О боевых, простых людях батальона.

**О них, этих простых и добрых людях нашей роты и батальона, прошедших свой боевой путь от Сталинграда до Берлина, сказать можно одно - они были отличными парнями и отличными девчонками в суровых солдатских шинелях и кирзовых сапогах. Но они были воинами нашей Красной Армии, честными, искренними, волевыми, храбрыми, отдававшими себя сполна выполнению своего воинского долга в любой, самой сложной боевой обстановке. И все они пришли в ряды 80 ОДЭБ по воле своего сердца, по человеческой нужде защищать свою Родину от фашистского порабощения. Мы не воевали на переднем крае, не ходили каждый день в атаки на врага, не рисковали своей жизнью так, как это было у ребят, шедших каждый день под огнем врага вперед, отвоевывая каждый метр советской земли.**

**Мы выполняли боевые задачи по регулированию войск несколько дальше от переднего края. Но нам было тоже тяжело, опасности подвергались постоянно. Нас поливали огнем пулеметов фашистские летчика, нас бомбили вместе с войсками, шедшими в бой. Нас пробовали на прочность остатки разбитых немецких подразделений, которые бродили по лесам, оврагам не зная,что делать дальше, но со звериной злобой фашисты изрыгали по нам огонь из пулеметов, автоматов. Но каждый стоял на посту до последнего дыхания.**

**В свои 18 - 20 лет девчонки выполняли свою военную службу во фронтовой обстановке честно. С теплотой вспоминаю своих боевых подружек по нашему регулировочному посту. А вместе с ними мы шли дорогами войны от самой Волги до Вислы и дальше на Эльбу. Это Анфиса Фисенко из Армавира, что на Кубани, Машенька Лозовая из Сталинградской области, Аня Ермолаева из Луго-Пролейки, что в Сталинградской области. Все мы были одного года и под Смоленском нам было по 18 лет. Это был дружный боевой расчет. Жили и выполняли военную службу одной, единой, маленькой семьей. Все сутки были вместе. В летние месяцы ставили палаточку рядом с постом, зимой - или земляночка, или просто вырытый своими руками окопчик, пркрытый сверху плащ-палаткой или каким-нибудь фанерным листом из-под яшика. Пост обычно располагали или на перкрестке дорог, или на опушке леса, или просто ни открытой местности и изредка на окраине деревни. И день и ночь одни.**

**И в дождь, и в снег, и в пургу, и в темную ночь. Когда войска идут нам весело, настроение приподнимается, да и сами прихорашиваемся. Еще бы, ведь ребята идут вперед, идет подмога тем, кто там на плацдарме ведет упорный бой и как нужны свежие силы. Жизнь идет, рядом люди, да какие!**

**А вот когда одни - жутковато. Сами занимались приготовлением пищи. Получали на пост сухой паек по фронтовой норме и делали себе варево. Зимой иной раз на холодной печурке, а больше всего на костре, днем, конечно, это два-четыре кирпича, рогатка на них и котелок над огнем. Творили кашу, супы, чай. Так и питались всю войну. Иной раз консервы получали мясные. Это был тогда праздник. Позже, когда уже пошли в наступление, жить стало веселее. Ребята из проходящих через КПП войск, подбрасывали нам гостинцы. Одии раз нам танкисты сбросили яшик с шоколадом, хотя и немецкого производства, но вкусные, сладкие попались плитки. Вот уж радости было. Да мы его и ели впервые. До войны никто из девчонок, кто был из сел и деревень, такого сладкого чуда и не пробовал. А тут уж вволю и сами попробовали и других из батальона угошади.**

**Проходящие через КПП солдаты всегда с теплотой приветствовали нас улыбками, шутками, а то и на полном серьезе. Искали среди нас землячек, шумели на перебой:**

