вікторівна, учитель математики

Ми думаємо, що історія кожної окремої долі, кожного воїна-афганця заслуговує глибокої поваги і пам’яті, про яку повинні знати люди. Хто не знає і не пам’ятає минулого, не буде мати і майбутнього. І хочеться вірити, що люди більше і більше будуть дізнаватися про воїнів-інтернаціоналістів, воїнів Великої Вітчизняної війни, про їх важку ратну справу, і пам’ятати історію, щоб не повторювати помилки минулого. А помилки – це війни.

В нашому селі живуть 8 «афганців». Це люди вже середнього віку, які живуть і працюють «після війни», після «афгану». Так завжди називають тих, хто виконував свій інтернаціональний обов’язок в роки афганської війни. У кожного своє життя, але та війна залишила свій відбиток на долі кожного. Спогади про ту, чужу для нас війну, крають серця і до цих пір. «Афганці» згадують загиблих друзів, воєнні будні, повні небезпеки і тривоги.

Не люблять вони тільки згадувати подробиці боїв. Нашій пошуковій групі важко доводилось «розговорити» ветеранів. А друзів, взаємовиручку, взаємини між ними – згадують з задоволенням. Кажуть, що нинішня молодь не така як були вони. Нам хочеться заперечити: не всі. Більшість молоді з повагою ставляться до ветеранів, доносять до загалу розповіді про них, волонтери допомагають по господарству, 9 травня проводять мітинги, концерти, вітають ветеранів ВВв, створюють Куточки бойової слави. Будьте впевнені в нас, і ми вас не підведемо!

**ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ….**

**Луговой Олександр, Стерлєв Антон,** учні 11 класу Харківської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради

Керівник : Антонюк Тетяна Петрівна, вчитель історії

Очень много трагических страниц в истории нашего народа. К ним относиться выполнения интернационального долга советскими войсками в Афганистане с декабря 1979 года по февраль 1989 года. Это было связанно с помощью афганским объединения в их борьбе против жестокого тирана Хафизуллы Амина, политика которого не устраивала большинство афганцев.

Долженко Алексей Михайлович, дедушка ученика 2-В класса нашей школы Долженко Максима Игоревича. Он родился 24 июня 1958 год в г.Харькове. Учился в 104 школе с 1965г. по 1975г., потом учился в машиностроительном техникуме г. Харькова с 1975г. по 1976г.. Был призван в ряды вооруженных сил Советской Армии в 1979 году. После службы демобилизировался в 1981 году и стал работать после армии на овощной базе г.Харьков. Сейчас А.М на пенсии, живет уединенно, скромно, помнит и чтит память всех погибших на афганской земле.

28 декабря 1988 Президиум Верховного Совета СССР наградил за мужетво и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан Долженко А.М ГРАМОТОЙ ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОЛИСТУ

Учитель нашей школы Крамаренко Людмила Гордеевна рассказала о своём муже Крамаренко Викторе Васильевиче, подполковнике, который был призван сразу в декабре 1979 года был отправлен в составе вооруженных сил СССР на территории Афганистана и командовал автомобильным батальоном. Ещё нам рассказал о своём прадедушки Ключке Николае Иосифиче, который проходил службу в Грузии в 1945 году, ученик нашей школы Чирик Ярослав.

Дело Ключки Н.И. продолжил расчет гвардии сержанта Пядина.Ему вверено зенитное орудие , ствол которого украшают 13 звездочек, обозначающих число событий из него вражеских самолетов во время Великой Отечественной войны. Эта пушка громила гитлеровских стервятников в Молдавии и на Украине, участвовала в прорыве пресловутой «голубой линии» и во многих других битвах за Родину.

В торжественной обстановке принял прославленную пушку гвардейский расчет Гвардии сержант Пядин заверил офицеров и всех сослуживцев в том, что он и вместе с ним все номера расчета не посрамят боевой славы фронтовиков, будут с честью в дни мирной учебы приумножать боевые традиции своих предшественников, учиться артиллерийскому делу только отлично.

Шли дни. Гвардейцы Пядин и его подчиненные настойчиво овладевали боевой техникой. Их часто можно было видеть то за учебниками, то на тренировках, то за разборкой и сборкой орудия. Напряженный воинский труд не пропал даром, расчет гвардии сержанта Пядина занял почетное место среди лучших артиллеристов-зенитчиков округа.

За высокое огневое мастерство командир части объявил благодарность гвардии сержанту Пядину, а гвардии рядовому Исраеляну предоставил краткосрочный отпуск на родину. Получили поощрения и остальные номера расчет.

Очень трудно вспоминать годы войны, независимо от того, была она давно или не давно. Количество погибших состовляет до 140 тысяч убитыми до 350 тысяч ранеными. Тропами войны в Афганистане прошли 160 000 украинцев, много убитых, раненых и пропавших безвести.

2014 год объявлен в Украине Годом чествования участников боевых действий на территории других государств.

25 лет (1989-2014) прошлосо дня выводасоветскихвойск с Афганистана.

Каждыйгодмыбудемвспоминатьживих и погиблих, поддерживать их родных и вспоминать фронтовое прошлое.

**МИРОТВОРЕЦ**

**Максименко Владислав**, ученик 11 класса Чугуевской специализированной

школы І-ІІІ ступеней №8 с углубленным изучением иностранных языков

Чугуевского городского совета, член военно – патриотического кружка «Свиточ».

Руководитель: Кривенко Т.В., педагог-организатор, руководитель кружка

 Сегодня мы часто слышим и сами употребляем слово миротворец. Я сегодня хочу рассказать о моем отце Максименко Игоре Владимировиче, человеке который был миротворцем в Ираке.

Максименко Игорь Владимирович родился 20.02.1972 в городе Чугуеве Харьковской области. В 1979 году пошел в первый класс Чугуевской общеобразовательной школы № 7. Окончил школу в 1987 году, в том же году, пошел учиться в Чугуевское СПТУ №19 по специальности газоэлектросварщик. С 1990 по 1992 год был призван в Вооруженные Силы СССР и проходил срочную службу в Московском военном округе в городе Тула, в 106 - ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1993 году был зачислен в 6-ую дивизию Национальной гвардии Украины. С 1993 года учился в Военном университете Национальной Гвардии Украины города Харькова. После окончания университета, проходил службу на разных должностях от командира учебного взвода до заместителя командира батальона по воспитательной работе. Имея на тот момент звание капитана, ему выпала честь в 2004 году проходить службу в республике Ирак с миротворческой миссией. Где он исполнял свой воинский долг в течении 8 месяцев.

До отправки в Ирак был сформирован отдельный 61 батальон на базе 92 отдельной механизированной бригады, в городе Чугуев, где на протяжении 3-х месяцев проводилось боевое обучение батальона. За это время в батальон были призваны на добровольной основе военнослужащие по контракту со всех областей Украины. Батальон насчитывал 366 человек. 14 февраля 2004 года батальон приступил к своим обязанностям в республике Ирак.

Там как мой отец занимал должность психолога батальона, ему пришлось выполнять обязанности заместителя командира батальона по воспитательной работе. Основные усилия были направлены на социально-психологическую адаптацию военнослужащих контрактной службы, а именно адаптацию военнослужащих и взаимоотношений с командирами, адаптацию взаимоотношений в воинском коллективе, приспособление к физическим и психологическим нагрузкам. Поэтому, так как военнослужащие были призваны с разных областей Украины и были разные возрастные категории он проводил опрос и тестирование для того чтобы солдаты и сержанты были готовы выполнять боевые задания.

 Хотелось бы привести пример: в один из дней, приблизительно в 12:20, по рассказам отца, в городе Аль-Хай во время патрулирования рядовой Митин В.О. получил огнестрельное ранение левого предплечья. Командир взвода взял себя в руки и начал отдавать приказы и команды военнослужащим. Все военнослужащие по команде командира взвода, действовали четко и уверенно и приняли бой. Растерянности и паники среди личного состава не было.

Хотелось бы рассказать еще об одном случае. Когда начался вооруженный мятеж в городе Аль - Кут, все военнослужащие действовали слаженно и приняли бой с армией Махди. Но больше всего его удивило то, что во время мятежа, с ними несли службу Иракские полицейские, которые были с ними плечом к плечу, но когда начался бой, 90% этих полицейских переметнулись на сторону мятежников и открыли по ним огонь на поражение. Это их очень всех повергло в шок. Также был случай, когда им пришлось подобрать рабочих-иракцев, работающих на базе «Дельта», и усадить на свои БТРы, так как их транспорт сломался. После того, как они заехали на базу, саперы им сообщили, что дорога была заминирована и если бы мы не подобрали иракцев, то их бы подорвали. Конечно, есть вопрос, почему перед базой дорогу не проверили наши саперы, что так и осталось не ясно.

Много можно всего рассказывать и описывать потому, что в батальоне все военнослужащие мужественные и достойные люди, которые выполняли свой долг в боевой обстановке и в сложных климатических условиях когда в тени по Цельсию + 50. Поэтому много военнослужащих, награжденных орденами и медалями, знаками отличиями Министерства обороны Украины, польскими медалями, грамотами от Министра обороны Украины и Премьер министра Украины. Ко всему этому мой отец собирал материал, где солдаты и офицеры описывали свои ощущения, мысли, свое поведение в экстремальных ситуациях. Я приложу некоторые из них к этому рассказу.

*1.* «Мы были на КПП, я слышал, как взрываются снаряды, стреляют в городе. Потом поступила команда на выезд, и я начал нервничать. Мы подъезжали к элеватору, у меня дрожали руки. По нам стреляли, и мы начали отстреливаться. Когда нам удалось уничтожить несколько боевиков, я успокоился, появилась какая-то уверенность. После боя была масса эмоций. Чувствую себя нормально, готов снова идти в бой».

2.«Перед боем чувствовал себя спокойно, как на общем патрулировании. Во время боя думал о жене и матери, за себя не переживал. В людей стрелял не задумываясь, видел, как они падают. После боя был доволен, что остался жив и все мои друзья живы. Второй раз идти в бой не хотелось было немножко страшно».

Я думаю, сегодня каждый может стать миротворцем. Для этого не обязательно иметь оружие. Можно решать конфликты переговорами, помогать гуманитарной помощью, просветительской деятельностью. В этом смысле мы, учащиеся, можем уже много сделать: надо учиться быть толерантным, уважать другие народы, права человека, хорошо учиться, надо получить такое образование, которое позволит учить, лечить, строить и помогать людям, попавшим в беду. Надо уметь разбираться в политике, чтобы иметь свое собственное мнение и принимать самостоятельные решения.

**«Харків’янин – розвідник»**

**Малікова Олена,** учениця 11-Б класуХарківської спеціалізованої

школи I-IІІ ступенів №85 Харківської міської ради

Керівник: Антонюк Тетяна Петрівна вчитель історії

25 років тому радянські війська вийшли з Афганістану. У воєних діях брали участь понад 160 тис. українців. . Понад 3 тисячі з них загинули. Ще 8 тисяч наших співгромадян повернулися пораненими та інвалідами, і половини з них уже немає серед живих… Але пам’ять — категорія вічна, тож держава мусить не забувати про кожного свого воїна-інтернаціоналіста.

Таким воїном є ветеран прокуратури Харківської області,кавалер ордена Червоної Зірки Сергій Вовнянко. В Афганістані він служив розвідником.

Сам він у свої 18 мріяв стати лікарем. Закінчив Красноградське медичне училище, але так уже склалася доля, що молодого фельдшера призвали до лав Радянської армії. Направлення до Афганістану, де йшла війна, сприйняв належно, як і тисячі його однолітків.

Якось у ході виконання бойової операції в горах у Сергія… відмовили ноги. Таке траплялося — від перевтоми і психологічного перевантаження. Тим часом роті треба було рухатися вперед, причому швидко, щоб не помітили душмани. Тоді його разом із Сергієм Педоричем з Бєлгорода і старшиною роти Валентином Гаврилюком з Бердичева залишили чекати БМП. Сергій і сам часто, ризикуючи, залишався біля поранених. Цього разу знову обійшлося — через сім годин їх підібрали наші. Але особливо врізалось у пам’ять сержанта Вовнянка останнє бойове завдання.

Перед самісіньким «дембелем», за спогадами ветерана, 22 квітня 1985 року, йому знову довелося зазирнути в обличчя смерті. Так трапилося, що напередодні в районі Саланга його дивізія зазнала відчутних утрат в боях з добре підготовленими китайськими найманцями. Останні зуміли зайняти вигідну позицію на висоті 4100 метрів, звідки й поливали масованим вогнем нашу колону.

Перед розвідниками Вовнянка поставили завдання ліквідувати точку. Втрьох вони знищили п’ятьох найманців, після чого душмани уже не мали такої маневреності у цьому районі. Але в тому бою загинув ще один бойовий друг, сапер Петро Комогоров з Кемеровської області, якому до завершення служби залишалося півроку… За цю операцію Сергій Вовнянко був представлений до високої урядової нагороди — ордена Бойового Червоного Прапора. І то був останній його бій у тій війні, бо вже за п’ять днів він повернувся додому у рідну Мар’ївкуСахновщинського району, що на Харківщині, живий і здоровий, та ще й з орденом Червоної Зірки на грудях.

Пізніше він дізнався від однополчан, що БМП-2, на якій він не раз виїздив на бойові завдання, невдовзі після його демобілізації потрапила під обстріл душманів і була спалена. Загинули двоє солдатів.

Після армії Сергій лікарем не став. По закінченні Харківського юридичного інституту працював у Первомайській міжрайонній прокуратурі, пройшов шлях від стажера до заступника прокурора. Працював також прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Харківської області. В 2004 році звільнився з органів прокуратури у зв’язку з виходом на пенсію за вислугою років. Майже шість років був першим заступником голови Первомайської районної держадміністрації. Нині займається адвокатською практикою. Його опорою, як і тоді, залишається сім’я. Доросла донька пішла стопами батька, стала юристом, син-старшокласник через кілька років досягне призовного віку. Але його на службу вже не призвуть — інша Україна, інші закони.

Щороку 9 травня Сергій та його бойові друзі зустрічаються, аби пом’янути загиблих, підтримати їх рідних і вкотре згадати фронтове минуле. На ці зустрічі приїздять однополчани з багатьох міст колишнього Союзу і навіть з-за кордону. Цього року вони знову планують зустрітися, як завжди, — на 9 Травня.

**Ти - вічний біль, Афганістан…**

**Маник Ілона, Бухтатий Богдан,** вихованці гуртка «Основи учнівського самоврядування»

Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості

Близнюківської районної державної адміністрації

Керівник: Маник І.В.

Доля тих, хто воював в Афганістані, дуже непроста. Після повернення додому в їхню честь не гриміли салюти, але зустріч з Батьківщиною, з рідними була для них довгоочікуваною і радісною.

Завданням молодого покоління є збереження пам’яті про героїзм воїнів – афганців, виховання почуття патріотизму, гордості за своїх земляків, усвідомлення уроків життя у процесі нерозривного зв’язку поколінь.

Так було оформлено куточки бойової слави, проведено зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, літературні читання, велась пошукова робота.

На території Близнюківського району зареєстровано 88 воїнів-інтернаціоналістів із них: 71 - воїни – афганці (12-стали інвалідами); 17 - учасники інших локальних воєн (Чехословаччина, Угорщина, Куба, Югославія). Всі вони виконали чесно і до кінця військовий обов’язок перед Батьківщиною.

В результаті пошукової роботи зібрано матеріал про воїнів – земляків, які виконували свій інтернаціональний обов’язок в республіці Афганістан. Серед них Віктор Вовк, який служив в окремому розвідницькому батальйоні десантної роти в Шинданді; Ігор Шабельник - служба, якого проходила в місті Ташкурган; Володимир Купрін - служив у Джелалабаді, був молодшим сержантом, охороняв колони з бойовою та продовольчою технікою; Олександр Черненко, який служив командиром відділення протитанкового взводу у провінції Талукан, нині голова Близнюківської районної спілки інвалідів - афганців; Станіслав Подереча - проходив службу у провінції Кандагар.

Хочеться зупинитися на спогадах одного із наших земляків-афганців, як тепер називають тих, хто побував у пеклі війни в мирні для нашого народу часи, Станіслава Олексійовича Подеречі, нині голови Близнюківської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, а тоді - зовсім молодим хлопцем.

Він тільки закінчив перший курс інституту про який так мріяв. З його розповіді ми дізналися, що війна в Афганістані для молодих юнаків, які туди потрапили, стала тяжким випробуванням на мужність і стійкість. Навряд чи молодий Станіслав та тисячі подібних йому юнаків задумувались, як змінять їхнє життя повістки з воєнкомату, але після певної спеціальної підготовки було зрозуміло - готують на війну.

Те, що побачив Станіслав та його побратими в Афганістані перевершило всі знання, почерпнуті з фільмів та книжок про війну.

Бригаду до складу якої увійшов і розвідник – сержант Подереча розташували прямо в пустелі , серед нескінченних пісків. Спека понад 70 градусів в день, а пити воду небезпечно - в ній стільки всяких заразних бактерій. Хворіло багато солдат, у тому числі і Станіслав (захворів на черевний тиф), в результаті чого 10 днів був без свідомості.

Та найстрашніше на тій війні для молодих солдат було вперше вбити людину. В багатьох не витримували нерви, траплялися сильні зриви. Та, коли своїми очима бачили загибель друзів - тільки секунду був поряд,а вже від нього лишилося тільки **…** (страшно вдаватися в подробиці), то з’являлася така злість, що, навіть, про своє молоде життя вже ніхто не думав у ті хвилини. Але відчуття друзів поряд, які в будь-яку хвилину прикриють тебе, або ти їх, не буває таким гострим і справжнім у мирному житті. Це тільки воно і допомогло молодим воїнам вижити і не зламатися на тій війні в чужій країні.

В одному з боїв, як згадує С.Подереча, коли за якусь мить спалахнуло 9 одиниць потужної техніки, загинули офіцери, і комусь треба було скорегувати воєнні дії, цю місію командира, до речі не властиву старшому солдату, сержант Станіслав Подереча взяв на себе. За цей подвиг його було нагороджено орденом Червоної Зірки.

Ми, молоде покоління, пам’ятаємо тих, хто побував на тій війні, вижив у страшенному пеклі. Для них є одна правда: вони захисники Вітчизни, які чесно виконали свій інтернаціональний обов’язок, не схибили, не злякалися, дивились смерті прямо в очі. І - перемогли.

Ми пам’ятаємо Куликова Віктора Петровича, Бакая Миколу Миколайовича, наших земляків, які не повернулися з поля бою. Їм було всього по 20 років! .Вони проживали в нашому Близнюківському районі, навчалися в наших школах, ходили по нашій рідній землі, а залишили своє молоде життя на чужині. І тільки вічна пам’ять, рядки пісні «Черный тюльпан» та вірші пам’яті про героїзм воїнів - інтернаціоналістів, написані нашими поетами- земляками Н. Літвіновою та Ю. Грищук, повертають нас у ті страшні часи афганської війни.

Давайте ми будемо пам’ятати ветеранів – афганців, виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона триває і досі. У спогадах, снах і думках. Вони цього заслуговують.

**Афганістан болить в моїй душі…**

**Микитенко Ольга,**учениця 9 класуЗіньківщинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник :Микитенко Майя Миколаївна, учитель історії

Афганістан – гірська країна. Високі гірські пасма розділяють її: з півночі на південь Афганістану можна дістатися лише гірськими стежинами.

Афганістан – багатонаціональна країна: таджики, узбеки, хазарійці (прямі нащадки воїнів Чінгізхана), нуристанці, пуштуни. Столицею Афганістану є місто Кабул, розташований у долині річки Кабул.

Афганістан – ісламська країна, тому роль ісламу в цій країні дуже велика. Високим авторитетом користується духівництво. Населення Афганістану, сповідуючи іслам, представляє два важливих напрями цієї релігії – сунізм і шиїзм.

3 жовтня 1979 року під час бесіди з головним військовим радником генералом-полковником С.К.Магометовим він сказав: «Ми готові прийняти будь-які ваші пропозиції і плани. Ми пропонуємо вам сміливіше брати участь в усіх наших справах… 12 грудня 1979 року за пропозицією комісії Політбюро ЦК КПРС по Афганістану, Л.І.Брежнєв прийняв рішення про надання ДРА військової допомоги на основі підписаного 5 грудня 1978 року радянсько-афганського Договору про дружбу, добросусідство і співпрацю «шляхом введення на його територію контингенту радянських військ».

27 грудня 1979 року до Кабула ввійшли радянські війська.

Введення до Афганістану радянських військ призвело до розгортання руху опору афганського народу, який потім переріс у кровопролитну війну.

Не обминула ця війна і наші села. Двоє молодих хлопців потрапили до тієї страшної м’ясорубки, де нікого не щадили. Радянська ідеологічна пропаганда говорила про інтернаціональний обов’язок кожного громадянина країни. І ніхто не задумувався над тим чи потрібна нам ця війна.

**Голуб Федір Григорович -** 1964 року народження, призваний на військову службу 25 жовтня 1982 року. Учбову підготовку проходив у в/ч 2088 КСАПО в смт. Каахка Туркменської РСР, по спеціальності стрілок-кавалерист. Після закінчення навчання був направлений для проходження служби на прикордонну заставу Караул-Хана, Тахта – Базарського прикордонного загону. На заставі проходив прикордонну службу до кінця 1983 року і був направлений на курси водіїв бронетранспортерів. Після закінчення курсів отримав бронетранспортер БТР – 70ПБ та разом з товаришами приєдналися до бойової колони. У складі колони перейшли на територію ДРА і приймали участь в операції по ліквідації бант – формувань на шляху до місця призначення. Шлях до місця призначення виявився тривалим і зайняв близько двох місяців.

Після закінчення операції прибув у розташування на місце постійної дислокації. Подальшу службу проходив у складі РММГ – 2 «Кайсар» в провінції Герат.

В складі своєї частини приймав участь у різноманітних військових операціях. Головним завданням частини було запобігання проникненню банд на територію СРСР, а також затримання можливих порушників з «нашої» території. З цією метою мотоманеврова група організувала засідки на шляхах проходження банд або караванів зі зброєю. Нерідко засідки супроводжувалися перестрілками, обстрілами, переслідуваннями. Приймали участь у спільних діях з афганськими силами безпеки по ліквідації банд, місцезнаходження яких вказувала розвідка. Бійці нашого підрозділу воювали у складі десантно-штурмових груп під час спільної великої військової операції по зачистці місцевості (зелена зона). В ході цієї операції було знищено більше 1,5 тис. вогневих точок, та захоплено багато зброї у ворога. 10 квітня 1984 року на шляху до розташування, після виконання бойового завдання, наша колона була обстріляна і довелося приймати бій. Під час пересування БТР під мої управлінням підірвався на міні і я отримав контузію. Мені вдалося за допомогою екіпажу вивести машину з під обстрілу, за це я був представлений до нагородження медаллю «За боевые заслуги». Крам всього вище сказаного наш підрозділ виконував завдання супроводу транспортних колон з продовольством, боєприпасами, пальним та іншим. І дуже часто ці колони обстрілювали ся, чи потрапляли в пастки. Наше завдання було охороняти і проводити колони з найменшими втратами. При проведенні однієї з таких операцій підірвалася машина з нашими товаришами. Тяжкопораненим товаришам була надана перша допомога, після чого вони були евакуйовані гелікоптером. Та, на жаль, врятувати їх життя не вдалося. Один з них помер по дорозі в госпіталь, а інший у госпіталі. Так ми втратили командира і механіка-водія БМП. Це була єдина, але тяжка втрата за час проходження моєї служби. Перед самим кінцем служби також при проведенні колони 20 лютого 1985 року мій бронетранспортер знову підірвався на міні, і я отримав другу контузію та осколкові поранення. Після успішного завершення завдання по супроводу колони, я і група товаришів були доставлені у прикордонний загін, де нам надали медичну допомогу. 24 лютого 1985 року я разом із своїми товаришами був звільнений із лав Збройних Сил в запас.

**Бабенко Олександр Анатолійович** народився в селі Зіньківщина. 15 квітня 1986 року мені прийшла повістка до армії. Спочатку я був направлений в Артемівськ – де знаходився один місяць. Потім шість місяців у Ашхабаді. Там мене і моїх товаришів вчили виживати в бойових умовах. Після учбової частини мені присвоїли звання молодшого сержанта і відправили до військового аеродрому в місто Мари. На літаку мене переправили в Афганістан, місто Шиндант. Після висадки перше що я побачив – вантаж 200 (цинкові труни). Потрапив я в артилерійський полк. Мені дали машину УАЗ, якою я возив зам. техніка. Возив його три місяці, потім, добровільно став водієм КАМАЗу. Дороги були поганими – з гірськими перевалами. Служив у роті матеріального забезпечення: возив снаряди та продукти. Закінчив службу старшим сержантом. Повернувся додому 20 серпня 1988 року. В зв’язку з військовим положенням переслужив три з половиною місяці.

**«Музей Бойового братерства»**

**Миргород Софія**, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство»

Зміївського ЦДЮТ Зміївської районної ради Харківської області,

Керівник: Хименко Любов Павлівна – керівник гуртка «Історичнекраєзнавство»

 В 1944 році після визволення села,все доросле населення звозило вбитих солдат в братські могили. В 1948 році біля братських могил відкрили перший (дерев’яний ) пам’ятник.

 В 1958 році біля братських могил був відкритий новий пам’ятник радянським та чехословацьким воїнам. На відкритті виступила учитель молодших класів. депутат Верховної Ради Української РСР,заслужена вчителька України А.М. Крамарчук.

В 1953 році до села вперше приїздять студенти із ЧССР.В 1958році в с. Соколів приїхали працівники заводу ЧКД – Локомотивка - Соколово та чехословацькі художники, в тому числі Володимир Шолта, Яромир Схорж, який неділю жив в селі. За цей час він написав картини: „Не пройдуть”,”Останній бій Яроша”,”Соколово” і передав музею, де до цього часу експонуються.

 10вересня 1958 року о 12 годині відбулося відкриття музею історії села. Відкрив мітинг голова виконкому Соколівської сільської Ради Яковенко Олексій Тимофійович. На урочистому мітингу виступив директор школи Хардіков Іван Григорович,який оголосив рішення Харківської обласної Ради депутатів трудящих про присвоєння школі ім’я Героя Радянського Союзу Отакара Яроша та постанову РК ЛКСМУ про присвоєння піонерській дружині ім’я Героя Радянського Союзу Григорія Степановича Посохова. Музей мав краєзнавчо-історичну направленість.

 В 1961 році відвідав Харківщину Людвік Свобода, побував на місцях боїв в с. Соколове, відвідав музей радянсько-чехословацької дружби,де ознайомився діорамою про тяжкі бої 1943 року.

В 1963 році до с. Соколове приїздив Міністр Національної оборони ЧССР Богумир Ломський, який воював у с. Соколові в березні 1943 року.

6 жовтня 1964 року в Соколові біля братських могил був урочисто відкритий Обеліск на честь бойової співдружності радянських і чехословацьких воїнів.

7березня 1968 рік,став знаменитим в житті соколян. В селі було відкрито Будинок культури з сільською бібліотекою,а в лівому крилі – Музей радянсько-чехословацької дружби. Директором Будинку культури став Обозний Іван Миколайович, завідуючою бібліотеки – Шалімова Катерина Іванівна, директором музею – Коваленко Клавдія Миколаївна.

В травні 1970року директор музею радянсько-чехословацької дружби Коваленко Клавдія Миколаївна була членом партійно-урядової делегації в ЧССР, під час якої зустрілася з Президентом ЧССР Л. Свободою.

В 1973 році знову гриміли бої. Ішли зйомки кінофільму „Соколово”, режисера , народного художника ЧССР Отакара Ваври.

Наказом міністра рибного господарства СРСР великому траулеру було присвоєно назву „ Соколово”.

Традиційним став приїзд поїздів „Дружба” в кінці серпня,який очолював Форантішек Нємец - учасник бою за Соколове.

8 квітня 1987 року відбулася зустріч громадськості села і району з двох міліонним відвідувачем Музею радянсько-чехословацької дружби. Ним став представник ЧССР підполковник Вацлав Дрнек - син учасників бою за Соколове Данути та Вацлава Дрнеків.

Після „бархатної „ революції 1989 року в період перебудови значно зменшився потік відвідувачів. Не приїздили гості із Чехословаччини Туристичні шляхи, які проходили Харківщиною,а значить і через Соколів, було скасовано. Тому на де - який час екскурсійна робота в музеї завмерла. Але поступово відроджується музейна справа. Все більше набуває нового змісту бойова співдружність в роки війни. Сьогодні потік відвідувачів збільшується.

Під час святкування 70 - річчя бою в Соколове проводиться воєнно – історичні реконструкції бою. Соколяни свято шанують пам’ять радянських і чехословацьких воїнів.

**БРАННИЙ МАРШРУТ МОГО ДЯДЬКА ЛЯШЕНКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА**

**Місько Олександра,** учениця 11-А класу Куп’янського НВК

«Школа-гімназія №3» Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Мельнікова Р.С., вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист

Дана робота – спогади і розповідь одного із учасників бойових дій афганської війни 1979-1989 року – Ляшенка Володимира Івановича.

Автор роботи – племінниця учасника, описаного в даній роботі. Через багато років воїн, з болем в душі, згадував жахливі події, трагедію Радянського Союзу, тієї кривавої війни, яка забрала багато життів не тільки друзів і саратників героя, а й мирного населення Афганістану, і велику рану тих матерів, які так і не побачили своїх синів після, здавалося б, дворічної служби в армії, яку повинен пройти кожен хлопець нашого часу.

