ПО ПРИЗЫВУ СТАЛИНГРАДСКОГО КОМСОМОЛА.

Уже далеко после войны мне удалось познакомиться с Постановлением Сталинградского обкома комсомола. Оно относилось к грозным дням ноября 1942 года. Принято было 7 ноября. В нем было сказано: "Защитникам Сталинграда тяжело. Комсомольский актив (комсомольцы, молодежь области подают заявления, в которых просят добровольно послать их на защиту своего родного города на помощь защитникам Сталинграда. Бюро обкома, учитывая патриотическое желание комсомольцев и молодежи, постановляет:

1. РК и ГК комсомола с 7 по 15 ноября 1942 года провести отбор 2000 комсомольцев и молодежи, добровольно желающих, пойти на защиту Сталинграда. С этой целью провести массовые молодежные митинги, комсомольские собрания под лозунгом:"Молодежь! На защиту Сталинграда!".
2. Всех добровольцев пропустить через медицинскую и мандатную комиссии. Отобранных направить в г.Камышин, обеспечив их теплой одеждой, питанием, организовав для них теплые проводы..."

Это постановление коснулось и меня. Я участвовала в его выполнении. Да, принятие такого постановления было правомерным. Оно действительно выражало думы и стремления молодежи нашей области того грозного 42 -го года. Нам было по 17 - 18 лет. Но мы трудились в те дни день и ночь. Работали в колхозе и в поле, в коровниках и на сортировке зерна. А потом с лета работали на окопах. Земляные работы тяжелыми были для нас.

Ведь никакой механизации тогда не было. Лопата и лом. А три куба земли отдай на-гора. Ладони были в кровяных мозолях, а копать надо. Окопы нужны были. И сдать их надо было в срок.

Но у каждого было одно желание: идти на защиту Сталинграда, туда где решается судьба Родины. И мы писали заявления в райком комсомола, в райвоенкомат и всегда нам отвечали одним словом: НЕТ! Но тут получилось так, что как только получили в райкоме постановление обкома комсомола - нам дали знать.

И 8 ноября мы все были там в Даниловке, в райкоме ВЛКСМ.

Мы находились под впечатлением доклада И.В. Сталина «О 25-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», который он сделал на собрании в Москве 6 ноября. Как потом мы узнали, что это собрание проходило на станции «Маяковская» московского метро. Запали слова Сталина в его приказе по случаю Дня Октября: "Не далек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и нашей улице праздник!"

Мы отлично знали о положении под Сталинградом. Там в течении четырех месяцев шли упорные, кровопролитные бои.

Мы, конечно же, знали, что эти сражения уносят с собой тысячи и тысячи солдатских жизней и жизней мирного населения и, что новые боевые действия у стен Сталинграда потребуют новых сил и новых жертв. Поэтому призыв Сталинградского обкома комсомола мы встретили полной поддержкой и единодушием, как свое кровное дело. Да иначе и быть не могло.

Но одно дело одобрить, поддержать в своих думках, в своих делах на трудовом фронте и другое дело дать свое согласие идти в ряды защитников города, на боевой фронт, с оружием в руках идти в бои, сражения, в огонь войны, туда где решается судьба Родины.

В книге "Летопись Волгоградского комсомола” приводится текст заявления в даниловский райком комсомола В.Шевцова.

Он писал "Родина, Сталинград в опасности. Немцы лезут к нашему любимому городу-герою. В эти исторические дни я услышал призыв обкома ВЛКСМ о добровольном наборе комсомольцев я ряды РККА. Я прошу даниловский райком комсомола послать на защиту Сталинграда. Клянусь высокое звание члена Ленинского комсомола на осрамить и в борьбе с проклятой немчурой отдать все силы, а если потребуется, то и жизнь социалистическому Отечеству. Клянусь драться до последней капли крови.

В просьбе прощу не отказать."

Это был парень из нашей даниловской средней школы имени А.С.Макаренко, закончивший ее вместе с нами. В этом же духе, и в этом же содержании писали в райком комсомола свои заявления и мы, девчата и ребята хутора Красного. Такое же заявление написала и я. С просьбой отправить на защиту Сталинграда обратились в райком комсомола наши хуторяне Нина дубровина, Поля Филимонова, Нюра Кузнецова, Катя Майданова, Рая Дорожкина Анися Кузнецова, Федик Филимонов и другие.

9 ноября 1942 года мы все собрались у моста через Медведицу и гурьбой двинули в Даниловку. Шли лесом, запорошенный снегом. Смеялись. Шутили. Рассказывали всякие истории. Настроение у всех было приподнятое. Еще бы. Ведь мы уже взрослые, коль к нам обращаются, коль мы нужны там под Сталинградом. Зима в свои права вступила как никогда рано. Было много снега, морозец шипал нам щеки, румянил их, ДоДаниловки дошли быстро, на одном, как говорится, дыхании.