**- Побольше войск направляйте нам подкрепление!**

* **До встречи в Варшаве! В Белине!**
* **Вот они наши землячки-сибирячки!**
* **Так это же наши - смоленские!**
* **Разве не видишь -это же девчата с Кубани!**
* **Нет, это девчонки наши - донские казачки!**

**И так шумели пока машины или строй солдат не покидали наши владения, или песня солдатская не заглушала их голоса.**

**Начпродом был у нас в батальоне капитан Гинзбург, а звали его мы между собой Шлёмой. Да его так и имя было. С семьей у него случилась страшная трагедия - вся его еврейская семья немцами была зверски уничтожена в Киеве, в Бабьем Яру. Их в числе других евреев согнали со всего Киева к этому Яру и сбросили под огнем автоматов в вырытые ямы и живыми закопали в землю, а кто пытался бежать расстреливали. Вот там и припали такую мученическую смерть его жена, мать, дети. Об этом страшном знали у нас в батальоне почти все и относились к капитану тепло, нежно, чтобы не поранить лишний раз его. Сам он был спокойным и очень внимательным к другим, заботливым к нам девчонкам. Нет, нет и давал нам на посты из трофейного резерва то макароны, то консервы, то сахар. Потом получилось так, что он сошелся с нашей регулировщицей, поженились и закончили войну в любви, взаимопонимании и счастье. Ларочка была отличной, хотя был большой перепад в возрасте.**

**Командиром батальона был у нас Китто Эдуард Карлович. Всю войну он прошел в этой должности. И закочил ее в большом звании -подполковником. Ему было где-то за 40 и нам он казался стариком. Но он был всегда подтянутым, стройным, строгим. Как и подобает командиру такого ранга. Худощавый, с рябинками на лице. Или оспа или еше какая-то хворь подернула худощавое лицо его. Но национальности он был эстонец и выходец был из Эстонии, где жила его семья.**

**Между собой его девчонки с любовью звали Карлушей. Об этом он знал и не обижался. Ведь это было имя его отца. Может поэтому ему и нравилось это имя. Был он требовательным и внимательным к нам. Девчат никогда не ругал и не повышал голоса. С каждой из нас обращался по-уставному на "Вы". Видели мы его редко, так как посты были расположены далеко друг от друга на большом участке линии фронта армии, чаше всего во втором ее эшелоне. Бывало заскочит на пост на своем "Виллисе”, посмотрит порядок, проверит документацию нехитрую на посту, поговорит, расспросит и конец. Шутками не баловал нас, все у него было официально, да ему, по-моему, и не до шуток было всю войну. На гимнастерке у него всегда красовались награды орден Красной звезды и медаль "За оборону Сталинграда."**

**Был очень строг в отношении порядка и дисциплины. Смотрел чтобы на постах не было и признака спиртного, да мы и не занимались этим, никто из нас и привкуса его не знал. А вот на армейской полевой почте ребята достали трофейного спирта, подпили и многие погибли в страшных муках от этой дряни. Потом после этого ЧП контроль за спиртным еше более повысился. Вообще много жизней и на фронте унесло это зелье, всякого рода спирты, водка и прочие напитки.**

**Командиром взвода вначале у нас был молоденький лейтенант, фронтовик, по фамилии Демидов. Он уже понюхал пороха, был ранен, можно было его и домой отправлять по ранению, но парень решил остаться в армии до полной победы. Запомнились его занятия по строевой подготовке, по уставам. Это было на первых порах армейской службы. Конечно, хороших строевиков он из нас не сделал, но основы строевой выправки мы все получили предостаточно. И это так пригодилось на всю нашу армейскую службу во взаимоотношениях с военными. Я и сейчас, когда смотрю военные парады, всякого рода армейские ритуалы по телевизору, всегда вспоминаю наши строевые смотры. Вообще, строевая подготовка в армии так преображает молодого человека, делает его молодцеватым, подтянутым, стройным, внешне дисциплинированным, опрятным и красивым. Приемы с оружием, строевые приемы, приветствия на ходу, повороты на месте и в движении, марши в составе взвода, роты, прохожденне с песней.**

