НЕПОВТОРИМАЯ СУДЬБА

«Всякий человек есть история, непохожая ни на какую дру­гую". – сказал британский писа­тель Томас Карлейль.

История, которую я хочу рассказать, началась в селе Лобойково Даниловского рай­она Волгоградской области. Именно там в октябре 1922 года в обыкновенной крестьянской семье родился первенец Ваня - Иван Руденко. Откуда ему было знать, что он, дитя - исто­рия, неразрывной нитью свя­зан с судьбой родной земли. ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ

Мир встретил неласково. Се­мья Руденко, как и многие дру­гие, испытывала неимоверные лишения. Едва умчались огнен­ные вихри войны гражданской, как начались тяжелейшие, го­лодные годы коллективизации. Суровое детство выпало на долю мальчишек и девчонок тех лет. Приходилось много рабо­тать, помогать родителям, недо­едать и недосыпать. Но они не роптали. Только взгляды их ста­новились не по-детски серьёз­ными; только стремились пыл­кие сердца сделать как можно больше для того, чтобы жизнь вокруг стала лучше. Таким был и Ваня. Больше всего ему нравилось помогать дедушке Гурию ухажи­вать за садом. Старый садовод-любитель был не прочь поэкс­периментировать. Тщательно обихаживая деревья, он делал прививки, пытался скрещивать сорта, добиваясь при этом от­личных результатов. Удивитель­ный был у него сад. Разве не чудо, когда на груше-дичке вме­сте с мелкими, вяжущими на вкус плодами растут крупные, сочные, с медовым привкусом фрукты? Ваня восхищался са­дом, тщетно пытаясь своим дет­ским умом постичь великое та­инство Природы. Впоследствии, возможно, это и предопредели­ло выбор его первого дела в долгой интересной жизни. А пока что, закончив Лобойковскую неполную среднюю школу, он поступил учиться в Михайловское педагогические училище.

ВОЕННЫЙ

Учась на четвёртом курсе, Ваня неожиданно решает по­святить свою жизнь военной профессии. В апреле 1941-го он добровольно поступает в Пер­вое Краснознамённое Орджоникидзевское военно-пехотное училище. Что это? Превратнос­ти судьбы? Или сыграли свою роль рассказы и воспоминания отца, успевшего за свою жизнь пройти две войны - первую ми­ровую и гражданскую? А может быть, прозорливый юноша ви­дел, как вот-вот надвинутся на Отечество грозные тучи новой войны. "Это было какое-то странное ощущение, - напишет он после в своих воспоминаниях, - вдруг взял и подал заявление. Навер­ное, уже что-то чувствовалось в воздухе, в обстановке вокруг..." Потянулись тяжёлые кур­сантские будни: марш-броски, строевая подготовка, занятия с оружием, стрельбы. Но отучить­ся, положенный срок было не суждено: в июне грянула Вели­кая Отечественная война. Курс учёбы сократился, состоялся ускоренный выпуск.

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ

Уже в ноябре молодой лей­тенант Иван Руденко был на­правлен на Южный фронт. 25-го декабря 1941-го года он вме­сте со своим взводом впервые вступил в бой за село Орлова-Ивановка Ворошиловградской области. Державшие там оборо­ну итальянцы готовились встре­тить католическое Рождество, но были выбиты нашими военны­ми, которые с удовольствием воспользовались приготовлен­ным к празднику угощением. Однако уже через несколько дней село пришлось оставить.

Всю зиму и весну сорок вто­рого года 136-ая пехотная диви­зия, в частности 387-й стрелко­вый полк, в котором воевал Ру­денко, вела упорные оборони­тельные бои в разных пунктах Донбасса: Дебальцево, Штеровке, Ивановке, Ольховатке, Никишино... Вскоре из-за больших потерь личного состава диви­зию отвели на отдых и пополне­ние, а после переименовали в 15-ю Гвардейскую. Иван был на­значен командиром роты в со­рок четвёртом стрелковом пол­ку… В июне 1942-го года часть перебросили на Харьковское направление, где наши войска пытались сдерживать летнее наступление немцев.