 Ця розповідь про воєнні дії, про період життя переможця-ветерана, яку не можна описати якщо ти не пройшов цей бойовий шлях. Це і осмислення того, що треба пам’ятати та бути вдячними героям афганської війни, треба бути схожими на них.

**ПАМ'ЯТЬ – НАЙВИЩА НАГОРОДА**

**Мовчан Валерій**, учень 11-го класу Дворічанського ліцею

Дворічанської районної ради, голова районної ради старшокласників

Керівник: Бабай Л.В., методист Дворічанського ЦДЮТ

15 лютого 2014 року – знаменна дата: 25 років виведення військ з Афганістану.

Пам'ять – частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Той, хто пам'ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого.

Лідери учнівського самоврядування Дворічанського району активно включились в пошукову роботу по збору матеріалів про воїнів-афганців наших земляків. Відбулося засідання районної ради старшокласників, де було поставлено конкретне завдання: активізувати пошукову роботу та оновити експозиції в шкільних музеях, яких у нас 11.

Шкільні краєзнавці працюють над збором матеріалу для музею пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, яких по району налічується 127. Музей буде відкрито на базі Дворічанської школи, на парадному вході якої прикріплені меморіальні дошки двом її випускникам: Звягінцеву Валерію Петровичу та Єфімову Олександру Володимировичу, які загинули в Афганістані. Не повернувся до рідного села Водяне і Медяник Олександр Володимирович.

Тема війни в Афганістані для мене дуже близька насамперед тому, що Звягінцев Валерій Петрович – це мій дідусь, який загинув, коли моїй мамі було 10 років. Мене назвали саме в його честь. Похований він у Дворічній, але достеменно про те, як саме він загинув невідомо.

За зібраними матеріалами для увічнення пам'яті загиблих воїнів-афганців та учасників локальних війн по школах району створені музейні експозиції, краєзнавчі куточки. В Дворічанському ліцеї над цим питанням працюють члени клубу ЦДЮТ «Юний прикордонник» та орган учнівського самоврядування «Молодіжний центр». Було проведено відкрите заняття гуртка на тему: «Цей одвічний біль – Афганістан».

За зібраними документальними даними нами було нанесено на контурну карту Дворічанського району місця, пов'язані з життям та діяльністю воїнів-інтернаціоналістів.

Багато масових заходів учнівської молоді проходить за співпраці зі спілкою ветеранів Афганістану – це волейбольні турніри пам'яті, змагання з футболу, гра «Зірниця». Грамоти переможцям цих турнірів вручають їх організатори: керівник районної Спілки ветеранів Афганістану Лебединський Віктор Іванович, Кондратенко Микола Миколайович та ін.

В роботі волонтерів закладів освіти району, вже стало традицією відвідувати сім'ї воїнів-інтернаціоналістів та надавати їм допомогу за потребами по господарству.

Нас всіх зворушила історія, про яку дізналися краєзнавці Пристанційної школи про героїв війни в Афганістані, які сьогодні живуть серед нас.

…Віктора Леонідовича Кочо вразив Афганістан. Це була чужа, невідома, незвичайна країна, зі своєю культурою, звичаями. Особливо вражала природа. На відміну від зеленої, квітучої України хлопець побачив напівпустелі, вкриті полинем. А гори… Безлісі, кам’янисті… Все таке незвичне, чуже.

Отак і розпочалися два довгих небезпечних роки в Афганістані. В розвідувальній роті Віктор був розвідником-кулеметником. В його обов’язки входило: супровід радянських колон зі зброєю та продуктами харчування, перехват афганських колон, так звані «зачистки», розвідувальні операції.

У 1986 році за 8 місяців до закінчення служби розвідувальна група Віктора Леонідовича вирушила на прикриття радянської колони. Але під час руху бронетранспортер попав на міну і перекинувся. Дим розсіявся і стало зрозуміло, що двоє солдат загинуло. Коли ж товариші по службі знайшли Віктора Леонідовича з’ясувалося, що його ноги опинилися під бронетранспортером, що перевернувся. Підняти таку велетенську машину, вагою близько 16 тонн і визволити товариша двом хлопцям було не під силу. До того ж було зрозуміло, що душмани десь поблизу і скоро дадуть про себе знати. Було прийнято нелегке рішення: Віктора залишили лежати під бронетранспортером і відстрілюватися від душманів, прикриваючи хлопців, що відступали. А двоє хлопців, забравши з собою тіла загиблих товаришів, поверталися в роту. Все, що могли залишити Віктору – це п’ять ріжків з патронами, кулемет і маленьку надію на життя…

Страшно уявити, про що думав цей молодий чоловік у свої 24 роки, залишаючись там сам, на одинці з бандою душманів. З розповіді Віктора Леонідовича, перше про кого подумав була мама, найближча, найрідніша людина. Як вона переживе втрату єдиного сина? Адже вирушаючи до Афганістану, Віктор попросив товариша, що залишився в Термезі, пересилати матері листи, які він буде присилати. Щоб на конверті стояв поштовий штемпель міста Термез і мама не здогадалася, де її син служить насправді. Не хотів її засмучувати, беріг. Та й сім'ю ще не створив… І ось він дивиться в очі смерті… Моторошно…

Все, що міг робити хлопець, коли на горизонті з'явилися душмани – відстрілюватися. Душманів було багато, а він зовсім один. І в цей час Віктор, якого виховували у комуністичному дусі, який жив у державі, яка заперечувала існування Бога, чомусь подумки почав говорити слова, які невідомо звідки взялися в пам'яті. «За другі своя, за другі своя…» невпинно повторював він.

Пройшло багато часу, Віктор Леонідович вже давно повернувся додому і тільки тоді з'ясував, що це відома цитата з Євангеліє від Іоанна…

І коли надії на порятунок вже практично не було, у небі з'явився радянський вертоліт, пілот якого і помітив Віктора, що лежав під бронетранспортером. Хлопцям з вертольоту вдалося відбити душманів і за допомогою «залізного птаха» підняти бронетранспортер.

От такий щасливий порятунок… А з п'яти залишених ріжків з патронами залишилося півтора…

За час служби в Афганістані Віктор Леонідович отримав багато нагород: медалі «За бойові заслуги» та «За відвагу», Орден Червоної зірки.

На даний час він проживає в м. Харків.

**МИНУЛЕ, ЯКЕ ТРИВОЖИТЬ ДУШУ**

**Назарова Альона, Федорова Оксана,** вихованці гуртка «Юні екскурсоводи» та «Історичне краєзнавство» Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості

Золочівської районної ради Харківської області

Керівник: Федорова К. О., керівник гуртків

У всі часи людської історії найголовнішим було й залишається особливе ставлення суспільства до захисників Вітчизни. Взірцем чесно виконаного громадського обов’язку перед батьківщиною для нашого покоління стали воїни, котрі пройшли криваве горно Афганістану. Всього за період з 25 лютого 1979 по 15 лютого 1989 року на землі Демократичної Республіки Афганістан пройшли службу 620 тисяч громадян Союзу РСР. 102 жителі Золочівщини виконали свій військовий обов’язок на чужій землі далекої країни. Історія кожного солдата, що побували в Афганістані в ті страшні роки повинна бути донесена до людей, до молодшого покоління українців, адже ми повинні пам’ятати, яке зло несе за собою війна, не забувати, що справжня сміливість, мужність наших воїнів афганців врятувала сотні, тисячі людських життів…

Наш земляк Сергій Миколайович Скрипка, на собі відчув всю тяжкість війни. На початку серпня полк, в якому служив Сергій Скрипка із Золочева, перетнув кордон, де сходилися три держави: Афганістан, Індія і Пакистан. «Полк зупинився приблизно в 40 км від цієї точки. Ночували в місті Баграм. Тут наші солдати вперше почули вдалині стрілянину, грім вибухів. Наступного дня вертоліт доставив їх у Руфу. Летіли низько над землею, ледь не торкаючись гір. З ілюмінаторів машин було видно на дорогах густу пилюку. Все тут було чужим, незрозумілим» - згадує Сергій Миколайович. Сергія направили до розвідувального взводу, де він і служив. Зі святом 1 Травня їх «привітали» душмани, обстрілявши з усіх боків. Один із осколків уцілив і в Сергія Скрипку. Два тижні його лікували в санітарній частині, а потім він зв’язався по рації зі своїми хлопцями і «втік» від медиків до них – служити далі. Він і зараз чітко бачить в своїй уяві обличчя бойових друзів, дорожчих від кого тоді не було в цілому світі. Щоразу відчуває незмінний біль у серці, коли згадує жахливу картину загибелі командира взводу Володі Ісмаїлова з Куйбишева. Він так і не встиг побачити свого маленького сина, який народився без нього. Загинув і їх кулеметник Вася із Фергани. Все це було на очах Сергія – хіба можна про таке не пам’ятати? Батьки чекали сина додому у серпні 1987 року: писав, що прийде. А він повернувся у травні, коли весь Золочів потопав у весняному цвіті, а в хащах густої зелені захлиналися співом невгомонні солов’ї.

9 лютого 2004 року медаль «Захисника Вітчизни» було вручено жителю села Петрівки Золочівського району - Сергію Петровичу Обіднику. Сергій Петрович – один з тих, хто був призваний за комсомольською путівкою. Після трьохмісячного навчання в Киркинському Середньоазіатському військовому окрузі, його у складі мотоманеврової групи було направлено в Афганістан. Та через деякий час він був «перекинутий» до десантно-штурмової маневр-групи, стрільцем-гранатометником.

Про свою участь в першому бою з душманами він розповідає так: - На операцію в кишлак Балабакан наш транспортно-бойовий вертоліт «Мі-8» вилетів на світанку. Далеко внизу під нами виднілися сопки, протікали арики. Десант висадився о 5-й ранку. Нам відразу пощастило взяти в оточення вороже банд-угрупування. Тривалий час душманів тут ніхто не турбував, тому вони на подібний поворот справи аж ніяк не чекали. Ми висадилися їм просто «на голову». Члени бандитської групи навіть не встигли привести в дію американське обладнання – 12-ствольні установки на колесах, «Стрінгери» та інше. Таким чином, ми швидко впоралися з завданням свого командування. Своїм батькам у село Петрівку Сергій писав, що служить на кордоні , про Афганістан навіть не згадував. А сам тим часом захищав у чужій країні честь своєї Вітчизни, не раз віч-на-віч стрічався зі смертю. За рік і два місяці загинуло 8 і 60 було поранено його воєнних побратимів. Сергій Обідник повернувся додому в 1987 році з медаллю «За охорону державного кордону СРСР», багатьма грамотами та подяками.

Цінними і насправді хвилюючими є спогади ще одного нашого співвітчизника, воїна-афганця – Євгена Цилюрика. Перше, що відчув Євген Цилюрик, як тільки зіскочив з вертольота на території полку, розташованого в провінції Парван (за 40 кілометрів від Пакистану), так це – не знане раніше почуття, ніби попав під приціл. Та так, що холод за коміром… Висота близько 1000 метрів над рівнем моря. І майже з усіх боків – височенні гори, з яких як розповідали хлопці, котрі вже воювали, не жди добра. Пройшло декілька днів і от після кількох тренувальних поїздок Євген займає місце механіка водія бойової машини піхоти. Трохи пізніше пізнав і великий біль втрати. Відпочинку, практично майже не було. В основному: то супровід колон, то взяття каравану, то пішим порядком виходи (досить часто) в гори на точки охорони (в основному - вночі). Йшла справжня війна, з усіма її атрибутами: боями, втратами і психологічним навантаженням. Допомагали витримати усе це листи від батьків Миколи Олексійовича та Ганни Іванівни та коханої дівчини Вікторії (котра дочекалась його і стала дружиною). Повернувся Євген до Золочева 28 листопада 1987 року, дивився на найдорожчих людей і не міг не помітити: Афганістан додав років не лише йому, а ще більше – батькам…

Не обминула війна і Юрія Спиридоновича Чекалова – сміливого золочівця, льотчика найвищого рівня. Його було послано туди як людину з великим досвідом роботи, як льотчика високого класу. Він летів до чужої країни вертольотом «МІ - 8» через Астрахань, Ашхабад, Мари, Кушку (в Кушці проживає багато українських старовірів). В Афганістані підполковник прикордонної авіації надавав бойову й вогневу підтримку тим, хто вів на землі військові дії. Також супроводжував польоти бойової та іншої техніки. – Ми стріляли, в нас стріляли, - згадує Ю. С. Чекалов. – Нерідко з польотів поверталися з порешеченим корпусом машини. Вночі, серед скелястих гір, я підбирав на борт вертольота своїх поранених солдатів. На його рахунку – 188 тільки бойових вильотів, і безліч – цивільних, коли доводилося транспортувати й продукти харчування, й дрова, і демобілізованих армійців. Запам’яталося Юрію Спиридоновому день, коли група прикордонників вела бойові дії в горах на висоті 3 км 100 м. там були поранені і їх, під охороною бойових вертольотів «МІ - 24», вивозив він особисто. Ніч була темною, тому поранених солдатів довелося забирати на борт під світлом бомби, що світиться.

На жаль, у Афганській війні загинуло двоє наших земляків – це Володимир Олійник та Сергій Сухопаров. В мирний час від отриманих ран, хвороб і контузій уже померло 27 людей. 15 лютого воїни-афганці відзначили 25-ту річницю виведення військ із Афганістану. Та гірке відлуння тієї війни ще довго нагадуватиме про себе. У той урочистий і водночас скорботний день ми віддали шану героям, яких немає з нами. Вони до кінця виконали свій військовий обов’язок. Вічна їх пам'ять і слава!

**КВИТОК ДО РІДНОЇ ДОМІВКИ**

**Наказненко Ольга**, учениця 10 класу, учасник літературного об’єднання «Світлиця»

Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник: Баранік Світлана Петрівна, учитель української мови

Афганістан – для тих, хто йшов через нього, скоріше молитва. Молитва, звернена навіть не до Бога… до самого себе… Боже, дай нам сили змінити те, що в силі змінити, і змиритися з тим, із чим суджено жити до віку.

Кожен солдат, який пройшов ту війну, став частиною Афганістану, яка так і не змогла увібрати всієї пролитої на ній крові.

Що ми знаємо про афганську війну?

Про неї, страшну, що розтяглася на довгих десять років, можна розповісти мовою цифр… Моторошних і страшних.

620 тисяч військових у складі 40-ї армії обмеженого контингенту Радянських військ; 21 тисяча робітників і службовців; 14453 особи загинуло; 70 % усього особового складу перенесли контузії, поранення, тяжкі захворювання…

За всіма цими цифрами материнські, удовині і сирітські сльози.

Закінчилась страшна війна 15 лютого. Саме цього дня 25 років тому було виведено радянські війська з Афганістану. Війна забрала життя 3280 українців, зокрема, 343 жителів Харківської області, 264 харків’ян залишилися інвалідами, 268 уже після війни померли від ран.

15 лютого 2014 року Україна відзначила День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. Саме цього дня 25 років тому із землі Афганістану вийшов останній солдат. Війна тривала 9 років, 1 місяць і 19 днів. Із 1979 року до 1989…

274 особи досі вважаються зниклими без вісті. Майже кожний ветеран Афганістану втратив на війні когось близького: друга, товариша по службі, брата. Кожному є що згадати, кого пом’янути…

Для тих, хто повернувся із війни живими, війна ще досі не закінчилася. Часто душу тривожать сумні спогади, і сняться важні тривожні сни.

Люботинець Микола Скрипиця згадує про те, як він був призваний до війська, як служив у Афганістані.

Був призначений водієм бойової машини. Завдання було вчасно доставляти боєприпаси. Колона їде, машина за машиною, серце колотиться. І раптом - вибух! У бокове вікно бачу чорний дим, пил, і руки німіють від того, як стискаєш «баранку».

Далі Микола Іванович згадує, що всі були згуртованими й дружними, жили, як одна родина. Умови для проживання запам’ятались надовго: спали в боксах, в яких мала б зберігатись військова техніка, все було в пилюці. Там, на цементованій підлозі, ставили двохярусні ліжка, поряд лежав автомат, а замість подушки - підсумок з боєприпасами. Півроку українських солдат майже не забезпечували продуктами. Тож поки налагодили їх постачання, обходилися тим, що могли роздобути на місці. Вчилися їсти місцеві рослини, наприклад, дику цибульку. Іноді привозили хліб, що був чорним, сирим і з нього текла вода. Такий харч викликав у солдатів печію, і його ніхто не споживав, лише іноді намагались здерти верхню підсмажену шкірочку. Проте згодом почали годувати непогано...

Жили в однакових умовах, дружили, допомагали один одному...

До сьогоднішнього дня Микола Іванович зв’язок із Іваном Крупкою, з яким служили в одному полку.

Звичайно, мали час і на відпочинок. У частину приїжджав Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум.

Навкруги пил і вітер, та все ж намагався зробити декілька знімків ( у частині був фотоапарат). Коли повернувся додому, то зробив фотоальбом. Часто переглядаю світлини…

Микола Іванович має подяку від командира військової частини, але хіба вона зможе залікувати ті рубці, що залишились у пам’яті та серці вже до кінця його життя…? Квиток на літак, який відкрив перед ним дорогу до рідної домівки Микола Іванович зберігає і до цього часу. І молиться Богу, щоб його синові не довелося пройти цей жахливий шлях – шлях війни.

У лютому набагато більше говорять про свято Валентина, аніж про річницю закінчення афганської трагедії... Дорого заплатила Україна та й інші держави - колишні республіки колишнього Союзу - за помилки і прорахунки радянського керівництва. Живі завжди є в боргу перед мертвими. І наші діти чи онуки мають знати своє історичне минуле, якнайбільше правди, нехай гіркої, але правди...

Герої не вмирають. Їхні подвиги, прекрасне життя віддане за мир на землі – то шлях у безсмертя, вони завжди живі в серцях людей.

**А СЕРЦЕ СПОКОЮ НЕ ЗНАЄ**

**Нечмоглод Анастасія**, учениця 8 класу Новоселівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

 Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Науменко О.Ф., вчитель світової літератури

**СПОГАДИ БУШКА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, ЯКИЙ СЛУЖИВ В АФГАНІСТАНІ**

**З 21.11.1986 - 23.02.1989 РІК, А НИНІ ПРОЖИВАЄ В СЕЛІ НОВОСЕЛІВКА ПО ВУЛИЦІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 285**

Тоді про Афганістан намагалися не говорити. Про ту неоголошену війну із холодними очима, яка уже вела свій рахунок, свою безжальну арифметику навіть зайвий раз не згадували. Ті, чиї сини проходили тоді військову службу, з болем у серці кожен день починали із молитви, благали вберегти їх дітей. А ті, хто ще тільки збирався виряджати сина на військову службу, як заклинання пошепки повторювали:

Тільки не Афганістан…

Володимир Бушко, 09.11.1968 року народження, відчував, що йому доведеться пройти тими гарячими дорогами. І вже тоді, коли 21 листопада 1986 року сідав у автобус біля Нововодолазького райвійськкомату, був переконаний, що для нього починається новий відлік часу. І не помилився..

Півроку, що спочатку довелося прослужити неподалік міста Октембірян, нічим не відрізнялися від звичайної служби. Крокував по плацу, відточував військову майстерність, писав додому листи і з нетерпінням чекав відповіді. А потім були два місяці особливої підготовки у Пянжі, куди вже долинали звуки пострілів. Мандатна комісія і… Ярхаджу, що загубилася в горах Афганістану, навряд чи знайдеш на карті, але для Володимира Бушка стала вона на рік і 8 місяців справжньою школою життя, випробовуванням на міцність сили і духу. Спочатку він і його військові побратими до всього придивлялися і тривожно вслухалися у постріли, що все частіше і частіше лунали неподалік. Їх ще не брали на бойові завдання, але усім своїм єством, кожною своєю клітинкою вони відчували ту напругу, що витала навколо.

Про свою службу в Афганістані Володимир згадує не дуже охоче. А розповісти йому є про що. Не кожен повертається з того пекла із медаллю «За бойові заслуги», не кожному звідти і відпустку давали. А йому дали. Додому В.Бушко повернувся 23 лютого 1989 року, відслуживши в армії два з половиною роки. Тепер уже його груди прикрашає і орден «Слава і честь». І хоч відразу влився в мирне життя, все ж, вночі йому довго снився Афганістан, снилися ті жахіття, про які він намагався не згадувати. Час і досі не загоїв рани на душі, і досі щемить серце за тих військових побратимів, світло душ яких лине тільки з небес. Ні, не пішла афганська війна у небуття. Вона і досі живе, вона і досі болить…

На запрошення учнів Новоселівського навчально-виховного комплексу Володимир Михайлович завжди відгукується. Неодноразово під час влаштованих зустрічей із старшокласниками він розповідав про ті, нелегкі спогади років, проведених в Афганістані. Ось і в цьому році, коли 11 лютого у закладі проходив вечір спогадів «А серце не знає спокою» із 18 запрошених афганців з’явилося 5 чоловік: Яковенко Сергій Миколайович, Рибалка Віктор Пилипович, Мерчанський Віктор Іванович, Бушко Володимир Михайлович та учасник бойових дій на території Чехословаччини Сосонний Петро Миколайович. Саме Бушко В.М. погодився виступити перед учнями закладу. Він говорив небагато: подякував школярам за приємну зустріч, за чудову презентацію «Афганці Новоселівки», створену Петько Аліною, ученицею 11 класу, за тепло і вдячність сердець, коротко розповів про бойових товаришів і … не витримав, непрохані сльози накотилися йому на очі.

 Нам було цікаво побачити справжніх героїв поруч, дізнатися про їхні нагороди, про їхні мрії та сподівання, сфотографуватися усім разом біля стендів, виготовлених учнівським колективом «Воїни-інтернаціоналісти» та «Афганістан – наш біль».

**Интервью с Александром Голубом**

**Ніколаєва Крістіна**, учениця 9 – Б класу Ізюмської загальноосвітньої

 школи І-ІІІ ступенів №4 Ізюмської міської ради Харківської області

Керівник:Юрчук Дмитро Васильович, вчитель історії вчитель І категорії

*Ветеран афганской войны, чемпион мира по бодибилдингу среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями – все это о нашем собеседнике Александре Голубе.*

Вот что он нам поведал:

«Это был 1987 год. Мне тогда было восемнадцать лет, как и большинству моих сослуживцев в учебном центре. Отмечу, что, как правило, это были дети представителей среднего класса, т.е. рабочих и крестьян. Ни одного «сыночка» директора завода или работников исполкомов среди нас не было. Высокопоставленные родители уже в то время без проблем откупали своих детей от армии…

После школы пошел в ДОСААФ, а уже оттуда по разнарядке был направлен в учебный центр города Термез (Узбекистан). Там я спрятал документы о том, что являюсь водителем-механиком, ведь эта профессия меня тогда не прельщала. Тем более, что на тот момент у меня уже был спортивный разряд по гиревому и второй по стрельбе и, благодаря этому, я был зачислен в десантное разведывательное подразделение. Перед командировкой в Афганистан нашу группу тренировали полгода. Обучение было очень серьезным и проходило, как на пустынной местности, так и в горах. В Афгане же наше подразделение было направлено в город Шиндандт. Это там уже я проходил десятидневный курс молодого бойца, а позже участвовал в боевых заданиях. В общей сложности в Афганистане пробыл более одного года…….»

**ВІДЛУННЯ АФГАНСЬКИХ ГІР.**

**Ніколаєнко Руслан**, учень 11 класу Караванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківськох області

Керівник: Цехмістер В.Б., учитель історії

Дана робота - розповідь воїна інтернаціоналіста Панова Анатолія Федоровича, про військову службу у Афганістані.

Автор роботи, онук Анатолія Федоровича, передає розповідь про виконання військового обов’язку в лавах радянської армії його діда, яка вразила хлопця. Це розповідь про шлях від молодого бійця до старшини роти, про відвагу та самопожертву, про почуття інтернаціоналізму, про чоловічу дружбу.

**АФГАНСЬКА ВІЙНА В ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ШКОЛИ**

**Овер’янова Ганна**, учениця 9-А класу, член гуртка «Юні музеєзнавці», Куп’янської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник: Обушко Світлана Яківна, учитель української мови та літератури, керівник гуртка

«Юні музеєзнавці»

У 2005 році в Куп'янській ЗОШ №1 було створено музей історії школи. У процесі створення шкільного музею учні залучалися до краєзнавчої роботи, вивчали історію народу, його традиції, культуру, історію свого міста, школи. Основна діяльність музею полягає у збиранні величезної кількості матеріалу про минуле нашого навчального закладу. Учні разом із вчителями відновлюють пам’ять про давно минулі роки та зберігає відновлені сторінки історії для майбутніх поколінь.

Серед експозицій шкільного музею є зібрані матеріали й про вчителів, колишніх випускників, що виконували інтернаціональний обов’язок в Афганістані, розповідь про яких і вміщено в цій роботі. Назавжди вписано в історію рідної школи імена воїнів-інтернаціоналістів Щирого Олега Віталійовича, Манакова Олега Івановича, Віктора Дьомкіна та Віктора Знови.

Автор роботи розмірковує над страшними наслідками Афганської війни не лише в Україні, а й в рідному місті та школі. Протягом певного часу учні разом із вчителями досліджували військовий та трудовий шлях воїнів-інтернаціоналістів, зустрічалися з колишніми воїнами, збирали документи, фотографії, спілкувалися з рідними та друзями загиблих, відновлювали пам’ять про них. На сторінках роботи учениця знайомить читачів із вчителем школи Щирим Олегом Віталійовичем та колишнім випускником школи Манаковим Олегом Івановичем, які пройшли нелегкими шляхами Афганістану й повернулись на Батьківщину живими, з незагоєними ранами та спогадами, що ятритимуть душу ще не один рік. Автор розповідає про їхнє життя та трудові будні.

Окреме місце в роботі ученицею відведено спогадам про колишніх випускників школи Віктора Дьомкіна та Віктора Знову, які загинули в Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов’язок. Кожен із них здійснив подвиг на цій неоголошеній війні, назавжди вписавши свої імена в список героїв. Обидва посмертно були нагороджені орденом Червоної Зірки. Пам’ять про них та їхні вчинки зберігається свято усіма учнями та вчителями навчального закладу.

Ця робота є узагальненням зібраних матеріалів про Афганську війну та долю воїнів-інтернаціоналістів, що навчалися в нашому закладі. Вона стала частиною літопису Куп’янської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1. Такі дослідження дають можливість глибше пізнати історію, осягнути невід’ємність історії свого міста, школи від долі українського народу, відчувати себе його часткою. Лише той, хто пам’ятає про минуле, може побудувати щасливе майбутнє.

**«…МИ ВІЗЬМЕМО УСЕ НАЙКРАЩЕ В СЕБЕ…»**

**Овчеренко Максим,** учень 11-го класу Топільської ЗОШ I-III ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

 Керівник: Базарний О.О., вчитель історії, завідувач шкільного історичного музею

В далекому дитинстві мене зацікавив знімок у сімейному альбомі дорослого чоловіка у військовій формі. Я прийшов до батька, щоб дізнатися хто це. Тато розповів мені історію старшого брата Володимира.

У більш свідомому віці я зрозумів, наскільки це важливі сторінки у літописі родини Овчеренків. Сьогодні я розумію, чому на цьому знімку мій дядько виглядає надто дорослим: засмагла шкіра, зосереджений погляд, міцна статура.Мені хотілося почути від самого дядькаісторію тих подій…

Народився Овчеренко Володимир Михайлович 16 червня 1966 року в селі Лиман Другий в родині колгоспників. У 1983 році він закінчив Топільську середню школу. Деякий час працював трактористом, водієм у колгоспі «Топільський».

10 жовтня 1984 року був призваний до лав Радянської армії. З 21 лютого 1985 по 03 грудня 1986 року проходив службу в Афганістані у Тахорській провінції. Був водієм БТРу інженерно-саперного взводу. Брав участь у бойових операціях.

В період з 10 по 13 березня 1985 року проводилася окружна спецоперація по ліквідації бандформувань за маршрутом між містами Кундус та Арходжа. За наказом командира в їхнє завдання входило дібратися до парома «Шерхан», забрати обоз (взвод забезпечення) і прослідувати до міста Імам-Сахіб та приєднати до своєї колони бойові машини. Дібрались до сопки біля Імам-Сахіба, виконали своє завдання і поверталися до міжгір’я. 12 березня під час проїзду між ариками, не доїжджаючи один кілометр до місця розташування, БТР натрапив на протитранспортну міну. Розпочався обстріл обозу. Атаку моджахедів було відбито. Екіпаж з семи чоловік зазнав поранень та контузій. Спочатку поранених доправили до санітарної частини, а потім до загальновійськового шпиталю міста Душанбе.

Серед товаришів єфрейтор Овчеренко користувався повагою. Завжди допомагав друзям у біді. За доблесну службу, за виконання інтернаціонального обов’язку в Афганістані був нагороджений медалями «За отвагу», «От благодарного Афганского народа», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Захиснику Вітчизни» і медаллю «Участник локальных войн», знаками військової доблесті «Отличник Погранвойск» І и ІІ степени, «Отличник Советской армии», а також двома грамотами від командування військової частини та грамотою Верховної Ради СРСР. Він чесно, як належить радянському солдату, виконав свій обов’язок і повернувся додому.

Сторінки життя мого дядька та юнаків його покоління змушують мене замислитися не тільки над питанням, що таке військова присяга, обов’язок, честь, доблесть, відвага, але й над тим, що є громадська позиція, патріотизм будь-кого не тільки в складних умовах війни, а й у повсякденному житті людини. Активна позиція громадянина чи просто погляд збоку, коли «моя хата скраю», наштовхує на роздуми… Адже треба пам’ятати, що в цій «хаті» вікна бувають на всі боки і вона може опинитися у центрі подій.

