**Заявление о приеме в ВКП/б/**

**В члены партии меня приняли в январе 1945 года, когда мы были уже в глубине Польши. Уже началось наступление наших войск после долгих оборонительных боев и какого-то затишья.**

**Наш батальон обеспечивал регулирование частей, шедших на Лодзь и Радом. Задачи по регулированию наш батальон выполнил отлично. Ни каких претензий, по крайней мере, к нам не было. Наоборот, за освобождение городов Лодзь и Радом нам всем были обвялены благодарности от Верховного Главнокомандушего Маршала Советского Союза И.В. Сталина. А это кое-что да значит.**

**Кандидатский стаж мой кончался и стала готовиться для вступления в члены ВКП/б/. Готовилась вместе с девушками, которые вступали в кандидаты и помогала им, и как комсорг роты, и как прошедшая кандидатский стаж. Изучали Устав партии, отдельные параграфы заучивали наизусть, штудировали книгу И.В. Сталина "О Великой Отечественной войне", читали статьи В.И. Ленина, текущие материалы, справку о Польше, ее историю, революционные события, программные документы нового правительства Польши.**

**Парторг роты лейтенант Кургузов сказал мне, чтобы я собирала партийные рекомендации, писала документы и заявление. Остальное -говорил он, - у тебя есть для приема в партию, т.е. служба идет отлично, пост твой на уровне, да и комсомольская работа в роте поставлена лучше, чем у других.**

**Одну рекомендацию мне дала комсомольская организация батальона. Проголосовали за дачу ее единогласно, все говорили хорошие речи и давали превосходные отзывы обо мне. Преувеличений в их речах не было - все же я в батальоне была к этому времени ветераном, что ли, прошагала в его рядах от самого Сталинграда.**

**Вторую рекомендацию мне дал парторг нашей второй роты лейтенант Петр Кургузов. Это был пожилой офицер, где-то за 45 ему было. Семья его жила в Борисоглебске. В батальоне его уважали за доброту, доступность, требовательность. Он был участником боев, когда еще наши отступали, имел ранение. Он был для нас и советчиком, и командиром, и заботливым старшим товарищем. Когда я решилась подойти в нему и попросить, чтобы он дал мне партийную рекомендацию, я была уверена, что он не откажет. Так оно и было. " Я думаю и в этом не ошибусь, если скажу, что мое доверие ты оправдаешь и будешь хорошим коммунистом и здесь на фронте и после войны тоже, - говорил он мне, вручая партийную рекомендацию.**

**Третью партийную рекомендацию мне дала старшина Маша Ляшенко, работавшая комсоргом батальона. Она несколько старше нас была, до войны работала на комсомольской работе в Сумах, была замужем. Имела опыт жизни. Знала, что к чему. По натуре была доброй, отзывчивой, беспокойной. Наши женские нужды, просьбы она умело представляла в штабе батальона и с ее мнением всегда считались и комбат, и замполит, и начальник штаба.**

**Потом написала заявление, автобиографию, оформила другие документы, подчитала еще необходимую литературу, проштудировала уставы, наставления, инструкции по регулированию. Поинтересовалась у девочек, прошедший путь приема в партию в недавнем времени, провела все, что необходимо по комсомолу в роте. Волновалась. Переживала. Каждый, кто прошел это знает это волнение.**

**Знала я то, что на коммуниста возлагаются повышенные требования, ответственность и что жизнь твоя теперь принадлежит интересам партии, ее борьбе и в ней надо быть всегда впереди, на самом сложном участке, с готовностью отдавать общему делу знания, силы, энергию и, если потребуется, то и жизнь.**

**В эти дни мы пропускали войска, идущие на Лодзь. Радом оставался позади. К нам на пост для проверки подъехали на "виллисе" замполит батальона подполковник Сковорода и парторг батальона майор Иванов. Оба бывалые фронтовики, оба в годах. Они сначала стояли в сторонке и наблюдали, как мы проводим регулирование войск, как действуем. Потом осмотрели наше немудренное хозяйство палатку, оборудование и документацию поста, окопчик, расспросили наши действия на случай налета противника, нападение на пост. Остались довольными. Парторг спросил, как я готовлюсь к партсобранию, все ли выучила, со всеми ли документами ознакомилась, настроением поинтересовался. Оба остались удовлетворенными нашими делами и моей подготовкой к вступлению в партию. Оставили нам листовки о подвигах воинов по освобождению Польши, несколько плакатов, свежих газет.**

**Но тут откуда ни возьмись в воздухе появились два немецких самолета, они своим полетом держали куре прямо на нас, пошли на снижение и начался, как тогда выражались, настоящий сабантуй. Очереди пулеметного огня поливали нас, разрывы бомб вздымали землю, клубы дыма, пыли, огня, рев моторов, крики и стоны людей - все смешалось воедино. Это неописуемо, это надо видеть. И никому не желаю увидеть такое. Но с поста не ушла. Это длилось мгновение. Улетели самолеты, сделав свое подлое дело. Стало тихо. Дым, гарь, что-то еще горело. Дышать просто нечем. Душно, сдавливала тошнота.**

