Первая и самая почетная

Алексей БАСТРОН

Седельников Семен Парамонович, 1922 года рождения, уроженец деревни Львовка Седельниковского района. В РККА призван Беловским РВК Новосибирской области летом 1941 года. Рядовой, снайпер 3 отдельного стрелкового батальона 42 отдельной стрелковой бригады 1 Ударной армии Северо-Западного фронта, позже – рядовой, телефонист батареи управления 1105 пушечного артиллерийского полка 151 армейской пушечно-артиллерийской Мелитопольской Краснознаменной бригады. Член ВКП(б). Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.».

Как бы кто сегодня ни относился к медали «За боевые заслуги» (а некоторые, даже фронтовики, под конец войны стали звать её «За тыловые потуги»), в годы Великой Отечественной войны – как в первые, так и в последующие – в большинстве случаев она выдавалась именно за боевые заслуги. Хотя оснований не согласиться с фронтовиками у меня тоже нет. Бывало, что этой медалью награждали и за то, «что… содержали скот в хорошей упитанности». Не буду разводить дискуссию по этому поводу, приведу лишь очередной пример, когда медаль «За боевые заслуги» нашла своего героя, совершившего реальный боевой подвиг.

На него я наткнулся, работая в базе данных «Подвиг народа» ещё в октябре 2010 года. В наградном листе нашего земляка, уроженца деревни Львовка Семена Парамоновича Седельникова я прочел: «*Приказом № 309 от 10 августа 1942 года по войскам 1 Ударной армии медалью «За боевые заслуги» награждается красноармеец, снайпер 3 отдельного стрелкового батальона 42 отдельной стрелковой бригады 1 гвардейского стрелкового корпуса. Товарищ Седельников в батальоне – с начала формирования. Был рядовым стрелком. В бою за деревню Новая Седельников под ураганным минометным и пулеметным огнем противника по своей инициативе незаметно пробрался в один из домов, рядом с которым расположились фашисты. Установив в подвале ручной пулемет, он в упор расстрелял двенадцать немецких бандитов, чем обеспечил продвижение пехоты и захват следующих домов.*

*В последующих боях за населенные пункты Рыто и Жирки Седельников вел себя мужественно, своим примером увлекал бойцов на решительный разгром врага.*

*Как отличный стрелок Седельников был переведен в снайперскую группу и с 20 марта по 22 июня 1942 года уже в качестве снайпера уничтожил 53 фашиста*».

В этом же документе были и метрические данные, которые позволили начать поиск на месте: «Уроженец деревни Львовка Седельниковского района Омской области. В РККА с 1941 года, в Отечественной войне – с 26 декабря 1941 года на Северо-Западном фронте. Призван Седельниковским РВК Омской области».

Даже в отрыве от контекста, то есть от событий, в которых участвовала не только бригада, но и в целом весь фронт, подвиг – более чем впечатляющий. А если учесть, что в результате широкомасштабного наступления, в том числе и 42 стрелковой бригады, в окружение попала Демянская группировка противника численностью в 70 тысяч человек – тем более.

Как это было? 42 отдельная стрелковая бригада была сформирована 16 октября 1941 года в Сибирском военном округе. В действующую армию введена в декабре в составе 24 армии. К 12 декабря 1941 года части и соединения армии сосредоточились в назначенных им районах: два эшелона 42 отдельной стрелковой бригады выгружены на станции Люберцы, остальные находились на Ленинской железной дороге в движении к станции выгрузки (Люберцы Московской области). В это время части пополнились материальной частью, получили имущество, вели работы по укреплению оборонительного рубежа. Кроме того, были проведены занятия по боевой подготовке личного состава. 14 декабря бригада полностью закончила выгрузку на станции Люберцы.

В последних числах 1941 года 42 стрелковая бригада получила приказ о передислокации с выходом из состава 24 армии. 7 января 1942 года первый эшелон бригады разгрузился на станции Фирово. После выгрузки остальных подразделений бригада сосредоточилась в районе населенных пунктов Борки, Савелово и Кузино. С 10 января 1942 года бойцы и командиры 42 отдельной стрелковой бригады были в резерве 3 Ударной армии. В середине месяца командование бригады получило приказ на марш. По пути следования было несколько боев с противником.

15 января 1942 года второй стрелковый батальон 42 бригады достиг деревни Перхово. На следующий день, миновав деревни Луг и Стабня, наши части блокировали населенные пункты Быково, Кокшино и Гусево. К 21 января были перерезаны и блокированы дороги: Наумово–Павлово, Быково–Павлово и Быково –Луковец.

Передышек между боями практически не было, кроме тех, что нужны на отдых и пополнение частей боеприпасами, горюче-смазочными материалами, людьми. 26 января части бригады перешли в новый район и двинулись по маршруту: Луковец–Поганово–Расцвет. После двухчасового отдыха – на новый участок: к деревням Сухая Нива, Липье, Моисеево с задачей овладеть населенными пунктами Большие Жабны, Новая и Шубино.