Для мене дядько – приклад мужності, патріотизму, гідності. І сьогодні я вже чітко знаю, що в майбутньому це допоможе мені обрати і життєвий шлях, і взірець поведінки, і мужність та стійкість характеру не тільки в години військового лиха, а й у буденному житті, коли щодня крок за кроком ми, молодь, будуємо свою долю і майбутнє своєї держави.

 Ми візьмемо усе найкраще в себе,

 Пронесемо нащадкам крізь віки.

 І щоб вони сказали нам «Спасибі»

 За державу, яку побудувати ми змогли.

**БІЛЬ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ**

**Одерій Ангеліна,** учениця 7 класу, **Блудова Аліна,** учениця 10 класу

Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник:Проценко Н.І., вчитель української мови та літератури

Дана робота – спогад учасника бойових дій в Афганістані Одерій Олександра Миколайовича. Молоді люди свято вірили, що виконують інтернаціональний обов’язок, вони вірили, що несуть визволення приниженим та поневоленим, що йдуть не вбивати, а захищати життя…

Автори роботи висловили власні враження і переживання, які виникли у них під час зустрічі з Одерій О.М.

Учениці розповіли про події далекої афганської війни. Бо будь-яка війна – це катастрофа для людства, вона нехтує найбільшою цінністю на Землі – життям.

І ніхто і ніщо не зможе применшити героїзму наших воїнів там, в афганському пеклі,бо саме вони добре знали ціну життю, ціну дружби, єдності.З гідністю і честю зберегли військову відданість і військове братерство.

 Ми з вами теж маємо право знати про страшні події тієї війни.

**ПРАЗЬКА ВЕСНА**

**Осика Ірина,** учениця 9-го класу Токарівської ЗОШ I-II ступенів

 Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Ковальова З.Є., вчитель української мови та літератури вищої категорії

2014 рік Указом Президента був оголошений роком учасників бойових дій на території інших держав. Тому постало природне питання: а чи мої земляки були серед них? Шукаючи відповіді на ці питання, я звернулася до тих часів, коли Україна була у складі СРСР, а отже, українці були солдатами Радянської Армії і виконували свій обов'язок там, куди їх посилали. Про учасників війни в Афганістані, наших земляків (їх було 10, на жаль, уже немає серед нас трьох), основний матеріал зібраний, проведена зустріч з деякими з них. А де ще вони були? Для чого? Що захищали, ризикуючи власним життям?

Далекий 1968 рік – рік, який увібрав у себе глобальні визвольні повстання у найрізноманітніших частинах світової системи. До них належать і Чехословацькі події, відомі під назвою «Празька весна». Вони ознаменували велику кризу соціалістичної системи XX ст. Чехословаччина перебувала тоді в соціалістичному таборі під великим впливом Радянського Союзу. Її керівник Александр Дубчек виступив на захист концепції «соціалізму з людським обличчям», дійшовши висновку, що необхідно створити принципово нову модель соціалістичної демократії, що було співзвучно суспільним настроям, які вимагали радикальної демократизації, свободи слова і друку.

Головним рупором опозиції стала Спілка письменників. У листопаді 1967 року невелика група празьких студентів вирішила вийти на демонстрацію через незадовільні умови життя в гуртожитках. У країні розгорталися дискусії про відродження справжнього, гуманістичного соціалізму. Були зняті цензурні обмеження; з’являлися нові ЗМІ та громадські об’єднання, актуалізувалося питання про відновлення Соціал-демократичної партії Чехословаччини. «Празька весна» набирала обертів. У квітні 1968-го група «реформаторів» із керівництва КПЧ запропонували свою «Програму дій».

Керівництво держав Організації Варшавського договору (ОВД) побачило в цьому загрозу всьому соцтабору. 18 серпня 1968 року нарада п’яти членів ОВД (СРСР, Польщі, Угорщини, Болгарії і НДР), засудила чехословацьке керівництво, і під приводом запобігання контрреволюційному перевороту, заручившись підтримкою низки чехословацьких громадських діячів, 20 серпня 1968 року перетнули межу країни з метою змістити реформаторів у її керівництві.

Розпочалася операція «Дунай». За лічені години 124-тисячний контингент «дружніх держав» із 4 500 танками зайняв усі ключові пункти Чехії і Словаччини. Дубчек наказав не чинити опору, це вберегло країну від долі Угорщини 1956 року і дозволило уникнути зайвих жертв. Громадяни Чехословаччини його послухалися, але без жертв не обійшлося – їх кількість сягала 72 людей (за деякими даними більше) і ще сім сотень поранених. Та все ж пасивний опір чинився. Люди скрізь протестували проти окупації Чехословаччини, навіть вдавалися до самоспалення.

Окупація Чехословаччини була засуджена урядами багатьох країн світу, у тому числі й соціалістичними. У середині жовтня 1968 р. у Празі був підписаний договір про «тимчасове перебування» в ЧССР 70-тисячного контингенту радянських військ. Вони пішли лише через 23 роки, 21 червня 1991 року, залишивши серйозно пошкодженими 60 із 73 об’єктів.

У цих військових діях брали участь і наші земляки. Своїми спогадами поділилася мій керівник Ковальова З.Є. Виявляється, у неї двоюрідний брат, мешканець Шевченківського району, теж служив тоді у Чехословаччині. Та родичі мало про це знали, мало розуміли ті події. Як і те, що він був там поранений у руку. Лише у 2000-их роках дізналися більше.

Як я довідалася, з Дворічанського району у чехословацьких подіях у складі Радянської Армії брали участь 11 чоловік. Це: Беззубов В.К., Вербицький Л. Д., Вербицький М.Д., Долгий С.М., Колісник В.Г., Круподеря В.П., Куценко А.І., Манько Д.М., Мирошниченко Ю.Ф., Шеховцов М.Г., Юр'єв В.П.

Один з них, Куценко А.І., надав і фото тих подій, які допомагають нам краще уявити ті часи, настрій солдат і мирних чехів. З села Токарівка на території Чехословаччини проходив свою службу Шеховцов Микола Григорович. Сьогодні їм надано статус учасників бойових дій. Та тільки вони зовсім неохоче діляться спогадами. Але дещо все ж таки розказав при зустрічі наш односельчанин Микола Григорович.

«Проходив я службу у Німеччині (м. Кьотен). Був водієм спецмашини з 1966 по 1969рр. Наш 1946-й рік народження був останнім, хто служив по 3 роки. Уже зменшувався термін служби, і нас вже майже демобілізованих, затримали на невизначений термін, як було сказано «до особливого розпорядження». Наказ є наказ, і нам довелося розійтися по підрозділах, знову прийняти техніку. 18 серпня по бойовій тривозі наш батальйон був дислокований до кордону Чехословаччини (м. Карл-Маркс-Штадт). У бойовій готовності ми чекали на особливе розпорядження. Наш окремий військовий батальйон обслуговував авіаційний полк (МІГ-21), який захищав західні рубежі СРСР.

20 серпня 1968 року вже ввечері нашій передовій комендатурі зачитали наказ про проведення операції «Дунай». Перед нами поставили завдання: перейти кордон Чехословаччини і зайняти аеродром у м. Празі до 1 години ночі. 21 серпня нашу автомобільну комендатуру супроводжували 8 танків дивізії.

Через обмеження часу ми рухалися навпростець через пшеничні поля. Всі таблички з назвами міст, сіл були зняті місцевими жителями, щоб ускладнити нам рух. Всі паркани і дороги були списані антирадянськими висловлюваннями, наприклад «Фашисты, оккупанты – уходите домой!» Але ми вчасно заїхали на територію війського Празького аеродрому.

Чехословацькі льотчики перебували в повній бойовій готовності. Літаки заряджені бойовими ракетами, відкриті ліхтарі. Танки блокували злітну смугу, щоб позбавити їх можливості розпочати військові дії. Наші літаки стали сідати на захоплений аеродром, Їх ми обслуговували до вересня місяця. Потім повернулися у свою військову частину. Багатьох солдат, в тому числі і мене, нагороджено подякою та грамотою. Демобілізувався 16 січня 1969 року».

На згадку дідусь нам подарував своє солдатське фото .

Мені здається, що ці колишні воїни сьогодні, згадуючи і переосмислюючи минуле, не зовсім розуміють, кому ж допомагали, що захищали. Просто були солдатами і виконували поставлене керівництвом завдання.

**ЙОГО ВІТАВ ПАРИЖ**

**Пахомов Владислав**, учень 11-А класу, **Лобунець Костянтин**, учень 5-Б классу

Чапаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник роботи Романська Катерина Іванівна, вчитель історії, спеціаліст вищої категорії

Війна ввірвалась в серце нашого народу як осколок. Затьмарила сонячне небо димом пожеж, стала болем нестерпним від чорних похоронок, що тисячами приходили щодня. Так раптово ввірвалося це лихо і в мою родину. Наш прадідусь Фомічов Іван Федорович за місяць до початку Великої Вітчизняної війни був призваний до лав Червоної Армії. Служив Іван Федорович в Прибалтиці, де дислокувалась його частина. Уже 22 червня 1941 року він відчув на собі, що таке фашизм, бо сюди, в Прибалтику, увірвались полчища німецьких солдатів. 6 листопада 1941року назавжди вкарбувалося в пам'ять воїна:

- Снаряд ворожого танку в одну мить розкидав обслугу гармати. Половина з моїх бойових товаришів назавжди залишилась в цій землі, останні були тяжко поранені і лежали в окопі… Іван Федорович був тяжко поранений і контужений.

Всі ми добре знаємо, що й на територіях інших окупованих держав теж активно діяли бійці антифашистського опору, завдаючи по ворогові відчутних ударів. І серед безстрашних партизанів, які діяли на територіях інших держав, важливу роль відігравали колишні радянські військовополонені, які втекли із таборів, продовжували зі зброєю в руках громити ворога далеко від рідної землі. Наш дідусь, Іван Федорович Фомічев, потрапив у полон, опинився в військовому госпіталі на півночі Франції, потім потрапив до табору для військовополонених у Нормандії. Та Іван Федорович не скорився долі, разом із товаришем вирвались на волю, через багато днів поневірянь натрапили сміливці на учасників підпільного Руху Опору. Нові товариші переправили втікачів у Париж, поселили на конспіративній квартирі. Іван віртуозно володів зброєю: ні вдень, ні вночі не було спокою фашистам від партизанів. Підривали ешелони з технікою, розвінчували рейки на стиках. В числі найдосвідченіших месників Іван Фомічев очолив один із новостворених партизанських загонів, який назвали іменем Чапаєва. Діяв цей невеличкий, але мобільний загін у передмісті столиці Франції. Командування Руху Опору доручило загонові Фомічева звільнити приміщення колишнього радянського посольства, що було розташоване у центрі столиці. Шестеро партизанів швиденько впоралися із вартою будинку, автоматними чергами прошили високих фашистських чинів, які спокійно засідали собі в одній із кімнат, а потім підняли над будинком посольства червоне полотнище.

Про героїзм командира загону Фомічева, нашого прадідуся, можна багато розповідати, але найповніше може характеризувати його діяльність офіційний документ-посвідчення, видане Союзом радянських патріотів у Франції: «Пред’явник цього, радянський військовополонений Фомічов Жан, брав участь в опорі як командир партизанського загону…з 1943 року до визволення. Він вів себе мужньо і стійко, його діяльність була вище будь-яких похвал».

Настали вирішальні дні взяття Парижа. Штаб доручив Івану Фомічеву очистити від гітлерівців Рю Гренель і захопити будинок радянського посольства, що знаходився на цій вулиці…

 «В кімнатах розгром. З великого залу на другий поверх ведуть сходи. В кутку велика шафа. Я підхожу і за нею бачу древко і шматок червоної тканини. Витягаю велике червоне полотнище! Прапор Радянського Союзу! Забувши навіть виставити варту, всі вибігаємо на балкон. Тремтячими руками закріплюємо прапор. Вітер підхоплює його увись.», - пригадував дідусь.

На вулиці Гренель в голубому небі Парижа вітер розвівав червоне полотнище. Партизани заспівали «Інтернаціонал». Французи, що спостерігали за подіями із сусідніх будинків, кричали «Браво!» і оплесками вітали появу червоного полотнища над спорудою радянського посольства. У дверях споруди, на вулиці стояли люди – трудовий Париж. Зняли головні убори і співають разом з героями…

Для учасників такої незвичайної події це була дійсно урочиста хвилина, що нагороджувала їх за чотири роки боротьби, повної небезпеки і страждань.

Невеличкий загін Фомічева прямує по площі Бастилії. Нові бої, нові перемоги.

Столиця Франції святкує визволення…

За цей подвиг наш дідусь був нагороджений вищою солдатською нагородою – медаллю «За відвагу».

Спливали роки…Щороку добавлялось сивини у кроні ветеранів та не знала старості солдатська дружба. Довгий час підтримували фронтові побратими зв’язок. І куди б не летіли листи – в міста колишнього Радянського Союзу чи за кордон, всі вони починалися словами: « Бонжур, камарад!». Це як пароль вірності, незламної сили, це хвилюючі спогади про Париж і червоний прапор у чистому небі.

На сьогодні вже немає разом з нами найближчої людини. Але пам’ять про прадідуся живе у нашій сім’ї. Ми часто приходимо до могили Івана Федоровича. А коли в нас будуть свої діти ми теж приведемо їх до могили рідної людини і передамо естафету пам’яті їм.

Ми, нащадки захисників Батьківщини, шануємо пам’ять про загиблих воїнів, про померлих від ран вже після війни і вшановуємо тих, хто ще залишився жити, щоб донести нам пам'ять про ті страхіття війни. Кожний з нас повинен відчути відповідальність не тільки за себе, а й за всю планету.

Лише тоді ми матимемо Майбутнє.

Люди! Зупиніться, зважте кожен свій крок, свій рух, бо він може принести біль іншим людям. Пам’ятайте про тих хто вже ніколи не повернеться до нас.

**СПОГАДИ**

**Попова Вікторія,** учениця 10-Б класуЗміївського ліцею №1

Зміївської районної ради Харківської області

 імені двічі Героя Радянського СроюзуЗ. К. Слюсаренка

Керівник: Неоніла Миколаївна Комишанченко, директор музейного комплексуЗміївського ліцею №1 Зміївської районної ради Харківської області іені двічі Героя Радянського

Сорюзу.З. К. Слюсаренка

У нашому уявленні Афганістан міцно і нерозривно пов'язаний зі словом «війна», що тривала не одне десятиліття. Ця війна перекреслила і скалічила долі цілого покоління - суворі випробування, рани і загибель товаришів, чоловіків, синів…

Метою цієї роботи було висвітлення інтернаціонального обов,язку Поповим Ігорем Вікторовичем у 1983-1985 рр.,а також Юрієм Олександровичем Кочурою у 1985 році.

Новизна представленої роботи та внесок автора полягають в тому, що вперше зібрані та опубліковані спогади солдатів, яким випала честь захищати країну Афганістан. Також, зібрані фотокопії та документи.

Мійтато , Попов ІгорВікторовичнародився 17 серпня 1965 року.

У 1982 роцізакінчивЗміївську СШ № 1 івступив у ХарківськийДержавнийФармацевтичнийінститут..Закінчивши1 курс, 27 жовтня 1983 був призваний до лав збройних сил СРСР. «Нас посадили в ешелон і як виявилося,їхали ми 5 діб до Республіки Таджикистан на кордон зАфганістаном, за 5000 км від дому. ВпершепобачилиСереднюАзіюзісвоєю природою: посушливийклімат і велика частинатериторії - пустелі.Приїхали в Душанбе, столицю Таджикистану , відкуди автобусами вирушили в прикордоннемісто Пяндж»..

Ставленнямісцевихжителів до наших солдатів (шураві) булосвоєрідним, очікувати кулю в спину можнабуло коли і де завгодно.

На озброєннімангрупибулиБТРи, БМП та мінометнібатареї. Поручрозташовувався вертолітниймайданчик, кудиприземлялисявертоліти МІ- 8 і МІ -24. Бойовачастина ММГ співпрацювала з розвідниками регулярної афганської армії (Сарбози), які виявляли банди душманів в сусідніх кишлаках .

Залежно від чисельності банди, формувалася бойова колона, і прямувала в кишлак для знищення моджахедів . « Запам'яталася одна з перших операцій в кишлак Мармоль. Колона вийшла вдень, і до ранку ми булина місці. На під'їзді до кишлакапочавсяобстрілмоджахедами колони. Кишлак захопили в коло і почавсябій ,якийтривавцілий день. Були значні втрати з нашого боку, де загинув мій товариш Костянтин Морозов. Це був перший шок від втрати бойового друга».Ближче до вечора було взято в полон шість душманів, яких потім передали афганському руху ХАД . Вночі бій затих, іноді чулися постріли, але напруга спала . Вранці почалася зачистка кишлаку, пошук зброї та боєприпасів.Через пару днів повернулися на точку».

«Одного разу кілька банд зайшло в містоІмам - Сахібі почалася атака на нашу точку.Прийшладопомога з інших ММГ і вертолітного полку Пянджского загону. 3 днітривавбій, земля здригаласявід куль і вибухів. Здавалося, що це останні хвилини нашого життя. Завдяки нашій згуртованості і мужності, атаку було відбито »

«Багато було ще бойових походів, але думка про рідну домівку завжди супроводжувала кожного з нас. У вільний час писали листи додому рідним і близьким, друзям і подругам. Дуже чекали вертольотів з Союзу з листами .Мої батьки дізналися , що я служив в Афганістані, тільки коли вже прийшов додому. 27 грудня 1985 я обійняв своїх тата й маму»

Я пишаюся своїм татом, він у мене справжній герой !

Юрій Кочура -герой**,** якийзагинув у Афганістані.

Народився 16 вересня 1967 . Запам'ятався в школі , як активний, доброзичливий , відповідальнийучень . Захоплювавсяавтомобілями–післяшколинавчався на курсах водіїв. 15 жовтня 1985 був покликаний для проходження військової лужби в Афганістані. У листах мамі описував свою службу.

29 квітня 1986, під час військової операції, Юрій загинув. У той час у місті Змієві проводилися репетиції до параду юноармійців. І тут, дзвінком з військкомату повідомили про загибель Юрія. Наступного дня всі старшокласники, у формі юноармійців, з приспущеним шкільним прапором, проводжали Юру .

Події цієї страшної трагедії назавжди залишаться в пам'яті, як учнів так і вчителів нашої школи.

У нашому шкільному музеї є відділ, присвячений випускникам школи воїнам–інтернаціоналістам. Завжди під час екскурсії присутні вшановують пам'ять загиблого солдата, Юрія Кочуру, хвилиною мовчання .

З ініціативи районної ради, воїнів–афганців та членів шкільного клубу, відремонтована меморіальна дошка присвячена пам'яті Кочури, яка знаходиться біля входу у ліцей.

Подвиг Юрія є прикладом для сучасної молоді.

Кожен з нас повинен мати патріотизм у своєму серці. І боронити не тільки свою країну, а й допомагати іншим країнам - сусідам! Це є нашим обов’язком!

**ПОБАЧИТИ САЛАНГ І ... ПОМЕРТИ**

**Пошукова група** учнів Новопокровського навчально-виховного комплексу, вихованців гуртка «Тревел-журналістика» Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області.

Керівник: Іскандарова Оксана Олексіївна - керівник гуртків Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області

Знаменитий тунель Саланг в Панджшерській ущелині Демократичної Республіки Афганістан – унікальний об’єкт, побудований радянськими метробудівниками ще в 1964 році. Через Саланг пройшли всі радянські військові частини, що увійшли до Афганістану в ніч з 3 на 4 січня 1980 року. За роки війни не раз у військових зведеннях прозвучить слово «Саланг».

Чим примітний цей перевал, крім того, що він є одним з найбільш високогірних?

Саланг сумно відомий ще за введення радянських військ у грудні 1979 року: тут загинули 12 військовослужбовців. Це були перші жертви війни, яка тільки починалася. Правда, в той час ніхто про війну і не думав, вважалося, що наші частини тільки допоможуть місцевій армії охороняти урядові об’єкти, склади, пункти дислокації.

Так і стала Пенджшерська ущелина з перевалом Саланг однією з ключових точок Афганської війни, тяжким головним болем радянського командування. Протяжністю 120 кілометрів, вона одним кінцем виходила на територію Пакистану, іншим - до перевалу, до стратегічно важливої дороги з Союзу до центру Афганістану. 70% вантажу зброї та спорядження для повстанців йшло через дорогу в ущелині, більша частина навчальних таборів «духів» перебувала теж там. Душмани з Пакистану, іноземні найманці і інструктори, як правило, проникали в країну через Панджшер.

А скільки людських життів забрав Саланг - не відомо нікому. Взагалі, скільки життів забрала нікому не потрібна війна? Війна на чужій землі…

Кількість загиблих учасників бойових дій в 1979-1989 рр. в Афганістані різними джерелами оцінюється приблизно в 15 тисяч осіб. Молодих, повних сил та надій людей! Але війні наплювати, хто на ній і скільки вбито! Цей монстр жив за своїми законами. Офіцери й рядові віддали свої життя .... за що? Навіть зараз, через багато років після вторгнення, на це питання ніхто не знає відповідь.

Багато епізодів та фактів Афганської війни викликають суперечки. Багато чого вкрито таємницями, які ми вже не зможемо відкрити. Такими таємницями є трагедії у тунелі Саланг. Дуже мало офіційних фактів… Тільки спогади… Спогади тих, хто виконував свій інтернаціональний обов’язок.

Під час Афганської війни в тунелі сталися два відомих випадки масової загибелі радянських військовослужбовців: 24 лютого 1980 р. та 3 листопада 1982 р.

Після початку бойових дій тунель Саланг був найважливішою артерією війни. Перерізавши її, можна було поставити радянські війська у важке становище.

24 лютого 1980 року в результаті отруєння чадним газом в тунелі на перевалі Саланг загинуло 18 військовослужбовців. Ніяких заходів після цього першого випадку масової загибелі людей прийнято не було. У тунелі, за результатами подібних заторів, протягом всієї війни від отруєння вихлопними газами гинули радянські солдати і офіцери. Практично всі ці трагедії стали наслідком нехлюйства і недолугості, що обернулося ще страшнішою трагедією.

3 листопада 1982 року. Через отруєння чадним газом в тунелі на перевалі Саланг загинуло 68 радянських військовослужбовців. Радянське командування засекретило всі документи, пов'язані з трагедією на Саланзі, що породило багато чуток. Тільки в 1989 році було визнано, що інцидент мав місце, але і тоді сором’язливо промовчали про справжню причину.

Афганська війна - одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. Це наша біль ... але і наша слава ... Наша історія ...Солдати, які воювали в Афганістані, не змінили присяги, з честю і гідністю виконали свій обов’язок. Численні приклади стійкості, героїзму і самовідданості на афганській землі радянських військовослужбовців - яскраве свідчення вірності Батьківщині та військовій присязі.

Минуло досить багато часу після завершення виведення радянських військ з Афганістану, але й досі немає конкретних цифр та точних фактів про трагедію Саланга. Ніби вже і факт визнали, але все одно всі якось обходять незграбним мовчанням цю тему. Чи дізнаємося ми колись, як все було насправді?….

**ВІДЛУННЯ АФГАНІСТАНУ ЯК ПАМ'ЯТЬ ТА БІЛЬ СЕРЦЯ**

**Рижикова Таїсія**, член гуртка КУ «Вовчанський будинок

дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області

Керівник Ковальова Г.О., керівник гуртка

 Зберегти для потомків пам'ять про Афганську війну, загиблих на ній воїнів поставили за мету гуртківці гуртка «Юні музеєзнавці». 15 лютого 2014 року виповнилось 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. Для більшості наших співвітчизників Афганська війна – справа далекого минулого, але для тих, хто воював на перевалах, хто тримав на руках помираючого товариша, по кому Афган пройшов вогнем, скалічив душу і тіло, це – кровоточива мітка пам’яті.

 Політична оцінка рішення про ввід Радянських військ до Афганістану, дана Другим з’їздом народних депутатів СРСР, оцінка сурова. Але це оцінка дій керівництва країни того часу. Вона не поширюється на воїнів, котрі виконали наказ Батьківщини і звершили справжній інтернаціональний подвиг. Учасники Афганської війни виявили масовий героїзм, мужність і вірність бойовій дружбі.

 Мета даної роботи – донести до всіх нас пам'ять про наших земляків-вовчан, які загинули в Афганістані. Основні завдання – це збір матеріалів про воїнів-афганців, які загинули в Афганській війні, та проаналізувати, як Вовчанщина вшановує пам'ять про них.

 За даними офіційних джерел під час афганської війни загинули понад п'ятнадцять тисяч солдатів, з них – більше трьох тисяч українців. Крізь горнило Афганської війни пройшло більше двохсот жителів Вовчанщини, а життя чотирьох з них без жалю забрала ця війна.

Олександр Лоба­нов родом із села Старий Салтів. Вчився у місцевій се­редній школі. На афганській землі опинився через декілька місяців, під Кабулом. У бойово­му підрозділі зайняв місце гранатометника. Під час проведення однієї із бойових операцій загинув. Похований у Старому Салтові поряд з братсь­кою могилою часів Вели­кої Вітчизняної війни. Ім'я Олександра Лобанова па­м'ятають у місцевій школі*.* Рядовий Олександр Васильович Лобанов народився 24 березня 1969 року, загинув 19 грудня 1987 року. Указом Президії Вер­ховної Ради СРСР від 5 червня 1988 року посмертно нагород­жений орденом Чер­воної Зірки.

Микола Соловйов - син фронтовика, зростав і вчився вселі Молодова Вовчанського району. В армії навчався в спеціальному підрозділі для дій на території Афганіста­ну. Микола успішно пройшов відповідну підготовку і став стрільцем десантно-штурмової групи, яка незабаром розпочала бойові дії північніше Кундуза. Стрімкі марші по гірському плато, засади на шляху бандитських зграй, бойова служба в місцях розміщення підрозділу для подаль­ших дій… 19 листопада 1985 року спецпідрозділ діяв у районі кишлака Дельшот: забезпечуючи ро­боту радиста, рядовий Микола Соловйов заги­нув від бандитських куль.

Могила воїна в селі Молодова біля братської могили воїнів Великої Вітчизняної війни. Сільська вулиця названа іменем Миколи Соловйова.

Рядовий Микола Володимирович Соловйов народився вересня 1966 року, загинув – 19 листопада 1985 року. 21 березня 1986 року Указом Президії Верховної Ради СРСР посмертно нагороджений Орденом Червоної Зірки.

Леонід Тройченков народився в селі Ук­раїнське Вовчанського району. Восьмирічну школу за­кінчував Леонід у сусідній Пільній.

В Афганській війні під бронею танка Леонід Тройченков провів десять бойових операцій. Останнім часом його бойова машина ввійшла до складу сторожевої застави біля кишлака Ходжа. Бійці пильно охороняли свій відрізок дороги. Обстановка вимагала бойової настороги і рішучості. Коли бандити вчинили напад на заставу, рядо­вий Леонід Тройченков відкрив вогонь з автомата. Перед самим укриттям був скошений осколком бандитської міни. Похований, у селі Пільна. Ім'я відважного танкіста пам'ятають у Пільнянській школі.

Рядовий Леонід Леонідович Тройченков народився 25 лютого 1968 року, загинув 10 серпня 1987 року. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 серпня 1988 року він посмертно нагороджений орденом Червоної Зірки.

Василь Галич після закінчення вось­мирічки в с. Революційно­му їде вчитися до СПТУ-25 в Харкові, набу­ває професії маляра-альфрейщика по живо­писних справах.

В березні 1983-го року поча­лася його бойова служба в Афганістані. Добре слу­жив, мужньо воював воїн-комсомолець Василь Га­лич, на дру­гому році служби став членом Кому­ністичної партії. Загинув смертю хоробрих на посту, захищаючи від ворогів табір де знаходились радянські солдати. Могила воїна знаходиться в селі Революційне.

Єфрейтор Василь Федорович Галич на­родився 22 листопада 1964 року, загинув 24 квітня 1984 року. Ука­зом Президії Верхов­ної Ради СРСР від 23 листопада 1984 року нагороджений орде­ном Червоної Зірки (посмертно).

Минуле назавжди залишається з нами. Тому жодна війна не може бути забутою, навіть та, яка засуджена суспільством. Рядові солдати воїн не починають, вони гинуть на цих війнах, виконуючи свій обов’язок до кінця.

Вовчанщина пам’ятає своїх героїв. Вони прожила коротке життя, але слід на землі залишили вічний. В центральному сквері міста встановлено пам’ятник «Воїнам-інтернаціоналістам – і живим, і тим, які загинули». На постаменті – солдат тримає на руках свого помираючого товариша. На цьому священому місці щороку збираються воїни-інтернаціоналісти, відзначаються всі пам’ятні дати, пов’язані ратним подвигом воїнів-інтернаціоналістів. На батьківщині воїнів-афганців, які загинули під час бойових дій, в центрі кожного села біля братських могил встановлено обеліски. Щороку 15 лютого делегація воїнів-афганців району разом з керівництвом району відвідує місця захоронення своїх бойових побратимів, покладає квіти, проводить урочисті мітинги разом з жителями села і учнями шкіл. В навчальних закладах району проходять урочисті лінійки, уроки мужності, тематичні виставки в бібліотеках, організовані куточки Афганської слави в музеях шкіл, Будинку дитячої та юнацької творчості, проходять зустрічі з воїнами Афганської війни, тематичні вечори «Відлуння Афганістану», «Афганська пісня – бойовий свідок Афганської війни».