**Вот всё мне нравилось. По-моему, это так здорово сколачивает коллектив, объединяет его в единое целое. И вот все зти азы строевой выправки, строевой закалки нам давал лейтенант Демидов. Он и сам, нам казалось, был прирожденным строевиком.**

**Я не говорю, что у нас все получалось в строевом деле, но все же получалось. А вот у Моти Шараповой ничего не получалось со строевым делом. С ней Демидов просто замучился. Дает команду! "Направо", Мотя обязательно делает поворот "налево", лейтенант командует "Налево", Мотя делает движение налево. А когда все это отрабатывается в движении у Моти вообше ничего не получалось. Демидов нервничал, расстраивался, шумел бывало:"Тебе, что надо на плечи привязывать сено и солому, чтобы ты отличала где лево и где право. И командовать сено-солома?" Но Мотя была неумолима. И отправили Мотю в санчасть. Демидов говорил всем нам перед строем: "Разве можно ее посылать на пост такую неповоротливую и непонятную в строевом отношении. Ведь пост на глазах всех войск. Опозорит своим видом весь батальон. Там должны быть отличные строевики, с молодцеватой солдатской выправкой."**

**Но в санчасти Мотя Шарапова была незаменимой. Это была её стихия и Ольга Масло, наш врач батальона, была очень ею довольна. В санчасти был идеальнейший порядок и чистота. Это она наводила его там. Она же была и ответственной за баню походную. Получала белье и сама стирала. Так всю войну она и прошла от самого Сталинграда до Берлина в санчасти батальона. делала свое скромное, но такое нужное дело для нас всех. Это же здоровье людей!**

**Мотя была исключительно трудолюбивой. У нее в руках, как говорят, всё горело. Она стирала все в санчасти, и убирала, и смотрела за больными, ухаживала за ними, и еду им носила, и посуду мыла, и штопала, латала, подшивала. Была очень доброжелательной.**

**Она годами была несколько старше, чем мы. Высокая, стройная, по своему красивой, только не на первый вгляд, а присмотришься, увидишь ее в деле и сразу поймешь, что красивая Мотя. Сама была она деревенской и к работе, как и все мы, приучалась с измальства. Там в деревне без этого нельзя. Я с ней прошла путь от Капустиного Яра до самой Польши, пока меня не перевели в другую часть. Но сама она нашенская, Сталинградская,камышинского призыва, т.е. в Армию, под Сталинград пошла добровольно в числе тел 2200 комсомольцев,ч то были на митинге в Камышине в ноябре 1942 года.**

**С теплотой, уважением я вспоминаю Розу Азаматову. Она тоже из сталинградских добровольцев, по-моему из Петрова Вала она. Скромненькая, хорошенькая такая. Она тоже была регулировщицей, как и мы все. Но уже в Польше ее назначили начальником регулировочного поста, получила звание сначала "младший сержант", а войну закончила в звании "сержанта". Из Петрова Вала были Паша Довенко и Аня Дегтярева. Им тоже пришлось выполнять обязанности регулировщиков. И делали они все это всю войну, как и положено.**

**Были девчонки и из Сибири. Поваром у нас работала на батальонной кухне Зоя. Сама она была из Омска. Там закончила курсы поваров и попала к нам. Веселая такая, неугомонная, хохотушка, но трудолюбивой была и скромной. Все нам рассказывала о Сибири, о тех сказочных местах, о сибирских пельменях и не раз нас ими угощала. Вкусные. Как вареники, только меньшим размером и другая начинка. Мы там впервые и попробовали эти сибирские пельмени.**