К 16 часам 27 января первый стрелковый батальон закрепился в Вонявкино. В ночь на 28 января второй стрелковый батальон, имея задачу на прикрытие фланга бригады, повел наступление на Красный Бор, чтобы не дать противнику возможности подбросить резервы со стороны Новой Руссы. Ведя бои, бойцы бригады выбили противника из населенных пунктов и заняли оборону. Через несколько дней, согласно боевому распоряжению, батальоны бригады перешли в наступление по маршруту Шубино, Местцо, Рыто, Жирки, Гарь с задачей овладеть селом Хмели и соединиться с передовыми частями 1 гвардейского стрелкового корпуса. В этом наступлении и отличился Семен Седельников. Именно здесь он расстрелял из подвала двенадцать фашистов, а в Рыто и Жирках повел за собой однополчан.

В последних числах февраля 1942 года войска 1 гвардейского стрелкового корпуса соединились в районе Залучья с 42 стрелковой бригадой. Так был создан внутренний фронт окружения фашистов под Демянском. Удаление внутреннего фронта от внешнего достигало 40 км. В окружении оказались войска второго и значительная часть сил десятого армейского корпусов 16 немецкой армии.

Казалось бы, исчерпывающая информация для восстановления биографии ещё одного нашего земляка. Но нет. Не все было так просто. Во-первых, Львовки ныне нет, и собирать данные по выходцам из этой деревни, хотя у нас и были добровольные помощники отсюда, оказалось не так-то просто. Во-вторых, даже они – Федосья Климентьевна Седельникова, Мария Матвеевна Тетер, Александра Григорьевна Соломина – не только не помнили Семена Парамоновича, но и его отца – Парамона Седельникова. В-третьих, записей о Семене Седельникове нет в мемориальном издании Омской области «Солдаты Победы».

Возможное объяснение этому я нашел лишь 27 июня 2016 года, когда работал еще с одной наградой львовского бойца – медалью «За отвагу». В выходных данных приказа есть запись с другим военным комиссариатом: «Призван Беловским РВК Беловского района Новосибирской области». Может быть, семья Семена Парамоновича выехала из деревни в соседнюю область задолго до начала Великой Отечественной войны. Как бы то ни было, и в последующие годы наш земляк воевал на фронтах этой войны не менее отважно. 26 декабря 1944 года по войскам 151 армейской пушечно-артиллерийской Мелитопольской Краснознаменной бригады был подписан приказ № 8/н, согласно которому львовский парень получил вторую награду. В наградном листе следующая запись: «*В боях за освобождение советской Прибалтики товарищ Седельников проявил мужество и отвагу. В сентябре 1944 года в районе Добеле красноармеец Седельников получил задание проложить связь на НП командира дивизиона. Во время прокладки линии он попал под артиллерийский обстрел, но, несмотря на это, продолжал выполнять боевую задачу, в результате чего связь была дана вовремя, что обеспечило командиру бригады управление огнем.*

*8 октября 1944 года в районе города Скуодас товарищ Седельников обслуживал связь между пунктами командира бригады и командира дивизиона. Местность, на которой проходила связь, подвергалась сильному артиллерийскому и минометному огню. В этот день Седельников исправил одиннадцать порывов, что и обеспечило бесперебойную связь между пунктами*».

А за несколько месяцев до этого, в апреле 1944 года, на его груди появилась вторая медаль «За боевые заслуги». В наградном приказе по 1105 пушечному артиллерийскому полку записано: «*Телефонист взвода управления полка красноармеец Седельников Семен Парамонович в боях за Крым, рискуя своей жизнью, под сильным артиллерийским обстрелом противника лично четыре раза восстанавливал линию связи КП командира полка с командирами дивизионов, в результате чего все батареи противника своевременно подавлялись артиллерийским огнем наших батарей*».

В Центральном архиве Министерства Обороны России сохранился и Акт № 164 по 1105 пушечному артполку, согласно которому 10 ноября 1943 года нашему земляку была вручена медаль «За оборону Сталинграда». Удостоверение об этом было выдано за номером К № 08004. Победу Семен Парамонович встретил в своем же пушечном артполку, где и служил ещё год после войны. 2 февраля 1946 года Семен Седельников был награжден ещё одной медалью – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Фронтовая судьба львовского паренька сложилась как из кусочков мозаики за шесть лет. Мирную же восстановить так и не удалось. Орден Отечественной войны II степени был ему вручен 6 апреля 1985 года. Значит, на эту дату он ещё был жив. Вот только электронные базы данных не дают ответа на вопрос, где он проживал в это время.

Если посмотреть наградной ряд ветерана, можно обратить внимание на то, что медали и ордена шли «по нарастающей», в зависимости от наградного статута. Однако, не боюсь в этом ошибиться, первая из них – медаль «За боевые заслуги», – полученная в страшном сорок втором на Северо-Западном фронте, была для него самой почетной.