**Тези**

до творчого проекту «Висококласний ас» та «Маестро льотної справи» Віталій Іванович Попков» Ткаченка Артема Павловича, учня 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області

Керівник: Литовченко Ольга Олександрівна, керівник гуртка «Історичне краєзнавство» Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді

**Актуальність теми дослідження.** Віталій Іванович Попков– один з тих небагатьох людей, кому судилося побачити рукотворний пам’ятник самому собі. Прославлений радянський військовий [льотчик](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA), генерал-полковник авіації (1968), двічі [Герой Радянського Союзу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83) (1943, 1945), [заслужений військовий льотчик СРСР](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) (з 1967). Деякі епізоди з біографії Віталія Івановича лягли в основу сюжету улюбленого для мільйонів глядачів фільму [Леоніда Бикова](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2) [«В бій ідуть самі «старики»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96_%C2%AB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%C2%BB). В ті далекі часи тільки бойові товариші знали його спочатку як новачка «Кузнєчика», а коли він очолив ескадрилью та джазовий оркестр, отримав ім’я «Маестро».

Дослідження життєвого шляху відомих людей, опанування матеріалу з військової історії є вагомим з урахуванням нинішнього підвищення громадського інтересу до армії, її долі та перспектив розвитку, узагальнення кращого військового досвіду.

**Метою роботи** є висвітлення життєвого шляху прославленого льотчика Віталія Івановича Попкова та визначення його ролі у розвитку всесвітньої авіації.

**Завдання роботи:**

* дослідити біографію «повітряного аса» В.І.Попкова;
* охарактеризувати основні етапи його становлення як льотчика;
* визначити внесок героя у розвиток всесвітньої авіації.

**Об'єктом дослідження** є роль особи в розвитку всесвітньої авіації.

**Предметом дослідження** є життєвий шлях, становлення, професійні досягнення В.І.Попкова.

**Хронологічні межі дослідження –1922 – 2010 роки.**

Нижньою межею дослідження є день народження льотчика – **01.05.1922р.**. Верхньою межею є 06.02.2010 – день смерті героя.

**Методи дослідження.** При дослідженні використано методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний, літературний.

**Наукова новизна роботи** полягає у подальшому розвитку вивчення життєвого шляху та внеску в розвиток авіації відомого льотчика-героя В.І.Попкова.

**Практичне значення одержаних результатів.** Положення та висновки дослідження можуть бути використані у роботі гуртків історичного краєзнавства, шкільних факультативів із вивчення історії.

Віталій Іванович Попков народився в Москві 1 травня 1922 року. Після закінчення школи і аероклубу був направлений у Чугуївську військову авіаційну школу. Він пройшов усі щаблі льотної підготовки: від гуртка авіамоделістів до планерної школи, потім аероклуб і, нарешті, Чугуїв. Закінчити школу йому довелося у фантастичному випуску 1941 року, де було 59 майбутніх Героїв Радянського Союзу. Його однокласниками були І.М.Кожедуб і В.Д.Лавриненков, А.Є.Борових і П.Я.Лихолєтов. Професійна обдарованість молодого пілота, його дисциплінованість, акуратність і старанність не залишилися непоміченими навіть на блискучому тлі курсантів училища, і він був призначений на посаду інструктора.

У 1942 році закінчує Батайську військову авіаційну школу пілотів і в травні, після 6-го рапорту направляється в діючу армію у славний 5-й Гвардійський винищувальний авіаційний полк (207-я винищувальна авіаційна дивізія, 17-а Повітряна армія) на Південно - Західному фронті.

Поступово, в напружених повітряних боях, він набирався майстерності. В бою «6 проти 30» йому вдалося знищити один бомбардувальник. У боях під Ржевом в серпні 1942 року Віталій збив 5 літаків. У одній із сутичок він був підбитий і вистрибнув з парашутом. Навесні 1943 року Попков, одним з перших в полку, освоїв новий винищувач Ла-5.

У роки війни радянський письменник Олексій Толстой писав: «У повітряному бою немає шаблону. Кожен бій – мистецтво». Таким мистецтвом досконало володів і Віталій Іванович.

У середовищі фронтових авіаторів Попкова називали по-різному: «лицарем повітря», «асом вищого классу», «невловимим». І в кожному з цих почесних прізвиськ була данина майстерності, бойового азарту і безстрашності, які відрізняли цього чудового бійця: він завжди був на вістрі атаки.

Нагороджений Орденом Леніна (28.08.1942 р), Орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня(23.05.1943 р.), Орденом Червоного Прапора (30.07.1943 р.), орденом Олександра Невського (17.08.1943 р.). 8 вересня 1943 року, в дні битви за Донбас, йому було присвоєно перше звання Героя Радянського Союзу.

До кінця війни командир ескадрильї 5-го Гвардійського винищувального авіаційного полку Гвардії капітан В. І. Попков зробив 475 бойових вильотів, провів 117 повітряних боїв, особисто збивши 41 літак противника. На його рахунку один повітряний таран.

Коли закінчилася війна, Віталію Попкову було всього 23 роки. Але, незважаючи на молодість, він був одним з прославлених асів, яких газети воєнних років називали повітряними снайперами. Попков залишався не тільки в полку, а у всій плеяді радянських асів одним з наймолодших за віком.

За мужність і героїзм, проявлені в боях з німецькими загарбниками у червні 1945 року Віталію Івановичу Попкову було присвоєно друге звання Героя Радянського Союзу. Він був учасником Параду Перемоги 24 червня 1945 року в Москві.

Після війни Віталій Іванович продовжив службу у Військово-Повітряних Силах. Освоїв багато реактивних винищувачів, серед них всі типи «МіГів» – від МіГ-9 до МіГ-21, Су-7, Су-9, Су-15. Свій останній виліт здійснив у 1979 році.

З 1980 року викладав у Військово-Повітряній інженерній академії. Після звільнення в запас, займався громадською діяльністю. Почесний член 3-х престижних ветеранських організацій: Російського клубу асів, американського Клубу орлів і німецького клубу льотчиків-винищувачів. Прославлений повітряний ас помер 6 лютого 2010 року. Похований в Москві. На могилі у героя-льотчика Віталія Івановича Попкова написані слова: «Будемо жити!», пам'ятні нам по фільму Леоніда Бикова «В бій ідуть самі «старики». Хтось скаже, що дивно читати їх на надгробку, однак це оптимістичне послання слід розуміти як науку нам нащадкам, за життя яких билися на фронтах Другої світової війни – «на землі, в небі і на морі» – наші прославлені і безіменні герої.

В.І.Попков – Майстер льотної справи, справжній професіонал. Сьогоднішній молоді в нього є чому повчитись, адже є досвід, який слід використовувати та примножувати.