**Розвідник з Роменщини**

**Актуальність.** Розвідники дуже часто грають провідну роль під час війни, адже саме вони знають більше за всіх про плани ворога. Саме від їхньої роботи залежать сотні і тисячі життів наших солдатів. Сучасні українські розвідники – сьогодні ми говоримо з ними і про них. До Вашої уваги розповідь про ризиковані будні в зоні АТО роменського розвідника Василя Пилипенка.

**Мета дослідження –** дослідити події і факти з життя роменського розвідника Василя Пилипенка. З**авдання дослідження:** познайомитися з життєвим шляхом роменського розвідника; визначити його внесок у визвольну боротьбу українського народу; узагальнити, підготувати та передати зібрані матеріали про роменського розвідника до музейних та бібліотечних установ Роменщини.

**Об’єкт дослідження –** антитерористична операція на Сході України. **Предмет дослідження –** перебування Василя Пилипенка в зоні АТО. Під час роботи над дослідженням було використано спогади роменського розвідника Василя Пилипенка. **Методи дослідження –** інтерв’ю, збір інформації, метод систематизації та узагальнення.

27 червня 1971 року в багатодітній сім’ї Ольги та Володимира Пилипенків народився хлопчик, якого назвали Василем. Дуже рано родина залишилася без матері, тому всі сімейні турботи впали на плечі батька, який поставив на ноги дітей, допоміг кожному знайти свою життєву стежину. Вже дорослі, маючи свої родини, вони й досі не втрачають родинні зв’язки, підтримують один одного.

Василь Пилипенко виріс справжнім патріотом, працьовитим, наполегливим. Після школи пішов служити в армію (1990-1992 роки), де отримав звання сержанта. Повернувшись додому, почав працювати в колгоспі. Одружився, має двох доньок.

Буремні події 2013-2014 років, війна на сході України не залишили байдужим Василя. 12 лютого 2015 року його призвали обороняти рідну батьківщину. Не вагаючись, він пішов на фронт, бо вважає, що кожен чоловік має обов’язок перед державою, перед родиною, рідним краєм.

Потрапив Василь до 2 роти 131 окремого розвідувального батальйону оперативного командування «Південь». В цій військовій частині чоловік пройшов справжній бойовий шлях дорогами Донбасу, визволяючи українські населені пункти від окупантів та міцно тримаючи оборону рубежів України на Маріупольському напрямку. Він часто говорить, якби їм не вдалося втримати ворога на цій лінії обороні, то ворог давно вже господарював і в нашому краї.

Близько місяця тривало навчання в Башкіровці Чугуївського району Харківської області. Багато чого довелось опановувати заново. Бійці знайомилися з новою зброєю, з новою тактикою ведення бойових операцій, з таємницями розвідки.

Після навчання рота Пилипенка деякий час знаходилася на другій лінії оборони, згодом її перекинули на 1-шу, в район Старогнатівки. Поруч з ротою Пилипенка знаходилася 72 аеромобільна бригада, з якою бійці підтримували зв’язок. В розвідку ходили на різну кількість днів, залежно від поставленого завдання. Ходили групами по 6 чоловік, які формували за своїми вподобаннями: кожен вибирав того, кому найбільше довіряв. Екіпірування складалося за принципом – нічого зайвого, лише те, що потрібно для виживання та виконання поставленої задачі. Тому весь час сподівалися на Бога та на себе.

Перед розвідувальною групою стояли важливі завдання: вивчити ознаки присутності та роботи диверсійних груп та терористичних угруповань в районі Водяне та Широкіно. Найголовніше було, провести операцію без жодного пострілу – це означало успішно виконане завдання.

Кожна операція супроводжувалася ризиком для життя. Якщо в полон попадаєш, вважай, що живим вже не повернешся. Снайперів, розвідників зразу розстрілювали, в полоні не тримали. За час служби Пилипенка з його роти ніхто в полон не потрапив, але втрати були, загинуло 6 чол. Пилипенко Василь згадав такий моторошний випадок: «В травні 2015 року двоє наших хлопців загинули. Перейшли на чужу територію. Почався обстріл з гранатометів. Їх не віддавали 2 неділі, на стадіоні в Донецьку лежали вони».

Офіцерський склад на передовій майже не з’являвся. Ризиковано було для їхнього життя. В пам’яті Василя закарбувався випадок, як на його очах снайпер убив офіцера, який стояв поруч з ним.

Навесні 2016 року повернувся додому, але й досі часто вночі прокидається, чує гул тієї війни. Небагато часу промайнуло з того часу, але за ті 14 місяців Василь зумів переосмислити всі цінності життя. Розвідка закалила справжню дружбу. Чоловік постійно спілкується з побратимами з Кам’янська, з Кривого Рогу, Полтави, Чернігова. Він поступово повертається до мирного життя.

Має Василь і нагороди, але вони для нього не мають ніякої ціни порівняно з тим, як ятрить душу спільна для всіх українців рана. Його переживання та сподівання вселяють надію, що незабаром український народ прокинеться від страшного сну, відкриє очі та побачить мирне небо над головою.

Зустріч з Василем Пилипенком відбулася 26 лютого 2018 року в с. Рогинці. Записи інтерв’ю, ксерокопії грамот, фотографії лягли в основу пошукової дослідницької роботи «Розвідник з Роменщини». 27 лютого 2019 року Мельник Дмитро презентував своє дослідження на учнівській краєзнавчій конференції «Герої сучасності – серед нас» (в межах обласного соціально-освітнього проекту «Голос крові: ми - українці»).

Під час проведення акції «Мій внесок у історію рідного краю», організованої Роменською міською МАН протягом лютого-квітня 2019 року, а також, в рамках І етапу акції «Подаруй музею експонат», матеріали даної наукової роботи було передано завідуючій Рогинською сільською бібліотекою Черевишній Ользі, завідуючій відділом історії рідного краю ДІК заповідника «Посулля» Савченко Наталії, до шкільного рогинського фотомузею «Рогинці та рогинчани», а також, працівникам Роменської центральної міської бібліотеки для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича).

**Висновки.** Усі результати досліджень є наслідком особистої роботи пошуківця.

Мипознайомилися з життєвим шляхом роменського розвідника, який відчув справжнє пекло війни. Кожен день був відповідальним для нього, йому доводилося ризикувати власним життям та життям побратимів. Для Василя Пилипенка – це болюча тема, про яку йому важко згадувати, але він не жалкує, що побував там, що вклав хоч яку-небудь часточку в наближення миру в рідній Україні. На основі його спогадів підготовлено матеріали, які згодом було передано до місцевих бібліотек та музеїв. **Наукова новизна** роботи полягає в тому, що вперше здійснена спроба узагальнити інформацію з життя та діяльності роменського розвідника Василя Пилипенка. **Практичне значення** науково-дослідницької роботи полягає у тому, що її матеріали можна використовувати під час проведення уроків з історії України «Наш край», в освітній та позакласній діяльності під час проведення патріотичних заходів, а також при підготовці курсів з даної проблематики.