**ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ**

Надежда Федоровна Никоненко бережно листает семейный альбом, аккуратно перекладывает фотографии, объясняет, кто на них запечатлен. Среди множества снимков есть особенные, пожелтевшие от времени. Это фото военных лет, с которых ее муж гвардии сержант Сергей Никоненко в форме десантника мужественно смотрит вперед. Этого скромного человека знают не только в районе, но и за его пределами. Около 15 лет работает он в районном объединении «Сельхозтехника» токарем-шлифовальщиком . Сергей Александрович гордится своей профессией, тем, что многие тракторные и автомобильные моторы восстановлены с его помощью, работают на людей, служат их созидательному труду. А тогда в сентябре 1941 года, когда надо было защищать завоевания и свободу советского народа, комсомолец Никоненко в числе других добровольцев пошел на фронт. Получилось так , что боевой путь С.А. Никоненко начался под Новороссийском в составе 4-ой воздушно-десантной бригады. Для заброски десанта в тыл немецких войск отбирали самых смелых, хорошо знающих технику, карту и оружие, умеющих трезво оценивать обстановку в любой ситуации . Много раз Сергею Александровичу за время войны приходилось ходить в наступление и отбивать атаки врага, быть в тылу наступающих немецко-фашистских войск, вести там разведку, взрывать мосты, склады с боеприпасами, добывать «языков», а затем возвращаться к своим через линию фронта. Об одной такой операции за «языком», он рассказал подробнее. «…Дважды полковая и дивизионная разведки возвращались ни с чем, а добыть нужные сведения можно было только через пленного. Взять его вызвались добровольцы. Всего нас было восемь человек , старшим назначили меня. Наблюдая за неприятелем в тылу врага, мы заметили, как мотоциклист проехал по лесной дороге в сторону штаба. Решили брать его на обратном пути. Посоветовались, как сделать лучше. По моему предложению из портянок и обмоток сделали жгут, проложили через дорогу и замаскировали. Один конец его привязали за дерево, а второй остался в руках у разведчика. Стали ждать. При приближении мотоциклиста жгут резко натянули, и немец был сброшен с мотоцикла. Ему связали руки, вставили в рот кляп , убрали мотоцикл с дороги и спрятали в лесу. Немец оказался офицером связи, при нем был секретный пакет о предстоящих боевых операциях немецких подразделений. Их им осуществить не пришлось, так как наше командование начало контрнаступление раньше намеченного срока. Когда возвращались с «языком» домой, неожиданно услышали немецкую речь. Затаившись, заметили, что это немецкая разведка возвращается тоже с «языком». Находясь в расположении своих войск, немцы не ожидали засады. В перестрелке наша разведка отбила пленного советского солдата, пленила двух немцев, остальные были убиты. Ранение получил и один наш разведчик. За эту операцию в 1942 году я получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». Вспоминая все это, Сергей Александрович желает лишь одного, чтобы не повторились ужасы войны, чтобы завоеванное право на счастье и труд было непоколебимым, чтобы крепла мощь нашей страны, а это, он, коммунист, утверждает своим личным каждодневным трудом. ***(Ю. Нефедов. газета « Путь Ильича», май 1982год.)***

**ГВАРДЕЕЦ**

На любом производстве, на любом участке каждому рабочему доводится задание – объем работы, который он должен выполнить в тот или иной срок. Задания эти всегда обоснованы, они учитывают и физические возможности человека, и его квалификацию, и нужды предприятия. А потому выполнение производственного «урока» всегда строго обязательно. Но существуют и личные планы. Их составляют сами и для себя. Здесь все зависит только от мастерства человека и - это главное – его рабочей совести. Мне кажется, что и сознательность, и умение шлифовальщика Лобойковской мастерской райсельхозтехники С.А. Никоненко находится на очень важном уровне. Есть к этому вполне веские основания. Начнем с его работы. Еще в октябре встретил он свой личный Новый год. Символическую елочку правда в цехе не ставили, а вот поздравить – поздравили. И его самого, и товарищей по работе А. И. Стороженко, В.И. Колесникова и П.Г. Колесникова. Нынче на трудовом календаре тружеников уже весна восемьдесят третьего. Заметим, кстати, если судить по рабочему времяисчислению, то Сергею Александровичу уже на пенсии положено быть. В феврале истекает срок. Но не расслабляется ветеран. Как и прежде обязуется установленные нормы не ненее чем на 120% выполнять, и не только выполняет, перекрывает личные задания. 170-175 процентов: такова выработка у Никоненко. А ведь не сравняться с молодыми. Не те уже силы, здоровье не то. Много его забрала война. Как память о ней носит в своем теле Сергей Александрович семь осколков. Да еще и шутит при этом: « Мне и барометр не нужен. За два-три дня о перемене погоды знаю…». И глядя на его открытое добродушное лицо, на пронзительный чистый взгляд светлых глаз, как-то и не верится, что был он в свое время десантником-гвардейцем, что девять боевых наград имеет. Но это было. И память ветерана не заслонили десятилетия, крепко отпечатались в ней даты, имена, события, начиная с того самого дня, когда добровольцем пошел он на фронт. И первый бой в июле под Белой Церковью на Украине, который длился почти шесть суток. Начал его молодой безусый паренек практически безоружным. Штыками отбивали атаки, за счет фашистов вооружались. Тогда-то и понял главную солдатскую истину: силен враг, но бить его можно, и ой как можно: не выдерживает он рукопашной схватки, боится. И еще усвоил , что нет крепче и сильнее русского солдата, воюющего за правое дело. Были потом и другие бои, были диверсии в тылу врага. Десять раз в составе десантных групп Никоненко забрасывался на территорию занятую фашистами. Взрывали они мосты, дороги, склады, сеяли панику , отвлекали на себя значительные силы. Довелось и в разведку ходить, и «языка» брать. Все сделал боец для Победы. И дождался ее. На Одере закончил войну. А через три года, в сорок восьмом , вернулся домой. Не затем, чтобы отдыхать, а чтобы снова – в бой. Но уже на трудовом фронте. Работал на судостроительном заводе, а девятнадцать лет назад снова приехал в Лобойково, на родину. Устроился в ремонтной мастерской. А как он работает, можно судить хотя бы по тем цифрам, которые мы привели выше. Добавим и то, что качество выполняемых работ , трудовая дисциплина оценивается в «Экране качества» только одной оценкой – «пятеркой». И не зря значит называют его в мастерской гвардейцем. Он и есть гвардеец – бывший воин, а сегодня труженик – потому , что принадлежит к славной трудовой гвардии. …А в феврале может, Сергей Александрович оформит пенсионные документы. Отдых себе он действительно заслужил . Правда, покидать рабочее место Никоненко пока не собирается. «Силы есть еще, - рассуждает, - поработаю…»

***( Даниловский район, газета « Путь Ильича»№156, 30 декабря1982 года.)***