До самого Камышина нас сопровождал первый секретарь даниловского райкома комсомола Иван Шкурдоба. Он год назад окончил среднюю школу и его избрали на комсомольскую работу, знали его все. Толковый, рассудительный, энергичный, доступный, к нему всегда шла молодежь за советом, за помощью, с предложениями. Себя отдавал всего работе. В любую погоду - он в дороге, на фермах, на полях колхозов, на окопах, т.е. был там, где находилась в деле молодежь.

Он так хотел ехать вместе с нами на защиту Сталинграда, чтобы быть рядом, вместе с даниловскими добровольцами. Но его не пустил обком комсомола. В Камышине, когда он прощался с нами сказал нам на прощание:

«Я все равно уйду на фронт. Обязательно вас догоню. А то как-то не хорошо получились, я вас агитировал идти добровольцами на фронт, я вас сюда доставил в Камышин, сдал вас обкому комсомола, а сам теперь назад еду домой, в Даниловку, на печку греться. Нет! Я вас обязательно встречу на фронте. Догоню вас.»

И он вскоре добился своего. Ивана призвали в Армию по его настоятельному требованию. Долго воевал на фронтах. Был офицером. Но домой не вернулся. Пал смертью храбрых на фронте. Листая книгу документов «В дни суровых испытаний», издаиную в Волгограде в 1966 году я встретила документ за № 137 было заявление Ивана Шкурдоба, нашего районного комсомольского секретаря. Привожу его полностью.

«Заявление секретаря даниловсвого РК ВЛКСМ И.Я. Шкурдобы в Сталинградский Обком ВЛКСМ 3 ноября 1942года.

Над Отчизной, над Сталинградом нависла опасность. Прошу обком комсомола дослать меня вместе с комсомольцами - добровольцами на фронт защищать Сталинград. Как коммунист клянусь, что ваше доверие, звание воина-гвардейца Красной Армии оправдаю. Буду паршивую немчуру бить беспощадно, до последнего вздоха. Если потребуется - отдам жизнь во имя Родины, во имя победы над врагом. Прошу не отказать в моей просьбе. И. Шкурдоба.»

А заявление Иван Шкурдоба написал по пути в Камышин,

А видимо отдал его обкомовским товарищам там, в Камышине. Такими были наши даниловские ребята. Иван, как секретарь райкома мог остаться в тылу. Но это его не устраивало. Он должен быть там, где все остальные, на фронте, там, где решается судьба Родины.

В Камышине нас разместили в школе, а потом нас повели в городской парк на митинг. Собралось нас там много из всей области. Как потом я узнала - нас там комсомольцев-добровольцев было около 2200 человек и, преимущественно это были девчата. Говорили речи, выступали молодые ребята, ветераны гражданской войны, руководители. Смысл их речей сводился к тому, что Родина в опасности, Сталинград сражается, что правильное решение приняли мы, вступая в ряды защитников Родины, что мы победим.

Потом уже в книге "Летопись Волгоградского комсомола" я прочитала документ за № 179 - выступление на этом митинге секретаря комсомольской организации стеклозавода Игнатова.

Он тогда на митинге говорил: "Я секретарь комсомольской организации стеклозавода на призыв обкоме комсомола вместе со своей комсомольской организацией иду добровольно с оружием в руках защищать свой любимый Сталинград. Только вчера я со своими товарищами на заводе работал токарем, выполнял военный специальный заказ. Всю эту продукцию, что требовал от нас фронт, мы давали досрочно. Помогая фронту, готовились и сами к зашите Родины. Большинство комсомольцев моей организации умеют владеть винтовкой, мы все идем в Красную Армию Ворошиловскими стрелками, отправляемся с оружием в руках на защиту любимого Сталинграда. Пусть знают фашистские псы, что сталинградские комсомольцы не поладят своей жизни, но Сталинграда не отдадут. К бесстрашному мщению нас призывают комсомольцы - герои Сталинграда, которые грудью защищают свой город. Да здравствует наша Победа!"

Безусловно, этот парень в своей речи выражал мысли и настроение всех, стоявших на этом митинге, всех связавших свою жизнь с сегодняшнего дня о Красной Армией.

Потом началось самое торжественное в митинге. Поступило предложение принять клятву участников митинга. Мы заслушали текст клятвы, приняли ее и приняли решение «подписать эту клятву каждому комсомольцу-добровольцу. Так было и сделано.

Вот полный текст этого исторического документа.

"Клятва комсомольцев и комсомолок Сталинградской области,добровольно вступивших в ряды Красной Армии – защитников Сталинграда.

Немецкие варвары разрушили Сталинград, город нашей юности, нашего счастья. Они превратили в груды развалин и пепла школы и институты, где мы учились, заводы и лаборатории, где мы трудились, дворцы, театры и парки, где мы отдыхали и развлекались.

Они уничтожили то, что было создано трудом нашил отцов, дедов и прадедов, все, чем мы гордились, что оберегали и хранили.

Руины родного Сталинграда, кровь погибших сталинградцев зовут нас к мщению.

Немецкие людоеды, вам не уйти от нашей мести!

Родной Сталинград, мы идем в боевые ряды Красной Армии, чтобы отстоять тебя, чтобы под твоими стенами разгромить и отбросить немецких захватчиков, идем в бой, поднятые священным чувством жгучей ненависти к врагу.

Месть, беспощадная месть немецким людоедам - вот в чем смысл нашей жизни теперь, во имя чего мы сменили трактор, станок, учебную книгу на автомат и винтовку.

Вступая добровольцами в ряды защитников родного Сталинграда, мы приносим нашей матери-Родине, нашей великой большевистской партии торжественную клятву.

КЛЯНЕМСЯ драться за каждый вершок сталинградской земли, не щадя жизни и крови своей.

КЛЯНЕМСЯ стоять перед врагом насмерть, бить врага всюду, мстить за Сталинград, за разрушенные заводы, рабочие кварталы, школы, за каждый сожженный дом.

КЛЯНЕМСЯ беспощадно мстить немецко-фашистским захватчикам за нашу поруганную землю, за оскверненные воды Тихого Дона, за каждый уничтоженный колос на колхозном поле, за каждый разграбленный колхозный двор.

КЛЯНЕМСЯ мстить немцам за кровь и страдания наших людей, за слезы наших матерей, за стоны детей. Мстить врагу лютой и неумолимой смертью, мстить до полного истребления немецко-фашистских мерзавцев.

КЛЯНЕМСЯ быть верными до конца жизни своей боевым традициям нашил отцов, героических защитников Красного Царицина.

КЛЯНЕМСЯ мужественно и стойко, пока в груди бьется сердце и есть дыхание, пока в жилах течет кровь, драться с врагом за святую землю, за родной Сталинград.

К если кто из нас по злому умыслу или малодушию дрогнет в бою, оставит товарища без помощи, отступит перед поганым немцем, пусть наша общая ненависть и презрение станут его уделом, пусть наша рука смертью покарает клятвопреступника.»

Вот такую клятву мы тогда дали в Камышине перед отправкой нас в боевые воинские части. И это было за два дня до начала контрнаступления наших войск под Сталинградом, это была наша клятва на верность любимой Родине, на нерушимую устремленность идти в бой на врага, идти на разгром фашистов здесь под Сталинградом, идти к Победе

Спустя несколько дней мы потом прочитали в «Сталинградской правде» полный текст этой клятвы.

По ней в части комиссар проводил политинформацию.