РЕГУЛИРОВЩИЦА 80 ОДЭБ. СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ.

Ехали долго. Дороги разбитые, ухабистые. По ним в слякоть и грязь проходила масса военной техники и теперь все это сковало льдом, запорошено глубоким снегом. Машину трясло так, что нас в кузове подбрасывало как мячики. Тент не спасал нас от порывистого ветра и снега, задувало сзади и ветер ходил по кузову с каким-то завихрением, пронизывая шинели, мерзли ноги в сапогах, что не помогала и шерстяная портянка. Бесполезно было дремать или просто заснуть, сидя на холодных деревянных скамейках. Сидели молча.

Проехали Колобовку, Царев, Ленинск, Паромную. Переправившись через Волгу ехали к Дону. Поздней ночью достигли хутора Вертячев. В этих местах уже чувствовалось дыхание недавних боев.

Деревни разрушены, дома сожжены. Движение войск между Волгой и Доном было заметным. Пахло гарью. По приезду комбат подошел к машине, спросил; "Живые вы тут? Не замерзли? Ну вот и приехали!" Конечно, мы все были живыми и не замерзшими. Но каждый из нас продрог основательно. Выскочив из кузова, мы начали без команды бегать, махать энергично руками, чтобы хоть чуточку размяться и хоть малость согреться.

А когда ехали машиной по астраханским и сталинградским степным просторам, с занесенными снегами и, прижимаясь друг к дружке, пытались хоть чуточку согреться, я мысленно вспоминала свой родной тепленький домик на берегу Медведицы, с ее жаркой русской печью. Замерзнешь бывало на улице или на речке, прибежишь к Маме, разденешься и сразу забираешься на печь. Ташкент, да и только. Даже эти мысли воспоминаний о родном очаге и те согревали меня.

Для нас на батальонной кухне был приготовлен обед. Мы чинно уселись за двумя деревянными столами и с аппетитом, какой бывает очень редко, поели горячего, с огня борща с мясом, каши перловой с салом и запили горячим кипятком, видимо это был чай. Поели сытно, согрелись, раскраснелись все, как в предбаннике и стало на душе приятно, радостно. Много ли человеку надо даже в таких условиях.

Была уже поздняя ночь. Нас отвели в хатенку, в окнах которой не было ни единой шибки. Рамы забиты были фанерой, досками, картоном. Вместо матрасов - солома, конечно не первой свежести.

Ни один взвод здесь отдыхал. Хатенка не пустовала. Вот мы и улеглись все будущие регулировщицы в зтой фронтовой спальне, чтобы отдохнуть после длительного и изнурительного пути.

Шинель солдатская - она универсал. На одной поле -улеглась, второй -укрылась. Вместо подушки - вещевой мешок. Кружка только мешала. Пришлось ее вытащить. Но что было хорошо в этой хатенке, что целую ночь топилась печка. Ее кочегарил усатый пожилой солдат, видимо, специально выделенный был в наряд для этого пользительного дела. Он сидел и бурчал, возмущался, говорил сам с собой. "Пополнение привезли в батальон, детей маленьких. Девчушек. Им бы еще в куклы играться, а их в армию взяли. Добровольцы. Ну и что из этого. Захотели на фронт и их сразу же в Армию и на фронт. а ведь молодцы они. Вот, что значит воспитание. На защиту Родины все поднялись. Тысячу раз говорил, что не одолеть Гитлеру нас. Ни за что. Все равно победим. А это хорошо придумали там в Москве. Здорово. Девчушки флажками будут махать, войска разные направлять по нужной дороге, а парни пойдут в пехоту, воевать будут. Во, оно какое дело придумали. А там оно и радистами, и связистками, и поварами, и писарями девочки будут, а мужиков воевать на передовую направят.”

Рассуждал старый солдат. К онечно правильно. И мы хотя и уставшие были, но внимательно слушали его разговор. А главное, что он поддерживал тепло в хатенке. И свои обязанности по ночному дежурству выполнял добросовестно и нам от этого была исключительная польза. Спали все мертвецким сном.