СТАЛИНГРАД

С тяжёлыми оборонительными боями дивизия отступала всё дальше и дальше на юг. На одной из железнодорожных станций её погрузили в эшелон и через знаменитые сальские степи напра­вили в Сталинград. Руденко со своими бойцами лежал в ваго­не-теплушке, тревожно вслуши­ваясь в размеренный стук колёс. Горечь поражений и боль по­терь, казалось, заслонили собой всё, тяжёлым камнем лег­ли на сердце. В душевных муках росло и крепло жгучее чувство ненависти к врагу, лютому зве­рю, добравшемуся уже сюда, на родную Сталинградскую землю. И хотелось только одного: всю­ду и везде бить, уничтожать ко­ричневую, фашистскую нечисть, гнать подальше от дома, ис­треблять до полного её исчез­новения. Сталинград... Именно здесь, по мнению Ивана, был пройден самый тяжёлый период в Вели­кой Отечественной войне. Оже­сточённые, изнуряющие бои шли за каждую пядь родной земли! Пришлось Руденко со свои­ми бойцами держать оборону у села Большие Чапурники, защи­щать Дубовый Овраг, совхоз "Приволжский", участвовать в боях на сталинградских улицах. Везде и всюду молодой коман­дир был впереди. Свидетель­ство тому - фронтовые докумен­ты.

Вот выписка из армейского донесения от 30 января: "26 января 1943 года в бою за село Алексеевка гвардии старший лейтенант Руденко, раненый, не оставил поля боя и четырежды водил роту в атаку, уничтожив при этой 12 гитлеровцев и 435 взяв в плен. В уличных боях в Сталинграде лично уничтожил 37 гитлеров­цев. За проявленные мужество, смелость и личную инициати­ву в боях с немецкими захват­чиками достоин награждения орденом Красной Звезды. Командир 44-го гвардейско­го стрелкового полка гвардии майор Усиков".

Выстояли защитники города на Волге, не согнулись, не дрог­нули. Потому что именно в те роковые недели и дни реша­лась судьба всей страны.

 БОЕВЫЕ БУДНИ

После разгрома немецкой группировки в Сталинграде ди­визию перебросили к Харькову. Иван Сергеевич Руденко уже был назначен начальником штаба стрелкового батальона. Со своим подразделением ему пришлось сначала удерживать позиции на реке Донец север­нее города Волчанска. А затем довелось участвовать в боях на Курско-Белгородской дуге. И снова была победа! Двадцать третьего августа наши войска за­няли Харьков, с боями двину­лись вперёд и к середине сен­тября достигли реки Днепр. Ра­довалась душа молодого коман­дира. Бежит враг! Горит у него под ногами земля! Нет ему ниг­де покоя! Из дома шли письма. Отец (которому в ту пору было уже 60 лет) добровольцем ушёл на фронт. Средний брат Николай тоже воюет. Ничего, всё будет хорошо! Но вскоре Иван был ранен, до самого ноября ему пришлось пробыть на лечении в госпитале, а затем он был на­значен на должность помощника по разведке начальника шта­ба 44-го гвардейского стрелко­вого полка. В феврале 1944-го года око­ло села Высокое Поле, вблизи города Кривой Рог Днепропет­ровской области, Иван Сергее­вич снова получил ранение, на этот раз тяжёлое, в правую ногу. Пролечившись до мая в госпи­тале Тбилиси, был признан ин­валидом Отечественной войны 2-й группы и уволен в запас. Больше участвовать в боевых действиях не пришлось. Родина сполна отметила ратный подвиг своего защитни­ка: за доблестные успехи на фронтах он был награждён тре­мя боевыми орденами: Красной Звезды, Боевого Красного Зна­мени, Великой Отечественной войны и девятнадцатью меда­лями. Но самой памятной для него была медаль "За оборону Сталинграда".

