**БОЙ ЗА ПЕРЕПРАВУ**

В первых числах марта 1944 года на Украине повеяло весной. Под гусеницами танков и колёсами машин таявший снег вместе с чернозёмом превратился в вязкое месиво. «ЗИСы», на которых вслед за самоходными установками и танками везли для них горючее, непрерывно буксовали и приходилось тащить их на тросах, зацепив за самоходки. «СУ-76», славившаяся дружным экипажем, тоже тянула «ЗИС», заполненный бочками с горючим.

У самоходки надрывно гудел мотор. Механик-водитель Николай Панин уверенно вёл машину, однако иногда останавливал её, а наводчик и заряжающий, понимая с полуслова своего товарища, поочередно выскакивали с ведром на дорогу, черпали талую воду и заливали в радиатор. Украинец Николай Чебоненко при этом приговаривал:

— Воевать, не галушки жевать.

Наводчик, восемнадцатилетний комсомолец сержант Павел Ситник, всего год назад из Курской области был призван в Красную Армию, в учебно-танковом полку выучился па наводчика и с сентября 1943 года — на фронте. Командиром экипажа самоходки был ленинградец младший лейтенант Владимир Шаров. Члены экипажа «СУ-76» вместе начинали воевать. Суровая и жестокая школа боев и походов сплотила их, сцементировала боевую дружбу. Молодые бойцы в боях приобретали опыт, приучались к твердой дисциплине, стали зрелыми и бесстрашными воинами.

После Корсунь-Шевченковской операции группе фашистских танков и бронетранспортёров удалось прорваться к своим войскам в район деревни Лысянки.

И вот теперь, преследуя противника, наши передовые подразделения подходили к Лысянке и речушке, рассекавшей её надвое.

В нескольких километрах, не доходя до речки, используя холмистую местность, начали сосредотачиваться. Лишь забрезжил рассвет — заговорила наша артиллерия. Пехотинцы и танкисты пошли в атаку. Самоходки поддерживали их огнём.

На берегу за деревню завязался жестокий бой Остервенело огрызались фашистские танки. Обе стороны несли потери. Продвигаясь вперед и ведя огонь, наша самоходка выскочила из лощины и обнаружила на фланге за бугром вражескую танковую засаду.

Слева танки! «Пантеры»! - услышал сержант Ситник голос командира, и сам крикнул заряжающему:

- Бронебойным!

Николай Чебоненко мгновенно зарядил орудие. Павел Ситник навёл его. Прицелился. Выстрел! Снаряд попал в «пантеру» под башню и заклинил её.

- Фугасным! - тут же командует младший лейтенант Шаров.

Ситник прицелился чуть ниже башни.

- Огонь!

Поражённый фашистский танк загорелся.

Вторая «пантера» поспешно отошла к реке.

У переправы шел сильный бой. Немецкие танки контратаковали. Один за другим выходили из строя наши танки. В один из моментов сержант Ситник увидел: немецкий танк выстрелил по нашей «тридцатьчетверке», подбил её. Заметив откуда бил фашист, Ситник тут же навел свое орудие и ударил по врагу. Еще одна «пантера» были уничтожена Ситником и его товарищами.

Немцы отступили за речку, взорвали за собой мост. Невелика речка, но без переправы не преодолеть её. Под свист вражеских пуль сапёры взялись за работу.

Вот тут пришлось напряженно поработать экипажу «СУ-76» и особенно наводчику сержанту Ситнику. Встав на возвышении и прикрываясь одной из хатёнок, самоходка открыла огонь по немецкой пехоте, что засела на том берегу и пыталась сорвать наводимую нашими бойцами переправу. Орудие самоходки ревело огненным смерчем. Наши солдаты-пехотинцы едва успевали подносить снаряды, извлекая их из подбитых танков. Пушка раскалилась. От выстрелов, взрывов и сотрясений сбилась панорама прицела. Разгоряченный боем, сержант Ситник вёл огонь прямой наводкой.

По наведенной из подручных средств переправе устремилась пехота. Проскочила через речку и самоходка. За ней пошли танки.

И снова бой на противоположном берегу.

Когда самоходка вела огонь, подошел командир полка, обращаясь к экипажу, сказал:

- Молодцы ребята! Будете представлены к наградам. Так держать!

А горячий тяжелый бой не утихал. Напряжение всё возрастало. Фашистов выбили из деревни, но они, чуя свою гибель, отчаянно сопротивлялись. Самоходчики, поддерживая пехоту, продвигались вперед и не жалели снарядов на гитлеровцев.

И вдруг — вражеский танк. Вспышка из его орудия и страшный удар в башню самоходки. Едва успели выскочить из машины. Командир был смертельно ранен.

После боя, в глубокой скорби, с солдатскими почестями похоронили своего боевого товарища младшего лейтенанта Владимира Шарова.

За этот бой командир самоходки посмертно был награжден орденом Отечественной войны. Наводчик Павел Ситник и механик-водитель Николай Панин удостоены орденов Славы третьей степени. Заряжающий Николай Чебоненко - медали «За отвагу».

Это была первая боевая награда Павла Ситника.

И еще год шел к победе фронтовик сержант Павел Ситник, был командиром танка, на его груди засверкали новые правительственные награды.

А когда засветило мирное солнце, коммунист старшина П. П. Ситник остался на сверхсрочную службу в армии. Двадцать семь послевоенных лет передавал фронтовой опыт молодым воинам, учил их бдительно стоять на страже Советской Родины.

С февраля 1973 года, уйдя в запас, Павел Петрович Ситник добросовестно трудится на нашем заводе.

В. Лихачев