Закінчилася Афганська війна, але живе вона в душі тих, хто був її учасником. Так нехай ніколи не затьмариться війною небо над нашими головами, щоб війна жила лише в спогадах. Ми будемо завжди пам’ятати подвиг героїв-земляків, але ми проти війни. Молодь за мирне майбутнє своєї країни.

**ЗБЕРЕЖЕМО ПАМ'ЯТЬ ПРО АФГАНІСТАН**

**Рищенко Дарина,** учениця 3 класу**,** Чугуївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням іноземних мов Чугуївської міської ради Харківської області

Керівник: Походенко Т.І., вчитель початкових класів

Дана робота – це спроба побачити події афганської війни очима дітей. Козубенко Анатолій Олександрович – учасник бойових дій в Афганістані.

Автори роботи зустрілися з Анатолієм Олександровичем і передали враження від цієї зустрічі, яка дає право зробити висновок: нинішнє покоління молоді не має права забувати героїв, які віддали своє життя заради миру, справедливості, добра.

Анатолій Олександрович Козубенко народився 1 квітня 1945 року в сім`ї фронтовика. Батько Олександр Козубенко пройшов шляхами війни з перших її днів у Білорусії, аж до Курської дуги, де влітку 1943 року точилися жорстокі бої. О.Козубенко був тяжко поранений. Батька Анатолія Олександровича як людину, що має великий бойовий досвід, відправили на Забайкальський фронт для організації бойових дій проти японців. Там він і познайомився із своєю майбутньою дружиною. У молодого подружжя народився син Анатолій.

 У 1963 році Анатолій Козубенко він вступив до Харківського танкового гвардійського училища. Після закінчення у 1969 р. командував ротою. Працював у комітеті комсомолу. Відтоді він працював на військово-політичній роботі. Після закінчення академії імені Леніна, обіймав посаду заступника командира полку з політичної частини.

 У 1981 році військова рада рекомендувала підполковника Анатолія Олександровича Козубенка для відправки до Афганістану. На той час він обіймав посаду радника політвідділу 4 танкової бригади Афганської армії, яка пересувалася від Кабулу, Гардезу, Газні, Кандагару… аж до Геррату. В Афганістані він пробув до початку 1984 року.

Анатолій Олександрович був скромною людиною, не любив розповідати про свої поранення. Він брав участь у багатьох боях. Найбільше йому запам`ятався перший бій: бачив кров, безліч смертей. Ветеран розповідає: «Були люди, душмани, які обманом входили до складу бригади. Під час того бою душман, думаючи, що в бойовій машині знаходиться керівний склад 4 бригади, із гранатомета розстріляв її. А там були солдати, юнаки. Для когось із них цей бій теж був першим, а командний склад перебував в іншому місці».

До Анатолія Олександровича зверталися за допомогою. Він допомагав, чим міг, бачив, як гинуло багато людей, там, де вони не мали гинути.

Розповів таку історію. В кишлаку було декілька угрупувань, які ворогували між собою. Але всі представники цих угрупувань слухалися старійшину, який міг запобігти ворожнечі у селищі. Погано жили люди. Панувала система стрільби й убивства невідомих людей. Якщо селянин уб`є «шураві», так називали росіян, він отримував гроші. Іншого джерела доходу не було. За вбивство офіцера отримували 50000 афгані, за солдата 10000 афгані, за танк півмільйона. Це були дуже великі гроші. Не зважаючи на те, що в кишлаку було 57% чоловіків, жінок – 43%. За мусульманськими законами, їм було дозволено мати чотирьох дружин. Багаті мали, а бідні не могли мати. В них дуже цікаві закони, які й зараз інколи згадуєш. У них тоді був 1361 рік. Козубенку А.О. з багатьма довелося разом вести ідеологічну роботу серед місцевого населення. Їм також пропагувалися досягнення Радянського Союзу, звідки Афганістан отримував допомогу продуктами та матеріалами.

Солдати Радянської Армії допомагали будувати їм греблі, встановлювати системи поливу полів, від яких залежав майбутній урожай. Вони були вдячні за допомогу. Вдень вели мирний спосіб життя, а вночі ми бачили деяких із них серед душманів, в такий спосіб афганці заробляли гроші. Це були люди, які вдень вели з нами мирні переговори, були членами урядових організацій, партій, а вночі зраджували нам.

Анатолій Олександрович згадував бесіду з афганським офіцером, у якого питав, чи досягнуть вони того рівня, який є в розвинених країнах. Той відповів йому, що за традиціями їхнього народу це недосяжно. Соціалістична революція тут ніколи не переможе.

Козубенко пояснював, що уряд Радянського Союзу послав їх в Афганістан для того, щоб не допустити завоювання цієї країни Китаєм тому, що китайці доклали зусиль до ослаблення Радянського Союзу. Чому? В Пакистані були цілі табори. Їх очолював Тірабані. Це був наставник мусульманської діаспори. В цих таборах готували справжніх бойовиків. Вони мали мету заробити на цій війні гроші. І їм це вдавалося.

Був такий випадок. Один із хазарійців, заступивши на заставу, розповідав: «У нас віра мусульманська. Два напрямки: одні - суніти, інші - шиїти. Хазарійці – це шиїти. Суніти та шиїти визнавали пророка Мухамеда, але по-різному. На цьому грунті побудована вся боротьба між ними. Наприклад, в Афганістані суніти при владі, в Персії – шиїти, в Саудовській Аравії – суніти. В Іраку були суніти, зараз шиїти. Боротьба характерна для цих народів».

Анатолію Олександровичу доводилося бувати в Нагорному Карабасі. Землетрус в Арменії відчув практично на собі. Бачив, як гинули люди, повністю зруйнувало місто Спетак. Поштовхи були вертикальні. Дах на маленьких будинках піднімався вгору і падав на людей».

Анатолій Олександрович має двоє дітей, сина та доньку. Син пішов по батьковій лінії. Нині мешкає у м. Києві. Донька живе у м. Чугуєві.

Нагороджений двома орденами Червоної зірки, медаллю «За трудову доблесть», має багато інших орденів та медалей. Перший орден Анатолію Олександровичу вручив Маршал Радянського Союзу Соколов Сергій Леонідович за операцію по визволенню міста. Також він був нагороджений другим орденом Червоної зірки. Ця нагорода пов’язана із закінченням проведеної операції, по наданню допомоги інтернаціонального обов`язку.

**ЙОГО ПАМ’ЯТАЄ НЕБО АФГАНУ**

**Роженко Катерина**, учениця 8-Б класу Валківського ліцею імені О.Масельського,

член гуртка «Юні музеєзнавці» Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради Харківської області

Керівник: Губська Наталія Віталіївна, вчитель історії, спеціаліст І категорії,

керівник Зразкового Музею Бойової Слави Валківського ліцею імені Олександра Масельського, керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

Серед тих наших земляків,чию молодість нещадним вогнем обпалила афганська війна,був і валківчанин Олексій Володимирович Дараган. Щоправда ,в Афганістан він потрапив не солдатом строкової служби - вже мав і військову спеціальність, і певний досвід.

Після закінчення Валківської середньої школи вступив до 1-го Харківського авіаційного військово-технічного училища. На той час воно було популярним серед молоді, багато валківчан навчалося там. І Олексій теж вважав ,що військова професія- для справжніх чоловіків.  Спеціальність бортового техніка бойових вертольотів МІ-24 він отримав 1976 року, був направлений на службу спершу до Закарпатського військового округу, а через рік- до Монголії. В навчальний, тренувальних польотах набував досвід,досконало вивчав сучасну техніку. Все це неабияк знадобилося йому потім, в Афганістані. За наказом штабу округу Олексій разом з іншими вертольотчиками їх військового підрозділу потрапив туди в жовтні 1980-го. Воював у складі першої з трьох ескадрилій окремого вертольотного полку,до складу її входило 20 вертольотів МІ-24. Був старшим бортовим техніком-інструктором. Їх база містилася в Джелалабаді. За природніми факторами це місто схоже на своєрідний оазис серед гір і пустельних рівнин. Річка, в якій можна купатися, грейпфрутові сади - все це вабило погляд, здавалося таким мирним. Але-тільки на перший погляд. Сади були заміновані. територію постійно обстрілювали з мінометів душмани. Вони ж підривали опори електромереж,і база часто залишалася без світла. Охороняли базу вертольотнчика радянські десантники та піхотинці, довкруг були викопані окопи. Але це, згадує Олексій Володимирович, не рятувало від мінометного вогню душманів. Через це місце щоденного вечірнього шикування полку доводилося постійно змінювати.На завдання-супровід наших колон зі зброєю та пальним, підтримку наземних військ під час бойових дій - вилітали ланками по чотири вертольоти позмінно, через кожні три дні. З метою безпеки вилітати дозволялося при температури не вище 40 градусів. Польоти здійснювали в Баграм, Асадабад, Кабул, Кандагар, Шиндант. Коли ж назрівала бойова операція, в небо піднімалася вся ескадрилья. На базу ж нерідко поверталися не всі.

Назавжди залишилася в пам'яті Олексія Володимировича одна з таких операцій в горах біля Джелалабаду, де засіла банда душманів. На його очах загинув екіпаж вертольоту з трьох однополчан. Був серед них і його однокурсник з училища Олександр Козінов, з яким вони жили в одній кімнаті в гуртожитку під час навчання та на базі в Афганістані.

Вертольотчикам їх полку доводилося також перепиняти доставку зброї та боєприпасів з-за кордону. Під час виконання одного такого завдання 5 червня 1981 року Олексія було поранено. Розбомбивши склади зі зброєю на кордоні з Пакистаном,їх ескадрилья вже поверталася на базу,як його вертоліт наздогнала ворожа куля. Олексію пощастило,він відбувся легким пораненням, лікувався в Джелалабаді і знову став у стрій. Дуже жорстокими,згадує наш земляк, були сутички з душманами в Панджшерському міжгір'ї. Радянським солдатам протистояли військові угрупування польового командира моджахедів Ахмада Шаха Массуда на прізвисько Панджшерський лев. У 1981 році під його керівництвом воювало 2200 бойовиків. Кілька разів збройні угрупування тікали з гір до кишлаків або ховалися в підземних руслах пересохлих річок. Банду Массуда тоді так і не вдалося знищити. Разом з Олексієм Володимировичем через Афганістан у різний час пройшли наші земляки валківчани, теж випускники першого Харківського авіаційного училища, Валентин Катрич( в Афганістані був двічі), Олександр Хавроня, Станіслав Сидоренко( нині нажаль покійний).

За бойову майстерність, мужність і відвагу особливого складу полк, у якому служив Олексій Дараган, був нагороджений орденом Бойового Червоного Прапора. Вручати нагороду приїздили генерали з Міністерства оборони СРСР. Олексій Володимирович особисто бачив і Бабрака Кармаля, який приїздив у Джелалаюад вручати орден воїнам афганської армії. Після Афганістану О.В. Дараган до 1986 року служив у Закавказькому військовому окрузі в піденній Осетії.

В газеті Червонопрапорного Закавказького військового округу "Ленінський прапор" за 8 липня 1984 року а матеріалі про представників інженерно-авіаційної служби так розповідається про Олексія Дарагана: " Це висококласний спеціаліст, знавець тонкощів інженерно-технічної справи. З його думкою рахуються в ескадрильї. А запорукою цього є висока технічна грамотність офіцера, чітке розуміння ним свого військового обов'язку". Після Осетії О.В. Драган ще шість з половиною років служив у Німеччині , виконував планові польоти.

На пенсію він вийшов у званні капітана 1992 року. Повернувся у рідні Валки, де й мешкає нині з родиною. Давно живе мирним, спокійним життям, тож, здавалося б давно пора забути ту далеку, чужу війну. А вона все приходить у сни, і ніяким літами не стерти її з пам'яті, як і сивини зі скронь.

**ВЖЕ ДАЛЕКО АФГАН…**

**Севост’янова Аліса,** учениця 7-го класу Пристанційної ЗОШ I-II ступенів

 Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Сомова Ю.М., вчитель географії, спеціаліст I категорії

Марчак Олександр Юзефович народився в 1965 році в селищі Дворічне. У 1973 році пішов навчатися до Пристанційної восьмирічної школи, а по її закінченню продовжив навчання у Дворічанській середній школі. У вересні 1983 року був призваний до лав Радянської армії. Служити йому випала доля в прикордонних військах КДБ СРСР в Червонопрапорному Середньоазіатському прикордонному окрузі.

Після прибуття на місце служби, Олександра було відправлено до навчального пункту Термезського прикордонного загону (Узбецька РСР). Три місяці юнак оволодівав спеціальністю «наводчик 120-міліметрового міномета». Служити Олександра направили до Демократичної Республіки Афганістан, в зону відповідальності Хорогського прикордонного загону.

В цей час війна в Афганістані тривала вже майже 4 роки…

Служити хлопцю довелося в районі Куфабської ущелини, провінція Файзабад, на Памірі. Це − високогір’я, висота над рівнем моря більш ніж 1500 м. Більша частина року – це сніг та низькі температури. Дістатися до кордону з Радянським Союзом можна було тільки авіацією, використовувалися гелікоптери МІ-8. Віддаленість від кордону складала 15 кілометрів. Річка Куфаб через Куфабську ущелину впадала в річку Пяндж вже на території СРСР і була дуже зручним виходом на кордон з Радянським Союзом. Завданням «точки Пашар», де проходив службу Олександр, було недопущення проходу бандитських угрупувань до кордону СРСР, контроль оточуючих населених пунктів, забезпечення польотів авіації, боротьба з незаконними військовими формуваннями. Тобто, завдань було дуже багато. Відповідальність величезна. І все це лягло на плечі молодих юнаків, яким було трохи за 20…

Як і більшість юнаків, що проходили службу в Афганістані, Олександр не хотів засмучувати своїх батьків і писав, що служить на кордоні. Про Афганістан – ні слова…Листи до Радянського Союзу перевозили його друзі та знайомі, і там їх відправляли Олександровим батькам. Звичайно ж хлопець дуже чекав і вісточки з дому. Завжди в своїх листах просив батьків відправити йому номер районної газети, яка тоді називалася «Колгоспний ранок». Ввечері перечитував цю частинку Батьківщини по декілька разів, шукав знайомі обличчя та прізвища, мріяв як повернеться додому…

На території Республіки Афганістан Олександр Марчак служив з січня 1984 по грудень 1985 року. Всього 22 місяці. Демобілізувався в званні молодшого сержанта. Був нагороджений знаками «Відмінник Прикордонних військ» 1-го та 2-го ступенів, грамотою Верховної Ради СРСР, медалями «Від вдячного афганського народу», «Захиснику Вітчизни», «За вірність обов’язку і присязі».

Після звільнення з рядів прикордонних військ Марчак О.Ю. вступив на навчання до Харківського державного університету ім. М. Горького, який закінчив з «червоним» дипломом в 1991 році. І розпочав свій мирний трудовий життєвий шлях.

**ЇМ БУЛО У СЕРЕДНЬОМУ ПО ДВАДЦЯТЬ…**

**Севост’янова Аліса,** учениця 7-го класу Пристанційної ЗОШ I-II ступенів

Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Сомова Ю.М., вчитель географії,

керівник історико-краєзнавчого гуртка Дворічанського ЦДЮТ

Віктора Леонідовича Кочо вразив Афганістан. Це була чужа, невідома, незвичайна країна, зі своєю культурою, звичаями. Особливо вражала природа. На відміну від зеленої, квітучої України хлопець побачив напівпустелі, вкриті полинем. А гори… Безлісі, кам’янисті… Все таке незвичне, чуже.

Отак і розпочалися два довгих небезпечних роки в Афганістані. В розвідувальній роті Віктор був розвідником-кулеметником. В його обов’язки входило: супровід радянських колон зі зброєю та продуктами харчування, перехват афганських колон, так звані «зачистки», розвідувальні операції.

У 1986 році за 8 місяців до закінчення служби розвідувальна група Віктора Леонідовича вирушила на прикриття радянської колони. Але під час руху бронетранспортер попав на міну. Бронетранспортер перекинувся. Дим розсіявся і стало зрозуміло, що двоє солдат загинуло. Коли ж товариші по службі знайшли Віктора Леонідовича з’ясувалося, що його ноги опинилися під бронетранспортером, що перевернувся. Підняти таку велетенську машину, вагою близько 16 тонн і визволити товариша двом хлопцям було не під силу. До того ж було зрозуміло, що душмани десь поблизу і скоро дадуть про себе знати. Було прийнято нелегке рішення: Віктора залишили лежати під бронетранспортером і відстрілюватися від душманів, прикриваючи хлопців, що відступали. А двоє хлопців, забравши з собою тіла загиблих товаришів, поверталися в роту. Все, що могли залишити Віктору – це п’ять ріжків з патронами, кулемет і маленьку надію на життя…

Страшно уявити, про що думав цей молодий чоловік у свої 24 роки, залишаючись там сам, на одинці з бандою душманів. З розповіді Віктора Леонідовича, перше про кого подумав: була мама, найближча, найрідніша людина. Як вона переживе втрату єдиного сина? Адже вирушаючи до Афганістану, Віктор попросив товариша, що залишився в Термезі, пересилати матері листи, які він буде присилати. Щоб на конверті стояв поштовий штемпель міста Термез і мама не здогадалася, де її син служить насправді. Не хотів її засмучувати, беріг. Та й сім'ю ще не створив, дітей не народив, не побудував будинок… І ось він дивиться в очі смерті… Моторошно…

Все, що міг робити хлопець, коли на горизонті з'явилися душмани-відстрілюватися. Душманів було багато, а він зовсім один. І в цей час Віктор, якого виховували у комуністичному дусі, який жив у державі, яка заперечувала існування Бога, чомусь подумки почав говорити слова, які невідомо звідки взялися в пам'яті. «За другі своя, за другі своя…» невпинно повторював він.

Пройшло багато часу, Віктор Леонідович вже давно повернувся додому і тільки тоді з'ясував, що це відома цитата з Євангеліє від Іоанна…

*«Нет больше той любви, а ще кто положит душу свою за други своя»* (Евангелие от Иоанна 15: 13.)

І коли надії на порятунок вже практично не було, у небі з'явився радянський гелікоптер, пілот якого і помітив Віктора, що лежав під бронетранспортером.

Хлопцям з гелікоптеру вдалося відбити душманів і за допомогою «залізного птаха» підняти бронетранспортер. От такий щасливий порятунок… А з п'яти залишених ріжків з патронами залишилося півтора…

За час служби в Афганістані Віктор Леонідович отримав багато нагород: медалі «За бойові заслуги» та «За відвагу», Орден Червоної зірки.

**«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**(до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)**

**Семченко Віталій,** учень 10 класуНововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова Оксана Анатоліївна, вчитель історії

Афганістан... Він увійшов якщо не в кожне серце, то в кожне місто, далеке село. І хоча відлунала мідь військових оркестрів, відшуміла на південному кордоні радість зустрічі воїнів-інтернаціоналістів, які поверталися додому, його Вічний вогонь пломеніє для нас і сьогодні. І палатиме завжди… Відблиск цього вогню на обличчях тих, хто обпалений жорстокою війною, сьогодні живе мирним життям, він — в їхніх справах. Його відблиск — в нашій пам'яті про земляків, які, пішовши воювати хлопчаками, не повернуться більше ніколи...

15 лютого ми відзначаємо скорботний День пам'яті воїнів-афганців. Саме 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив назавжди пекельну землю Афганістану, де протягом 10 років палахкотіла справжня війна. Неоголошена, безглузда, страшна.

Ми маємо знати про страшні події Афганської війни і пам’ ятати, що серед нас живуть люди, які в 20-30 років стали свідками і учасниками воєнних подій… І ми маємо пишатись їхньою мужністю, героїзмом, подвигом.

Мій тато Семченко Віктор Михайлович навчався у Нововодолазькій ЗОШ І – ІІІ ступенів №2. Після закінчення школи вступив до Харківського автотранспортного технікуму, а потім був призваний у 1983р. на службу в прикордонні війська до учбового центру. Він виконував свій інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан з 1983 по 1985 рік для надання допомоги, тоді ще братньому афганському народу. Після трьохмісячного навчального центру тато був призначений до бойової роти підвозу. Ця рота мала такі обов’язки: доставка боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та перевозка різних вантажів. Коли він сидів за кермом вантажівки, мав бути завжди напоготові. Бувало часто так, що міни кидали на дорогу. Траплялося, що триста кілометрів проїжджали за шість діб. Пригадує, як доставляли вантаж в м. Маймене, коли переїхали перевал, то потрапили під обстріл, де душмани вели бойові дії між собою, а коли побачили колону радянських солдат - всі бойові дії перекинули на них. Постріли лунали з усіх сторін на наших військових. Розпочались бойові дії. Вони почали захищатись від душманів. Під час цієї операції було поранено трьох молодих радянських солдат з роти мого тата. Вертольотами їх доставляли до госпіталю. Через п’ять годин колона рушила далі. З виїздом роти підвозу на бойові операції такі напади траплялися дуже часто. За ці бойові дії молоді хлопці були нагороджені орденами і медалями. Про те, що тато знаходився в Афганістані, повідомляти рідним і близьким не дозволялося. Було страшно, але хлопці з честю і мужністю виконували свій інтернаціональний обов’язок.

За два роки служби спогадів дуже багато, але важко їх пригадувати. З розповіді тата я зрозумів , що він виконував багато різних бойових операцій : визволення наших побратимів з окупованих кишлаків, перекриття колон караванів моджахедів , які перевозили зброю , щоб воювати з радянськими військами . За цю службу , мій тато був нагороджений медаллю « За охорону державного кордону » , медаллю « Від вдячного афганського народу », а також грамотою за мужність і військовий героїзм , проявлені при виконанні інтернаціонального обов’язку в Республіці Афганістан.

Я дуже пишаюсь мужністю і хоробрістю, проявлені моїм татком!

**«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**(до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)**

**Сендецький Андрій,** учень 10 класуНововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова Оксана Анатоліївна, вчитель історії

Афганська війна – це не тільки трагедія , це доблесть і мужність тих , хто на собі відчув її пекельне полум’я. Безперечно, хто б які не мав сьогодні політичні погляди , для нас минуле – це святе. Це частина нашого життя, яка не забудеться ніколи. 15 лютого ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня 1989 року останній радянський солдат покинув територію Афганістану. Не з власної волі йшли наші співвітчизники на ту війну й не свою землю боронили , але інтернаціональний обов'язок виконували чесно, з гідністю.

Війна в Афганістані — повномасштабний збройний конфлікт, у якому брали участь урядові війська Афганістану і Радянського Союзу проти повстанських груп моджахедів.

 У мого тата є однокласники, які виконували інтернаціональний обов`язок в Афганістані, про одного з них я і розповім, щоб не тільки я знав, а й інші пишалися такими людьми. Один з друзів тата там загинув, виконуючи інтернаціональний обов`язок.

Афганськими дорогами довелося пройти і Денисову Валерію Михайловичу. В армію ішов з задоволенням, бо служити тоді було почесно й відповідально. В той час вони ще нічого не знали про бойові дії, що відбуваються у цій країні. А там йшла справжня війна і гинули наші героїчні хлопці.

Денисов Валерій Михайлович, виконував свій інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан з 6 травня 1986 по червень 1988 років.Строкову службу розпочав на Далекому Сході. Через чотири місяці був перекинутий у місто Ташкент ,через десять днів відправлений був у Кабул. З Кабула відправили в Баграм, провінція Парван, недалеко від ущелини Паншера, в триденний термін навчений зенітником батальйону. Це була колона ім. Кавалера Ордена Червоної Зірки рядового Балакирева А.Л.

Багато колон носили імена своїх героїв, деякі були позначені цифрами, наприклад колона Миколи Прокопенка була "157". Колоною, обмовці позначалися 1313.1312,1311. Гарнізон Баграм, стоянка «коробочок» в частині Валерія Михайловича.

Що запам'яталось з тих часів найбільше, так це гори, холодні і німі. Прямовисні скелі та урвища, дороги завалені камінням, сонце, яке розпікало повітря так, що й дихати важко, пальці обпечені об гарячий метал машини. Було страшно, але хлопці з честю і мужністю виконували свій інтернаціональний обов’язок. Їхня рота мала такі обов’язки: охороняти гарнізони і супроводжувати доставку боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування. Валерій мав бути завжди напоготові. Траплялося, що триста кілометрів проїжджали за шість діб. Пригадує, як доставляли вантаж через перевал Террі. Був такий випадок: на перевалі Тері (цей перевал веде до Хосту), перед підйомом праворуч від дороги є гори, звідти долинали постріли, де душмани вели бойові дії між собою, а коли побачили колону радянських солдат - всі бойові дії перекинули на них. Звідти почався обстріл колони з боєприпасами, які доставлялися їхньому гарнізону, що знаходиться в Хості. Розпочались бойові дії. Тоді зібрали зенітників з усіх колон і обстрілювали ці печери, доки не пішла остання наша машина, як їх називали(коробочка) з вантажем. Вони почали захищатись від душманів. Після вивантаження "коробочок" колона гірськими дорогами поверталася через Барики і Кабул додому у Баграм.

Зі своїм шкільним товаришем Миколою Прокопенко Валерій зустрічався в 1987 році в м. Пулі-Хумрі, радості від зустрічі було дуже багато, потім неодноразово зустрічався в різних куточках Афганістану: на Перевалі Саланг, Хостер, Кабул.

Нині, гортаючи альбом із пожовклими фотографіями, не можна без сліз згадати своїх товаришів. Деякі з них повернулися живі і неушкоджені,деяких-переправили на Батьківщину у холодних домовинах. Неоголошена війна в Афганістані породила нових "ветеранів". Не схожих на тих, хто йшов на Берлін... Зі своїм розумінням "бойового братерства", обов'язку перед Батьківщиною і боргів Батьківщини перед "ними" - "афганцями". Ветерани часто називають себе ізгоями, потреби яких ігнорує державу. Але у них точно є повага співвітчизників.

Проходять роки, і та далека війна поволі забувається новими поколіннями. В реальності вивести людей з війни виявилося легше, ніж вивести війну з людей. Сьогодні афганці, як були, так і залишилися спадкоємцями бойової слави і є носіями непідкупного, справжнього патріотизму.

**«Я ВЕРНУТЬСЯ ХОТЕЛ, НО УЗНАТЬ НЕ УСПЕЛ, ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ЭТА ЧУЖАЯ ВОЙНА…»**

**Сидора Алёна,** ученица 10 класса Староверовской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Нововодолажского районного совета Харьковской области

Руководитель: Соловьёв Г.М., учитель истории, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Долгие годы после гибели Апалькова Владимира наша школа вела переписку с дядей Володи – Зиновьевым Сергеем Демьяновичем. Сергей Демьянович всю свою жизнь посвятил освоению Заполярья. Окончив Кременчугское лётное училище, работал в Колымо-Индигирском авиаотряде. Будучи в школе, он встречался с учениками и учительским коллективом, и оставил нам воспоминания о своём племяннике. Что же рассказал нам наш гость?

«Дорогие ребята! Самое большое богатство человека – жизнь! Дороже жизни может быть только долг перед Родиной.

Во все времена в лихую пору русский человек никогда не колебался в выборе, принося свою жизнь на алтарь Отечества. Многими жестокими испытаниями завоёвано Ваше право – самим распоряжаться своей жизнью. Миллионы соотечественников в разных местах сложили головы, отстаивая это право. Один из них - бывший ученик Староверовской школы Апальков Владимир Викторович, который погиб смертью храбрых 16 февраля 1984 года на дальних подступах к нашим границам.

Ему и его друзьям, молодым воинам переднего края, я посвящаю эти строки…

Мы внимательно следили, испытывая радостное чувство гордости, как из скромного мальчишки вырастает чуткий, заботливый и трудолюбивый юноша-сын, надёжная опора родителей, будущая защита от жизненных бурь и невзгод, как в нём крепнут черты настоящего мужского характера: высокое чувство гражданского, общественного и семейного долга, верность дружбе, спокойствие и уравновешенность, честность, обязательность во всём.

Володя считал себя обязанным всем! Государству, давшему ему образование, -он платил прилежной учёбой и честным трудом, родителям – постоянной заботой и помощью. Он успевал всюду, где требовалась его помощь, оставаясь, тем не менее, скромным и незаметным. Все порывы его юношеской души были подчинены цели – стать настоящим человеком, нужным Родине и её народу.

Совершенно особое место в своей жизни в последние годы Володя отводил службе в рядах Советской Армии. В ней он видел не только гражданский долг, но и необходимый инструмент для проверки крепости своего характера, смелости, мужества, окончательного утверждения своей готовности к самостоятельной жизни. Для него служба была делом чести. Ради неё не захотел поступать в институт: а вдруг тогда не возьмут в армию?

 При прохождении медицинской комиссии перед призывом потребовалось лечение нескольких зубов, с которыми он не смог управиться к указанному сроку, за что врач призывной комиссии (возможно в шутку) назвал его дезертиром. Надо было видеть глубину обиды и возмущения несправедливым оскорблением! Он отпросился на работе, приехал в Староверовку, упросил зубного врача удалить временные пломбы и за один сеанс, как-нибудь, отремонтировать все зубы, чтобы не допустить и тени сомнения в своей готовности к выполнению долга перед Родиной.

Аналогично Володя поступил, заболев желтухой при прохождении курса молодого бойца. Зная, что имеет право на получение годовой отсрочки на отправку в Афганистан, он настоял на выписке из госпиталя, чтобы не отстать от своих товарищей, с которыми успел подружиться за месяц службы. Он, судя по письмам, хорошо себе представлял, что такое служба в Афганистане. Уже оттуда, став бойцом десантно-штурмового батальона, в ответ на просьбу матери обратиться в соответствующие военное инстанции с просьбой о возвращении его в Союз, как перенесшего тяжёлое инфекционное заболевание, он писал: «Мама, ты спрашиваешь у меня разрешения написать письмо в Министерство обороны. Так вот, я не разрешаю! Не стоит этого делать!...».