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вернувшись домой, Руденко в августе 1944г. Даниловским РК ВКП (б) Сталинградской облас­ти утверждается на должность заведующего военным отделом. На будущую весну его посылают в родной Лобойковский колхоз - уполномоченным райкома партии по организации весен­него сева. Там и застал его День Победы - 9 мая 1945 года.

 "В четыре часа утра при­шёл посыльный, дежуривший в сельском совете, - вспоминает Иван Сергеевич,

Сегодняшний день 9 Мая навечно объявлен Днём Победы нашего народа в самой жестокой войне, унвсшЬй жиз­ни миллионов советских лю­дей...

Дальше говорить уже было невозможно. Радость и воре присутствующих смешались, и трудно было понять со сто­роны, что происходит с людь­ми, выдержавшими .на своих плечах невероятные мораль­ные и физические испытания четырёхлвтней войной, поте­рявшими отцов, Сыновей, му­жей, дочерей. Люди плакали о погибших близких; плакали от радости те, кому предстояла теперь уже близкая и столь желанная встреча с дорогими победителями.

Почти до половины дня все оставались на площади и по­степенно входили в отныне наступившую, но казалось за­бытую и столь долгожданную мирную атмосферу жизни. Люди делились радостью и го­рем, обсуждали житейские про­блемы с надеждой, что эта война будет последней и её уроки избавят человечество от бед и несчастий”.

Сегодняшний день 9 Мая навечно объявлен Днём Победы нашего народа в самой жестокой войне, унвсшЬй жиз­ни миллионов советских лю­дей...

Дальше говорить уже было невозможно. Радость и воре присутствующих смешались, и трудно было понять со сто­роны, что происходит с людь­ми, выдержавшими .на своих плечах невероятные мораль­ные и физические испытания четырёхлвтней войной, поте­рявшими отцов, Сыновей, му­жей, дочерей. Люди плакали о погибших близких; плакали от радости те, кому предстояла теперь уже близкая и столь желанная встреча с дорогими победителями.

- разбудил меня и сказал, что первый сек­ретарь райкома партии Н. В. Миронов срочно вызывает к телефону. Конечно, я и не пред­полагал, какие именно заботы заставили секретаря в столь ранний час приглашать меня к разговору... И вдруг по теле­фону слышу: "Победа! Конец войне!". По этому случаю рай­ком поручил утром провести в селе митинг.

Весть о Победе буквально взбудоражила всё село, в кото­ром на тот момент насчиты­валось 500 дворов. Утром были разосланы гонцы по всем ули­цам. Они несли жителям радо­стную весть - Победа! - и при­глашали *к 9* часам на митинг. Он состоялся в центре села Лобойково, около школы, где наско­ро была сколочена трибуна.

И вот к 9 часам утра все, кто мог двигаться, пришли на площадь: женщины с детьми, старики, вернувшиеся с войны инвалиды. Все хотели офици­ально узнать о Победе. В сво­ём выступлении я сказал:

- Дорогие односельчане! Война, навязанная нам фашиз­мом и принесшая столько горя, страданий, разрушений, несча­стий, закончилась полным раз­громом гитлеровских войск и падением Берлина. Вчера выл подписан акт о безоговороч­ной капитуляции фашистской Германии Сегодняшний день 9 Мая навечно объявлен Днём Победы нашего народа в самой жестокой войне, унесший жиз­ни миллионов советских лю­дей...

Дальше говорить уже было невозможно. Радость и горе присутствующих смешались, и трудно было понять со сто­роны, что происходит с людь­ми, выдержавшими на своих плечах невероятные мораль­ные и физические испытания четырёхлетней войной, поте­рявшими отцов, Сыновей, му­жей, дочерей. Люди плакали о погибших близких; плакали от радости те, кому предстояла теперь уже близкая и столь желанная встреча с дорогими победителями.

