МАМИН ПУХОВЫЙ ПЛАТОК.

С детства запала в память русская народная пословица "Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле."

Вот эта пословица и припомнилась мне под Смоленском. Получилось так, что пока мы шли к этому древнему городу обувка наша в осенней грязи в конец развалилась. Грязи было по колено, хотя это был сентябрь, но почему-то было очень холодно. А тут эта армейская техника - танки, тягачи, самоходки, грузовики так разворачивали дороги, что по ним ни пройти, ни проехать солдатам ни на повозке, ни тем более пешим порядком.

И нас, регулировщиков, не раз упрекали, да и ругали, не выбирая выражений, что мы эху технику пускали по дорогам. А куда ее отрегулируешь, когда кругом грязь, вода, а им всем надо как можно скорее добраться до переднего края. А график движения всех колонн нарушать было нельзя.

Конечно, мы старались танкистов и прочих на гусеничном ходу не пускать на дороги, но, когда рядом с дорогой ничего подходящего не было, куда им деваться. Вот и врезались они на грунтовые дороги и делали свое дело - разворачивали их до основания перемешивая землю, воду и гальку. Попробуй потом пехотинцам шагать по этой дороге. А двигаться надо было.

Ведь наступление войск началось. Впереди Смоленск. А какая обувка выдержит это мессиво грязи? Расползались и сапоги из кирзы, не выдерживали и черчилевские ботинки и прочая обувь.

Ноги были мокрые. Из обуви сочилась грязная жижа. Ноги соответственно замерзали, отдавая дрожью до самой спины.

Надо было все время находиться в движении, чтобы согреться.

Но потеплевшая жижа уходила из обувки прочь, а холодная заходила. Обычное дело. Закон физики.

И вот после изнурительного перехода по этим дорогам выпало время для краткого отдыха. И первая мысль - согреть ноги, привести в порядок обувку, просушить ее. Остановились в одной избенке на окраине деревни. Хозяйка - старушка, глядя на нас охала, ахала, даже прослезилась. Она забегала, растопила печь, согрела воды и мы занялись своим делом. Стали отогреваться меленько, заделали постирушки, привели в порядок портянки, обувь, просушили все. Потом чайку попили, сальца поели.

Но была одна думка: как и где раздобыть новые портянки, как утеплить ноги. Иначе можно было выйти из строя, проще говоря заболеть. А теперь, когда началось такое наступление и впереди Смоленск - кому охота была покидать строй, тем более по причине простуды, не связанной с ранением.

И решила я свой пуховый платок пустить в расход, на портянки. А что делать? Надо же ноги утеплять. И сразу же стало жалко его. Платок мне подарила Мама, когда я уходила в Армию. Говорила мне она: "Платок, дочка, пригодится тебе. Он легкий, а главное теплый, да и места много не будет занимать, самую малость в твоем мешке."

И прошел этот пуховый платок со мною весь фронтовой путь, и в Камышине он теплил меня, и в КапЯре, где я была в запасном полку, и в боях под Сталинградом, и под Старой Руссой и здесь, под Смоленском. Носить то его как головной убор солдату не положено, на то есть шапка-ушанка. Я им в холодные морозные дни грудь и спину перевязывала. Стоя на посту мамин пуховый платочек всегда согревал меня, теплил, подбадривал.

Старшина роты Суница, бывало, осматривая нас в строю перед заступлением на посты заметит на спине выпуклость от узелка платка, улыбнется, скажет: "Ничего, дочка, не видел я этого. Знаю, платочек там теплый. Пусть греет он тебя. Небось мамин платочек, так и знал."

Старшина знал по чем фунт лиха стоил. Сам он был в годах. Своих два сына имел, они оба были на фронте. Как он всегда ждал с нетерпением почту, весточки от них, а о жене ничего не знал - она была где-то в эвакуации. Нас девчонок никогда не обижал, был внимательным к нам, даже ласковым. Относился просто по-отцовски. Все бывало приговаривал: "0боих сыновей после войны буду женить только на наших девчонках, наших батальонных красавицах. Лучше вас никого нет. "Улыбнется и становилось теплее. Много ли человеку надо во фронтовой обстановке.

Долго я держала в руках мамин платок, с какой-то жалостью смотрела на него, на моего спасителя, дававшего тепло. А тут надо решаться, чтобы рвануть его на два куска и превратить его в портянки и дать тепло ногам. Уже было принялась за дело, хозяйка, наблюдая за мной вдруг оказала: «Не надо его рвать. Пусть еще послужит своему делу. Я тебе в обмен лучше дам портянки шерстяные. Обменяла как-то на самогон у одного парня.

Она полезла в сундук, порылась в нем и достала сверток в газете. Развернула в руках держала два отреза под цвет серой шинели, протянула мне и молча взяла из моих рук плеток. Я смотрела то на платок, то на портянки. Платок было жалко, а портянкам была рада.

Накрутила я портянку на ногу, разгладила складочки, обула сапог. Потом сотворила и с другим. Встала, прошлась по половице, хорошо, удобно, сухо. Тепло. Хозяйка и говорит:

- Носи дочка на здоровье, а в Берлине выбросишь их. А я добрым словом буду вспоминать тебя, когда по морозцу донской платочек одевать буду.

Портянки, конечно, сносились, но выручили меня здорово.

Теплые были. Но про пуховый платок вспоминала часто особенно, когда пошли дальше от Смоленска, когда ударили крепкие морозы, когда зима с холодными ветрами нас сопровождала до самой весны 1944 года. А впереди была еще одна зима войны. Но вечного ничего не бывает. Свою службы снесли мне и мамин пуховый платок и смоленские шерстяные портянки, переходившие из рук в руки до меня. Конечно, к этим портянкам, да еще и хорошие добротные яловые сапоги, промазанные березовым дегтем.

Но до Бреста я носила кирзовые. Мы их называли «самоходами».