Ни тени сожаления, ни малейшего намёка на душевное смятение не проскользнуло в его письмах. Наоборот, они были полны непреклонной решимости и уверенности в правильности своего выбора. Мужской строгостью наполнены слова немногочисленных Володиных писем, которыми он старался успокоить родителей:

«Я вам написал правду, я вас не обманываю, но требую, настаиваю, чтобы не было никаких переживаний, служба в Афганистане такая же, как и в Союзе, различия почти нет. Папа! Обращаюсь к тебе, ты мужчина, должен успокоить маму, я знаю, она всё равно будет сильно переживать и плакать. Я вас очень прошу…», а в следующем письме: «Я в своих письмах уже объяснял вам, что ничего страшного здесь нет, что служба такая же, как в Союзе, но мама не верит. Просто я уже не знаю, как можно вас, мои дорогие родители, успокоить, как ещё объяснить, что всё хорошо и здоровье моё нормальное после болезни, я уже выздоровел».

Володя был убит в бою с бандой осколком гранаты, выпущенной из гранатомёта бандитской рукой через 10 дней после того, как были написаны эти строки.

Мир раскололся, белый свет померк в глазах матери. Всё выстраданное, построенное за 19 лет, отданное родителями и воплощённое в сыне, рухнуло, перечёркнутое неумолимой строкой извещения: «Погиб смертью храбрых в бою 16 февраля 1984 года», оставив в сердце страшную, приторную, давящую своей безысходностью пустоту.

Люди ещё не придумали слов, которыми можно было бы выразить горе отца и матери, потерявших любимого сына. Оно непосильно для материнского сердца. Горе протекло людской рекой от порога родительского дома до кладбища, разлилось траурным митингом, прозвучало в оружейном салюте, застыло мраморным обелиском, но не ушло и никогда не уйдёт сердца матери и отца.

Володя, их сын, достиг своей цели – он ушёл из жизни настоящим человеком, солдатом, похороненным со всеми воинскими почестями. А матери, несмотря на потускневшие краски, несмотря на то, что писем от сына уже никогда не будет и сам он никогда не вернётся, несмотря на страшную пустоту под сердцем, нужно жить, работать и твёрдо знать, что гибель сына не напрасна, что вы, молодые люди, читающие эти строки, полностью используете возможность в мирных условиях стать достойными гражданами нашей великой Родины, ради которой её сын Апальков Владимир Викторович отдал жизнь на самых далёких подступах к Родине.

Ребята! Помните солдата!

И берегите матерей!»

**Спогади Гомана Олександра Миколайовича, учасника бойових дій на території**  **Демократичної Республіки Афганістан**

**Синицький Євген**, учень 10 класу Підлиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Борівської районної ради Харківської області

Керівник. Вакула Л. О., вчитель початкових класів

Найбільш масштабною і трагічною з локальних воєн була війна в Афганістані. Війна в Афганістані тривала 3340 пекучих днів і холодних ночей. У цей період кожної доби гинув один і отримували поранення два вихідці з України. Близько 160 тисяч призваних з України, а всього більш, ніж 600 тисяч радянських воїнів пройшло через афганське пекло.

З честю виконували свій інтернаціональний обов’язок і прикордонники. Під час бойових дій, незважаючи на те, що відбувалося довкола, “зелені кашкети” залишалися вірними солдатами своєї Батьківщини, проявляли мужність, хоробрість, відвагу та героїзм.

Перші прикордонні частини , в тому числі і в/ч 2072, були введені до Афганістану ще в 1979 році . Саме у в/ч 2072 проходив службу і наш односельчанин, Гоман Олександр Миколайович.

Гоман Олександр Миколайович народився в с. Підвисоке Борівського району Харківської області у 1960 році. Після закінчення школи вступив до Ізюмського професійно-технічного училища, звідки у1978 році був призваний до лав Радянської армії.

Служити молодий солдат Олександр Гоман потрапив до Туркменістану в селище Тахта-Базар Марийської області .Служив у прикордонних військах у в/ч 2072 , яка знаходилася на крайній точці тодішнього Радянського Союзу -Кушці. Війська контролювали пропуск військ до Афганістану через річку Амудар’ю.

У цих краях нерідко спостерігались порушення кордону з боку Афганістану, а під час війни вони почастішали. І ось настав момент, коли керівництво  прийняло рішення зупинити моджахедів силами прикордонників, - зсередини Афганістану.

Для цього у північній афганській провінції були введені штатні підрозділи прикордонних військ . На початковому етапі вони були представлені шістьма ММГ –мотоманевреними групами.

 02.03.1979 року мотоманеврена  група ,у складі якої і перебував наш земляк, зайшла до селища Деломурган провінції Герат,що знаходиться на території Афганістану. До складу групи входило близько 200 військовослужбовців, із техніки було 2 вертольоти та 8 БТРів.

Умови для проживання запам’ятались надовго: спали в палатках по 40 чоловік. Там ставили двоярусні ліжка, поряд лежав автомат, а замість подушки - підсумок з боєприпасами. Довго звикали до зміни температурних умов:вдень дуже жарко, вночі- під двома матрасами лежиш.

Продукти, одяг, медикаменти та боєприпаси повинні були доставляти вертольоти, але через складні метеорологічні умови вони прилітали дуже рідко. Отож, і доводилося прикордонникам на “малій землі” відчувати їх нестачу. Про баню навіть смішно казати за тих умов.Одягалися в маскхалати, мабуть часів ВВв, які линяли дуже. Бронежилетів не було.

Поряд з нашою частиною знаходилась афганська танкова частина. Одного разу навіть командир нашої частини просив допомоги у афганських військових. Потрібно було розібрати розвалені будівлі. Але чомусь так сталось, що після цієї співпраці через деякий час із 20 солдатів, які нам допомагали, 15 солдатів дезертирували і пішли воювати в гори.

Місцеве населення до нас ставилось з самого початку – неприязно. Щоправда, деякі з місцевих співробітничали з нами, навіть вказували місця переховування бандитів. Коли дізналися, що у нас є бензин, то часто можна було спостерігати таку картину: місцевий чоловік, або хлопець під’їжджав до нас на своєму мопеді, потім зупинявся і демонстративно тягнучи за собою мопеда викрикував «Шураві, дай бензин!»

Поряд з частиною було селище і нам цікаво було спостерігати за місцевими жителями. Було враження, що ми з двадцятого століття перенеслися в середньовіччя. На полях всю роботу виконували вручну та за допомогою тварин. Колоски зрізали вручну, складали на купу, топтали коровами і віяли на вітрі.

Уже навесні 1980 року почали активно діяти озброєні загони душманів, які спочатку займались бандитизмом, грабували місцеве населення і убивали тих, хто підтримував нову владу. Але пізніше почалися напади і на прикордонників. Під час одного такого нападу загинув мій друг – Ріка Анатолій, житель міста Харкова.

5 червня 1980 року група бандитів перейшла державний кордон на ділянці 9-ї застави Тахта-Базарського прикордонного загону. Їх рух помітив прикордонний наряд єфрейтора Анатолія Ріки. Бійців було всього двоє, а душманів більше десятка, прикордонники прийняли бій.Бандити відступили, але старший наряду був тяжко поранений і помер, не дочекавшись допомоги із застави.

У цьому році, перебуваючи на лікуванні в госпіталі в місті Харкові , я відвідав могилу свого військового побратима.

Моя служба в Афганістані закінчилася 10.07.80 року. Але я до сих пір підтримую зв'язок з воїнами-інтернаціоналістами, з якими приходив разом службу. Це Віктор Малишев, Алєксєйчик Віктор .

За свою службу має нагороди:медаль «Воинская доблесть», «За ратную доблесть», юбилейная медаль « 70 лет Вооруженных сил СССР», памятная медаль «Афганистан», орден «Звитяга-честь-мужність», «За безупречную службу», медаль» 20 років з дня виведення військ з Афганістану», медаль «25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане», медаль «Воину-интернационалісту от благодарного афганского народа».

**ПО СЛІДАХ ПАМ’ЯТІ АФГАНІСТАНУ**

**Ситник Максим,** учень 10-го класу Мечниківського НВК

 Дворічанської районної ради Харківської області

Керівник: Усенко В.С., вчитель історії

Своїми спогадами про службу в Афганістані поділився зі мною Ситник Юрій Михайлович. Ось його розповідь.

«Моя служба проходила в лавах Радянської армії з1983 по 1985 рр. Мені, як і багатьом моїм одноліткам, довелось віддати свій інтернаціональний обов’язок, як тоді говорили, дружній нам державі Демократичній Республіці Афганістан. Туди і потрапили ми, хлопці, що тільки встали від шкільних парт. Багато можна розповісти про свою службу в мотоманевреній групі (ММГ-3), куди я потрапив після навчання в місті Керки. Основна задача нашої групи, в якій було близько 200 військовослужбовців, це охорона газопроводу. Я б хотів розповісти один епізод зі служби.

Нашій групі було поставлено бойове завдання, згідно якого ми мали непомітно рухатись опівночі в сторону міста Андхой і простежити за тим щоб пройшла колона з декількома десятками вантажних афганських автомобілів, які повинні були доставити продукти харчування, паливо, підручники для шкіл, одяг і т. ін. За даними нашої розвідки по цьому маршруту в декількох кишлаках були зосереджені бандитські угрупування, які не давали пройти колоні з вантажем через так звану «зеленку» (це зелена зона в долині гір по якій проходила одна єдина дорога, яку ще називали «дорогою життя»).

Так як я проходив службу в інженерно-саперному взводі в звані сержанта на посаді командира відділення саперного взводу і наводчиком на БТР-60 під № 202, наша коробочка (це позивні наших БТР і БМП) завжди йшла попереду і обстежувала дорогу на наявність протитанкових та протипіхотних мін. Крім екіпажу БТР-а, а це – командир, водій і оператор-наводчик (в якості якого на даний момент був я), був ще десант із шести саперів, в склад якого входив незамінний друг – мінопошуковий пес породи німецька вівчарка по кличці Фред.

На вказане місце ми прибули о 5-й годині ранку. Вночі їхали за приладами нічного бачення. Був густий туман, ранній ранок, коли ми почули спів півнів, тоді зрозуміли, що стали на блок якогось кишлака. Частина десанту і екіпажу відразу почали готувати позицію, копати великий капонір під БТР і кулеметний окоп. БТР від БТР-а на позиціях знаходились на відстані 200-300 метрів. І так по всьому периметру кишлаку, не доходячи до його кордону близько 300 метрів. В тилу у нас знаходився командний пункт і мінометна батарея в складі якої було п'ять-шість 120 міліметрових мінометів і три-чотири – 80 міліметрових.

Після того, як трішки розсіявся туман, наші сапери пішли розставляти на позиції нашої групи сигнальні і бойові міни, щоб попередити підхід душманів. День минав як завжди, де-не-де були чутні постріли, на які уже давно не звертали уваги. Ближче до вечора я з своїм другом Данильченко Борисом несли службу в кулеметному окопі на позиції, інші хлопці, повечерявши розігрітим сухим пайком, пішли в БТР відпочивати.

Наш чотирилапий друг Фред був з нами біля окопу і став себе дивно поводити. Нашорошував вуха і трохи скавулів, ніби його щось хвилювало, але ми не придали цьому великої уваги, оскільки його міг налякати вуж. За розмовою час швидко минув і стало уже темніти. Але темноту і тишу раптом на сусідній позиції порушила сигнальна міна. Спочатку ми подумали, що пес чи лисиця зачепили розтяжку, але менше як за хвилину спрацювала бойова міна і в той же час по рації, яка завжди знаходилась в командно-наглядовому окопі, ми почули крик про допомогу. По схвильованому голосу ми зрозуміли, що наших хлопців, які знаходились через одну коробочку, почали обстрілювати з гранатометів і брати в оточення з криками «Аллах - Агбар».

Довго не думаючи та залишивши на позиції всі продукти і речі, окрім зброї, ми рушили на своєму БТР- і їм на допомогу. Під час руху до них, бій все більше розгорався і ось тьму освітив палаючий сусідній БТР. По нашій коробочці уже вівся вогонь з гранатометів і було чути звук від пуль, що врізалися в броню. Вдивляючись в приціл, будучи в БТР-і лише вдвох з водієм, я розрізав позиції духів безперервним кулеметним вогнем намагаючись таким чином відрізати їм шлях до нашого сусіднього палаючого БТР- а. Під час бою, коли наводчик веде вогонь з БТР-у, водій має допомагати йому перезаряджати кулемет, тобто, подавати коробки з патронами. Десант уже вів бій на вулиці і в БТР-і залишалося тільки двоє: водій і наводчик.

Коли у мене закінчились патрони, я голосно закричав звертаючись до водія Павла, щоб він передав мені коробку із зарядженою стрічкою патронів. Коли я ще раз повторив це все уже в більш жорсткій формі, то водій мені сказав: «Я не можу підняти коробку, щось рука не працює». Після цих слів я зрозумів, що з Павлом щось сталось. Добравшись до нього поміж сидіннями і знявши бушлат, побачив закривавлене плече. Все зрозуміло, Паша був поранений. Я зробив йому укол і перев’язав, як зміг, плече, щоб зупинити кров і знову став відбивати атаки духів.

Проти палаючого БТР-а, в прицілі було видно силуети, що наближалися. Перша моя думка, що це духи і хотів відкрити по них вогонь, але, на щастя, наш командир встиг мене зупинити. Як виявилось, це пересувались наші хлопці, що вирвались з оточення. Ми, просуваючись вперед своєю коробочкою, закрили їх від обстрілу.

Бій тривав всю ніч, ми не допускали їх до наших позицій, а коли стало світати, ми побачили згорівший БТР і декілька баранів, які лежали на наших мінах, коней і кілька трупів духів. Зазвичай вони ніколи по мірі можливості не залишали тіла своїх загиблих і вперед проганяли тварин, щоб спрацювали міни, в даному випадку це були барани.

З нашої сторони було декілька чоловік тяжко поранених і, на жаль, були вбиті, але не з нашої групи. Незабаром прибули «борти» (так ми називали вертольоти) і підвезли продукти, ліки і забрали поранених, в тому числі і мого водія. Після цієї битви ми супроводжували колону ще близько 20 днів. Я виконував функцію водія замість Паші і наводчика, за що і було мене нагороджено медаллю «За бойові заслуги».

Ось такий один із епізодів моєї служби в Демократичній республіці Афганістан».

**МІЙ ДЯДЯ – ВОЇН-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ**

**Скотаренко Олена**, учениця 8-А класу Зачепилівського ліцею,

 вихованка гуртка «Юний ерудит» Зачепилівського районного Будинку дитячої

та юнацької творчості Зачепилівської районної радиХарківської області

Керівник: Буланов Юрій Іванович, методист Зачепилівського районного БДЮТ

Бондаренко Микола Миколайович народився 1 серпня 1967 року у селі Скалонівці Зачепилівського району Харківської області. У вересні 1974 року пішов до першого класу Скалонівської початкової школи, у стінах якої навчався три роки. А потім продовжив навчання у Зачепилівській середній школі, де вчився по восьмий клас включно. Великого потягу до наук не мав, тому після закінчення восьмого класу вступив до Дніпропетровського професійно-технічного училища, щоб здобути професію електрогазозварника, правда, його не закінчив і повернувся до рідного села, де працював помічником механізатора у місцевому колгоспі імені ХVІІ партз’їзду, одночасно навчаючись у Зачепилівській вечірній школі, щоб отримати середню освіту.

Восени 1985 року, коли виповнилося вісімнадцять років, отримав повістку до армії. Наступні два роки його життя були регламентовані армійською службою.

На той час вже майже шість років Радянський Союз втягнувся у громадянську війну в Демократичній Республіці Афганістан, де радянські воїни виконували так званий «інтернаціональний обов’язок» по відношенню до революційного афганського народу. Тому батьки, проводжаючи своїх синів до армії, благали Бога, щоб він вберіг їхніх дітей від Афганістану.

Довелося й Миколі Бондаренку відслужити шість місяців на землі Афганістану, воювати проти афганських моджахедів або душманів (саме душманами у Радянській Армії називали членів нерегулярних збройних формувань Афганістану, які вели боротьбу проти військової присутності СРСР у їхній країні. Радянські солдати у розмові між собою називали їх коротким словом – «духи». Душмани нічим не відрізнялися від місцевого населення, носили традиційний афганський одяг – сорочку на випуск, чорну жилетку, чалму.

Коли я запитувала дядю, як місцеве населення ставилося до радянських солдат, то чула у відповідь: «Вороже. У весняний період – працюють на своїх полях, а потім беруть зброю і йдуть убивати наших воїнів». Коли згадує про службу в Афганістані, його обличчя темніє, мабуть, сумні спогади насуваються на колишнього солдата. «Про що там говорити? Нічого там такого не було», - тільки й відповідає він на моє прохання розповісти про афганську війну.

Службу проходив в афганських провінціях Лошкаргах та Гільменд.

Під час однієї із збройних сутичок мій дядя отримав поранення – осколками гранати, що розірвалася поблизу нього, йому відірвало пальці на правій руці. А було це так. Колона радянських військ потрапила у засідку, організовану душманами. Солдати відстрілювалися від нападників. БТР (бронетранспортер), водієм якого був рядовий Бондаренко підбили, солдати поспіхом залишили уражену машину. Саме тоді його й поранило. Далі лікування в армійських госпіталях у Кандагарі та Кабулі, а потім продовжував службу у межах Радянського Союзу – Туркменській Радянській Соціалістичні Республіці, пустелі Кара-Кум, про яку він чув з назви цукерок «Кара-Кум».

Після служби у лавах Радянської Армії повернувся додому, працював у місцевому колгоспі імені ХVІІ партз’їзду.

Зараз проживає з родиною у селі Скалонівці, має двох дітей - Анатолій (16 років) та Володимир (21 рік).

**НАШ ЗЕМЛЯК НА АФГАНСЬКІЙ ЗЕМЛІ**

**Смірнова Юлія, Майдан Світлана**, учениці 6 класу Залінійнівської філії

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради Хаоківської області

Керівник: Мотринець Світлана Миколаївна, учитель історії

В селі Малий Орчик в сім'ї колгоспників, Олексія та Ольги Потьомкіних 04 серпня 1967 року народився син Юрій.

Ріс хлопчик веселим і допитливим, в кожній грі був першим. Мав багато друзів. Щасливим було дитинство простого радянського хлопчика.

Закінчив 8 класів Орчицької восьмирічної школи і продовжив навчання в 9-10 класі вечірньої школи. Після закінчення школи навчався у філії Кегичівського ПТУ, яка на той час знаходилось в смт. Зачепилівка.

Після закінчення училища, як і всі хлопці пішов працювати трактористом в колгосп ім. Карла Маркса.

Служити в лави Радянської Армії Юрій Олексійович Потьомкін був призваний восени 1985 року. Спочатку потрапив в навчальну частину м. Ашхабада. Там він прослужив 5 місяців. З набутою професією оператора-наводчика БМП - 2 був направлений в Демократичну республіку Афганістан в м. Джелалабад. Війна була в розпалі.

Афганістан... Його безмежні пустелі, сиві гори, які схожі на мовчазних шановних аксакалів, приховували в собі ворожість і небезпеку. Смерть підстерігала наших воїнів на кожному кроці, навіть зустрічі із місцевим населенням, на перший погляд дружні, завжди насторожували.

Запам'ятався Афганістан хоробрістю і мужністю, загибеллю друзів, вірною чоловічою дружбою.

Служив Юрій у розвідці ДШБ - десантно-штурмовий батальйон. Виїжджали на бойові завдання в гори, перехоплювали каравани душманів, які везли зброю, наркотики. В одній із таких сутичок, загинув товариш із Ташкента. Раною в серці залишається смерть друга. Сидячи на БМП, їхав і сміявся, розповідаючи жарти. Раптом сміх його перервався кулею снайпера.

Минуло багато років, але голоси товаришів, крики від болю, рів моторів танків, відлуння снарядів сняться ночами.

25 травня 1987 року відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР Юрій Потьомкін був нагороджений медаллю «За боевые заслуги». Батьківщина відмітила мужність і доблесть воїна-афганця.

В грудні 1987 року після демобілізації повернувся додому. На даний момент живе в селі Малий Орчик, має сім'ю.

Нагороджений ювілейною медаллю «70 лет Вооруженных сил СССР», 28 лютого 1990 - медаллю «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (згідно Указу Президента Республіки Афганістан від 15 травня 1988 року нею нагороджувалися радянські військовослужбовці, які брали участь у збройному конфлікті в Афганістані), 14 жовтня 1999 року - медаллю « Захиснику Вітчизни».

**СТЕЖКАМИ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ**

**(ПРО ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ БОРІВЩИНИ)**

**Стародубова Аліна**, учениця 10 класу Борівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2

 Борівської районної ради Харківської області

Керівник: Жорнік С.П., вчитель історії

Дана робота – спроба висвітлити відомості про жителів Борівського району, що стали учасниками Афганської війни, використовуючи доступні джерела інформації.

Автор роботи висвітлює відомості про бойовий шлях борівчан, що загинули виконуючи інтернаціональний обов’язок та наводить кілька спогадів афганців, що повернулися додому.

У вересені 1983-го року під час бойової операції в горах загинув Руслан Косарєв, що протягом трьох днів разом з бойовими товаришами стримував натиск бандитів. Руслан, винісши з поля бою пораненого товариша, сам на зворот­ному шляху дістав смертельне поранення. Могила відважного солдата в с. Загризове.

Як кращого медпрацівника прапорщика Олександра Приходченка з Київського військового округу в жовтні 1985-го року направляють  в Афганістан. Служба Олександра Приходченка в Афганістані носила мир­ний характер — він був фельдшером підрозділу. Але хіба в країні, де йшла неоголошена війна, були оті мирні сподівання?! Ні, небезпека, як міна уповіль­неної дії, підстерігала будь-де..Загинув Олександр в автомобільній катастрофі на вулиці Кабула. Похований у с. Калинове. На могилі прапорщика Приходченка — обеліск.

Микола Скляров був призванийдо лав збройних сил СРСР 29 жовтня 1985 року. У навчальному підрозділі за час навчання став навідником-оператором БМП і, ясна річ, — у піхоту. Дислокація полку під Газні — це десь посередині між Кандагаром і Джелалабадом: і географіч­но, і за складністю обстановки. Високі гори, круті перевали, глибокі ущелини — надивився на цю всю «екзотику» рядовий Скляров: 11 бойових операцій, 9 супроводів колон. 20 липня 1987-го БМП, в екіпажі якої був Микола Скляров, проїжджаючи по місту Газні, підірвалась на бандитській міні, навідник-оператор Микола Скляров загинув. Могила воїна в селі Підвисоке.

Віктор Титаренко народився і закінчив 8-мирічку в с.Нижче Солоне Борівського району. В Краматорське профтехучилище вивчився на слюсаря і став працювати на Краматорському заводі імені С. Орджонікідзе. З донецького краю відбув Віктор Титаренко на військову службу 31 березня 1982 року. Команда його визначилась ще у військкоматі: Афганістан, а гірську підготовку протягом протягом двох місяців солдат пройшов у прикордонному гарнізоні. В   Афганістані   — мотострілецька рота, кулеметник. Баграм, Джабаль-Уссарадж, Сурубі, Баглан — у цих та ба­гатьох інших населених пунктах побував воїн за два роки бойо­вої служби. Дванадцять бойових операцій і рейдів, виходи на отримання розвідданих.  Побував   Віктор   і   в   тактичних   десантах. От і того березневого дня теж було десантування на гору біля на­селеного пункту Сурубі для прикриття підходів до греблі і ГЕС. Тут куле­метник Віктор Титаренко у   перестрілці   дістав  смертельне поранення.      Могила відважного воїна-комсомольця знаходитьсяв його рідному с. Нижче Солоне. Ім’я Віктора Титаренка но­сить сільська вулиця.

З воїнів-афганців на Борівщині проживають нині Володимир Шерстюк, Володимир Хиленко, Олександр Титаренко, Ігор Сухоручко, Віктор Неня, Роман Галуза, Юрій Синицький, Анатолй Шевченко, Віктор Синицький, Олександр Гомон, Сергій Дорошенко, Микола Болгарський, Володимир Волков, Микола Голованік, Олександр Голуб, Ігор Літвінов, Віктор Рябуха,Володимир Гелуненко, Сергій Білоусов.

Тане всі учасники афганської війни, що повернулись додому, живуть поряд з нами. Зокрема, серед живих вже немає Севрюка Віктора.

Лисенко Віктор Іванович  про Афганістан знає не з чуток.

Він один із тих воїнів-афганців, яким пощастило повернутись із того пекла до рідної домівки. Та біль Афгану і досі живе в його серці...

Родом Віктор з Росії, Красноярського краю. Виховувався в сімї, де було п’ятеро дітей: дві старші сестри та два менших брата. У 1978 році вся родина переїхала до села Першотравневе Борівського району, де батькові запропонували роботу. Після закінчення восьми класів у 1979 році вступив до Харківського РПТУ № 8, здобув спеціальність штукатура, а  через три роки – в ДОСААФ вивчився на механіка-водія.

 29 вересня 1983 року пройшов курс молодого бійця. І от – проводи в армію, добрі напуття рідних і друзів, а вже 24 грудня – на літак, і разом із ще такими хлопцями  з Борівського району - до Афганістану. Про подробиці служби розповідати не став.

Віктор Григорович Харченко теж відчув на собі відчув усі жахи воєнних часів. Він і гадки не мав, що на його долю випаде випробування Афганістаном.13 травня 1987 року його призвали в армію. Служба проходила в Туркменії у секретній ракетній частині. Віктор із товаришами спочатку не здогадувався, для чого їх готують. Вже промайнуло майже півтора роки служби. Настав кінець жовтня 1988 року. І ось знадобилися ракети, які обслуговувала військова частина. Ракети були класу «земля – земля», за термінологією НАТО мали назву СКАД. Їхній радіус дії складав 60-360 км. СКАДи при потраплянні в ціль руйнували все в діаметрі 800 метрів.

Розпочалася військова операція, що мала назву «Відрядження». Вона тривала з 29 жовтня 1988 року по 2 лютого 1989-го. Реакцією моджахедів були слова: «Нас покарав Аллах», адже вороги і гадки не мали, що ці вибухи спричинені ракетами. Віктор Григорович згадує: «Офіцери нам говорили, що ми – перші на той час в СРСР, хто запустив таку велику кількість ракет». Ворога було знищено і відкрито шлях для виведення радянських частин з глибини Афганістану.

За службу в Афганістані Віктора було нагороджено медалями «За відвагу»,  «Від вдячного афганського народу». Суворі уроки життя, які отримали наші бійці в тій війні, залишили в їхніх душах глибокі рани.

Майже всі, хто брав участь у військових діях в Афганістані, стверджують: «То була жорстока і брудна війна».

**АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ**

**Супруненко Анастасія, Багрич Анастасія, Пінчунова Юлія, Тіхонова Юлія, Жилін Олексій, Жилін Анатолій, Тарасенко Владислав, Нестеренко Артем, Бутнік Анна**, учні 8-А класу, вихованці гуртків « Юні музеєзнавці» Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області при Дергачівському ліцеї №2

Керівники гуртків: Кологойда С. П., вчитель української мови та літератури, голова шкільного художнього музею «Промінь»; Маслій С. І., керівник гуртка «Юні музеєзнавці»

Афганістан завжди був країною проблем. Країною, на території якій, як на шаховій дошці інші країни мірялися між собою силою, залучаючи до бойових дій ті чи інші сторони місцевого населення.

Дана робота оформлена учнями до 25-річча виведення радянських військ з Афганістану. Бої закінчилися, а історія – вічна. Афганська війна в пам’яті людства ще буде жити довго, тому, що її історія написана кров’ю солдатів і слізьми матерів. Про історію розповідає вступна частина учнівської роботи. А далі учні розмістили спогади воїнів – інтернаціоналістів, які були учасниками бойових дій на території Афганістану (мешканці мікрорайону Дергачівського ліцею №2): Кузьміна О. С., Головіна І. П., Губки І. В., Хижняка Ю. А., Ткаченка О. І., Гужви О. В., Книженка А. М., Пащенка І. Б., Лукашова П. П., Диханова В. В., які зазначили, що у війни холодні очі. Але вони мають надію, що в майбутньому на всій землі владарюватиме мир і злагода, що люди забудуть навіть значення слова «війна». Героїв треба пам’ятати вічно і передавати пам’ять про них своїм нащадкам.

**НИКТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ**

**Телечкун Дмитрий,** почетный член краеведческой группы «Чайка» Харьковского детско-юношеского клуба моряков Харьковского городского совета Харьковской области,

курсант Одесского мореходного училища им. А.И. Маринеско

Руководитель: Кудлай Л.К., руководитель краеведческой группы «Чайка»

Харьковского детско-юношеского клуба моряков Харьковского городского совета

Харьковской области

 В Музее Клуба юных моряков в научно-вспомогательном фонде хранятся фотографии моего дяди Телечкуна Дмитрия Александровича, которые рассказывают о его службе в Демократической Республике Афганистан с 1987 г. Сейчас, когда так часто молодые люди стали вспоминать войну в этом государстве, мне захотелось рассказать о переживаниях молодых бойцов той необычной современной войны.

