В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ. КАПУСТИН ЯР.

Из Камышина, сразу после митинга мы по командам двинулись в путь по заволжским степным просторам. Путь был не долгим. Оставив позади километров около трехсот мы оказались в Астраханской области в деревне Капустин Яр. Во век не слыхала я эту деревушку, расположенную в степи. В свои объятия нас взял 203 запасной полк. Нас девчонок, как новое пополнение приняли в полку без всякого желания. Особенно растерялись, принимая нас, интенданты из вещевого снабжения. Помню подошел к нам один из них и за голову взялся, мол как я их буду обеспечивать обмундированием. Но все же на следующий день нас повели в баню и там после нее стали нас обмундировывать. Была потрясающая картина. Много девчат были маленького роста, худенькие. Ведь нам то было по 18 лет. Ботинки стали подбирать, а маленьких размеров не было. У нас у всех размеры обуви были 35, ну от силы 37-38.

А предлагают нам самые маленькие ботинки 40 размера. Но зато обмотки к ботинкам всем подошли, они, по-моему, одного стандарта были - по метру длиной. Белья женского не было. Во все мужское нас обмундировали, не удалось подгонку сделать. Но пришел комиссар, успокоил нас и сказал, что на днях все уладится.

На следующий день снова занимались подгонкой обмундирования. Появились портные, пустили в ход швейные машинки, подшивали, ушивали. Задействовали сапожников. И стали мы в строй при всем новом армейском обмундировании: при шапках ушанках, шинелях при ремнях брезентовых, при ботинках и обмотках до самых колен. Получили новые котелки зеленого цвета, еще пахнущие свежей эмалью и новые вещмешки. И затерялись мы в массе солдат запасного полка. Нас девчат определили в отдельные подразделения и сразу же начались армейские будни с подъемом и отбоем, с практическими занятиями в поле, на стрельбище, на полковом строевом плацу. Все занятия и днем и ночью проходили строго по расписанию. Первые дни было очень тяжело. Ведь все занятия были в динамике, в постоянном движении, в большом напряжении и физической нагрузке. А тут еще и погода установилась не в нашу пользу. Постоянно шел снег, городок заметало сугробами и по утрам мы все чистили снег. Стояли морозы за 20-25 градусов. И коль этот Капустин яр находился в степи, то ветер пронизывал нас до косточек, что кажется и они примерзали к коже

Прием пищи проходил на свежем воздухе. Одно удовольствие. Вообще в армии солдат заполучает свежего воздуха вдоволь. Пища какая-то однообразная была. Завтрак -каша и полкотелка чая. В обед - суп или щи и каша, на ужин – каша, селедка и чай. Каши традиционные армейские - перловка, сечка, иной раз пшенка. И каждый раз кусочек хлеба и маленький кусочек сахара.

Кушали здесь же на снегу, на свежем воздухе. Съедали все. На другое не рассчитывали. Денег ни у кого не было. Магазинов ни каких я там не видела. Довольствовались солдатским пайком.

И какая была для меня радость, когда я среди тысячи людей здесь встретила своего двоюродного брата Антона Ивановича Завгороднева из Петрушей. Он моего года. И здесь уже был в учебном батальоне более месяца, учился на младшего командира. Выглядел он молодцевато, с хорошим настроением был. Вообще он никогда не унывал. Чем труднее было ему, тем настроение у него казалось было лучше. Своим неунывным настроем он как бы и подбодрил меня, вдохновил, что ли. Спросил, «Как дома, что пишет Федя, сделали ли заготовки на зиму, как здоровье стариков. Обо всем парень интересовался. Я его угостила сухарями и салом, оставшиеся у меня еще из дома, я берегла это добро на всякий случай. И больше я его не видела пока не завершилась война.

А он Антон из Капяра потом ушел на фронт, здорово воевал, закончил войну старшиной роты. Но получилось так, что в связи со своим задиристым характером, вольной натурой участвовал где-то в драке и угодил в дисциплинарный батальон. Вернулся домой, сел за баранку автомобиля, женился, обзавелся четырьмя дочерями и по сей день живет в Петрушах Даниловского района.

