* Дудка Іван Васильович народився у сім’ї селян 3 березня 1928 року і був найстаршим із чотирьох синів цієї родини.
* Коли йому виповнилося 14 років він був вивезений разом із молодшим братом Яковом на примусові роботи в Німеччину.
* …Йшов 1951 рік. На той час Іван Васильович вже був одруженим і разом з дружиною Марією виховували 2-річну донечку .
* «Добрі люди» донесли «куди треба» про зв’язок Івана із членами ОУН, які боролися за збереження та розвиток Української соборної самостійної держави.
* 9 січня він був заарештований. Його відправили у Товсте у в’язницю.
* 13 квітня Дудка Іван Васильович був засуджений у великому російському місті Омськ на 25 років ВТТ (виправно-трудових таборів) із конфіскацією майна та позбавлення прав на 7 років..
* Тут, в Омську, молоде подружжя здружилося із ще однією сім’єю з подібною долею. Їхні діти ходили вже разом до школи, дружини теж мали спільні інтереси. А чоловіки разом відбували покарання.
* Вечорами родини збиралися у дружньому колі. Нишком читали твори Тараса Шевченка із «Кобзаря»
* 1955 рік… Хвилею покотилися амністії. Ніхто нікому вголос нічого не говорив…
* Саме в цей час Іван Васильович отримав у подарунок від свого друга «Кобзар» Тараса Шевченка із надписом: «М.Омск 29.IV.1955 р. Дні пережиття». І підпис. Ця збірка як свідок всього, що довелося пережити.
* 24 вересня 1956 року Дудка Іван Васильович був звільнений! Звільнений, та не виправданий… Не виправдано те, за що боровся, чим жив… І знову мрії, знову думки … Чи повертатися додому?... Як повертатися?.. Як сприймуть односельчани?.. Чи буде робота?.. Як жити?.. Де?.. За що?..
* На сімейній нараді було вирішено: залишатися в Омську. Це краще для всіх
* у 1959 році в них народилася ще одна дочка. Родині запропонували двокімнатну квартиру майже в центрі міста. Ніби все чудово… Та «Кобзар» кличе додому, на Україну.
* І знову сімейна нарада… і знову спільне рішення: повертатися в Україну! Незважаючи ні на що…
* 1961 рік… Іван і Марія будують хату… А через декілька років у новій хаті, на видному місці, під образами, на столі, уквітчаний вишитими рушниками, лежить «Кобзар» – як відбиток долі і мовчазний свідок усіх поневірянь та пережиттів, які довелося зазнати сім’ї Дудки Івана Васильовича.
* У 1992 році, 15 травня, Іван Васильович був реабілітований. Нарешті він міг вдихнути вільно на повні груди: його добре ім’я, його репутація поновлена! Він був незаконно репресований за участь в українському визвольному русі!
* Через рік, 25 березня 1993 року, Дудки Івана Васильовича не стало. Важка недуга скосила його за 3 місяці.