Спогади

 учасника бойових дій в Чехословаччині

 Андрєєва Івана Івановича,1948 р.н.

Я, Андрєєв Іван Іванович, народився в сім'ї колгоспників у селі Мозолівка Валківського району Харківської області. З 1955 по 1963 рік навчався в Сидоренківській восьмирічній школі.

 В армію призвався 10.11.1967р. Служба в Збройних Силах була священним обов’язком кожного юнака . Молодь мого покоління мала велике бажання служити в лавах Збройних Сил. Якщо хлопець з певних причин не був призваний до армії , то він не користувався авторитетом, навіть дівчата намагалися уникати спілкування. Час служби завжди згадую з вдячністю. Армія допомогла мені стати справжнім чоловіком.

 Служив у військах зв’язку водієм-електромеханіком. Уявлень про війну в іншій республіці СРСР не мав. Всі вважали, що служба в армії, наказ командира обов’язкові для виконання усім.

 На територію соціалістичної Чехословаччини нас відправили 20 серпня 1968 року із польського містечка Лігніце. Командуванням була проведена роз’яснювальна робота з військовослужбовцями. Пояснили, що ми будемо захищати завоювання соціалізму від посягань імперіалістичних держав. На той час патріотизм мав для нас велике значення. Не задумуючись про можливу небезпеку, ми з гордістю несли місію воїнів-інтернаціоналістів.

 Наш військовий підрозділ виконував спеціальне завдання - забезпечення зв’язку між ЦГВ (центральною групою військ) та московським командуванням, тому безпосередньої участі у бойових діях не брав. Проживали в польових умовах , в землянці. Місцеве населення ставилося до солдат по-різному. Жителі похилого віку нас поважали, а молодь, особливо студенти, інколи проявляли ворожість. Та все ж, значимих конфліктів не було. З рідними регулярно вели переписку. Правда, на початку служби про місце свого перебування сім'ю не повідомляли.

 Серед солдатів панував дух братерства та дружелюбності, хоча серед нас були представники різних національностей. Для мене і моїх товаришів по службі поняття «армійська дружба» - святе. Після повернення додому довгий час листувалися. На жаль, через життєві обставини зв’язки обірвалися. Але, залишаючись наодинці, часто згадую бойових побратимів і не полишаю надії зустрітися з ними.

 Спогади записав учень 5 класу

 Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Марющенко Назар

 17 січня 2014 року.

Спогади

учасника бойових дій в ДР Афганістан

Ільченка Миколи Григоровича 1969 року народження

Я, Ільченко Микола Григорович народився в сім’ї колгоспників. Батько Ільченко Григорій Захарович працював завідуючим свинокомплексом в селі Лозоватка Чутівського району, Полтавської області, мати Ільченко Олександра Григорівна працювала телятницею в колгоспі «Заповіти Ілліча».

Дитинство проходило в селі Очеретове, як у всієї сільської дітвори. Навчання в школі, а у вільний від навчання час допомагав батькам по господарству.

В 1976 році пішов до Очеретівської середньої школи. В 1978 році Очеретівську школу закрили і нас перевели до 3 класу Сидоренківської середньої школи. В школі я активно займався спортом, ходив до спортивного гуртка з велоспорту, грав у футбол, займався туризмом. Часто виборював призові місця в районних та обласних спортивних змаганнях, захищаючи честь школи.

В ті часи були поширені змагання «Зірниця», «Туризм», «Нумо, хлопці», які в нас, школярів виховували патріотизм і готовність в будь-який час стати на захист своєї Батьківщини.

Після закінчення 10 класу Сидоренківської середньої школи вступив на курси шоферів Богодухівського СПТУ-51, які закінчив в лютому 1987 року.

16 травня 1987р. згідно наказу №93 від 26.03.1987р. був призваний Валківським райвійськкоматом до лав Радянської Армії.

На той час про війну в Афганістані мало що знали, лише зі слів товаришів кому там довелося побувати. Ще до призиву в армію ми з друзями писали листа до газети «Комсомольська правда», щоб нас забрали до Афганістану. Мабуть, кожен третій мріяв про те, щоб стати воїном-інтернаціоналістом, а батьки, навпаки, не хотіли, щоб їх синів відправляли на війну. Коли я потрапив до військкомату, то дізнався, що мене направлять до Афганістану. З призивного пункту нас направили до учбового автомобільного батальйону Вірменської республіки м. Ленінакан. Місцевість та кліматичні умови в м. Ленінакан були схожі на афганські. Проходити навчання курсантом було дуже нелегко, по-перше, дуже спекотно, а по-друге, великі навантаження. Там нас навчали військовій справі, стрільбі з різних видів зброї, рукопашному бою, водінню автомобіля в гірській місцевості. Допомогла фізична підготовка, отримана в школі. Дуже вдячний вчителю фізичної підготовки Колєснику Леоніду Федоровичу та вчителю військової підготовки Солонцевому Михайлу Івановичу.

 28.06.1987р. в м. Ленінакан я прийняв присягу на вірність Вітчизні.

16 листопада 1987 року нас літаком доправили до ДР Афганістан м. Кабул, потім літаком нас направили до м. Баграм, де знаходилась військова частина ремонтного батальйону, в якій я в подальшому проходив військову службу. Служив в підрозділі матеріально-технічного забезпечення батальйону. Був водієм на автомобілі УРАЛ 43202. Ми несли відповідальність за те, щоб наша військова частина та бойова техніка завжди була забезпечена всіма необхідними запчастинами та матеріалами. Ми займалися постачанням запчастин та агрегатів для військової техніки з м.Хайратон, що знаходився на кордоні Радянського Союзу та Афганістану. На автомобілі я проїхав по території Афганістану 12000 км., пересікав перевал Саланг 14 разів.

Наша частина, в тому числі і я, неодноразово брали участь в бойових діях в містах Кундуз, Файзабад, Герат та інших. Незважаючи на те, що з моменту війни пройшло 25 років, про страшні події дуже важко згадувати , особливо про втрату товаришів.

З місцевими жителями були різні відносини, але ми завжди допомагали дітям продуктами харчування.

Листи я відправляв на Батьківщину рідко, тому, що часто був у відрядженні. Коли повертався в частину на мене завжди чекала купа листів від батьків, брата, коханої дівчини та друзів. Читаючи їх, я подумки, на хвилиночку потрапляв на Батьківщину із нетерпінням чекав наступної звістки.

У 1988 році було прийнято рішення про виведення військ з республіки Афганістан , яке відбувалося в два етапи. 11 лютого 1989 року на автомобілі через міст ріки Амудар’я ми повернулись на Батьківщину до м. Термез, де ще 2 місяці проходив службу. Додому я прибув 2 квітня 1989 року.

Допомагали на службі бойові товариші, які завжди були поруч. Ми жили ,як одна сім’я – українці, росіяни, білоруси, казахи, узбеки, молдавани. Минулобагато років ,а ми і зараз спілкуємося по Інтернету. Допомагали такі якості характеру, як наполегливість, стриманість, серйозність, сміливість, доброзичливість.

Всі знання отримані в стінах рідної школи ставали в нагоді - уроки історії, географії, хімії, математики, фізичної культури,літератури та військової підготовки.

Молодому поколінню хочу побажати : добре навчатись, поважати старших , цінити дружбу, чітко прямувати до намічених цілей , займатись фізичною підготовкою та любити свою Батьківщину.

Спогади записала учениця 10 класу

Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Філоненко Ірина

19 січня 2014 року.