Почти до половины дня все оставались на площади и по­степенно входили в отныне наступившую, но казалось за­бытую и столь долгожданную мирную атмосферу жизни. Люди делились радостью и го­рем, обсуждали житейские про­блемы с надеждой, что эта война будет последней и её уроки избавят человечество от бед и несчастий”. С фронта вернулся один из братьев Ивана Сергеевича - Николай. Отец был комиссован по ранению немного раньше: он потерял руку. Постепенно, но последовательно и неотврати­мо бытие людей стало возвра­щаться в спокойное размерен­ное русло. Разрушенной врагом стране были необходимы стро­ители, творцы, созидатели.

Сегодняшний день 9 Мая навечно объявлен Днём Победы нашего народа в самой жестокой войне, унвсшЬй жиз­ни миллионов советских лю­дей...

Дальше говорить уже было невозможно. Радость и воре присутствующих смешались, и трудно было понять со сто­роны, что происходит с людь­ми, выдержавшими .на своих плечах невероятные мораль­ные и физические испытания четырёхлвтней войной, поте­рявшими отцов, Сыновей, му­жей, дочерей. Люди плакали о погибших близких; плакали от радости те, кому предстояла теперь уже близкая и столь желанная встреча с дорогими победителями.

Почти до половины дня все оставались на площади и по­степенно входили в отныне наступившую, но казалось за­бытую и столь долгожданную мирную атмосферу жизни. Люди делились радостью и го­рем, обсуждали житейские про­блемы с надеждой, что эта война будет последней и её уроки избавят человечество от бед и несчастий”.

С фронта вернулся один из братьев Ивана Сергеевича - Николай. Отец был комиссован по ранению немного раньше: он потерял руку. Постепенно, но последовательно и неотврати­мо бытие людей стало возвра­щаться в спокойное размерен­ное русло. Разрушенной врагом стране были необходимы стро­ители, творцы, созидатели.

А лександр НОВИКОВ, член Союза писателей России.

с. Лобойково.

Сегодняшний день 9 Мая навечно объявлен Днём Победы нашего народа в самой жестокой войне, унвсшЬй жиз­ни миллионов советских лю­дей...

Дальше говорить уже было невозможно. Радость и воре присутствующих смешались, и трудно было понять со сто­роны, что происходит с людь­ми, выдержавшими .на своих плечах невероятные мораль­ные и физические испытания четырёхлвтней войной, поте­рявшими отцов, Сыновей, му­жей, дочерей. Люди плакали о погибших близких; плакали от радости те, кому предстояла теперь уже близкая и столь желанная встреча с дорогими победителями.

Почти до половины дня все оставались на площади и по­степенно входили в отныне наступившую, но казалось за­бытую и столь долгожданную мирную атмосферу жизни. Люди делились радостью и го­рем, обсуждали житейские про­блемы с надеждой, что эта война будет последней и её уроки избавят человечество от бед и несчастий”.

С фронта вернулся один из братьев Ивана Сергеевича - Николай. Отец был комиссован по ранению немного раньше: он потерял руку. Постепенно, но последовательно и неотврати­мо бытие людей стало возвра­щаться в спокойное размерен­ное русло. Разрушенной врагом стране были необходимы стро­ители, творцы, созидатели.

А лександр НОВИКОВ, член Союза писателей России.

**УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ**

Ивану Руденко всего двадцать три года! А он инвалид второй группы. Как жить дальше? Молодому человеку, не раз смотревшему смерти в лицо, предстояло взглянуть в глаза еще и трудной послевоенной жизни. И тогда сказался его твёрдый, решительный, закалённый в тяжёлых боях характер: только вперёд! И уже осенью сорок пятого Иван Сергеевич поступает в Крымский сельхозинститут. Вспыхнула в душе детская любовь к садоводству. Но нужны были фундаментальные знания. Учился он прилежно, отлично... К концу учёбы попал в поле зрения партийного аппарата Крыма. Боевой офицер, орденоносец, отличник учёбы! По окончании института ему предложили место инструктора Крымского обкома партии. Казалось бы, впереди радужные перспективы на блестящую карьеру, со всеми вытекающими приятными последствиями: квартира в Симферополе, чины и блага, тихая спокойная жизнь. Чего еще желать?

