**Іванченко Олександр**

Кажуть, що героїв не треба шукати, вони – серед нас. Переконатися в цій істині мали можливість члени краєзнавчого гуртка «Пошук» Миколаївського НВК.

Моя розповідь про звичайного сільського хлопця, який нічим не відрізнявся від своїх ровесників, аж поки життя не повернуло в те русло, де неможливо залишатися таким, як усі: непоміченим і непримітним. Також моя розповідь про Іванченка Олександра Петровича, мешканця нашого мальовничого села Миколаївка, нині учасника бойових дій на Сході України.

Народився Олександр Іванченко 23 лютого 1974 року. Дата народження ніби символізує його певний етап у цьому житті. Колись ця дата відзначалася, як день радянської армії. Зараз такого свята немає, але 42 роки тому в цей день вітали воїнів, солдатів, захисників Вітчизни.

Сашко ріс звичайним хлопчиком, ходив до школи, грав у футбол, мріяв про майбутнє, здобув професію електрогазозварювальника, одружився, має трьох доньок. Дві з них здобувають вищу освіту, а найменша навчається в 4 класі.

Військову професію Олександр здобував у лавах радянської армії. Він служив прикордонником. Мабуть, саме цей факт і вплинув на рішення представників військкомату мобілізувати Олександра і направити його на службу в зону проведення АТО.

Спочатку були навчання в батальйоні «Десна», потім - участь в антитерористичній операції на Сході України. 59 мотопіхотна бригада, 10-й мотопіхотний полк, рота спецпризначення – ось його військові координати. Служив у містах. Попасна, Гранітне. На даний момент його батальйон дислокується під с. Гірське Луганської області. За мужність , відвагу, бойову витримку, виявлені під час виконання військового завдання, Олександра нагороджено медаллю «Захисник Вітчизни» та нагрудним знаком «Гідність та честь».

Улітку 2015 року Олександра приїхав у відпустку. Вдома на нього чекали з нетерпінням. Особливо хвилюючою була зустріч із дідусем, Іванченком Григорієм Микитовичем, ветераном ІІ Світової війни, учасником бойових дій, інвалідом 1 групи. На війні – з 1943 року. Дійшов до Праги, де і зустрів Перемогу. Бесіда двох солдатів двох різних епох була цікавою. Сивочолий ветеран згадував свої воєнні роки, уважно слухав розповідь онука про можливості теперішньої військової техніки, особливості ведення сучасного бою, бойових друзів.

Коли Олександр від'їжджав до місця служби, дідусь пообіцяв йому, що обов’язково дочекається його демобілізації. Але не судилося: нещодавно ветерана не стало. Ця звістка болісно відгукнулася в серці солдата. Не зміг він провести в останню путь свого дідуся. Але його настанови і бойовий дух назавжди залишаться з онуком і допомагатимуть у скрутну хвилину.

Добігають останні місяці, тижні, дні перебування Іванченка Олександра в зоні проведення АТО. Сім'я з нетерпінням чекає повернення свого сина, чоловіка, батька. Чекають родичі, друзі, колеги по роботі. Словом, чекає все село, що живе мирним, спокійним життям . Саме завдяки зв'язку між поколінням ветеранів минувших років і сучасних солдатів української армії і тримається мир в Україні.

*Підготувала Літвінова Єлизавета,*

 *вихованка краєзнавчого гуртка «Пошук»*

*Миколаївського НВК Роменського району*