 Мой дядя – Телечкун Дмитрий Александрович пошел служить в армию не потому, что очень хотел. Просто служба в рядах Советской армии тогда считалась нормой и воспринималась как дополнительная ступень к взрослению и обретению нового жизненного опыта. Ему и другим молодым призывникам уже на призывном пункте сказали, что они точно будут служить за границей. Через пять суток в поезде через весь СССР Дмитрий Александрович оказался в учебной воинской части, которая готовила командиров артиллеристских расчетов, и ближайшие полгода его заботой стало овладение премудростями работы и командования расчетом автоматического 82 мм. миномета, попросту нежно называемого «Васильком». В ноябре 1987 г. судьба забросила его в мотострелковую часть, которая дислоцировалась в провинции Боглан, в долине р. Панджшер, что в переводе означает долина пяти львов. Здесь с 16 мая по июнь 1982 г. проводилась крупномасштабная операция с целью разгрома опасной группировки моджахедов во главе с Ахмад Шахом Масудом, принадлежащей Исламскому обществу Афганистана. Молодым, только что прибывшим солдатам рассказывали, что тогда в 1982 г. несмотря на успешные действия авиации и артиллерии, моджахеды при поддержке местного населения продолжали оказывать упорное сопротивление. Конечно, после такого рассказа советским солдатам стало понятно, почему местное население, которое поддерживало боевиков, вынуждено было покинуть это самое живописное место Афганистана.

 Часть, в которой служил мой дядя, контролировала караванные тропы, которые использовались для передвижения «духовских» караванов из Пакистана. Со складов в Пакистане вооружение и боеприпасы на автотранспорте доставлялись к государственной границе. Там, затем осуществлялось формирование караванов, которые уже доставляли различные грузы до места назначения. Обычно, незадолго до выхода каравана мятежники под видом беженцев или мелких торговцев проверяли маршруты и уточняли проходимость рек, ущелий и отдельных участков. Методом опроса местных жителей выявляли наличие участков минирования и устройства засад правительственными и советскими подразделениями. Еще в 1984 г. советским военным командованием был разработан план под кодовым названием «Завеса», согласно которому предполагалось перекрыть все маршруты, по которым мятежники получали вооружение. Для этого в горах были организованы «посты», с которых осуществлялось круглосуточное наблюдение за караванными тропами. При необходимости эти посты могли обеспечить огневую преграду на пути нежелательных передвижений. Так как мирных жителей в этом районе не было, то, как рассказывал мой дядя, - «с точки зрения совести, здесь «все было по-честному» - духи (моджахеды) обстреливают наши части, а наши обстреливают духов и мирные жители при этом не страдают». Во время одной из таких перестрелок, расчет моего дяди своевременно подавил огневую точку противника и, после проверки разведывательных данных, Телечкуна Дмитрия Александровича представили к медали «За отвагу».

 Военные будни выглядели одинаково обыденно: завтрак, развод, дежурство, ужин, сон. Два-три раза в неделю служба оживлялась обстрелом позиций советских подразделений и ответным огнем с их стороны. Периодически в полк, где служил мой дядя, через опасные районы, шли наши караваны с едой, оборудованием, боеприпасами и прочими вещами, так необходимыми для жизнеобеспечения полка и задача артиллерийского расчета состояла в обеспечении безопасности таких караванов. Ребята с контрольных пунктов выезжали на организацию «блокировок» - взятие под контроль наиболее опасных участков, где моджахеды периодически минировали дороги. Службу на контрольном посту мой дядя описывает так: «Так как наши «Посты» организовались в горах на подходах к караванным тропам, то их необходимо было снабжать едой, водой и прочим. Тогда в полку организовались маленькие караваны, которые «на себе» заносили все необходимое на «посты». Посты или заставы были разными по количеству солдат, в среднем это было от 15 до 30-ти человек. Иногда вес, который поднимали на себе в горы солдаты, составлял 70 кг. Служба на постах мало, чем отличалась от службы в полку. На постах было организовано не менее трех выносных постов с огневыми точками. Периодически они при оживлении на тропах постреливали, так же периодически обстреливались и посты. И самое главное в этом однообразии было найти себе занятость или некий смысл. Так как развлечений, кроме чтения Устава в армии не предусмотрено, солдаты пытались устраивать анимацию самостоятельно, но без профессионального режиссера «спектакли» получались неказистыми и порой трагичными».

 С принятием Горбачевского решения о выводе войск из Афганистана, жизнь в полку, где служил Дмитрий Александрович, изменилась. Ребята готовились к операции по выходу из Панджшера, оставляя его законным владельцам. Вскоре местом дислокации полка стал Джабаль-Уссарадж. Ребята выкопали себе казармы в земле, обустроили их, как могли и стали продолжать службу. Теперь у них появилась возможность много ездить и много видеть. Вскоре начался вывод войск из дальних точек Афганистана. Задачей полка, где служил мой дядя, была организация блок-постов на Южном Саланге и обеспечение беспрепятственного прохождения колон. «Меня, - вспоминает мой дядя, - еще не раз представляли к наградам, но уже тогда я понял, что главное не то, чем ты награжден, а главное какой ты есть на самом деле. И сейчас, я могу с уверенностью сказать, что не приемлю войну. Да, нужно уметь защищать свою семью, себя, своих соседей, родных, свою Родину. Но я до сих пор не знаю, кого я защищал тогда. А в таких ситуациях весь героизм замешан на культивировании ненависти к другим и на крови твоих товарищей. Когда это происходит, тебя уже трудно остановить. И ты становишься другим. Мы, восемнадцатилетние, воспринимали эту войну как новое приключение, только цена за такое приключение порой была слишком высокой».

**ДОЛЯ ВІДВЕЛА ЙОМУ 19 РОКІВ ЖИТТЯ…**

**ПАМ’ЯТІ ВОЇНА-АФГАНЦЯ ВІТАЛІЯ ГАЛЕВСЬКОГО.**

**Тищенко Галина,** учениця 10 класу Бесарабівького навчально-виховного

комплексу (загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад)

Кегичівської районної ради Харківської області

Керівник: Юсова І.В, вчитель історії та правознавства Бесарабівького навчально-виховного комплексу, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель

Афганістан… Для тисяч українських родин це слово назавжди стало грізним знаменом біди, символом невгамовних душевних мук і невтішного горя. Не відболить це горе, не виплачеться і не відпечалиться на нашій землі допоки житимуть батьки, брати і сестри, вдови і діти підступно видублених в горах і долах Афганістану синів України.

Село Бесарабівка Кегичівського району. Колись тут був маєток пана Бесараба. Ставки, цегляний завод, річка Багата. Тут народився Герой Радянського союзу, мінер – підривник, Степаненко Григорій Іванович та Герой Соціалістичної Праці, ланкова–буряковод, Рилик Ганна Миколаївна.

Саме тут, у селі Бесарабівка, жила родина Галевських, у якій ріс один син - Віталій. Батько – Василь Микитович працював трактористом, плотником, мати – Ольга Дмитрівна була дояркою, обліковцем.

26 жовтня 1983 року Галевський Віталій Васильович призваний до лав Радянської армії.

 Сільські проводи до армії – це особлива річ. Зібралось все село. Бажали щасливої служби, співали танцювали. Родичі проводжали Віталія на службу за настановою: ти , мовляв, тільки до Афганістану не потрап….

Віталій Галевський сам вибрав службу в Афганістані. З листопада 1983 року пройшов підготовку у спеціальному таборі Пянджського прикордонного загону. Важко було пристосуватися до нових природних умов, захворів на малярію, потрапив до госпіталю в Душанбе, та мамі писав, що все добре, перебуває у відрядженні.

Березень 1984 року – Афганістан, країна де вже п’ятий рік точилась жорстока війна. Перші враження Віталія від Афганістану – гарячий струмінь повітря, який ударив в обличчя коли вийшов з літака.

Службу проходив в загоні КСАПО 48 Пянджського прикордонного загону, військова частина 2066, мінер – підривник підрозділу ДШМГ. Основними завданнями групи були оборона прикордонних рубежів Батьківщини, здійснення десантно-штурмових зачисток душманських угрупувань. В систематичних планових висадках на територію Демократичної Республіки Афганістан Віталій приймав участь протягом 1984 року. Яким же довгим був цей рік, скільки сліз пролила мати, жила чеканням листа від сина. Вона молилась, просила молитися за нього всіх, кого знала. Батьки чекали єдиного сина, єдину дитину....

 Земляк Віталія Галевського кегичанин Володимир Носач розповів про їх останню зустріч перед черговою операцією в Афганістані, коли Віталій хотів відправити додому вітальні листівки, щоб привітати маму, подруг, кохану з 8 Березня, але в нього кількох не вистачало. Володимир запропонував відправити листівки після вилазки до Афгану, та все ж Віталій вмовив земляка поділитися листівками. Він привітав своїх рідних і близьких, неначе відчував, що востаннє.

На сайті Пянджського прикордонного загону я знайшла інформацію про місце і особливості загибелі Віталія Галевського. Сталося це поблизу кишлака Хазарбаг під час ліквідації угрупувань душманів на чолі з Кариаміром.

Ось як ці події описує Лінник Валерій:

«Высадка производилась несколькими группами в средине квадрата. Сначала было тихо и мы рассредоточились по территории. Затем со стороны кишлака открыли огонь из дегтяря (он стоял на крыше дома напротив). Офицер дал команду на подавление, а затем и взятие этого пулемета. Андрюша Ковтун был одним из первых. Виталику Галевскому прошло четыре пули в живот, он умер сразу. Андрюша, когда вытянули из-под шквала огня, еще жил минут 40 (хотя, когда сняли каску, была полная каска мозгов). Вертушки не могли к нам сесть до самого вечера, покуда не подошли на помощь ребята из мангруппы на коробочках. Это была самая жесткая операция за все время моей службы».

Віталій загинув. Доля відвела йому тільки 19 років життя, але він прожив їх достойно справжньої людини і чоловіка. Віталій Галевський посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Пам'ять про Віталія, його бойового побратима Андрія Ковтуна і тисяч воїнів-афганців жива. Вона живе в серцях матерів, рідних, однополчан.

 Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями, а свято вірячи, що виконують інтернаціональний обов’язок. Неправду кажуть, що нема незамінних людей. Кожна людина – незамінна. І ніхто, ніколи й нічим не замінить народу нашому молодих хлопців, чиї імена з цвинтарних надгробків болем волають до всього цивілізованого світу: досить уже воєн, під якими б гаслами вони не проходили! Як хочеться, щоб так воно було.

Що б там не говорили про ті афганські роки, як би не оцінювали їх у нашій історії, вони залишаються не стільки славною сторінкою, стільки болючою раною, і тим, хто з якихось причин захоче якнайшвидше забути про неї, закрити політичними та дипломатичними бинтами, невідпорно стане на заваді людська пам'ять. Пам'ять тисяч молодих життів, що згасли у задушливих афганських ущелинах чи на гірських перевалах, пам'ять тисяч материнських сердець, що болітимуть вічно синами своїми, незважаючи на те, яким високим інтернаціональним обов’язком благословлялась їхня смерть. Афганських подій ніколи і нікому не викреслити з календаря. І скільки б ми не поверталися до тих подій, встановлюючи все нові й нові факти, змінюючи цифри, все переосмислюючи, істина залишається одна – незмінно житиме пам'ять про Афганістан.

**«МИ СЛАВИМ ХОРОБРІСТЬ І МУЖНІСТЬ БАТЬКІВ,**

**ЇХ ПОДВИГ БЕЗСМЕРТНИЙ НА ВІКИ ВІКІВ!»**

**Тімченко Інна,** учениця 11 класу Леб’язької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зачепилівської районної ради Харківської області.

Керівник:Буряк Ольга Василівна**,** вчитель історії

Інколи я починаю думати: а навіщо люди воюють, чому їм не живеться у мирі і злагоді? Війна руйнує все: життя, кохання, домівки. Заради чого? Відповіді, на жаль, я не знайшла.

Один із тисячі..

Щудро Віктор Іванович народився 15 жовтня 1960 р. в с. Чернещина.

До лав Червоної Армії був призваний 1978 р. Перший рік служби пройшов у південній групі військ в Угорщині, мотострілкові війська.

191-й окремий мотострілецький полк, сформований на базі двох полків з радянської групи військ в Угорщині, в жовтні був виведений в Союз, поповнено бойовою технікою і в листопаді перекинутий в Узбекистан, щоб через місяць увійти в Афганістан.

*15 січня 1980 р. на трьох літаках нас перекинули на кордон з Демократичною Республікою Афганістан у м. Термез (Узбецька РСР).*

*23 січня прибули до Афганістану, на той час ми були там першими з регулярних військ.*

...Майже всю війну основним місцем дислокації 191-го окремого полку в Афганістані було місто Газні, центр однойменної провінції, але спочатку, після перетину в грудні 1979 року кордону, полк базувався поблизу міста Пулі-Хумрі, прикриваючи трасу Хайратон - Кабул аж до перевалу Саланг. Так кулеметник рядовий Щудро, подолавши пів країни, знову опинився за кордоном, в екзотичному гірничому Афганістані, чий народ вів свій відлік часу, химерно поєднуючи користування сучасною технікою з дрімучим середньовічним укладом побуту і господарювання.

*Місцеві жителі ставилися до нас добре, пригощали національними стравами.*

*Служив, у мотострілкових військах кулеметником. Військова частина* пп 39676. *Полк охороняв від банд душманів кишлаки та дороги.*

*7 квітня  полк маршем пройшов через Саланг, Чарікар, Кабул і розташувався в 25 км на південний схід від міста Газні, на місці своєї майбутньої постійної дислокації в Афганістані.*

*Брав участь у багатьох операціях по ліквідації банд душманів.*

*14 січня 1981 р. нас доправляли додому на вертольотах, в яких доставлялася зброя радянськими військами. З першу нас доправляли до Кабульського аеродрому, звідти до Ташкенту, а потім до Харкова.*

*З нашої роти загинуло 8 чоловік та більше 30 ранених.*

***Що найбільше Вам запам’яталося?***

*Жахливі пилові бурі, котрі тривали по дві-три доби. Видимість була на відстані витягнутої руки.*

*А ще, колодязі-пастки. Місцеві жителі щоб забезпечити себе водою копали колодязі на глибину 30 м. і на відстані 500-1000 м. один від одного, з’єднуючи їх тунелем. По цих лабіринтах вільно пересувалися душмани зі зброєю, котрі вилазили через верх і вбивали наших солдатів.*

*Також, пам’ятаю бій в якому був тяжко поранений командир. Солдати намагалися відплатити за поранення нашого командира. В хатці-мазанці, в котрій переховувалися душмани, на перший погляд похмурій та маленькій змогли пробити стіну лише танковим снарядом. Глиняна стіна була шириною в 1м. Закидавши її гранатами та пустивши сльозогінний газ, змогли знищити душманів та відплатити за смерть командира.*

У запас був звільнений 16 листопада 1980 р.

Війна тривала…Лише для цього звичайного хлопця вона скінчилася, тільки ось залишаться рубці на тілі та в душі.

 Попереду ціле життя, віра в краще майбутнє. З’явиться дружина та три чудових сина.

Молоді хлопці чесно виконували військовий обов'язок в Афганістані, свято вірячи, що забезпечують безпеку своєї країни.  Юні, сповнені амбіцій чоловіки поплатилися великою ціною..

Я, як і всі мої однолітки, не знаю війни. Не знаю і не хочу війни.

Нехай мирно ростуть нащадки, не лякаючись вибуху бомб, щоб матерям не довелося плакати за загиблими дітьми. А від нас залежить збереження пам’яті про загиблих. Вона священна.

Ми схиляємо голову перед вашим подвигом, перед мужністю та витримкою. Самопожертва та героїзм, виявлені вами під час участі у бойових діях, є прикладом служіння Батьківщині.

**«ВІЙНА У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ»**

**(до 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан)**

**Трегубов Ілля,** учень 7 класуНововодолазького НВК

Нововодолазької районної ради Харківської області

Керівник: Трегубова Оксана Анатоліївна, вчитель історії

Чимало літ минуло відтоді, як вивели із Афганістану радянські війська, але рани цієї війни кровоточать і досі. Дорогою ціною розплачувались наші юнаки за все. А ціною було життя. І понесли чорні птахи смерті похоронки в Україну, не минули і нашого краю. 123 юнаки нашого Нововодолазького району виконували інтернаціональний обов’ язок. Хлопці поверталися додому, але не всі. Не повернулися додому: Сергій Мотика, Павло Нерубацький, Володимир Апальков, Анатолій Шеховцов.

Сергій Миколайович Мотика народився 24 листопада 1967 року. В сім’ ї був наймолодшим. Був слухняний і Сергій з радістю виконував домашню роботу. З 1975 по 1985 рік навчався у Нововодолазькій загальноосвітній школі №2. За роки навчання запам’ятався однокласникам і вчителям людиною зі спокійним, врівноваженим характером, працелюбним, доброзичливим. Євдокія Іванівна, мама Сергія, згадувала, що син дуже любив техніку, ремонтував машини. Після закінчення школи він навчався шість місяців в Краснограді на водія.

8 травня 1986 року Сергія призвали на дійсну військову службу. Міг взяти з собою права водія і, можливо, служба була б легшою. Але не захотів цього робити, щоб не відрізнятися від інших. Три місяці Сергій служив у Душанбе, а потім його було відправлено до Афганістану, де він звикав вже до умов гірської застави на півночі країни. Немало гірських стежок виходив Сергій Мотика, в бойовій обстановці друзі могли завжди покластися на нього ...

Додому він писав, що служить на нашій території, бо не хотів, щоб батьки хвилювалися. Правду ж знали сестра та близькі друзі. Та на жаль, з різних причин листів не залишилося ні в кого. Залишилися спогади. Писав про те, що дуже хотілося холодної криничної води, бо було жарко, температура до + 40 градусів. Вільно, спокійно ходити не можна було, бо «духи» могли вбити в будь – який момент. Доводилось навіть спати з автоматом. Декілька місяців Сергію довелось навіть бути пекарем, але у вільний від боїв час.

А взагалі був кулеметником... 15 травня 1987 -го року спецпідрозділ отримав бойове завдання на ліквідацію банди заколотників в кишлаку Дхсорф. Сергій Мотика і ще один боєць пішли в головному дозорі . У руках Сергія був кулемет. На підході до кишлака назустріч бійцям полетіли бандитські кулі.

Одна з них потрапила Сергію в ногу, але він, не звертаючи уваги на поранення, відкрив вогонь з кулемета по бандитської точці. Коли ворожий автоматник замовк, Сергій став бинтувати рану, потім поранили і товариша. Сергій намагався врятувати його, але інша куля обірвала молоде життя самого Сергія, оскільки ворожа черга вдарила його в голову і груди ... Ціною свого життя Сергій Мотика врятував бойових товаришів. Вони пішли вперед і розгромили банду заколотників.

Через три дні страшна звістка про смерть сина прийшла до батьків.

Сергій любив життя, своїх батьків, своє селище. Був вірним другом, жив щасливо і мріяв про майбутнє. Та не судилося йому повернутися живим до рідного дому. Сергія Миколайовича Мотику посмертно нагородили орденом Червоного Прапору і медаллю «Воїну – інтернаціоналісту від вдячного афганського народу» та вручили нагороди батькам.

На фасаді Нововодолазького НВК 15 травня було 2006 року встановлено меморіальну дошку. Ім'ям Сергія Мотики названа площа. 14 вересня 2013 року у день визволення нашого селища від нацистських загарбників було відкрито пам’ятник воїнам-афганцям та учасникам локальних війн.

 Ми не повинні забувати жертв Афганістану, як і всіх інших жертв, які поніс наш народ.

**ТІ СПОГАДИ - ТО ВІЧНИЙ СЕРЦЯ БІЛЬ**

**Тур Катерина**, учениця 8 класу Куп’янської гімназії №2

Куп’янської міської ради Харківської області

Керівник:Закопайло Олександр Вікторович, учитель історії та правознавства

У роботі відображені спогади Тур Сергія Миколайовича, воїна-інтернаціоналіста, учасника бойових дій в Афганістані

Автором роботи є його донька – Тур Катерина, яка записала спогади батька про його пекельний Афганський шлях, який він пройшов з лютого 1984 року по грудень 1986 року.

Донька небагато чула про війну від свого батька. Ця тема у їхній родині не розповсюджувалася.

Сергій Миколайович народився у 1964 році в селі Прокопівка Куп’янського району Харківської області. Він був старшим сином у родині.

Його призвали до армії, коли йому виповнилося 20 років. Він потрапив служити в прикордонні війська Червонопрапорного Середньоазіатського Прикордонного округу, у Пянджський прикордонний загін. Спочатку він закінчив навчальний пункт у місті Пяндж, а потім за розподілом Мандатної комісії потрапив служити до Афганістану в місто Імам-Сахіб у1985 році.

Перше враження від того, що їде служити до Афганстану, Сергій Миколайович ніколи не забуде. Він відчував і гордість, і цікавість, і страх…

Дуже часто він пригадує своїх однополчан, які знаходилися пліч-о-пліч. Він згадує: «Колектив у нас був дружній. У своєму подальшому житті я такого не зустрічав. Щодня усі хлопці нашого взводу мужньо дивилися в очі смерті, ризикуючи своїм життям, ціну якого добре знали. Над нашими головами свистіли кулі. Кожна хвилинка нашого життя могла стати останньою, але ніхто з хлопців не зраджував, усі підтримували одне одного. Кожен із нас пішов би за друга і в вогонь, і в воду, незалежно, офіцер ти чи солдат. Але як жахливо відчувати гіркоту втрати своїх друзів! Це відчуття було для мене найстрашніше.

Та ми розуміли, що життя продовжується, незважаючи на всілякі труднощі. Війна не змогла вбити в нас почуття гумору, оптимізму, веселощі, бо гуртом співали, відзначали свята, згадували своїх рідних.»

Цікаво, а про що були листи з армії і що писав своїм батькам Сергій Миколайович, якщо тема Афганістану була в СРСР забороненою? Щоб не хвилювати своїх батьків, він близько трьох місяців писав, що продовжує служити у прикордонних військах, що почуває себе гарно, годують добре, відділення дружне, служити не важко. А що було писати? Як чоловіки плачуть, як навіть атеїсти хрестяться, як після кожного обстрілу доводиться підбирати поранених і загиблих? Але серце матері постійно відчувало тривогу, це підштовхнуло мене написати правду, бо кожний бій з ворогом для мене міг стати останнім. І батьки б не знали, де загинув їх син.

«Найбільше мучила спека, а ще дуже хотілося додому, побачити співвітчизників, почути рідну мову. Страшно було тільки на початку і в кінці служби. Спочатку, коли ще не обстріляний, і здається, що кожна куля летить саме в тебе. А перед «дембелем» не хочеться помирати, тягне додому і не хочеться ніяких сюрпризів.

Найстрашніше було проводжати на Батьківщину загиблих. Солдати виконували будь-яке бойове завдання, але тільки не це. Їм не забути «чорний тюльпан», цинковий ящик, запах формаліну і соснових дощок, чорні від крові брезентові носилки».

Для написання роботи Катерина питала батька про події в Афганістані, та він відповідав: «Просто служив». Але їй вдалося дізнатися про останні дні після «демобілізації», про один із найстрашніших спогадів: «15 грудня 1986 року був підписаний наказ про демобілізацію і нас готували до повернення у Союз. Ранок був раннім та холодним, відчували душею і серцем, що сьогодні це останній день страшного пекла, ті півтора роки, які пройшли в Імам-Сахіб не хотілося згадувати. Мені здавалося, що 476 діб - це ціле життя. Ми збирали всі свої речі, хоча речами це важко назвати. Багато хто з хлопців уже складав меню святкової вечері, хтось мріяв про створення сім’ї, хтось планував, як буде зустрічати Новий рік зі своєю родиною. Мрії були земними.

Гул моторів нашої колони віддаляв нас від військової частини. Раптом з’явилися ворожі гвинтокрили та обстріляли автоколону. Поки відбувався обстріл, нам здавалося, що це ніколи не закінчиться. Вибухи… Кров… Крики… Нескінченна автоматна черга… Утрачені мрії…

Та раптом все скінчилося, ворожі війська відступили, і коли я озирнувся навколо, повсюди були трупи і кров, я побачив нерухоме тіло мого друга Андрія, з яким майже рік ділив навпіл солдатський пайок. Я тримав його на руках, сльози заливали моє обличчя. Ми майже дійшли додому, залишалося тільки переступити поріг, але деякі з нас так і не змогли цього зробити, залишившись навічно в пеклі Афганістану… Мені пощастило, і я зміг врятуватися, доля зберегла мені найдорожче - життя.»

Сергій Миколайович покинув афганську землю у грудні 1986 році.

Нинішнє покоління не повинно забувати трагедії афганських подій, ми повинні пам’ятати про тих, хто чесно виконав свій військовий обов’язок, ризикував життям заради великої мети - заради життя на землі. Саме тому Тур Сергій Миколайович, є членом об’єднання воїнів інтернаціоналістів міста Куп’янська і бере активну участь у громадському житті міста, допомагаючи ростити справжніх патріотів і захисників Вітчизни.

**ПАМ’ЯТІ ВАЛЕРІЯ ДАВИДОВА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…**

**Тучкова Анастасія,** учениця 10-а класу Люботинської гімназії №1

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник: Смородько В.А., вчитель історії, вищої категорії, старший вчитель

Дана робота присвячується учню нашої гімназії Валерію Давидову, який не повернувся із служби в Афганістані. В роботі використано спогади класного керівника, директора та однокласників, матеріали шкільного музею. В результаті пошукової роботи знайдені фотокартки шкільного життя та служби в армії, які використані в роботі.

Тема афганськоївійнисуперечливатаболючадлянашоїдержави. Вона є актуальною i сьогодні, бобеззнаньминулогонеможназбудуватимайбутнє. Ценашаicторія, яка нагадує про страшну трагедію війни, зламавши людську долю, серця матерів. Цей подвиг синів країни викликає велику повагу та вдячність до воїнів-афганців, за високе відчуття патріотизму iвійськового обов'язку та попереджає про її наслідки сьогодні.

Рішення провведення радянських військ до Афганістану було ухвалено 12 грудня 1979 року на засіданні Політбюро ЦККПРС i оформлено секретною ухвалою ЦККПРС.

Афганська війна продовжувалася з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тобто 2.238 днів.

До складу радянського контингенту входили : управління 40-ї apмii з частинами забезпечення i обслуговування, чотири дивізії, п'ять окремих бригад, чотири окремі полки, чотири полки бойової авіації, три вертолітні полки, одна трубопровідна бригада, одна бригада матеріального забезпечення та деякі інші частини та установи.

Середучасниківбойовихдійбулинашілюботинці. Нажаль, невci вони повернулисяв ріднемісто. Серед них - випускник 1983 рокуДавидов ВалерійІванович, якийзагинувуАфганістані, виконуючиінтернаціональнийобов'язок.

НародивсяВалерій 14 вересня 1966 рокувciм'їзвичайнихробітників, бувмолодшим таулюбленимсиномi братом. Picзвичайнимхлопцем, якогоцікавиловсе: iриболовляна світанку, iтехніка, i спорт. Алебільшезавсецінувавчоловічудружбу, боцьогонавчив старшийбрат. Допершогокласуприйшовв 1973 роцізнадзвичайнимбажаннямвчитися. Початковушколузавершивмайжена«відмінно»,а в старших класах «взявгору» спорт i військова підготовка. Колишній директор гімназії ЧеркаскоТетяна Іванівназгадує: «Коли Валеріюдокорялизавідставанняунавчанні, вінзавжди говорив, щовінздобуваєпершi місцяна змаганнях зарозбирання та збір автомата, увcix спортивних змаганнях». «Встаршихкласах, - повідомляє класний керівник БобловськаЗояІванівна, - Валерій був великим розбишакою, але мав почуття гумору, завжди виконував обов'язки учня, відповідально ставився додоручень, поважав старших iприслухався до їхніх порад. Він мав акторський хист (завжди брав участь у вcix шкільних виставах) i був улюбленцем дівчат. Активний член піонерської та комсомольської організації. У 1983 році закінчив 10-аклас Люботинської школи№1. Мріяв про щасливе майбутнє».

Восени 1985 року, як i інших юнаків, Валерія призвали до лав Збройних силСРСР. Прослуживши piк у Таджикистані, був переведений до частини, яка брала участь у бойових діях на території Афганістану, в Пархарі.Саме там Валерій загинув 27 лютого 1986 року. За справжній героїзм був нагороджений Указом Президента Верховної Ради СРСР орденом Червоної Зірки посмертно.

Випускники та учні нашої гімназії пам'ятають про героїзм Валерія Давидова. 14 вересня оголошено днемпам'яті. Кожного року його друзі та однокласники згадують хвилюючі моменти такого короткого, але відважного життя. Випускники школи створили Книгу Пам'яті. Щорічно у лютому проходять виховні заходи, присвячені героїчним подвигам воїнам - афганців. На цих сумних урочистих уроках ми разомі з учасниками тих трагічних подій вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Частим гостем нашої гімназії є випускник Люботинської СШ№ 1 1985 року, учасник бойових дій уАфганістані ЧерняковС.В.

14 квітня 1988 року при посередництві ООН у Швейцарії міністрами закордонних справ Афганістану i Пакистану були підписані Женевські угоди про політичне врегулювання положення навколо ситуації' в ДРА. Радянський Союз зобов'язався вивестис вій контингент у дев'ятимісячний термін, починаючи з 15 травня. США i Пакистан, зi свого боку, повинні були припинити підтримувати моджахедів.

Відповідно доугод, виведення радянських військ з території Афганістану почалося 15 травня 1988 року. 15 лютого 1989 року з Афганістану повністю виведені радянські війська. Війна для нашої держави закінчилась, а пам'ять нескінченна...

