**Бойовий шлях Кудіна Анатолія Олексійовича**

**Автор:** учениця 9 класу КЗ «НВК «КСШ І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ» Грибок Дар’я

**Науковий керівник:** Манько Марина Олександрівна, вчитель історії та правознавства КЗ «НВК «КСШ І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов– ДНЗ»

Події останнього десятиліття в Україні спонукають суспільство до переосмислення власної історії. Однією із дискусійних тем як серед професорів істориків так і серед пересічних громадян залишається Друга світова війна. Такий інтерес до подій Другої світової війни зумовлений міфологізацією із боку радянської історіографії, неоднозначною оцінкою соціумом, та великими втратами України у ході війни. За дослідами українського інституту національної пам’яті, український народ з 1939-1945рр втратив 8-10 мільйонів осіб.

Друга світова війна залишила слід у кожній українській родині. Зазвичай, учасники тих подій, хоч би з якого боку не воювали, й досі не хочуть розповідати подробиці. Правду про війну довіряли лише найближчим родичам.

Гортаючи сторінки сімейного альбому мою увагу привернуло фото чоловіка у військовій формі. Перше, що спало на думку розпитати про нього у бабусі та дідуся. В ході розповіді з’ясувалося, що тему війни в нашій родині не прийнято було обговорювати, так окрім декількох фото та військового квитка жодної інформації не залишилося.

Отже, **метою** проекту є дослідити бойовий шлях Кудіна Анатолія Олексійовича, 1901року народження.

Відповідно до мети були сформовані наступні **завдання:**

Проаналізувати інформацію щодо військових операцій 1110 та 45 в яких служив Кудін А.О.; створити карту бойового шляху Кудіна А.О.; популяризувати історію Кудіна А.О.;

**Об’єктом дослідження** виступає бойовий шлях 1110 та 45 гвардійської артилерійської дивізії

**Предмет дослідження**: бойовий шлях бійця Кудіна А.О.

Збираючи інформацію про Кудіна А.О. зіткнулися із проблемою, що жодних відомостей про нього не було. В ході дослідження з’ясувалося, що офіцери 45-ї артилерійської дивізії при оформленні документів допустили помилку, замість «Кудін Анатолій Олексійович» було вказано «Кудін Анатолій Олександрович», що суттєво ускладнило пошуки.

З метою створення бойового шляху мого дідуся ми зверталися із запитом в Центральний архів Міністерства Оборони Російської Федерації, де і розміщуються основні відомості про нього, зокрема в Картотеці нагородження містяться подання командира 45 Армійської артилерійської бригади гвардії майора Земскова та характеристика на Анатолія Олексійовича.

Кудін Анатолій Олексійович народився 20 жовтня 1901 року в селі Велика Кам’янка Новгородського району Кіровоградської області, в селянській родині. В родині дідуся окрім нього було двоє братів і троє сестер. Закінчив початкову школу, працював ковалем. З 1921 року почав службу в І Кавказькій Червонознаменній армії. Бойовий досвід Анатолію Олексійовичу знадобився і в 1943 році, коли Анатолія і двох його братів – Ігната та Федора було мобілізовано до лав Червоної армії. Дідусеві вдалося вижити в тій війні, а от братам ні. Ігнат – пропав безвісті, а Федор – помер від отриманих ран у військовому госпіталі 19 грудня 1943 року.

«На війні показав себе мужнім, сміливим воїном. Свою роботу завжди виконував чітко тим самим забезпечував максимальний темп гарматного вогню. Завдяки чому було знищено вогневі точки противника. Самовіддана праця не дала змогу вермахту прорвати укріплення червоногвардійців» - так охарактеризував рядового Кудіна А.О. командир І дивізіону 45 гвардійської Дніпродзержинської Армійської Гарматної артилерійської бригади гвардії майор Земсков. За бойові заслуги Кудіна Анатолія Олексійовича було нагороджено медалями «За бойові заслуги», «За взяття Будапешту» та «За перемогу над Німеччиною 1941-1945».

 Анатолій Олексійович, за роки військової служби приймав участь в Кіровоградській та Уманській наступальних операціях, оточенні німецьких військ в рамках Корсунь – Шевченківської операції, розгромі німецького угрупування в Угорщині, Дебреценській, Будапештській, Пражській наступальних операціях.

Дідусь не розказував про свою участь в Другій світовій війні, через те, що не хотів згадувати ті страшні події. Він тільки постійно наголошував, що все, що показують в кінофільмах це суцільна неправда. Особливо мого дідуся ображало те, що радянським солдатам приписували мародерство у місцевого населення.

Отже, з метою популяризації бойового шляху дідуся – Кудіна Анатолія Олексійовича було проведено пошукову роботу. Частину матеріалу вдалося віднайти в сімейному архіві Ходаковської Т.І., інші матеріали – в Центральному архіві Міністерства оборони. Завдяки цьому вдалося відновити втрачені сторінки сімейної історії.