**Он и в Сибири бачил по родному**

Иван ЭРТЕЛЬ

Коваль Сергей Федотович (1919-1985 гг.), уроженец Кировоградской области, Украина. В РККА призван Чигиринским РВК Кировоградской области в сентябре 1939 года. Гвардии старший сержант, кузнец 57 стрелковой дивизии, помощник командира взвода 15 отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. Дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу».

Шел 1919 год, повсюду полыхала Гражданская война: голод, разруха, постоянные бои, запах пороха и дыма дошли и до Украины. Именно в этот роковой год в семье Федота Коваля родился сын, да какой сын – настоящий богатырь. Счастливые родители нарекли его Сережей.

Местность, где жил мой герой, была очень красивой. Кировоградская губерния расположена в центре Украины, в междуречье Днепра и реки Южный Буг в южной части [Приднепровской возвышенности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C). Практически вся территория губернии расположена на правом берегу Днепра.

В 1922 году Украина вошла в состав СССР. Отец Сергея работал разнорабочим, потом подался в колхоз и сына приучил к труду. Особенно нравилось Сергею кузнечное дело, он не задумываясь начал осваивать эту профессию. Окончив 7 классов, а по тем меркам это был довольно образованный человек, Сергей устроился работать кузнецом.

Время летело быстро, Коваль был на хорошем счету, но почему-то ни в партию, ни в ВЛКСМ он так и не вступил, хотя его постоянно рекомендовали как отличного работника, который подавал всем хороший пример. В 1939 году Сергею Ковалю уже стукнуло 20 лет, пришла пора идти в армию. Из газет он узнал, что 1 сентября немцы напали на Польшу, развязав тем самым войну в Европе. 16 октября 1939 года его призвали в ряды РККА, местом отправки стал его родной Чигиринский РВК.

Изучив дело Сергея Федотовича Коваля, я выяснил следующее: с октября по декабрь 1939 года он был курсантом 35 гаубичного артиллерийского полка. Накануне нового, 1940 года, курсанта Коваля перевели в помощники командира взвода. В это время шла зимняя кампания, в ходе которой Советский Союз воевал с финнами за отдаление государственной границы от Ленинградской области. Полк Коваля вот-вот должен был быть переброшен на войну, но она к счастью закончилась.

Весна 1941-го, все бойцы 15 тяжелого танкового полка, в том числе и Коваль, мечтали о возвращении домой, но их планам было не суждено сбыться. 22 июня немцы перешли советскую границу, и началась великая Отечественная война.

Все думали: ну максимум месяц-два и мы врага разобьем. Очень быстро пришлось разочароваться в собственных иллюзиях. На фронт Коваль попал не сразу, до мая 1942 года он находился в месте дислокации 15 танкового полка, здесь в полном объеме прошел курсы в военно-полковой школе, вступил в ряды ВЛКСМ.

Июнь 1942 года. Как радовался боец Коваль – не передать словами: его наконец-то отправляют на фронт! С июня 1942 по март 1943 года он воевал в должности кузнеца в составе 57 стрелковой дивизии. Ей был придан 15 отдельный гвардейский тяжелый танковый полк. По «25 часов в сутки» помощник командира взвода Коваль чинил, ковал детали для танков и самоходных машин, всю работу всегда выполнял в срок и без помарок.

В марте 1943 года сержанта Коваля перевели помощником командира взвода в зенитно-прожекторное училище в составе все того же 15 танкового полка. Он еще с училища показал себя дисциплинированным и самоотверженным бойцом, командование доверяло ему самые ответственные задания. К лету 1944 года он уже командовал отделением автоматчиков. 23 августа старший сержант Коваль совершил подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу». Вот запись из наградного листа: «*Приказом по 15 отдельному гвардейскому тяжелому танковому полку от 25 августа 1944 года №20 от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» командира отделения автоматчиков гвардии старшего сержанта Коваль Сергея Федотовича. Товарищ Коваль в боях за Мз. Румбу показал себя стойким, мужественным и смелым младшим командиром. Находясь в разведке, товарищ Коваль натолкнулся на группу немцев, из которых четверых убил и пять человек взял в плен. Под артиллерийским и минометным огнем противника товарищ Коваль принимал активное участие в эвакуации побитого танка в укрытие».*

Больше боевых наград Коваль за годы войны не получил, но это вовсе не означает того, что он отсиживался подальше от передовой. К весне 1945 года в его красноармейской книжке значились записи о двух ранениях.

Наступил победный май, но служба для старшего сержанта не закончилась. Демобилизовался он лишь весной 1946 года: таких специалистов, как Сергей Федотович, быстро не отпускали. 20 марта его уволили в запас на основании Постановления Совета министров СССР. Но в родную Кировоградскую область он так и не уехал, видимо помешали какие-то обстоятельства. Зимой 1946 года Коваль оказался в Омске, поехал разбирать заводы, которые были эвакуированы в область во время войны. Ему так здесь понравилось, что в родную Украину он больше не вернулся.

На сибирской земле он трудился разнорабочим, кузнецом и вот здесь-то дали знать о себе ранения. Сергею Федотовичу было почти 30 лет, когда он встретил свою половинку – уроженку деревни Тереуль Седельниковского района Марию Яковлевну Воронкову. Она училась в Омске. Молодые поженились, стали появляться дети, Маша все время манила мужа к себе на родину, но деревня Тереуль в начале 1950-х годов полностью разъехалась.

Семья росла, было тяжело, ведь своего жилья у четы Коваль не было. Только тогда они решились на важный шаг – переезд в соседнюю с Тереулем Богдановку, где уже жил старший брат Маши, Федор. Произошло это в 1960 году.

Работу мастеровому парню долго искать не пришлось – в то время в колхозе её было хоть отбавляй. Сергей Федотович сразу был принят кузнецом и проработал в этой должности четверть века. Колхоз помог построить дом. Хочу привести несколько фрагментов воспоминаний моих односельчан о Сергее Федотовиче. Вспоминает моя троюродная тетя, Галина Федоровна Синцова: «О*н был богатырского роста, но мы стали замечать, что от постоянной работы в кузне он стал походить на «мыльный пузырь», того и гляди – лопнет. По-русски бачил мало, все на украинском говорил. Когда мы были детьми, все время любили его пародировать, и он на нас за это никогда не кричал – еще пуще подшучивал».*

Кроме родной кузницы, Коваль больше ничего не признавал, даже когда ушел на заслуженный отдых, не бросил ремесло. В феврале 1985 года Сергей Федотович собрался ехать на обследование в город, совсем уж стало подводить здоровье ветерана. На любимой лошадке уехал в райцентр к родственникам Радиловцам переночевать, чтобы утром двинуть в Омск, но так и не проснулся: умер во сне тихо и спокойно. Упокоился фронтовик, который так почти и не научился бачить по-русски, на Богдановском кладбище.