Ця війна тривала майже 10 років, давно канула в історію. Її учасниками були понад 150 тисяч українців, 8 тисяч отримали поранення, 3500 стали інвалідами, 3660 загинули. 46 наших земляків повернулися додому в цинкових трунах, двоє пропали безвісти. Однак усі понад 600 тисяч радянських військовослужбовців, котрі побували в жорнах Афгану, виконували свій військовий обов’язок, були вірними присязі. Вони, без сумніву, герої. Пам’ятаймо їх, загиблих, шануймо живих.

На подвір'їгімназії – меморіальна дошка, біля якої квіти. Ми пам'ятаємо про вас, назавжди, наші герої. Ми, навіть, співаємо вашу недоспівану пісню. Але ми незд атні повернути ваші вкрадені війною життя, мине в змозі вгамувати біль у серцях ваших матерів...

 **Ніхто не забутий, ніщо не забуте**

**Удовиченко Владлена**, ученица 8-в класса Харьковской

Гимназий №12 Харьковского городского совета

Руководитель: Белименко А. А., руководитель кружков юных археологов

Даная работа – является описанием жизни Безкоровайного Андрея Михайловича с 16 августа 1984 г. проходившего службу в войсковой части, находящейся на территории Демократической Республики Афганистан. Выполняя боевое задание, оставшегося верным военной присяги, проявив стойкость и мужество,  погибшего 7 декабря 1985 года.

Основным источником для написания данной работой послужила информация, полученная от старшей сестры Безкоровайного Андрея Михайловича, Маи Михайловны Безкоровайной, с дополнением оставшихся документов и воспоминаний его друзей и близких.

Воспоминания Безкоровайной Маи Михайловны: «Безкоровайный  Андрей Михайлович родился  20 февраля 1962 г. в г. Северодвинск, Архангельской  обл. Мать - Безкоровайная (Дух) Анастасия Пантелеевна - учитель ( географич. фак-т ХГУ),  отец -Безкоровайный Михаил Трофимович- военнослужащий, офицер СФ (Военно-Политич. Академия им. Ленина).

Андрей пошёл в 1 класс в 1969 г в пос. Островная (Гремиха). В 1971 году,  весной наша семья переехала в пос. Видяево. Андрей с 1971 года учился в Видяевской средней школе. Учился хорошо. В табеле обычно было две- три четвёрки, остальные все - пятёрки. Активно участвовал в общественной жизни школы. Был Председателем Совета Дружины Видяевской школы.  Был награждён поездкой в п/л "Орлёнок". Окончил школу в 1979 году. Поступил в Харьковский Институт Радиоэлектроники на ф-т Радиотехнический. Успешно его окончил. защитил диплом. Студентом был способным, в радиотехнике разбирался хорошо. Учился на Военной Кафедре, получил звание лейтенанта. Окончив Институт, весь поток РТ факультета написали заявления, что хотят отслужить в армии, так как им (ребятам с потока РТ-79) не понравились распределения, которые им предлагались после окончания института. Андрей призывался  в Ташкент. Наша семья не знала ничего о том. что он направлен в Афганистан. Нам он ничего не сказал и не писал. Знаю, что летел он из Ташкента в Афганистан, как гражданское лицо. Все военные документы (и фото) оформлялись в Афганистане. Не думаю, что он туда, на войну стремился. Наша семья, да и сам Андрей  не хотели, чтобы он стал военным. Мама чувствовала (сердце матери не обманешь), часто плакала... Мы узнали о его службе в Афганистане в августе 1985 года, когда он приехал в отпуск с подарками.. В середине сентября Андрей уехал на службу в Афганистан. Я поняла, что его часть была под Кабулом. После отпуска Андрея почти сразу отправили в Баграм (часть его вещей и наши письма (с сентября) были в его части, не в Баграме. В подчинении Андрея было 5-6 таджиков, у одного из них родной дед жил в Кабуле. Андрей внешне (особенно там) тоже был похож на местное население (афганцев). У него была мечта - поступить и учиться в МИМО. Я , как старшая сестра. была очень удивлена, что Андрей после года службы в Афганистане не озлобился, а стал более человечным и более мудрым.  Он стал как бы старше, и старше  меня ( а я старше на 2 года). Он был очень способный, умный и красивый. Его смерть оказалась для нашей семьи и наших родственников -сильным  ПОТРЯСЕНИЕМ и УДАРОМ !  Родителей уже нет... Родственники  и друзья помнят его... ОН  В  НАШИХ  СЕРДЦАХ ...

Нашей семье О смерти Андрея сообщили 14 декабря 1985 года ( а 13 декабря у мамы было день рождения), 16 декабря его хоронили,  гроб был закрыт, его не открывали ( мы не знаем был ли там Андрей, или хоть что-либо от него). А 17 декабря получили от Андрея письмо и поздравление мамы с днём рождения. У неё настоящий день рождения 13.12 (день Андрея Первозванного,  поэтому и брата назвали Андреем), а по паспорту 17.12.

О смерти Андрея нам рассказали так: Он был в БТР-е, их обстреляли душманы, его ранило осколком. Это случилось в районе Пандшерское ущелье, перевал, река Саланг.  Эту же историю - я слышала  ещё два раза (Саша Секретарёв, корреспондент Комсомольской Правды погиб в этом же месте). Моя мама знала как он погиб. Но это было по-другому»...

Известно, что с точки зрения исторической перспективы, в любой стране не могут быть бесполезными жизни, положенные на алтарь служению Отечеству, для того, чтобы оно укреплялось и процветало. Хочется верить, что в «Афгане» ребята умирали именно за это. С течением времени, многие историки давали этим событиям свою оценку. Да, история не имеет сослагательного наклонения, и случилось то, что случилось. Но, хочется верить, что она рано или поздно, все расставит по своим местам. И по заслугам воздастся как героям, так и подлецам.

**У їх серцях відлунює війна…**

**Устиченко Анастасія,** учениця 9 класу, **Зінченко Юлія**,учениця 10 класу

Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Зінченко Оксана Миколаївна, учитель української мови

*Хай у вашім житті буде вічна весна,*

*хай ніколи війна вам не сниться.*

*Хай дорога в житті буде чиста й ясна,*

*І задумана мрія здійсниться.*

 15 лютого минає двадцять п’ять років від того дня, коли останній радянський солдат залишив територію Афганістану, зоставивши за спиною пекло боїв, виснажливе почуття постійної небезпеки, коли за кожним виступом скель на тебе чекала смерть. І хоча колишні двадцятилітні хлопчики-«афганці» - зараз уже солідні мужчини, котрі розміняли п’ятий десяток років, та в їхніх серцях і досі відлунює пронизливим болем афганська війна. Цей біль не лише від давніх ран, які ніяк не дають про себе забути, а й від пам’яті. Тому й досі, як тільки ці мужні, загартовані воєнним лихоліттям чоловіки поринають у спогади, знову на очах починає бриніти скупа чоловіча сльоза.

 Так, Афганістан, мов та роз’ятрена незагойна рана, довго ще болітиме нашим людям.

 Нам відомо, що з 1979-го по 1989-й рік 160 тисяч українців брали участь у бойових діях в Афганістані. Не обійшла ця трагедія і наше село. Своєю кров’ю поливали чужу землю сини нашої Батьківщини. Серед них наші односельці – Багацький Олександр Григорович, Луговий В’ячеслав Іванович, Татьянченко Юрій Іванович, Багацький Олександр Олексійович, Шевельов Михайло Михайлович, Зеленський Юрій Олексійович, Шаповал Василь Петрович, Нарожний Олександр Вікторович, Штанько Юрій Петрович, Мозговий Юрій Васильович, Денисенко Юрій Миколайович, Галецький Олексій Олександрович.

 Що ж то за країна, що завдала нам стільки болю, горя, смутку? Афганістан – це держава, що знаходиться в Південно-Східній Азії, де проживають не лише афганці, а й таджики, туркмени, узбеки, хазарейці. До середини 70-х років це була одна з найвідсталіших країн світу.

 Афганістан – це 70 % гірської місцевості з бідною рослинністю, гірський хребет Гіндукуш з висотою гір до 7-8 тисяч метрів. 86 тисяч населення проживають в аулах. Страшенна бідність, відсутність елементарної медичної допомоги, масова неписьменність серед населення, особливо серед жінок та дітей, висока смертність.

 У квітні 1978 року афганський народ піднявся на боротьбу за краще життя, скинув монарха, проголосив Афганістан республікою. Нова влада взяла курс на соціалізм. Було видано низку нових законів, запроваджено початкову освіту, надано права жінкам, знято з них паранджу.

 У грудні 1978 року між колишнім СРСР і Афганістаном був підписаний договір, за яким Радянський Союз зобов’язувався переозброїти афганську армію. Виходячи з цього, керівництво СРСР на чолі з

Л. І. Брежнєвим продемонструвало готовність надати прокомуністичному режиму НДПА Бабрака Кармаля реальну військову підтримку. 27 грудня 1979 року були введені десантні частини в Баграм, Кабул та інші великі міста, а згодом вони втяглися у бойові дії по всій території. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу.

 Для тисяч наших солдат, їхніх батьків та матерів, дружин, дітей розпочалася жорстока, кривава війна в Афганістані. Тривожні дні чекання, безсонні ночі та тривоги. Посивіли батьки. Тривожними були ці роки і для тих батьків, сини яких служили не в Афганістані, а на території колишнього Радянського Союзу. Де б не служив солдат, він у будь-який момент міг потрапити до Афганістану. Тому й не було спокою в Україні всі 10 років афганської війни, яка тривала вдвічі довше, ніж Друга світова війна.

 Виконував свій інтернаціональний обов’ язок і наш земляк Багацький Олександр Григорович.

 Народився Олександр Григорович 28 квітня 1958 року. Після Пришибської восьмирічки, яку закінчив у 1973 році, працював у колгоспі слюсарем, потім трактористом. Пізніше закінчив сільськогосподарські курси у селищі Андріївка та продовжував працювати у рідному селі аж до початку служби.

 У липні 1979 року був призваний рядовим на службу у військову частину 54626, яка знаходилася у місті Іолотань Туркменської РСР .

31 грудня, вночі , їх частина перейшла кордон у районі Кушки і опинилася на території Афганістану. Про це зроблено записи у воєнному білеті. З 1 січня 1980 року по 9 липня 1981року Олександр Багацький був наводчиком військової частини 51931 Туркестанського 101 мотополку. Пробув в гарячих точках 1 рік і 6 місяців (провінція Герат). Пригадує страшні бої, окопи, землянки, сильну спеку: «Жили ми в палатках. В наш обов'язок входило контролювати дороги. З місцевим населенням намагалися завести добросусідські відносини, допомагали їм продуктами. Проте афганці нас, православних, вважали ворогами. Жодної години не було спокійно. Смерть підкрадалася з кожного боку. На очах в мене загинуло багато товаришів.

Особливо запам'ятався мені той день, коли вранці у сусідній палатці ми знайшли наших друзів – усіх їх зарізали душмани. А рідних заспокоював у листах, що все добре. Тоді усі так писали, але через тиждень листи поверталися, бо додому вони не доходили».

 9 липня 1981 року був звільнений з рядів Радянської Армії у зв'язку із закінченням строку служби.

 За вірну службу Батьківщині, високий рівень професійної та фізичної підготовки, військову товариськість Президія Верховної Ради СРСР нагородила Багацького О. Г. Почесною грамотою, медаллю "Воїну - інтернаціоналісту від вдячного афганського народу" , медаллю «Захиснику Вітчизни», медаллю «Учасник бойових дій».

 Після демобілізації у 1981 році працював півроку на цементно – шиферному комбінаті, а пізніше повернувся у рідний радгосп, де працював трактористом. Працював старанно, наполегливо, отримав багато грамот як найкращий механізатор за високі показники при збиранні врожаю зернових та плодових культур.

 23 січня 1982 року одружився, має двох синів Євгена та Віталія.

У даний момент не працює за станом здоров’я через інвалідність. Виховує ще двох онучок.

 А Михайло Михайлович Шевельов пригадує, як школярем, затамувавши подих, слухав хвилюючі розповіді про війну ветеранів Великої Вітчизняної і гадки тоді не мав, що колись йому самому доведеться пережити всі почуття ветерана перед учнівською аудиторією.

 Михайло Михайлович як ніхто, знає ціну життя, адже випробував на собі, що значить день при дні бути на межі життя і смерті. Побувавши у справжньому пеклі, він знає ціну земного раю, де батьківська криниця і заквітчана навесні калина.

 Михайло Михайлович Шевельов народився 04 листопада 1966 року у селі Долинське Мелітопольського району Запорізької області. У 1967 родина переїхала у село Волоконське Курської області. Там закінчив школу, вступив до сільськогосподарського технікуму. Не довелося закінчити навчання, бо 2 листопада 1984 року надійшла повістка з військкомату. Тоді і почалася служба у військовій частині 2072 міста Тахта – Базар.

 Через два тижні Михайла направили на півроку до школи саперів міста Волзького. У червні 1985 року переведено на службу у прикордонні війська у смт. Кирки, що на кордоні з Афганістаном. У складі бойової групи Михайло брав участь у засідці на караван душманів.

У ході жорстокого бою розірвалася граната, він був контужений і поранений у живіт. Після госпіталю служба тривала до 20 січня 1986 року. Після армії повернувся у село Волоконське.

 За мужність і героїзм сержант Шевельов був нагороджений нагрудними знаками «Отличник погранвойск» І ступеня, «Отличник погранвойск» ІІ ступеня. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 травня 1987 року Михайло Михайлович нагороджений медаллю «За бойові заслуги», 22 лютого 1988 року – медаллю «70 років Збройним Силам СРСР», 28 грудня 1988 року - Грамотою за мужність і військову доблесть, проявлену при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, 18 березня 1989 року – медаллю «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа», 14 жовтня 1999 року – медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Коли йшла війна, - розповідає Михайло Михайлович,- у газетах дуже рідко з’являлися повідомлення про бойові дії радянських військ з моджахедами. Про такі бої «скромно» замовчувалось. Ми теж мовчали. Не хотілося повідомляти про це і батькам, та вони здогадувалися і тихо молилися за нас. Я написав по свою службу тільки сестрам».

У 1989 Михайло Шевельов приїхав до сестри, яка на той час жила у селі Пришибі Балаклійського району Харківської області. Село відразу сподобалося хлопцеві, та й робота швидко знайшлася. Почав працювати водієм у радгоспі «Орджонікідзевський». Наступного року одружився. Згодом народилася донька Катерина, яка завжди гордилася і гордиться своїм батьком. З 2000 року Михайло Михайлович працював на цементно – шиферному комбінаті, але за станом здоров’я у 2006 році був змушений покинути роботу на заводі. Зараз він виховує маленьку онуку, яка, на щастя, нічого ще не знає про ту страшну війну.

Україна пам’ятає і вшановує своїх синів. Ви були і залишаєтесь відданими і мужніми.

Хай же ніколи не доведеться пережити подібне вашим дітям і онукам. Хай спокійно

сплять матері, не хвилюються дружини, сміються діти. Миру вам і спокою, достатку і

благополуччя.

Вдячні учні Пришибської ЗОШ І - ІІІ супенів

**АФГАНСЬКІ ГОРИ СНЯТЬСЯ НАМ…**

**Учнівський колектив старшокласників** Федорівського навчально-виховного комплексу

Великобурлуцької районної ради Харківської області

Керівник: Кірієнко Володимир Іванович – педагог-організатор

Жили в нашому селі брати-двійники Олександр та Микола Лапіни. Вони завжди все робили разом: разом навчалися, разом бешкетували, і, коли прийшов час, разом призивалися до лав Радянської Армії. Разом в військкоматі отримали команду 20-А, Афганістан.

На даний момент у нас в селі проживає один з братів Олександр. Коли ми звернулися до нього з проханням розповісти про роки, проведені в Афганістані, він, людина за характером весела, похмурнів, зітхнув і сказав: «Що я можу розповісти про Афганістан? Та нічого. Гори, спека, гинуть люди - молоді хлопці, які ще не бачили життя. Війна… Просто була війна. Мені дуже важко згадувати ті роки. Історії? Та не було ніяких історій, були зламані людські долі.»

Ми дізналися з розповідей інших односельчан, що брати служили в Афганістані танкістами. Воювали пліч о пліч, завжди допомагали один одному, підтримували один одного. Одного разу, коли їх команда вела бій, Олександр побачив, що танка, в якому знаходиться його брат Микола підбито. Олександр кинувся до палаючого танку, щоб врятувати брата, адже ще хвилина - і Микола може загинути. Але командир схватив Олександра і тримав, не давав підійти до танку, кричав солдату: «Не врятуєш брата і сам загинеш!». Який же жах довелося пережити Олександру в ті хвилини! На очах гине рідний брат, а допомогти нічим не можеш. Чи то Господь Бог, чи то глибока братська любов допомогли урятуватися Миколі: під час вибуху його викинуло вибуховою хвилею, і він, хоча й поранений, залишився живий.

А ще згадують односельці, як до матері братів прийшла звістка, що хлопці пропали без вісті. Обоє. Пропали без вісті в Афганістані, це те ж саме, що загинули. Жінка дуже важко переживала цю страшну звістку, вона захворіла, заслабла. Що тільки допомогло їй заставити себе жити далі? Мабуть, діти, які були в неї вдома, адже про них теж треба було думати, годувати, одягати, лікувати від хвороб, давати освіту. Але цей біль завжди був з нею, з тих пір у неї почало сильно боліти серце. Звістка про те, що хлопці пропали, на щастя виявилася помилковою…

Пройшов деякий час, і брати повернулися додому. Це була зустріч з сльозами на очах, радість та щастя повернулося в дім, але не повернулося втрачене здоров’я матері.

Кощеєв Юрій Васильович – воїн-інтернаціоналіст, наш односелець, справжній герой і просто добра, чуйна людина. Зразу після закінчення школи 23 квітня 1985 року Юрій Васильович був призваний в армію. Він виявив добровільне бажання служити в Афганістані. Спочатку потрапив в м. Гермес, в учбову частину. Далі його переправили до Афганістану.

Юрій Васильович служив прикордонником, був в моно-маневреній групі. Такі групи супроводжували вантажі з Таджикистану в Афганістан. Учасники цієї групи переодягалися в звичайний цивільний одяг, щоб не привертати увагу ворога. Під час таких перевозок «духи» переховувалися в горах і намагалися не допустити, щоб вантаж був переправлений до місця призначення, обстрілювали з усіх боків колону. Юрій Васильович згадує:

«10 березня 1986 року наша колона з 25 машин прямувала в район м. Шиберга (Афганістан). На під’їзді до кишлаку Джангалі-колон (Великий ліс) ми потрапили під обстріл душманів. Спочатку було підбито першу машину, це спричинило зупинку руху всієї колони. Ми опинилися в облозі. Протягом 40 хвилин нашу колону обстрілювали з усіх боків. Я, як командир останньої машини прийняв рішення вести колону в обхід, щоб урятувати людей. Під час маневру був тяжко контужений. »

Після цього солдат потрапив до госпіталю. Мріяв про те, що скоро буде демобілізований додому, а тут поранення, важка контузія, госпіталь. Одного разу в цей госпіталь привезли хлопчика, який потрапив в автокатастрофу. Хлопчику була терміново необхідна кров, а така група була тільки у Юрія Васильовича, і він, ще не одужавши повністю, сам втративши багато крові під час поранення, надав свою кров помираючому хлопчику. Хлопчика прооперували і він видужав. А Юрій Васильович ще півроку провів у госпіталі…

Коли повернувся додому, ще довго не міг спати ночами, кричав уві сні, іноді здавалося божеволів від спогадів і болю. Але час лікує все…

 Зараз Юрій Васильович проживає в Сумській області, працює вчителем, займається вихованням підростаючого покоління. Ми завжди будемо пишатися своїм земляком-героєм!

**УЧАСНИКИ ПОДІЙ В АФГАНІСТАНІ – МОЇ ЗЕМЛЯКИ**

**Федяй Юрій,** випускник Токарівської ЗОШ I-II ступенів Дворічанської районної ради

студент II-го курсу історичного факультету ХНУ ім. В. Каразіна

Керівник: Оранська О.В., вчитель історії

Афганістан. Він увійшов у кожне серце, кожне місто, далеке село. І хоча нас відділяє від цих подій декілька десятиріч, про ці сумні події український народ пам’ятатиме завжди.

Не минула війна в Афганістані і наше село. Дев’ять юнаків з села в різний період проходили там службу: Гряник М.В., Криворучко А.Ю., Приходько М.М., Онищук В.В., Оранський М.В., Сердюк В.А., Тулінцев М.І., Шевченко В.В., Федяй В.В. На велике щастя, всі хлопці повернулися додому. Але їм на афганській землі довелося пройти через справжнє пекло. Були поранення, контузії, хвороби. Тому повернулися додому з підірваним здоров’ям. І на сьогодні немає серед воїнів-афганців Онищука В.В., Приходька М.М. та Тулінцева М.І.

Першим на цю жахливу війну потрапив Приходько Микола. Народився він в 1961 році у багатодітній сім’ї. Дитинство пройшло у селі Добролюбівці. Здобув професію водія у профтехучилищі. Працював у рідному радгоспі. У 1980 році розпочав службу у Афганістані. Також був водієм. Для нього кожен рейс міг бути останнім, адже ворог мав сучасну зброю, яка стріляла далеко і мітко. У 1982 році повернувся Микола додому живий та без поранень. Але здоров’я було підірване. Знову влаштувався шофером у господарстві. Одружився. Мав двох синів. Але не довгим був його життєвий шлях. У 2003 році Миколи Миколайовича не стало.

У 1980-1982 роках проходить службу в Афганістані і Гряник М.В. Він народився в 1962 році. Після закінчення школи здобував професію будівельника. Закінчивши училище у 1980 році, пішов в армію. До Афганістану півроку служив в Середній Азії, потім переправили в Афганістан у піхотних військах, приймав участь у багатьох бойових операціях. Був поранений, одужував у Ашхабаді. Після закінчення служби у 1982 році повернувся в рідне село. Поступив у будівельний інститут на заочне відділення, здобув професію будівельника. Одружився. Має доньку, внуку. Останнім часом займається підприємницькою діяльністю.

У 1983 році розпочали службу в Афганістані Онищук Віктор, Криворучко Анатолій, Федяй Віктор, Оранський Микола.

Онищук Віктор народився в 1965 році в селі Петровському. Навчався в Токарівській восьмирічній школі, а потім у Вільшанській середній школі. Одержав права тракториста. Працював у рідному господарстві. У 1982 році навчався в Куп’янській школі ДОСААФ, отримав права водія. У 1983 році Віктор був мобілізований до лав Радянської Армії. Закінчив школу молодих сержантів, після чого його переправили в Середню Азію, в туркменське місто Марм. Мав військову спеціальність авіамеханік. Неодноразово на бойовому вертольоті виконував завдання на території Афганістану, кожного разу ризикуючи своїм життям. У 1985 році демобілізувався, продовжив навчання. Деякий час працював шофером у селі Токарівка, пізніше переїздить до міста Куп’янська, де працював водієм автобуса. Здоров’я у Віктора Володимировича було підірване і у січні 1999 року він помер.

Федяй Віктор народився у 1965 році в селі Петровському. Навчався в нашій школі, потім в училищі міста Куп’янська, здобув професію водія. У 1983 році був мобілізований до лав Армії. В Узбекистані, в місті Фергані навчався в учбовому пункті. Протягом 1984-1985 років служив в Афганістані, в місті Кабулі, у повітряно - десантних військах, у розвідроті. За героїзм та мужність Віктор Володимирович нагороджений медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа», «Защитнику Отечества», «Воину-интернационалисту», «70 лет Вооружённых сил СССР». У 1985 році повернувся у рідне село, до сьогодні працює шофером. Одружений, має дорослого сина.

Оранський М.В. народився у 1964 році у багатодітній родині. Після закінчення нашої школи здобув професію токаря. Деякий час працював на Куп’янському ливарному заводі. Потім повернувся у рідне село, працював слюсарем у колгоспі «Дружба». У 1983 році був мобілізований. Після навчання в Ашхабаді розпочав службу в Афганістані, у Баграмському розвідувальному батальйоні у розвідувально-десантній роті. Батальйон приймав участь у бойових операціях в Черекарській та Каримовській долинах, в горах Саманга, Сурубях, в населених пунктах Джалалабад, Гульдара, Гордез, Ганза. Біля кишлака Гульдара батальйон потрапив в оточення. У грудні 1983 року у Черекарській долині був поранений. Після 2,5 місяців лікування повернувся з госпіталя в батальйон. Продовжив службу як оператор БМП-2. У травні 1985 року демобілізувався. Працював у селі слюсарем, тваринником. На сьогодні – інвалід ІІІ групи. Одружений, має дорослу доньку.

Криворучко А.Ю. народився в 1965 році у селі Зорянка Житомирської області. У 1970 році його сім’я переїздить до села Токарівка. Після закінчення школи у 1980 році продовжив навчатися у Куп’янському професійному училищі та здобув професію слюсаря по ремонту автомобілів. Восени 1983 року був призваний на службу в прикордонні війська. Після навчання був направлений в Афганістан у ІІІ мотоманеврену групу. З 16 лютого 1984 року по 10 грудня 1985 року виконував свій військовий обов’язок. Повернувся додому. У 1986 році почав працювати водієм автобуса Богодухів-Харків. Протягом 1986-1995 років жив у місті Богодухові. У 1995 році Анатолій Юрійович переїздить до м. Куп’янська, де протягом двох років працює водієм автобуса ВАТП «Авток». З 1997 року і до сьогодні працює в селі Токарівка. Одружений. Має двох синів.

Сердюк В.А. народився в 1966 році в с. Мечніково. Після закінчення Ново-Єгорівської школи навчався в Куп’янській школі ДОСААФ, де здобув професію шофера-електромеханіка. Восени 1984 року пішов в армію. Спочатку проходив навчання в учбовому пункті міста Халлояр, що знаходиться в 20 кілометрах від міста Пянджа. В лютому 1985 року Володимира зарахували в автороту шофером. І з цього часу перевозив бензин у Афганістан, що було дуже небезпечно. Кожен рейс міг виявитися останнім. Приймав участь у військових операціях на точці Архаджа, Імам-Сахиб та Тахс-Курганській операції, що знаходились на території Тармизького прикордонного загону. Службу закінчив у грудні 1986 року. Повернувся додому, пішов працювати в рідне господарство водієм. Володимир Анатолійович одружений, має двох дітей. Останні роки також працює в рідному господарстві.

Тулінцев М.І. народився в 1967 році в сім’ї колгоспників. Мати працювала дояркою, батько – трактористом. Навчався в Токарівській восьмирічній школі. У 1982 році став студентом Харківського технікуму залізничного транспорту, який закінчив у 1986 році по спеціальності технік-експлуатаційник, отримав червоний диплом. З жовтня 1986 року по грудень 1988 року проходив службу в лавах Збройних сил СРСР. З травня по листопад 1987 року проходив службу в республіці Афганістан у військовій частині 53701. Після служби працював на станції Куп’янськ-Сортировка. Навчався в Харківській академії залізничного транспорту, яку закінчив по спеціальності організація перевезень та управління залізничного транспорту. Микола Іванович нагороджений медаллю «Воину-интернационалисту от благородного афганского народа», «70 лет Вооружённых сил СССР». Був одружений, має дорослого сина. У Афганістані підірвав своє здоров’я. Багато хворів. Помер 31 травня 2008 року.

Шевченко В.В. народився в 1969 році в селі Добролюбівка. В 1984 році після закінчення нашої школи здобув професію водія в Дворічанському професійному училищі. Працював у рідному радгоспі. Восени 1987 року був мобілізований. Службу почав у місті Алма-Аті Казахської РСР. Навчався в школі сержантів, здобув професію зв’язківця. В квітні 1988 року потрапив у Афганістан. Мав військову професію командира відділення. Служив у Файзабаді. У зв’язку з виведенням радянських військ з Афганістану, у лютому 1989 року його відділення було виведене з Афганістану. Закінчував службу в місті Рига у Латвії. У 1989 році звільнився в запас. Вадим Вікторович за службу має нагороди і медалі: «От благодарного народа Афганистана» та ювілейну медаль, грамоту від Президента СРСР Горбачова, нагороджений іменним годинником. Після служби в армії повернувся в рідне село. Довгий час працював водієм. Одружений. Має двох доньок.

25 років відділяє нас від сумних подій в Афганістані. Там була війна. Війна зі всією її суворістю і жорстокістю. І як на всякій війні, і на цій по-різному виявляли себе люди… Життя підтвердило, що обмежений контингент радянських військ в Афганістані був у моральному відношенні високим. Вони показали масовий героїзм, мужність, вірність бойовій дружбі, вірність військовому обов’язку та Батьківщині.

**Афганістан – біль наших сердець**

**Філіппова Аліна,** учениця 7 класу Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Харківської районної ради Харківської області

Керівник: Сахно Алла Борисівна, керівник гуртків, методист КЗ «Харківська обласна

станція юних туристів» Харківської обласної ради

*Всім воїнам-інтернаціоналістам присвячується!*

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Саме цього дня 1989 року з Афганістану були виведені Радянські війська, які протягом десяти років брали участь у війні на території цієї країни.