Утром нам сделали подъем. Привели себя в порядок. Позавтракали и на построение. Командир батальона нам представил командира взвода старшего лейтенанта Демидова, который будет проводить с нами все занятия. Потом с нами беседовал командир батальона майор Кито и комиссар батальона капитан Сковорода. Из беседы мы уяснили одно, что в нашу задачу будет входить организация регулирования подразделений, идущих в сторону передовых позиций. Что для несения такой регулировочной службы нужны волевые, смелые и грамотные девчата, т.е. красноармейцы. Службу регулирования придется нести и ночью. На постах будут работать только по два человека. Здесь нужна самостоятельность каждого.

Комбат сказал: «Вы хотели воевать - вот вам военная специальность регулировщика. На этом поприще вы и будете трудиться.»

От ваших четких и безукоризненных действий на регулировочных будет зависеть успех в выполнении боевых задач целых подразделении. Вы потом сами убедитесь в этом. Регулировщик на посту - лицо неприкосновенное. Приказ же регулировщика - закон для всех. Вам предоставлены большие права на посту. Вы должны являть собою пример высокой собранности, четкости, дисциплинированности, безупречного уставного внешнего вида.

И началась наша учеба в приобретении военной специальности регулировщика. Строевая подготовка, военные уставы, огневая подготовка фактические занятия с окапыванием и перебежками, рукопашный бой, физическая подготовка и специальная подготовка. Изучали наставление по регулированию войск, отрабатывали флажковую сигнализацию, изучали обязанности регулировщика, начальника поста, знакомились с документацией по регулированию. Политзанятия с нами проводил комиссар батальона. Рабочий день был насыщен разнообразием занятий и большого физического напряжения. Уставали до изнеможения. Ведь занятия проводились с утра и до глубокой ночи. Да еше, чтобы служба не казалась медом, нас поднимали по тревоге ночью, с совершением маршей на тактическом фоне. Ну, в общем за пару недель помаленьку втянулись в армейскую службу. Поняли что к чему. Усвоили одно: должно быть повиновение, исполнение, дисциплина, четкость, высочайшая ответственность за выполнение своих обязанностей и требований воинских уставов и наставлений. Будет это в службе солдата - будет успех во всем.

Сразу же комиссар нас ознакомил с текстом военной присяги, рассказал нам об истории присяги, о ее особенностях, почему она называется клятвой солдата на верность Родине, поведал о порядке принятия ее. Текст военной присяги мы не только усвоили, но и выучили ее наизусть.

Потом начали готовиться к ее принятию.

С нами старший лейтенант Демидов провел отстрел упражнения из винтовки образца 1891/30 года. Перед принятием военной присяги с нами беседовал командир батальона, офицеры, которые уже участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Был объявлен день принятия военной присяги. Все девчонки- регулировщицы свободные от несения службы регулирования были выведены на это торжественное построение. Построены были все роты батальона. Мы стояли в первых шеренгах своих подразделений. По очередно выходили девчонки-красноармейцы из строя, получали текст военной присяги и громко, чеканя каждое слово, читали военную клятву.

« Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Красной Армии, принимаю Присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином...

...и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству.

Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин РККА, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся."

Закончив читать текст военной присяги, каждый подходил к столику и напротив своей фамилии ставил подпись, скрепляя ею верность и ответственность за выполнение военной присяги. Каждого пожатием руки поздравлял командир батальона и комиссар и в ответ мы произносили уставное, но идущее от сердца: "СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!"

Этот ритуал принятия военной присяги сделала и я - Красноармеец Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Потом состоялся митинг. Выступал комиссар, от принявших военную присягу слово держала Саша Алещенко. Потом по традиции мы прошли торжественным маршем. Стоял мороз. Дул пронзительный холодный ветер. Шел снег. Это было под хутором Вертячий, рядом Тихий Дон, скованный льдом. Светило во мгле солнышко. Это было 5 декабря 1942 года в день принятия Сталинской Конституции.

Теперь мы стали полноправные красноармейцы своей родной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Чувство гордости и радости охватило каждого из нас. Мечта, искреннее желание стать в ряды защитников Родины в эту тяжкую годину для Родины - СБЫЛАСЬ!