Но потом случилось непредвиденное. Я угодила в полковую санчасть. Одолели меня фурункулы, да так прихватила эта хворь, что ни сесть, ни встать, ни бежать, тем более при полной солдатской выкладке нельзя. А боли такие ноющие, хоть криком кричи. Вместе со мною по части этой болезни и попала Саша Алещенко нашего же призыва из Даниловки. Конечно, тут не надо быть врачом, чтобы определить причину этого простудного заболевания. Ведь два месяца мы все были на окопах, сентябрь и тем более октябрь были дождливые, ветренные и копать окопы приходилось в грязи, в холодной воде. А обуви то не было. О сапогах или резиновых ботах мы только мечтали. А та обувь вроде парусиновых туфлей, так они расползались в этом массиве грязи. Работали босые.

При постоянных дождях мы промокали до ниточки. А разве при разведенных кострах высохнешь? А тут, когда ехали, а точнее шли в Камышин тоже в дороге простыла я здорово, что зуб на зуб не попадал. Трясло меня как лихорадочную. Выехали из Даниловки был снег, мороз. И надели мы валенки. А через день все рас таяло и шли по лужам. В Камышине разместили нас в каком-то сарае, который, конечно не отапливался. Вот организм мой и не выдержал всего этого и вылилось все в эту простуду.

Пока мы с Сашей лечились наших девушек всех направили в батальон связи для учебы. Мы так переживали все это, расстраивались. Недели две мы там пролежали, но вылечились. И нас выписали. Пришли в роту, а там все новенькие. И девушек уже не было, все ребята. В других ротах были девчата нашего призыва, они ждали отправки в боевые части.

Пришел комиссар, стал беседовать. Мы ему высказали желание, чтобы нас поскорее отправили на фронт. Он улыбнулся, глядя на нас вояк и сказал нам, что это делается не так просто, как нам кажется. Надо, говорил он, к боям готовиться хорошо, чтобы вы были специалистами, чтобы в бою пользу принесли. Мы не имеем права вас в бой посылать даже при вашем высоком патриотическом настрое. Сталин издал приказ призывать девушек в Армию, для того, чтобы вы могли заменить мужчин по ряду специальностей, и они, мужчины, чтобы заняли свое место в боевом строю воюющих.

А в Сталинградские бои вы еще успеете, немец сопротивляется с бешенным фанатизмом. А потом еще сколько будет сражений боевых, до Берлина еще далеко. Он оказал нам, что он не провидец и гадать не станет, но пару годков придется еше нам воевать и воевать здорово. Нам придется не только освободить своя родную землю, но нам придется громить фашистов на территории других стран, находящиеся под немецкой оккупацией, а потом уже громить немца на его территории. На полпути нам останавливаться нельзя, история требует полного разгрома. Во какие они дела предстоят. Мира немец не запросит. Громить его надо, уничтожать фашизм надо. Так что вам дел хватит еще. Готовиться к боевым действиям надо, как Ленин говорил, что военному делу надо учиться настоящим образом. Тяжело вам будет. Но духом не падайте.

Слова беседы комиссара подняли наш настрой, наш дух.

Утром, как и всегда по распорядку дня, полковое построение. Холодно. Мороз под 25. Пронизывающий ветер. Поземка. Ветер в этих астраханских степях дует почти целые сутки. И удар его порыва принимают солдаты, как будто бы они тут и созданы для этого.

На полях ни единого кустика. Простор для ветра. Только перекати- поле гоняет ветер по полям. Стоишь в строю и думаешь, ну как они тут живут люди. Ни речки рядом, ни лесов, ни деревьев - все открыто, голое. Вода и та привозная. Как в пустыне. Не то, что у нас на хуторе. Все под боком, рядом, в руках человеческих: и лес с его богатством, и речка с питьевой водой и рыбой и фруктовые сады, и богатые разнообразием овощей ливады.

