**Подвиги нашого земляка**

**Героя Радянського Союзу**

**Григорія Рудіка**

Григорій Афанасійович Рудік (1912-1943)  
Радянський військовий. Народився в селі Лелеківка, Кіровоградської області. З 1935 року перебував на військовій службі. В 1940 році брав участь в Радянсько-Фінській війні. Рота, якою командував молодший офіцер Григорій Рудік , вийшла в тил ворога, що дозволило основним Радянським силам прорвати укріплення фінів. За що Григорій Рудік був нагороджений орденом Червоної Зірки. На початку Другої Світової війни командир стрілкового батальйону на кордоні з Польщею. Після оточення жорстоких боїв вивів свій батальйон та зберіг власний склад й матеріальну частину. За героїзм в перші дні війни Григорій Рудік був представлений до звання Героя Радянського Союзу. Майор Григорій Рудік загинув в битві під час звільнення Харкова 16 серпня 1943 року.

Рідний брат Героя Радянського Союзу Г. Рудіка Михайло Афанасійович Рудік, теж учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні.

**Перший Подвиг**

Перший подвиг Григорій Рудік здійснив у січні 1940-го. Тоді була у розпалі радянсько-фінська війна. Червоноармійці у п'ятдесяти-градусний мороз, під завивання холодного вітру, пішли на штурм Виборга. Фіни облаштували тут складну, неприступну, на їх погляд, систему укріплень. Але радянське командування дало категоричний наказ — місто взяти за будь-яку ціну. Рота, якою командував молодший офіцер Григорій Рудик, опинилася на головному напрямку атаки. Але прорватися до ворожих позицій було неможливо — попереду стояла суцільна злива вогню. І тоді комроти приймає сміливе рішення. Він зі своїми підлеглими лягає на засніжену кригу Фінської затоки і повзком пробирається у тил ворога. Випад був настільки несподіваним і стрімким, що фіни на мить розгубилися і перевели вогонь на сміливців. Цієї миті було досить, щоб атакуючі здолали опір противника. За цей подвиг Григорій Рудик був удостоєний ордена Червоної Зірки. З цією нагородою і прибув відважний офіцер у коротку відпустку в рідну Лелеківку.

**Другий Подвиг**

А над світом уже палало жахливе полум'я Другої світової. У червні 1941 року 558-й стрілецький полк, у якому служив комбатом Григорій Рудик, дислокувався у районі Рави-Руської, на самому кордоні з Польщею. 25 червня полк вступив у бій з переважаючими силами противника. Наші бійці ледь стримували натиск гітлерівців. У один із найкритичніших моментів бою Рудик на чолі стрілецької роти кинувся в атаку на ворога і переслідував його кілька кілометрів. Вранці другого дня бій відновився. Німці намагалися оточити полк, але червоноармійці зустріли їх дружним вогнем. П'ять діб стримували бійці шалені атаки ворога. І все ж вистояли. Комбат Григорій Рудик вивів батальйон з оточення, зберігши особовий склад і матеріальну частину. За героїзм, виявлений у ті перші, найскладніші дні війни, уміле командування батальйоном Григорія було представлено до присвоєння звання Героя Радянського Союзу. З невідомих причин Золоту Зірку нашому землякові не було вручено. Хоча клопотання командування полком зберігається у Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації.

**Третій Подвиг**

Про третій подвиг гвардії майора Григорія Рудика рідні, односельці дізналися через багато років після Перемоги. На екрани країни вийшов заборонений свого часу документальний фільм Олександра Довженка "Битва за нашу Радянську Україну". На екрані з'явився епізод бою за Харків у серпні 1943 року:

«Залягли в окопах фашисти, б'ють з усіх видів зброї… І тоді на бруствері постає висока міцна постава.   
- На Харків, за мною! - лунає гучний голос офіцера. Бійці вриваються на ворожі позиції… Комбат першим ступає на вулицю міста… Слідом за ним біжить боєць із червоним прапором, який прикріплює на будівлі шкіряного заводу. У цей час офіцер похитнувся, схопився за груди і впав…»

Харків пам'ятає свого першого визволителя. Одна з вулиць міста, а також школа і трамвайна зупинка носять ім'я Григорія Рудика. На його могилі встановлено обеліск, а в музеї обладнано куточок героя. Кожного року 23 серпня — у день визволення міста — харків'яни приходять до пам'ятника хороброму воїнові і покладають квіти.