*У* здания райкома комсомола было уже много молодежи. Секретари райкома со одному принимали добровольцев. Нас всех из Красного принял первый секретарь Иван Шнурдоба. Разговор был очень коротким и деловым. Он сказал нам, когда на столе небольшой стопкой были уложены наши заявления и он, перед тем как говорить, их бегло читал:

- Бюро райкома комсомола рассмотрит ваши заявления и, я думаю, что у нас не будет оснований отказать вам в просьбе о направлении вас на защиту Сталинграда. Мы знали, что вы так и поступите.

После обеда нас всех собрали у здания райкома и получился непринужденно митинг. Иван Шкурдоба объявил решение бюро райком комсомола. Он сказал:

- Райком комсомола решил удовлетворить просьбу каждого о направлении в ряды Красной Армии для защиты Сталинграда.

Мы горячо поздравляем всех вас с зтим днем, днем, когда вы вступаете в ряды защитников нашей любимой Родины. Зашита Сталинграда будет считаться только началом вашей армейской боевой биографии. Вы будете участвовать в разгроме немцев под Сталинградом, а потом у каждого из вас будут новые фронтовы дороги, новые бои, новые сражения за освобождение нашей страны от фашистских окнупантов. Думаю, не ошибусь если скажу, что многим из вас, представителям даниловской комсомолии, придется воевать на земле откуда пришла война. Я желаю вам дойти до Берлина и принести нам всем победу над Гитлером.

Потом нам объявили, чтобы мы снялись с комсомольского учета, расчитались по месту работы, прошли при райвоенкомате медицинскую и мандатную комиссии и перешли в полное распоряжение военкомата. Все это мы прошли в быстром темпе за несколько часов и к вечеру получили призывные военкоматовские повестки.

Этой же комсомольской кампанией в сумерках вечерних мы  
возвращались в Красный. Настроение у всех было приподнятое.

Еще бы! Завтра мы уходим в Красную Армию, будем защитниками Родины, Сталинграда. Думали ли об этом когда? И не снилось и не мечтали в свои безмятежные школьные годы. Об этом мы стали подумывать только, когда немец дошел до Сталинграда и в газетах стали появляться сообщения о подвигах на фронте девушек в солдатских шинелях.

Шли в хутор через Калачик. Это небольшое озеро в лесу.

К осени оно обычно все высыхало, а за лето обрастало чаконом. Рассуждали, уже подходя к Медведще. Ну, Федю Филимонова родители поймут, он парень, ему, как говорится , по закону положено идти в Армию, а вот как нам, девчатам, объяснять родителям о своем уходе в Армию, тем более сразу же по прямому предназначению идти на Сталинградский фронт. Как отнесутся к этому решению родители каждой из нас? Как примут в своих сердцах наш призыв на добровольных началах в ряды Красной Армин? Чувствую отец сразу скажет, что сколько помню сам и наши отцы и деды - таково не бывало, чтобы из казачьих семей в Армию брали девчат, женшин. Солдат в юбке, та этого не бывало никогда. Все правильно, заранее готовила ответ родителям.

Это было тогда, давно, при царе. Да и армия была другая, без техники. Да и предназначение армии было другое. И ответственность за Отчизну сейчас другая, персональная. Ну, в общем, договорились, что придем домой и скажем:"Призывают в Армию и точка!

Перейдя скованную льдом речку, мы разошлись по домам, под ногами приятно поскрипывал снег. Хутор был в снегу. Из каждой хаты медленно клубился вверх в голубизну дым – хозяйки протапдивали русские печи, над лесом багряный закат, давно скрывшегося солнца. Над хутором стояла приятная тишина.

У калитки меня встретил Папка в своей старой шапке и приодетый по-хозяйски в своем *кужушке* и валенках, видавших виды многих зим. Чувствовалось, что он долго ждал нас. Он знал зачем мы пошли в райком. Волнение не выдавал свое. Родительское сердце всегда в волнении за своих детей, в вечном трепете. Он только опросил:

- Ну, что вам там сказали? Что решили?

Вышла и Мама, одетая на легке. Ничего не сказала. Но по ее молчаливому вгляду я чувствовала, что она, моя Мама, бесконечно была рада тому, что я рядом сейчас с ними, в эту минуту, в это мгновение. Она только пригласила нас в хату проговорила:

- Ты ж, наверное, за целый день ничего не ела.

А мы и в правду за целый день ничего в рот не брали.