**ЖИЗНЬ-НАУКЕ**

Но Руденко мечтает посвя­тить свою жизнь науке. Поэтому тактично отказывается от выгод­ного предложения. А это было расценено как неслыханная дерзость. И его, с отличием за­кончившего вуз, отправили рабо­тать в самый дальний район Крыма.

Но не сник, не пал духом быв­ший капитан-разведчик. Он ра­ботает агрономом в колхозе, учится, пишет диссертацию. Уже в 1956г. Иван Сергеевич закан­чивает аспирантуру Отдела бо­таники Крымского филиала Ака­демии Наук СССР, затем пере­езжает в Кишинёв, на работу в Ботанический сад Молдавской ССР

Там комплектуется штат рес­публиканской АН. Владимир Алексеевич Рыбин, соратник Н. И. Вавилова, впоследствии ака­демик, организовывает лабора­торию отдалённой гибридиза­ции растений, чтобы путём скре­щивания выводить новые сорта. Сбывается давнишняя детская мечта Руденко: постигать вели­кое таинство Природы. В течение двадцати лет Рыбин и Руденко вдохновенно и плодотворно работают бок о бок. Наращивается научный по­тенциал. По крупицам накапли­вается необходимый для серь­ёзных свершений опыт.

С февраля 1975 по январь 1977гг Иван Сергеевич стано­вится заведующим лаборатори­ей цитологии и эмбриологии от­дела генетики Академии Наук Mолдавской CCР, а затем, в связи с её упразднением, сно­ва возвращается в Ботанический сад старшим научным сотрудни­ком. Решением высшей аттеста­ционной комиссии при Совете Министров СССР от 23 мая 1980 года Руденко Ивану Сергеевичу была присвоена учёная степень - доктор биологических наук. С 1982г. он руководит лабо­раторией отдалённой гибриди­зации растений. В 1989г. стано­вится Заслуженным деятелем науки Молдавии. И, как высшую награду за все научные достижения, в 1991 году Руденко получает учёное звание: профессор ботаники. Блестящая карьера для простого деревенского парня, сына и внука потомственных крестьян! Все эти признания и награды появились и пришли к нему только благодаря самоотверженному, упорному труду. Испытавший в детстве неимоверные лишения, он раз и навсегда для себя решил, что всюду и везде будет стараться делать этот мир лучше. И делал. За более чем сорокалетнюю научную деятельность доктор биологических наук Руденко на­писал около двухсот научных работ, в том числе и для Энцик­лопедии садоводства и виногра­дарства; создал уникальную коллекцию крупноплодных форм алычи; подготовил шесте­рых кандидатов наук, оказал консультативную и редакцион­ную помощь по пяти докторским диссертациям.

**ОТКРЫТИЯ УЧЕНОГО**

Ему удалось сделать то, чего до него не удавалось учёным США, Болгарии, СССР А имен­но: создать гибрид айвы и ябло­ни, который стал плодоносить. Все предпринимаемые до это­го попытки были тщетными. Гиб­риды оказывались бесплодны­ми и быстро погибали. Но неуда­чи предшественников не смути­ли Ивана Сергеевича. Его гиб­риды стали приносить щедрые урожаи. Так в мире появилось новое дерево - цидолюс Руден­ко. Значит, не зря прошли годы неустанного, кропотливого тру­да учёного! Ежегодно стали со­зревать на ветках невиданного доселе деревца фрукты лимон­ного, оранжевого, красноватого оттенков. На вкус они унаследовали ­ сладкую мякоть яблока и освежающую кислинку айвы. Только в отличие от цидонии (японской айвы) в них оказа­лось гораздо меньше каменис­тых клеток.