*Афганістан...*

*Згадаймо ті дні, коли разом з світанком*

*Вставали ми всі і мчались на танках,*

*Або "БеТееРом", вперед на ті гори*

*Де ворог засів, що бив по колонах.*

*Афганістан...*

*Згадаймо бої. Згадаймо загиблих.*

*Шануймо батьків наших рідних. Пониклих*

*В журбі за синочком, що смерть там знайшов...*

*Геройски загинув! У вічність пішов!...*

 Це було так страшно, коли привозили до домівки цинкову труну люди у військовій формі і охвачена розпачем мати ридала над нею, де вічним сном спала єдина її радість, 19-річний син. На теріторії держави не було війни, а солдати гинули. І пішов поголос – Афганістан, душмани, війна…

*Для чого нам хлопці чужа та війна?*

*Чому ми вмираєм у гарячим піску?*

*Присягу давали захищать свій народ..*

*Чому ми в Афгані? Де наш народ?*

У процесі свого історичного розвитку держави, вирішуючи економічні, політичні, воєнні, територіальні, національно-релігійні та інші проблеми частіше всього вдаються до воєнної сили, тому локальні війни і збройні конфлікти відбуваються постійно. Так за 1945 по 2002 рік у світі відбулося більше 50 локальних воєн і 400 збройних конфліктів, в яких загинуло понад 30 млн. чоловік. Зокрема, з серпня 1945 року та до розпаду СРСР радянські військовослужбовці брали участь у 20 локальних війнах та конфліктах: Польща (громадянська війна 1944-1948 рр), Китай (громадянська війна 1946-1950 рр), Корея (1950-1953 рр), Угорські події (1956 р), Чехословаччина (1968 р), В’єтнам (1961-1974 рр), воєнна допомога країнам Африканського континенту (1962-1979 рр), Лівія, Марокко, Туніс, Ангола, Мозамбік, Єгипет, Єфіопія, Алжир, Гвінея, Заїр, Нігерія, Сомалійсько-ефіопська війна, Чадсько-Лівійський конфлікт і самий кривавий – Афганістан.

 Такі коротенькі, лаконічні слова – локальний конфлікт, воїн-інтернаціоналіст, а за ними стоять зброя, смерть, горе і сльози тих, хто втратив батька, сина, брата, чоловіка, доньку, матір, сестру…

Плине час, проходять роки, стають сивими воїни-інтенаціоналісти, але й дотепер у своїх тривожних снах колишні солдати ведуть бій, затуляючи від куль своїх товаришів. Я особисто знаю декілька колишніх воїнів-інтернаціоналістів, спілкувалась і спілкуюсь з ними.

 Це мій дідусь, рідний брат моєї бабусі, Григораш Микола Васильович, виконував свій інтернаціональний обовязок у Чехословаччині у 1968 році. Він розповідав, як їм заборонялося писати у листах, де вони проходять службу. Він повернувся додому живим, але декілька його однополчан повернулися додому у цинковій труні. Це мої дідусі, двоюрідні брати моєї бабусі, Козєлков Василь Васильович і Бубуйок Віктор Іванович, які виконували свій обовязок у Афганістані. Василь Васильович завжди, коли відзначають день виводу військ з Афганістану, бере гітару і співає пісні про тривожні, суворі афганські події. Віктор Іванович розповідає про сутички з душманами і кожен з них, згадуючи своїх загиблих товаришів, крадькома витирають сльози. Наш колишній сусід, Кас’янов Юрій Вікторович, воїн-афганець, який ніколи не дивиться фільми про події у Афганістані і завжди плаче, коли слухає пісні О.Розембаума. Коли плачуть чоловіки - це означає, що біль у душі випліскує через вінця, біль ятрить старі рани, біль не дає забути минуле. У нашій школі завжди урочисто відзначаються державні свята, свята, присвячені пам’ятним датам. У цьому році я і мої однокласники вперше узнали, що наш вчитель Кришталенко Володимир Олексійович теж приймав участь у локальному конфлікті, у складі обмеженого контингента військ в Алжирі, де радянські військовослужбовці виконували особливе урядове завдання, беручи участь в розмінуванні його території. Робота велась інтенсивно, іноді протягом одного дня сапери розміновували до 2500 мін. На бойовому рахунку кожного сапера було по 10-15 тисяч знешкоджених мін. Серед саперів виділявся наш земляк-українець з м. Шепетівки на Хмельниччині, єфрейтор Микола П’яскорський, який виявив і знищив понад 10 тисяч мін, у тому числі понад 300 дуже небезпечних.

Володимир Олексійович розповів нам, що таке локальні конфлікти, як радянські воїни виконували свій інтернаціональний обов’язок. Підкреслив, що тільки тепер, в наш час відкрито говорять про участь у локальних конфліктах радянських воїнів. Йдуть суперечки, чи правомірно було вступати Радянському Союзу у воєнні локальні конфлікти, але це не головне, головне, що тисячами гинули юнаки, які тільки почали жити, ставали інвалідами і жили далі з нестерпною думкою, що це ціна за чужу війну.

Йдучи вулицею, вдивляючись в обличчя крокуючого назустріч чоловіка, навіть і не дізнаєшся, що це людина, якій довелося народитися двічі, вдруге – повернутися з афганського чи іншого конфлікту. Цією людиною може бути наш сусід чи родич, друг чи знайомий, минуле якого – закрита книжка тільки його історії, яку розгорнути може не кожен. І не потрібно їм дорікати за це, бо найважче для них після всього пережитого – це байдужість оточуючих.

Так нехай попіл забуття ніколи не буде стукати в наші серця!

**АФГАНІСТАН БОЛИТЬ В МОЇЙ ДУШІ**

**Чернуцька Анастасія**, учениця 7 –Б класу

Люботинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4

Люботинської міської ради Харківської області

Керівник : Іванченко Олена Анатоліївна, вчитель історії та правознавства

Серед воїнів-інтернаціоналістів Радянського Союзу буди колишні учні Люботинської загальноосвітньої школи №4. Випускники нашої школи виконували свій обов’язок в ДемократичнійРеспубліці Афганістан (ДРА).Серед них : Гедзь Олександр Анатолійович, Чудан Олександр Вікторович, Велюханов Сергій Георгійович, Мацько Віталій Миколайович, Фесуненко Олександр Анатолійович, Куценко Ігор Гаврилович та інші.

Дану роботу я присвячую Омельченко Сергію Миколайовичу, який не повернувся з цієї війни. У роботі є спогади однокласників, біографія хлопця, а також лист командира підрозділу , в якому повідомляється про загибель Сергія в Афганістані.

Покоління воїнів-афганців пройшло кривавими дорогами афганської війни, залишаючи життя і біль втрат. Ми це пам'ятаємо. Ми не повинні забувати жертв Афганістану, як і всіх інших жертв, які поніс наш народ тільки через те, що не сам керував долею своїх громадян, а ними розпоряджався хтось інший. Це потрібно для того, щоб нові Афганістани не виникли більше на нашій землі. Давайте будемо завжди пам’ятати ветеранів, виявлятимемо розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона триває й досі: у спогадах, у снах, у думках. Вони цього заслуговують!

**АФГАНІСТАН – НАШ БІЛЬ ТА ПАМ’ЯТЬ СЕРЦЯ**

**Чуприна Світлана,** учениця 11 класуНечволодівського навчально-виховного комплексуКуп’янської районної ради Харківської області

Керівник: Дяченко Микола Олексійович**,** вчитель історії вищої категорії

Для більшості наших співвітчизників Афганська війна – справа далекого минулого. Але для тих, хто воював на перевалах, хто тримав на руках помираючого товариша, по кому Афган пройшов вогнем, скалічив душу й тіло це – кровоточива мітка пам’яті.

Народна оцінка подій, пов’язаних з війною в Афганістані, — оцінка су­вора, несхвальна, небажана для то­дішнього керівництва Радянського Союзу, але справедлива і виправдана. Та війна не потрібна була країні.

Немає чим виправдати наші втрати в Афганістані. Нам ніколи не повернути дев'ятнадцяти-двадцятилітніх, які назавжди залишаться молодшими за своїх однолітків. Але пам'ять людська не повинна бути втрачена.

Мета даного дослідження - донести до всіх нас пам'ять про наших земляків – куп’янчан, які загинули в Афганістані.

Основні завдання дослідження:

* зібрати матеріали про воїнів-афганців;
* проаналізувати як Куп’янщина вшановує пам’ять про них.

За даними офіційних джерел, під час афганської війни заги­нули понад п’ятнадцять тисяч солдатів, з них - більше трьох ти­сяч українців.

Як засвідчують цифри, зараз в Україні - понад 150 тисяч ве­теранів афганської війни, з них близько 8 тисяч мають поранен­ня, понад 6 тисяч є інвалідами, близько 4,6 тисячі членів сімей загиблих в Афганістані потребують допомоги.

Ці страшні події залишили по собі біль, сльози та гіркі спога­ди про тих, кого направили на цю чужу війну, а вона в свою чергу без жалю забрала життя...

 Крізь горнило Афганської війни пройшло 326 воїнів - уро­дженців Куп’янщини. З них дев’ятеро не повернулися на рідну землю, на Батьківщину, згоріли в полум'ї тієї несправедливої і не­зрозумілої для них війни. Ось їх прізвища й імена:

Дьомкін Віктор Петрович

Знова Віктор Олександрович

Ківшар Микола Миколайович

Кривич Володимир Володимирович

Мінц Віктор Миколайович

Назаренко Леонід Миколайович

Реуцький Олексій Анатолійович

Тараканков Олег Валерійович

Ходак Юрій Валентинович

Минуле назавжди лишається з нами. Тому жодна війна не може бути забутою, навіть та, яку було засуджено суспільством. Рядові солдати воєн не починають – вони гинуть на цих війнах, виконуючи свій обов’язок до кінця.

Куп'янщина пам'ятає своїх героїв -на честь дев'яти воїнів- інтернаціоналістів, життя яких пов'язане з Куп'янщиною і було перерване Афганською війною, в центрально­му сквері Куп'янська навесні 2000-го року було встановлено пам'ятний знак.

Ще один пам’ятний знак на честь загиблих земляків у 2008 році встановлений у селищі Ківшарівка.

Щорічно 15 лютого та 15 травня біля цих пам’ятних знаків відбуваються урочисті мітинги на згадку про трагічні часи афганської війни. В навчальних закладах проходять урочисті лінійки, уроки мужності, тематичні виставки в бібліотеках.

В пам’ять про загиблих земляків на Куп’янщині проводяться цілий ряд спортивних змагань: міжнародний турнір з вільної боротьби, міські змагання з боксу та баскетболу. Щорічно проходить пісенний фестиваль «Живи і пам’ятай».

Для вирішення питань, пов’язаних із задо­воленням запитів і побажань воїнів-інтернаці­оналістів, які воювали в Афганістані, у 1986 році була створена рада ветеранів Афганістану, а з 1991 року на Куп’янщині діє об’єднання воїнів-інтернаціоналістів «Лазурит».

У 2007-08 роках в навчальних закладах міста, де навчалися загиблі воїни-афганці, були встановлені меморіальні дошки. Урочисті заходи на честь відкриття меморіальних дошок відбулися в медичному коледжі, ВПУ №27, НВК №7, ЗОШ №11, ЗОШ № 1.

Крім участі в Афганській війні, багато куп’янчан брали участь і в інших локальних, про які в радянські часи замовчувалося. За сприянням Куп’янської ради ветеранів у 2010 році в Куп’янську було встановлено пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам усіх часів, які надавали допомогу народам світу у їхній боротьбі за свободу, за встанов­лення соціальної справедли­вості.

Думки сучасників сходяться до однієї, що в Афганській війні не було ні переможців, ні переможених, тисячі українців вмирали на чужій землі, викону­ючи незрозумілі вказівки тогочасного керівництва СРСР!

Вже немає наших військ в Афганістані. Та продовжують плакати очі материнські, продовжують серця їх любити і пам'ятати тих єдиних хлопчиків своїх, які загинули у далекій і чужій землі. Душа ж благає про одне: «Хай ніколи більше не проллється солдатська кров ні на чужині, ні вдома!»

**ЗНАЄТЕ ЯКИМ ХЛОПЦЕМ ВІН БУВ…**

**Шелепова Дарина**, учениця 10-Б класу Зачепилівського ліцею

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Омельченко Л. Я., вчитель історії

Дана робота – це спроба показати короткий життєвий шлях мого земляка Володимира Кривошеї.

Робота виконана з розповідей матері героя-інтернаціоналіста Катерини Іванівни. Коли в вересні далекого 1984 року хлопець потрапив до Афганістану мати лише в грудні з листа від сина дізналася про ще. Він ріс хлопчи­ком міцним, жвавим, дуже рухливим. Високого зросту, чорнявий, підтягнутий, як картинка. Ах, Володя, Во­лодя, стигне на губах рід­не ім’я. Не пережитий біль знову заважає говорити, перехоплюють горло нест­римні ридання. Скільки вже виплакано сліз! А не висохнути їм вже ніколи. Нічим особливим Володя не відрізнявся,на жаль, далеконе відмінними знаннями чи зразковою поведінкою. Навпа­ки, у школі більше, ма­буть, зауважень одержу­вав від вчителів, ніж пох­вал. Бешкетував трапля­лося. Але, знаєте, більше в ньому було доброго, че­сного. Він ніколи не підводив товаришів, а тим більше не перекладав на чужі плечі своєї вини. Вмів постояти за себе у будь-якій ситуації. Із презирством ставився до боягузтва, зрадництва. Вважав це останнім ді­лом.

В одній з чергових атак Володимир був смертельно поранений. Він зберіг жи­ття іншим, ціною власно­го життя. Це вершина можливого. За це йому ви­сока нагорода Батьківщи­ни — орден Червоної Зірки. За це народна па­м’ять, її зберігає школа, в якій навчався Володя, і парта, за якою він сидів, вулиця, яка названа його іменем. Що можна ще сказати про юнака? Головне за себе він сказав сам. Своїм подвигом. З розповідей Катерини Іванівни можна зрозуміти, яким він був сином, другом, солдатом. Додому молодий хлопець повернувся в цинковій труні.

**«БОЛЮЧИЙ СЛІД АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ»**

**Шелудько Сергій,** учень 7 - А класу, член ради музею бойової слави

Андріївської ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 Балаклійської районної ради Харківської області

Керівник: Люта Анна Олексіївна, вчитель історії

**15 лютого 2014 року Україна відзначає пам’ятну дату – двадцять п’ять років з дня виведення радянських військ з Афганістану. 15 травня 1988 року, відповідно до Женевської угоди, почався перший етап виводу військ із Афганістану. Останній, другий етап, закінчився 15 лютого 1989 року.**

Спогади про цю війну особливо болючі: за 10 років бойових дій Радянський Союз втратив 3360 своїх синів, 72 пропали безвісти, пораненими із Афганістану повернулися близько 8 тисяч, інвалідами — 5 тисяч.

За двадцять п’ять років багато з тих, хто повернувся із тієї страшної війни, відійшли у вічність. На сьогоднішній день в Україні мешкає близько 150 тисяч учасників війни в Афганістані. З них було поранено понад 8000 і 3560 стали інвалідами. Залишились без підтримки синів 1982 батька і 2729 матерів здебільшого пенсійного віку. Стали вдовами 505 жінок і сиротами 711 дітей.
 Афганська війна жорстоко зачепила усіх її учасників та їхні сім’ї. Це незагоєна рана, невідступний біль. Більше як 200 тисяч солдатів і офіцерів були нагороджені бойовими орденами та медалями, а 87 стали Героями Радянського Союзу.

З Харківщини на цю страшну війну було відправлено 9026 чоловік, повернулось інвалідами – 220 чоловік, загинуло – 264 чоловіка.
 Не залишилось осторонь і наше селище Андріївка: в Афганістані служили 43 чоловіки. З них: нагороджені орденом «Червоної зірки» випускники нашої школи Артамонов Олег Анатолійович, Задорожний Микола Іванович; медаллю «За бойові заслуги» нагороджені Власенко Віктор Леонідович, Гусак Олексій Іванович, Скільський Володимир Олександрович та Шовчко Віктор Дмитрович; медаллю «Від вдячного афганського народу» та грамотою Президії Верховної Ради СРСР Ягода Володимир Вікторович.

Виконуючи інтернаціональний обов’язок, під час бойових дій в Афганістані загинули троє наших односельців: Підченко Сергій Іванович, Коробка Сергій Петрович, Шеховцов Анатолій Іванович.

Сьогодні всі по-різному ставляться до ветеранів Афганської війни. Але хіба можна засуджувати  тих, хто скуштував пороху воєнних доріг, невлаштованого, вічно «на прицілі» похідного життя, зазнав втрат побратимів та не раз перевірив на міцність справжню чоловічу дружбу. Характери тодішніх ще зовсім юних воїнів «плавились і гартувалися» під час пекельних боїв. Війна, звичайно, сниться їм усім. Сниться - і так ще буде довго… Точніше, не війна, а молодість, обпечена нею. Сняться однополчани, з якими не раз переміряли гірські дороги. Сняться дороги, встелені курявою, засипані камінням, не раз «прошиті» ворожим обстрілом. На війні як на війні. Усе, що пережите,  назавжди у пам’яті і серці. Нагороди та медалі – це добре, але це не повне підтвердження бойових заслуг тих, хто пройшов Афган.

 У нашому селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області жив чудовий хлопець - Підченко Сергій Іванович. Народився він 11 травня 1967 року. Батьки Сергія, мати Ганна Денисівна та батько Іван Фірсович, окрім нього виховували ще двох старших синів - Василя та Анатолія. Сім’я жила скромно, без особливого достатку. У 1974 році Сергій пішов до першого класу Андріївської восьмирічної школи № 3, а 9-10 класи закінчував в Андріївській середній школі № 1. Сергій дуже любив спорт, брав участь у шкільних та районних спортивних змаганнях, отримував нагороди, грамоти, дипломи.

У 1984 році, отримавши атестат, Сергій не став продовжувати навчання у технікумі чи ВУЗі, а щоб допомогти батькам, пішов працювати на Шебелинське автотранспортне підприємство слюсарем. Окрім того на це рішення вплинуло те, що хлопець, перш ніж обрати свою майбутню життєву дорогу, вирішив спочатку відслужити строкову службу у армії. Тому згодом, 22 жовтня 1985 року він був призваний на службу до Збройних сил СРСР Балаклійським районним військовим комісаріатом.

Військова служба розпочалась у місті Лубни, а 1 листопада 1985 року Підченко Сергій Іванович прибув до Узбекської РСР у місто Термез. Його направили до другої мотострілецької ротиі.

Як і скрізь в армії - навчання, заняття з військової підготовки. 12 грудня 1985 року Сергія перевели на полігон, де він проходив службу в автомобільному батальйоні - тягачистом на медичному тягачі ГТ - МУ. На цьому тягачі перевозили поранених. Перед очима Сергія вже постали відголоски цієї війни. Адже полігон знаходився лише в трьох кілометрах від Афганістану.

2 лютого 1986 року Підченко Сергій Іванович був направлений для виконання військового обов’язку до Демократичної Республіки Афганістан. Він потрапив в артилерію механіком-водієм МТ-ЛБ. Під час військової служби брав участь у бойових операціях, в супроводженнях колон. В складних умовах діяв сміливо, проявляв відвагу і самовідданість.

2 липня 1986 року поблизу населеного пункту Коракан провінції Кандагар сторожова застава, в якій проходив службу гвардії рядовий Підченко Сергій Іванович, потрапила під обстріл мінометів з боку повстанців. Швидко оцінивши становище, Сергій почав вести прицільній вогонь з автомата, в результаті чого знищив одну вогневу точку ворога.

При подальшому веденні бою Сергій отримав смертельне поранення в груди і живіт, після чого помер.

За мужність і героїзм, проявлені при виконані інтернаціонального обов'язку на території Демократичної Республіки Афганістан, гвардії рядовий Підченко Сергій Іванович 9 липня 1986 року був представлений до нагороди орденом Червоної Зірки - посмертно. Також посмертно нагороджений медаллю «Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу».

Не судилося справдитися мріям і надіям хлопця. Не побачили його батьки онуків, не доглянув він їх у старості. Сергія поховали на селищному кладовищі.

Коли у нашому закладі проходять вечори-зустрічі випускників, його однокласники завжди згадують Сергія, адже він був улюбленцем у класі. Вони заходять до музею бойової слави нашої школи, де діє експозиція, присвячена герою та зберігаються альбом з описом життя та бойового шляху, фотографії, особисті речі і згадують…

Не забула подвиг хлопця і селищна громада. Одна з трьох вулиць селища, названих на честь воїнів-афганців, що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку, названа на честь Сергія.

Ця війна назавжди залишиться в наших серцях і серцях воїнів, котрі пройшли тією чужою землею. Воїни-афганці живуть поміж нас, вони є символом незламного фронтового братства, самовідданості, мужності, гуманізму, самопожертви.

**Забувати досвід історії - злочинно. Віддати забуттю сумний досвід афганської війни, означає знехтувати трагічним уроком історії, що неминуче призведе до нових війн, кровопролить і трагедій.**

**РОЗПОВІДЬ ПРО ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА**

**Штепка Анастасія**, вихованка гуртка «Юний ерудит»

Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості

Зачепилівської районної ради Харківської області

Керівник: Буланова Валентина Миколаївна, учитель Зачепилівського ліцею

Прокудін Олексій Іванович народився 26 листопада 1959 року у селі Орчик Зачепилівського району Харківської області. Він був єдиною дитиною в родині. Батько, Іван Іванович Прокудін, багато років очолював місцевий колгосп імені Калініна.

Після закінчення Орчицької восьмирічної школи навчався у Харківському радіотехнічному технікумі, який закінчив у червні 1979 року. У жовтні цього ж року був призваний до лав Радянської Армії для проходження дійсної військової служби у прикордонні війська КДБ СРСР. Службу проходив у Пянджзькому прикордонному загоні на радянсько-афганському кордоні на посаді старшого інструктора розвідувального відділу.

У 1981-1986 роках виконував інтернаціональний обов’язок у Демократичній Республіці Афганістан, перебуваючи у різних гарнізонах: Шерхан, Талукан, Імам-Сахіб, Карабаг. Брав участь у бойових операціях, рейдах, засадах.

Найбільше запам’яталась бойова операція влітку 1982 року по звільненню від душманів долини Калай-Зайль, де бойові дії безперервно відбувались протягом двох місяців. Разом з прикордонниками в операції брали участь мотострілецькі підрозділи Радянської Армії, а також афганські військовослужбовці.

У результаті цієї операції було звільнено значну територію родючих земель, багато афганських населених пунктів. Було захоплено велику кількість зброї, боєприпасів, військового спорядження та знищено багато душманів (бойовиків).

За роки служби було багато різних епізодів.

1986 року прапорщик Прокудін демобілізувався з лав Радянської Армії. На той час він вже одружився, в родині росли двоє синів.

Після служби Олексій Іванович повертається на рідну зачепилівську землю – працює в агропромисловому відділі Зачепилівського райвиконкому, обирається другим секретарем Зачепилівського райкому КПУ. Після проголошення незалежності України очолював районний відділ соціального захисту населення, а потім його призначили начальником новоутвореного Зачепилівського районного управління юстиції.

Афганський рубець залишив свій слід у серці Олексія Прокудіна – отримані рани далися взнаки, зараз він є інвалідом ІІ групи, перебуває на пенсії.

**РУБЦОМ НА СЕРДЦЕ ЛЁГ АФГАН**

**Шульга Влада**, ученица11 –А класса Малиновской ООШ I-III ступеней

Чугуевской районного совета Харьковской области

Руководитель: Харенко Ю.В., руководитель кружков Чугуевского районного Центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи Чугуевского районного совета Харьковской области, учитель физкультуры Малиновской ООШ I-III ступеней Чугуевского районного совета

Харьковской области

Многие слышали такие фразы “Он афганец”, “Он воевал в Афганистане”, “Он воин – интернационалист”. Что означают эти слова? Мы побывали в гостях у Виктора Васильевича Ткачева – участника боевых действий в Афганистане.

«Вот он сейчас сидит передо мною

Солдат. С войны живой вернулся он…»

Солдат Виктор Ткачев в 1983 году до последнего не знал, что его везут воевать в Афганистан. Сегодня участник Афганской войны в свои 48 лет не жалеет ни о чем. Ветеран боевых действий рассказал, каково это — в молодые годы выжить в боевых условиях, а потом жить с болью в душе и с памятью о погибших друзьях.

Виктор Васильевич, расскажите, как вы попали в Афганистан?

30 сентября 1983 г. я призван на срочную службу в Вооруженные силы Советской Армии. Нас отправили на пересылочный пункт в Харьков на Кацарской улице, затем – в Ворошиловград, там переодели в х/б, постригли на лысо и мы друг друга не узнали. Говорили, поедем служить в Афганистан, никто не говорил, что едем стрелять и убивать. Звезды на пилотках, эмблемы на петлицах, «бляха» на ремне, пуговицы были закрашены зеленой краской. Почему? - спросите вы. Да потому, что на блеск работали снайпера в Афганистане. В Ворошиловграде прошли КМБ (курс молодого бойца). Замполит проводил беседу о жизни мусульманских стран. За 2 недели собрали 1160 военнослужащих из Украины. Дальше нас отвезли в Азербайджан г. Кировабад на сборы водителей, где мы 3 месяца проходили 150-, 250-, 500-километровые марши на машинах и узнавали специфику вождения машин в горной местности и по песку, где стоит туман от пыли и перед глазами ничего не видно. Был даже случай, когда я еще не опытный сел за руль и чуть не провалился в пропасть. Это страшно - ехать вслепую. А марши проходили в колонне по 200 машин. Учили нас принципу «сопка ваша, сопка наша». Когда одна машина спустится и поднимется на следующую гору, только тогда можно ехать следующей. Иначе, бывало, одна машина едет вверх - глохнет двигатель, машина катится вниз и сбивает всю колонну. И машины застряют в ущелье. А снайперы только этого и ждут. Вот так и нарабатывали практику выживания в этой стране. А другого не дано: или ты, или тебя…

29 декабря в 4 утра садили в машину по одному и отправляли на аэродром. (А ночевали мы в закрытой казарме, чтобы никто не убежал.) Посадили в самолет
ТУ-154 и увезли всех водителей в Афганистан. И прилетели «покупатели» - наши советские офицеры и солдаты с мутным взглядом, сединой на голове, в выгоревшей форме и с затертой краской на автомате. И было ясно, что нас ждет несладкая жизнь.

О чем вы говорили с ребятами? О чем мы могли говорить. Не хотелось в 18 лет умирать. Жизнь ведь только начинается. Никто не знал, как нас там встретят. А встретили как раз гранатометным обстрелом. Когда мы приземлились в Шинданде для очередной выгрузки водителей, увидели надпись: «Добро пожаловать молодым воинам-интернационалистам», и в нас начали стрелять. А всем этим воинам-интернационалистам по 18-19 лет. Человек 10 погрузили в ГАЗ-66 накрытым брезентом, мы ехали и смотрели в щели от пуль (брезент был весь прострелянный). Изредка шли ишаки, мирные жители и ханумы - женщины в парандже. И для нас это было дико. Теперь это был Афганистан. Справа и слева по ущелью мы видели сгоревшие машины, танки, БТР, бензовозы-наливники. И мы поняли, что здесь идет война. Не на жизнь, а на смерть.

В течении часа мы прибыли в свою часть, где нас учили стрелять, обнаруживать мины, не поднимать мины-сюрпризы, которые делались из авторучек, зажигалок, фотоаппаратов, сапогов, красивых брелков и прочего другого. И вот нам объявили, что Кандагар, где была боевая точка от нашего полка, нуждается в пополнении молодых бойцов. Нас посадили в вертолет МИ-6, который вез бомбы 250 кг, 500 кг. Он не был предназначен для перевозки личного состава. В вертолете есть гермоотсек, но там полетели офицеры и вольнонаемные женщины. А мы летели сверху на бомбах. А по прибытии на аэродромы все потеряли слух: свист несущих винтов МИ-6 полностью оглушил нас. И мы потеряли слух на 3 дня. И это было страшно: «отпустит» или это на всю жизнь. Ты отрезан от мира…полностью…

По прибытию в Кандагар нас встретила машина ЗИЛ и отвезла на точку для прохождения дальнейшей службы. Вот так мы из юношей превратились в мужчин, взявши в руки автомат. Первое дежурство на запасном командном пункте я провел с Вовой-земляком. Начался обстрел. Мы выбежали из здания, падали вниз лицом, закрывали уши. Некоторые снаряды взрывались рядом, некоторые пролетали мимо, некоторые попадали в цель на другие позиции. Были раненые, убитые, обгоревшие. А мы с Вовчиком выжили.

Страшно, когда на глазах убивают товарищей. Вот, например, в 1984 году самолет-почтовик должен был перевозить только почту, но в тот день больше никакого самолета не было и командир экипажа взял на борт офицеров, прапорщиков, вольнонаемных советских граждан. Самолет на взлете должен был сделать 3 круга, чтобы набрать высоту. И на 2-м круге со стороны душманов «стрела» подбила самолет. Люди очень хотели попасть домой. Но видно не судьба… Наши солдаты насобирали 12 мешков «мяса». Это были фрагменты человеческого тела.

А мирные жители вам помогали? Это днем он мирный житель, а ночью он душман, ненавидящий неверных по мусульманским законам. А неверные – это мы. За каждого убитого шурави – советского солдата, за каждую сбитую боевую технику платились большие деньги. Были и наемные убийцы – афро-американцы.

А дети? А дети тоже бегали с автоматами. Им с малого прививают ненависть к неверным (к другой вере). Им на День рожденья дарят автомат, они с детства знают разборку, сборку, прицельную планку.

Что хотелось сделать в первую очередь по приходу домой? Прибыв в Советский Союз, в первую очередь хотелось мороженого. А уже по прибытию домой хотелось принять душ, одеть гражданскую форму и посмотреть на себя в большое зеркало. Конечно же хотелось увидеть всех своих родных, близких, обнять невесту, которая дождалась меня из армии и сходить на могилу к отцу, который не дождался моего возвращения домой.

Мы с честью выполнили свой интернациональный долг и наша дружба с ребятами уже длится более 30 лет, потому что солдатская дружба крепкая, закаленная в боевых условиях.