С собой ничего не брали, а там в Даниловке нас никто не угощал. Втроем мы вошли в свою хатенку, стоявшую долгие годы здесь на самом крутояре Медведицы. Тепло охватило меня, домашнее тепло оно особенное, запоминавшее на всю жизнь. Где бы потом мне не приходилось быть, домашнее тепло всегда сопутствовало мне.

И натопленная в меру русская печь с ее приятным жаром тепла, и запах сожженых дров, и аромат сосновых или березовых поленьев, и мелко нарубленного лесного хвороста, занесенного для утренней растопки с мороза, и открытый уже чугунок с варевом, и аромат поджаренного лука и тепло взглядов родителей. И фотокарточка Феди на стене у стола, и блестящая под стеклом икона в углу, обвитая русским полотенцем, и цветочки в горшочках на окне, и пушистая со своим мурлыканьем и лаской кошка у моих ног, и приветливый лай во дворе нашей Музгарки... И все это - наше домашнее тепло. Я часто потом на фронте в окопчике, в землянке, на посту всегда вспоминала это наше домашнее тепло, свой родительский очаг.

За ужином, когда опорожнив чугунок наваристого борща и закусив тыквенной кашей, я не спеша тихо и спокойно рассказала о дне, проведенном в районном центре, о том как нас приняли в райкоме комсомола, в райвоенкомате, как проходили медкомиссию, какие вопросы задавали на мандатной комиссии. Рассказала о нашем общем настроении. Мама и Папка слушали внимательно, не проронив ни единого слова, слушали так, чтобы не пропустить ни единого слова из моего рассказа. Даже кошка, забравшись отцу на колени не была им прогнана, как обычно, он даже начал гладить ее по блестящей пушистой шерстке.

Мама подошла ко мне, поцеловала, обняла и уже плача тихо промолвила:

* И Федя там на фронте, и ты теперь туда же идешь. Тяжело это для нас. Ох, как будет тяжело. Но коль решила, пусть будет так. Война, есть война. Раз призывают девчат в армию, значит нам очень тяжело сейчас. Найдут вам работу там.

В разговор вмешался отец, до этого не проронивший ни слова:

«Каждая семья отдает защите страны своих детей. Значит и до нас дело дошло. Обоих призвали. Если надо и я пойду воевать.»

На что ему Мама ответила:

«Сиди дед дома. Без тебя разобъют там немца. Тебе и здесь дел хватит. Надо же армию кормить и снабжать всем. Вот и будем все сообща работать тут в колхозе. А кто за скотиной будет смотреть, кто хлеб будет вырашивать? Вот тебе и будет фронт.»

С утра следующего дня Папка с Мамой начали собирать меня в дорогу. В райвоенкомате нам сказали, что брать с собой и брать рекомендовали самое необходимое. Предупредили, что из женского надо брать все, так как снабженцы армии не готовы еще выдать нам все необходимое. Мама, собирая мне в мешок вещички, учла это требование. Нас предупредили, чтобы на дорогу до Камышина, а потом до самой воинской части мы оделись потеплее, так как идти будем пешим порядком, чтобы мы запаслись сухим пайком на неделю.

В вещмешок Мама заложила все необходимое: и теплые вязанные шерстяные носки, и поношенный свитер, и сухариков, и сала. Привели в порядок, видавшую виды фуфайку. Папка подшил валенки, заложил в мешок портянки. Кончно же, Мама спекла пирожков на дорогу.

Утром, часам к десяти надо было идти на сбор к клубу. Попрошались дома. Поплакали маленько. По традиции присели молча и двинули к клубу. Там уже собирались все отъезжающие и провожающие их. Народу было много. Собрались почти все хуторяне. Потом подъехали подводы с призывниками - девчатами из Даниловки, Белых Прудов, Профсоюзника, Орехова и мы этой санной кавалькадой двинули по дороге на Дорожкино. Шли за подводами пешком. Вещмешки сложили на них. И к обеду были в Дорожкино.Там сделали маленький привал. Лошадей поменяли на быков и двинули на Рахинну. На волах быстро не разгонишься. А тут пригрело солнце, подул южный теплый ветер и снег начал таять. К вечеру дорога была уже вся в сплошной воде.

И двигаться по ней в валенках было совсем не подходяще, а сапог ни у кого не было. Никто не думал об этом. Стояли в эти дни сильные морозы со снегопадами, а тут сразу оттепель.

Но как бы там ни было, а до Камышина мы добрались. Ехали по-моему дня три или четыре. 120 килиметров отмахали. Сначала ехали на лошадях, потом на быках, а потом уже до Камышина ехали на верблюдах.

Дорога была сложной, тяжелой, мучительной, но настроение у всех было отличное. Шутки, остроты, всякие рассказы, а то и песни сопровождали наш путь. Молодость есть молодость. Многим только в эти дни исполнилось только 18.