Тези

на конкурс: "Історик-Юніор" - "Мій внесок у музейну справу".  
Тема роботи: «Воїни-інтернаціоналісти в історії селища Новодонецьке»

Чеботаєва Валерія Сергіївна

Учениця 10класу

Новодонецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №17

Добропільської міської ради

Науковий керівник: Трет’якова Валентина Вікторівна, вчитель історії Новодонецької загальноосвітньої школи I-III ст. №17.

Добропільської міської ради

Бої закінчилися, а історія – вічна. Афганська війна ще довго буде жити в пам'яті людства, бо її історія написана кров'ю солдатів і слізьми матерів. У сьогоденні про цю війну пишуть книги, створюють фільми, учасникам тих важких бойових подій присвячують поезії, пісні, поеми. Але ніхто не може творити пам'ять так, як роблять це самі учасники подій, які у 80-х роках минулого століття пройшли через жорстоке пекло Афганської війни.

**Об'єктом дослідження є** воїни-інтернаціоналісти селища Новодонецьке, які вижили в «пеклі» Афганської війни.

**Предметом дослідження є**причини і наслідки введення радянських військ в Афганістан.

**Метою цієї роботи** стало вивчення причин введення військ в Афганістан, наслідки героїчного подвигу земляків та їх сучасне життя.

**Завдання дослідження:**

1) Вивчити літературу і документальні джерелаз теми;

2) Чітко визначити головні причини і наслідки участі односельців у бойових діях в Афганістані;

3) Дізнатися про події Афганської війни від односельців-очевидців та їх життя сьогодні.

4) Зробити узагальнення, висновок та поповнити колекцію міського музею документами та фотокартками з життя учасників Афганської війни у ХХІ столітті.

**Основними методами дослідження є**: аналіз, синтез фотокарток, фотографій, старих газет і журналів, дослідження історичних документів, перегляд та вивчення додаткової інформації з підручників та Інтернету, бесіди з односельцями-очевидцями.

**Теоретична частина:**

Почалося все тоді, коли 27 грудня 1979 року були введені радянські десантні частини в Баграм, Кабул та інші великі міста, а згодом розпочалися бойові дії, що охопили всю територію. Присутність чужоземних військ викликала стихійний опір народу. Піком бойових дій стали 1984-1985 роки. Для тисячі радянських солдатів, їхніх батьків, матерів, братів та сестер розпочалася жорстока, кривава війна, яку офіційно називали всього лише воєнною компанією. Але ця компанія тривала майже 10 довгих років і забирала тисячі молодих життів.

На той час ще молоді хлопці Новодонеччини брали участь в жорстокій і нестерпно довгій війні - Сарвас Валерій Юрійович, Ніщенко Микола Анатолієвич, Бутурлімов Сергій Іванович, Соболев Євгеній Вікторович, Смирнов Володимир Вікторович та Смирнов Анатолій Борисович. Про НИХ хочеться говорити вічно: ВОНИ - справжні герої.

Сарвас Валерій Юрійович народився 12 червня 1962 року. У червні 1980 року призваний до лав Радянської Армії. У місті Тернін, Узбекистанського військового округу, за 20 днів пройшов навчальну підготовку та прийняв військову присягу. Служив артилерист-зенітник в Татчінскій дивізії на території Демократичної Афганістанської Республіки до 1982 року.

Ніщенко Микола Анатолієвич народився 1 вересня 1966 року. Восени 1984 року був призваний до лав Радянської Армії. Закінчив на відмінно сержантську школу, де служив пів року в місті Мари Туркменської ССД. У травні за розподілом, потрапив в місто Панж на кордоні, де пробув 5 днів. Потім, за власним бажанням, попросився до Афганістану.

Бутурлімов Сергій Іванович народився в 1969 році. У 1986 році закінчив школу, а 15 травня 1987 року був призваний до лав збройних сил. До 1 листопада перебував в навчальному пункті у Вірменії. А потім…… - Афганістан.

Соболев Євгеній Вікторович народився 1 лютого 1961 року. До лав Радянської Армії призвали 29 листопада 1980 року. Півроку служив в прикордонних військах поблизу Ашхабаду, а потім потрапив у десантно-штурмову групу, - безпосереднє знищення банд душпеанів.

Смирнов Володимир Вікторович народився в 1961 році. У листопаді 1980 року був призваний до лав Радянської Армії. Після 4 діб їзди по Каракуму прибув в Кізіп-Арват. Після розподілу потрапив в роту зв'язку. 4 місяці навчався на радіотелеграфіста. Після закінчення навчання був направлений на другу кордонну заставу, де і почалася справжня служба. Відслуживши пів року, отримав направлення в Міхабар в управління кордонних військ. Вісім місяців пробув у службовому відрядженні в Ашхабаді. Його завданням було приймати, готувати і відправляти молодих хлопців, новачків, які прямували для виконання гетернаціонального боргу в республіці Афганістан.

Смирнов Анатолій Борисович народився 31 січня 1964 року. Він пішов захищати чужі життя, але так скоро (пробув на службі 2 роки) втратив своє. Указом президента Ради СРСР від 17 листопада 1982 року Смирнов Анатолій Борисович нагороджений орденом Червоної Зірки (посмертно).

Молоді, енергійні, дужі, сповнені надії…… Йдучи у пекло, вони вірили, що несуть визволення приниженим та поневоленим, що йдуть не вбивати, а захищати нове життя.

**Експериментальна частина:**

Разом з науковим керівником ми збирали, досліджували, аналізували матеріали про воїнів-інтернаціоналістів, колишніх випускників нашої школи, які служили в ДРА (Демократична Республіка Афганістан)1979-1988рр., виконуючи свій інтернаціональний борг. Спілкувалися з учасниками бойових дій в Афганістані та їх родичами. Слухали зворушливі та, часом, жорсткі факти того страшного часу, що викликали найрізноманітніші емоції: переживання, смуток, жах, біль…. І водночас ГОРДІСТЬ за їх мужність, відвагу та небайдужість. Ці, в минулому, звичайні хлопці пережили пекло війни, вони, як ніхто, знають ціну миру. Над ними знущались, спотворювали і випробовували в боях,а вони твердо тримались до останнього. Війна загартувала, навчила любити життя. Спогади про цю,начебто чужу,не нашу війну, назавжди залишаться у серцях тих, хто так віддано захищав сучасну державу-агресора.

**Наукова значущість дослідження:**

Дану роботу можна використовувати в навчально-виховному процесі, під час уроків вивчення історії рідного краю, а також під час проведення позакласних та позашкільних виховних заходів. А головне, ця робота стане ще одним кроком для дослідження історичної значущості українських воїнів-інтернаціоналістів.

**Висновок:**

Офіційно радянські війська вводилися на територію Афганістану для надання допомоги в стабілізації обстановки і відторгнення можливої агресії ззовні. Однак прохання афганської сторони про допомогу були лише прикриттям, яке ховало справжні мотиви.

Війна чорним смерчем пронеслась над просторами України, зачепила багато родин, які віддавали своїх синів до армії, не відаючи, яке пекло їм доведеться пройти. Сучасні події на Донбасі – місцевості в якій я народилася і живу, дають чітке розуміння ідеалів честі, гідності, гордості…. патріотизму, розуміння поняття «ВІЙНА» та її наслідків.