**От скопления проходящие войск остались воспоминания - машины, повозки, колонны солдат рассредоточились мгновенно в сторону от дороги, а самолеты пролетели вдоль дороги и весь смертоносный груз попал по тем, кто находился на ней. Годы войны научили, как вести себя при нападении авиации противника. Это не 41-й год. Но не обошлось и без потерь. Замполита нашего и парторга батальона прямым попаданием разнесло на кусочки, что и собрать было нечего. А машина их при шофере, стоявшая в стороне от дороги осталась целой. Шофер был невредим. Только шумел каким-то не своим голосом, все повторял: «Как же так, обоих сразу и на кусочки.» Он собирал их остатки в одно место, искал документы. И все это было на моих глазах. Кошмар.**

**К вечеру организовали похороны подполковника Сковороды и майора Иванова. Похоронили их на месте гибели, вдвоем, рядышком, двух боевых друзей-фронтовиков, политработников.**

**Потом, через несколько дней после этой бомбежки, состоялось партийное собрание батальона, на котором рассматривался вопрос о приеме в ряды ВКП/б/. Меня, как и других нескольких человек приняли в партию. А через неделю наш парторг роты, который после гибели майора Иванова остался за парторга батальона повез нас на партийную комиссию армии. Целую ночь готовили свой внешний вид. Отгладили шинели, подрезали полы, чтобы не было бахромы, подшили беленькие подворотнички, до блеска надраили кирзовые сапоги. Зубным порошком до блеска начистила медаль «3а оборону Сталинграда» и нагрудный знак «Отличный дорожник». Позаботились о прическе. А волосы у меня были такие густые, что ни один гребешок или расческа их не брали.**

**Ехали ночью. К утру были на месте. Ждали недолго. Где-то в семь утра началась партийная комиссия. Приглашали по одному. Волновались, Переживали. Пригласили и меня. Зашла. За столом сидели офицеры, ниже подполковника не было. Ни одной женщины. Кургузов зачитал мое заявление, назвал кто меня из коммунистов рекомендует, зачитал постановление партийного собрания, что меня единогласно приняли в члены партии. Потом мне сказали, чтобы я рассказала свою биографию. Она короткая. Школа 10-летка, потом Армия и фронт. Рассказала о родителях-колхозниках. Потом начали задавать вопросы, чего я очень боялась. При мне, как и положено, была винтовка образца 1891/30 года. И один из членов комиссии и говорит: «Пусть товарищ Завгороднева и расскажет нам о своем боевом оружии.»**

**Я буквально на одном дыхании выпалила, что винтовка образца 1891/30 года, калибра 7,62мм, скорострельность 10-12 выстрелов в минуту. Вес 4 кг, длина со штыком 166, без штыка 123см, рассказала о**

**боевом предназначении, назвала номер и сказала, что получила это боевое оружие под Сталинградом.**

**- А приходилось ли применять вам это оружие? - последовал вопрос. Ответила, что приходилось и не раз. И снова вопрос.**

**-А расскажите о затворе этого оружия.**

* **Затвор предназначается для досылки патрона в патронник, произведения выстрела и выбрасывания стрелянной гильзы. Назвала устройство и матчасть затвора.**

**А неугомонный полковник все никак не мог удовлетвориться моими ответами. Сама подумала, «Вот пристал со своей винтовкой. Первый раз видит ее, что ли?» Тот снова задает мне вопрос:**

* **А кто является создателем этой винтовки?**

**- Русский изобретатель Мосин, - отвечаю.**

* **Ну-ка разберите и соберите затвор, - опять же захотелось этому полковнику. Я вынула затвор, в одно мгновение разобрала его и тут же собрала и вставила на место. Смотрит на меня он, улыбается, доволен моими ответами и действиями. Не удержался, сказал:**

**- Отличный солдат. Молодец!**

**Председатель комиссии, седой полковник сказал: «Она награждена медалью "За оборону Сталинграда", имеет много поощрений, кандидатский стаж прошла достойно. Прошла с боями от Сталинграда вот сюда до Варшавы. Была контужена. Потом спросил: "Так вы из тех двух тысяч комсомольцев-сталинградцев, которые ушли на защиту города в ноябре 1942 года?" Я ответила утвердительно. Потом спросили права и обязанности члена партии. Я рассказала. Внесли предложение: принять меня в члены партии.**

* **Кто за то, чтобы товарища Завгородневу Надежду Моисеевну принять в члены нашей партии прошу голосовать! - внес предложение полковник, руководивший заседанием парткомиссии.**

**Все проголосовали. Единогласно. Меня, соответственно, поздравили и пожелали успехов в боевой службе и дойти до Берлина. Так в январе 1945 года я стада членом ВКП/б/. Потом через несколько дней мне вручили партийный билет-книжечку красного цвета. Старалась своей работой, жизнью оправдывать высокое звание члена партии, доверие коммунистов батальона и тех, кто поручался за меня, рекомендовал меня в партию.**