**Я и сейчас, как покупаем в магазине пельмени, сварю и садимся кушать, всегда вспоминаю Зою повариху-сибирячку.**

**От самого Сталинграда со мной в роте регулировщицей прошла и Лена Черепок. Сама она из Николаевки, что напротив Камышина. Тоже доброволец. Потом после войны, когда мы были в Баку, в Солямских казармах она вышла замуж за Колю Пшеничникова. Свадьбу играли на квартире у одной азербайджанки. Родилась у них дочурка Люся, болезненная такая, ножка болела у нее, что вызвало много мытарств, беспокойства. Я их потом встретила в Берлине, куда Колю направили для службы. У них там родился сынишка Сашенька. Они жили дружно. Судьба как бы вознаградила Лену за те трудные годы войны, по дорогам которых она прошала в боевой обстановке от Сталинграда до Берлина.**

**С теплотою вспоминаю о командире взвода старшем лейтенанте Кургузове. Он был строгим, требовательным к нам, казалось злым.**

**Но требовательность была в рамках уставных. Это же Армия. Сам он был в годах, был в боях ранен. Семья его жила в Борисоглебске. Таким же был и командир роты капитан Филиппов. Вредный, жестокий, грубый. Мы его не любили и все его боялись. Может так и надо. У него все должно быть по уставу, по форме. Педант был большой.**

**Старшинами и командирами хозяйственных и управленческих взводов были ребята в годах и все они прошли фронт, получили ранения и из госпиталей пришли к нам. Был такой старшина Заверюха Иван Моисеевич. Он всегда был в движении, чем-то занят. То указки делал, то щиты, то ремонтировал их. Развозил нас по постам, сам ставил указки, помогал ставить палатки на постах.**

**Старшиной нашей роты был украинец Суница. Мы его между собой величали ихохлом". Сам он был из Канева. Взрослый, воевал на фронте. К нам относился и со старшинской требовательностью, и вниманием. Больше нас величал пдочками”. Даже казалось нам, что он жалел нас. Его, конечно, все девчонки уважали, любили его, ценили. Его слово для каждой из нас было законом. Он был для нас родным человеком.**

**На продскладе работал старшина Супрун. Яшей мы его звали.**

**Ему где-то под 50 было. Относился к нам с уважением и какой-то любовью человеческой, был очень внимательным. Бывало в свободное время зайдем к нему на склад порядочек наведем, подметем, ящики переставим по его указанию, а то и постирушки заделаем. А нам сальца даст, а то и банку тушенки или сухарей.**

**В санчасти работали у нас врачами летенант Ольга Маслова, украинка и Андрей Коврига, лейтенант. Относились к нам как положено медикам – с вниманием. Осмотры проводили, не забывали и по форме 20 - фронт, есть фронт. Организовывали постоянно бани для нас зимой то палатка с горячей водой, летом тоже. Не забывали и проводить дезинфекцию обмундирования, белья. Дезкамера должна была уничтожать все, что было нажито.**

**Начальником штаба батальона был капитан Иванов. Его мы видели редко,он все налодился в штабе. Но молва о нем шла самая добрая. Сам был ранен в боях, отлежал в госпиталях и его прислали к нам. К девчонкам относился внимательно в меру уставных требований, ни с кем не дружил, был верен своей семье и не терпел тех, кто нарушал семейные устои. А соблазн в девичьем подразделений был. И девчата как на подбор не только по молодости своей, но и по красоте. Одно загляденье, да и только.**

**Хорошие, добрые, трудолюбивые люди были в нашем батальоне.**

**И делали свое скромное дело регулирования войск в боевой обстановке исключительно добросовестно. Были и потери, погибали девчонки на своих постах, несли потери и офицерские ряды от налетов авиации немцев, от мин, от огня фашистов, остававшихся в лесах, от бандеровцев, когда мы были в западной Украине. Но все оставались на высоте и гордо завершили свою военную службу на регулировочных постах в Берлине. Начинали орудовать флажками под Вертячим, Песковаткой, Карповкой, Гумраком - здесь под Сталинградом и завершили там на улицах фашистской столицы.**

**Вот она человеческая закваска!**