Подвигом назвали результа­ты трудов учёного доктора био­логических наук И. Н. Рябов и А. А. Рихтер. "Исследования вы­полнены на высочайшем миро­вом уровне"; "работа Руденко является эпохально новым эта­пом в селекции плодовых куль­тур" -так писали другие, не ме­нее авторитетные оппоненты.

И действительно. Плоды цидолюса на участке без полива, без подкормки удобрениями и химической обработки от вреди­телей демонстрировали отмен­ное качество. Но профессор Ру­денко пошёл дальше, использо­вав своё творение как донора, для улучшения качеств айвы и яблони в отдельности друг от друга. Применяя разные комби­нации скрещивания и свободно­го опыления, он вырастил свы­ше 2,5 тысячи сеянцев. Поистине героический труд! И это все­го-то за сорок лет! В селекции плодовых растений - рекордно короткий срок. Требовалось продолжить исследования, чтобы наряду с генетическим потенциалом изу­чить хозяйственное значение, технологические и биохимичес­кие особенности гибридов айвы-яблони.

**МИНУСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ**

Но грянула "перестройка". В бывших республиках СССР ли­хорадочно торопились открес­титься от всего русского, советс­кого. Вырвать с корнями даже саму память о России. Вскоре в Ботаническом саду АНМ поме­нялось начальство, которое от­правило Ивана Сергеевича на пенсию, даже не спрашивая, желает ли он этого. Циничное отношение к ветеранам и их тру­ду повсеместно стало нормой, правилом. Лабораторию отда­лённой гибридизации растений имени академика Рыбина быс­тренько закрыли, по-воровски, тайно приняли решение выру­бить, а затем сжечь саженцы айвы-яблони. Уникальную, един­ственную в мире коллекцию гиб­ридов цидолюса и косточковых культур объявили состарившей­ся и уничтожили. Черенки 15-ти перспективных форм гибридов айвы-яблони по договору отпра­вили в Бельгию, в центр плодо­водства города Левен: якобы "для всесторонней проверки и использования в селекции". Что чувствовал Руденко - этот человек войны, который боль­шую часть своей нелёгкой жиз­ни посвятил созданию? Он не сдавался! Учёный предложил обновить коллекцию, благо ма­териал был. Немного раньше Иван Сергеевич по просьбе са- доводов-любителей разослал им около трёх тысяч черенков, саженцев, семян. И теперь они были готовы поделиться с учё­ным посадочным материалом. Но новый директор Ботаничес­кого сада не разрешил сделать этого под предлогом отсутствия земельного участка. Прежний же никуда не исчез. Просто его... засеяли кукурузой. Так вот распорядились судьбой разра­боток мирового класса. С середины девяностых, с тех пор как случилась эта трагедия, надеялся он, что найдутся мо­лодые таланты, учёные, кото­рые пожелают продолжить его нелёгкое, нужное миру дело. Найдутся, наконец, люди нерав­нодушные: те, кто способны не просто выявлять себя в истории, а пробиваться сквозь неё так, как долгие годы делал это он сам, поступками своими, про­славляя и возвеличивая высо­кое звание человека. Помните? "Всякий человек есть исто­рия..." Он умер 15 февраля 2017г. Думается, славная жизнь Ива­на Сергеевича Руденко, непохо­жая ни на какую другую, будет ясной звёздочкой светить буду­щим поколениям на небосводе истории большой - той, о кото­рой ещё в давние времена Ци­церон сказал, что она есть сви­детельница веков, факел исти­ны, душа памяти, наставница жизни.

**Александр НОВИКОВ, член Союза писателей России с. Лобойково,**

**газета «Даниловские вести» №18-19. 22 февраля 2018г. №28. 20 марта 2018г**