Раздались команды. Заиграл оркестр «Встречный марш». Доклад командиру полка. Его приветствие и наше тысячное ответное. Командир, обращаясь к нам, сказал:

- В Сталинграде и в его районах идут упорные бои. Наши войска продолжают наступление. Большая немецкая группировка окружена. Ее надо уничтожить. Враг бешено сопротивляется. Сталинград требует новых, свежих сил. Сегодня, все те, кто прошел подготовку и кто готов к боям пойдет маршевыми ротами для пополнения сражающихся там полков и дивизий.

Он дал команду на завершение работ по отправке подразделений и отбору солдат для фронтовых частей. К нашей роте подошел майор, перетянутый ремнями в сопровождении старшего лейтенанта. Он показал список командиру роты, переговорили с ним, стал называть фамилии. Первой назвал Сашу Алещенко, потом и мою фамилию.

Мы вышли из строя по всем правилам строевого устава и предстали перед ними. В другой роте майор вызвал из строя еще человек десять девчат. Потом нас построили и своей маленькой коробочкой мы отошли на правый фланг. После прохождения строевым маршем нас отвели в сторону, командир осмотрел нас, улыбнулся, сказал:

- Служить будете товарищи красноармейцы, в отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне. Будете обеспечивать регулирование войск во фронтовой полосе. Военная служба у вас будет интересной, нужной, тяжелой. Легкой служба в Армии не бывает. От ваших умелых действий будет зависеть успех боевых действий войск. Все остальное покажем, расскажем и научим, Я командир батальона майор Китто, а это ваш командир старший лейтенант Демидов.

Стояла и думала: Куда попала? Дорожно-эксплуатационный батальон. Такич и войск не слыхала. Ну, танкисты, артиллеристы, кавалеристы, связисты, медики. Пулеметчики. Авиация. Все это знаю, читала про них кино смотрела, а тут дорожная часть. А майор говорит, что без дорожников не может быть успеха на фронте. Рядом стоявшая Саша Алещенко тоже недоумевала, только произнесла: "Вот влипли. Попали "как кур в ощип". Девочки в связисты ушли, а мы в какие-то дорожники угодили."

Без лишних слов и рассуждений старший лейтенант Демидов построил нас по-ранжиру и мы двинули к своей землянке. Забрали у нас документы, привели в порядок свои вещмешки, приготовились к отъезду. Подошел к нам комиссар, как всегда в настроении, с улыбкой. Мы обступили его, как старого знакомого и доступного для нас доброго человека. Завязалась непринужденная беседа.

Мы задавали вопросы, он охотно отвечал. Заметил меня оказал:

- Ну, вот, казачка, и пришел твой черед. А то вы с подружкой волновались, что без вас немцев под Сталинградом наши разгромят. И вам всем еще достанется. Теперь уж точно, что без вас там не обойтись. Но вас еще в части хорошо подучат, натренируют, научат стрелять метко, гранаты бросать в цель, ну, в общем сделают из вас настоящих красноармейцев, а потом и в бой. Встретимся еще на дорогах войны.

Потом комиссар рассказал нам о боях в Сталинграде, о нашем большом там наступлении, о подвигах героев битвы, о втором фронте между прочим подчеркнул:

-Будет второй фронт в Европе. Обязательно будет. Вы же читали доклад И.В. Сталина, как он там сказал: "И будет он не только потому, что он нужен нам, но и, потому, прежде всего, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Отсутствие второго фронта против фашистской Германии может плохо кончиться для самих США и Англии.

Что ж, будем верить во второй фронт.

Он пожелал нам успехов в службе, хорошо воевать и, чтобы каждая из нас дожила до Победы.

Потом мы уселись в кузов американского "Студебекера" и тронулись вперед. Куда? Никто не знал. Знали только, что едем в отдельный дорожно-эксплуатационный батальон для прохождения дальнейшей военной службы, коль мы сами ее захотели, коль сердца комсомольские позвали нас на защиту родной Отчизны.