**Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався,**

**Той, що обрав тебе навіки вік**

**В. Стус**

Дорогою життя у певні його періоди поруч з нами крокують різні люди. Це члени наших сімей, родин, а також учителі, друзі, випадкові знайомі. Батьки, сестри, брати, тітки, дядьки, хрещені займають у нашому серці почесне місце. Ми їх любимо, вони нас теж. Ми ділимо з рідними спільний побут, бачимо сльози та радість один одного, допомагаємо, даємо поради.

А ще є люди, з якими ми перебуваємо поруч відповідно до певних життєвих обставин. Це вчителі, сусіди, однокласники, сімейні лікарі… У якийсь час фізичне перебування поруч з ними завершується. Наприклад, закінчуємо школу, змінюємо місце проживання, припиняємо лікування. І трапляється так, що деякі з цих людей залишають слід у нашому серці назавжди.

Дуже часто вдома та на уроках у школі з уст своєї мами чую: «У ті часи, коли я навчалась в університеті…» Більшість цих розповідей зводиться до постаті Леоніда Васильовича Куценка, до цієї світлої людини, яку доля так несправедливо відібрала у громади Кіровоградщини … та й усієї України. Він був щирою, життєрадісною, надзвичайно привітною та доброзичливою людиною. Після декількох хвилин розмови з ним здавалось, що ви знайомі вже сто років.

Народився в сім'ї вчителів Василя Никоновича та Варвари Федотівни

(с. Вільхове на Кіровоградщині). Тут 1970 року закінчив середню школу, працював у ній вихователем. Через рік – військова служба на Новгородщині. По поверненню до рідного села більше року трудився в будівельній бригаді. Після декількох спроб вступити на історичний факультет Одеського та Київського факультетів 1974 року Леонід Васильович стає студентом Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна і згодом з цим навчальним закладом пов'язує свою долю.

Знаєте, є люди, яким усе в житті дається легко та просто. Від чого це залежить? Ніхто не знає. Чи то вони народжені під щасливою зіркою; чи їх у всіх справах супроводжує Ангел, який сидить на правому плечі й указує правильну путь; чи , можливо, то успіх переслідує їх.

Але це не про Куценка. Він «торував свій шлях» дуже тяжко. Крім того, що сам був людиною, яка постійно у творчому пошуку, наполегливою, та ще й батькам, які сповідували інтелігентський принцип життя, хотів довести, що їхній наймолодший син щось важить у цьому світі. Колеги нині пригадують, що всі свої нагороди він неодмінно віз і показував батькам.

Історія завжди приваблювала Леоніда Васильовича, але брат Володимир після чергової «четвірки» на вступних з цього предмету порадив покинути її, а віддатися українській літературі.

Після закінчення філологічного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна він переступає поріг кафедри української літератури в ролі викладача, де долає труднощі професійного становлення. Мине час і Василь Петрович Марко про свого колишнього студента і колегу скаже так: «Він тяжко ішов у науку». Дійсно, вона вимагала знань. Їх не вистачало. Тяжкою була кандидатська дисертація. Були навіть думки про те, щоб покинути кафедру, інститут.

Наставник, завідувач кафедри української літератури Григорій Дмитрович Клочек говорить так про Леоніда Васильовича: «Основна його риса - це потяг до самовдосконалення, потяг до зростання. Його турбувало, чи зможе він самореалізуватися. Підґрунтям успішності була його любов до літературного слідопитства». Саме такі риси характеру сприяли тому, що Кіровоградський край мав відмінного знавця нашої історії, літератури, фольклору, етнографії, професора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, члена Національної спілки письменників України, громадсько-культурного діяча Леоніда Васильовича Куценка.

Початком сходження на верховини науки для Куценка стала книжка вибраних поезій Євгена Маланюка, яку рідний брат Леоніда Васильовича привіз із-за океану. Сімнадцять років свого життя літературознавець присвятив дослідженням творчості уродженця Новоархангельська, почавши цей тривалий шлях роботою «Боян степової еллади», а завершивши монографією «Dominus Маланюк : тло і постать”, яка дозволила захистити докторську дисертацію. Цей шлях був тернистим. У статті про вченого журналістка Світлана Бондар назве його «Dominus Куценко». Згодом колеги скажуть, що за повернення Євгена Маланюка в Україну Леонід Куценко заслужив на нашу вдячність.

Навесні 2000 року зважується на неблизьку поїздку до США. Там у фондах Української вільної академії наук дослідник сумлінно працює з архівом, вивчає, робить нотатки, копіює. Ця поїздка дарує Куценку зустрічі з українською громадою, зокрема з тими, хто знав Маланюка.

Він воскрешає із глибин історії призабуте ім'я «ворога народу» та «буржуазного націоналіста». Перепоною не стає навіть матеріальна скрута, яка дошкуляє науковцеві. Він постійно у пошуку коштів на видання книжок, на творчі поїздки чи відрядження.

Так 2001 року Леонід Васильович вирушає до Польщі, де в таборах інтернованих вояків УНР упродовж 1920 – 1923 років перебував Є. Маланюк, і знову «занурюється» в архіви. « Євгенові Маланюку справді пощастило на такого цілеспрямованого й сумлінного дослідника -земляка», - скаже

В. Панченко.

Не тільки Євгеном Филимоновичем жив Куценко. Він редагував, критикував молодих письменників – земляків, які є нашими сучасниками. Леонід Васильович майже за рік до смерті закінчив книгу про музей - заповідник «Хутір Надія». Ще багато праць вийшло з-під пера науковця , їх і зараз вивчають студенти-філологи, до них звертаються колеги нині покійного літературознавця.

На жаль, нездійсненною залишилася мрія написати книгу про рідне Вільхове. Лише вивчені архівні джерела, розповіді старожилів-односельчан, цікаві факти про малу батьківщину знайшли своє місце у вигляді публікації в журналі «Україна» за 2000 рік (нарис «Скупа мить щастя, вкраденого на війні»).

Куценко був добрим сином, мудрим батьком, турботливим чоловіком. День народження матері, 18 квітня, став трагічним у родині Куценків. Інсульт обірвав життя старшого брата Євгена й суттєво підкосив здоров'я вже й так хворих, немічних батька і матері. Було прийнято рішення забрати батьків до себе у Кіровоград. Це змінило життя родини. Догляд за старими батьками скоротив час наукової роботи, від деяких планів треба було відмовитися взагалі. Леонід Васильович бере творчу відпустку в університеті , стає невиїзним, завершує лише розпочаті літературні справи, спілкується з колегами листуванням, спить чотири години на добу. Таке життя тривало до зупинки невгамовного серця дослідника – науковця від підступного наїзду автомобіля.

Я не знала особисто Леоніда Васильовича. На момент жахливої трагедії, яка сталась 22 грудня 2006 року, мені було трохи більше року. Знаю його з розповідей мами. Вона була його студенткою. Це велике щастя, коли у житті за певних обставин зустрічаєш таку людину. З ним було спокійно, легко, тепло. Він не був схожий на гонорового, поважного професора, якого бояться студенти. Він був другом. Тяжкою була втрата для всіх, хто знав Куценка.