«Новый 1942 год»

Автор: Наталья Леонтьева-Воробьева г. Выборг

E-mail: natali.n-leontjeva@yandex.ru

 Начало Волховско-Киришской наступательной операции было назначено на 3 января 1942 года. Гаубичный артиллерийский полк 168-й, к которому относилась разведывательная рота, занял свое место на боевых позициях. Еще с вечера 30 декабря сильная стрельба улеглась, а ближе к 22 часам, почти стихла. Только изредка раздавались одиночные выстрелы снайперов - то из наших окопов, то с немецкой стороны. Подмораживало сильней, наступала новогодняя ночь 31 декабря. Время, когда обе стороны позволили себе передышку, чтобы отметить наступающий 42-й год.

 Разведывательный взвод получил разрешение немного отметить праздник, насколько позволяло военное время, воспользовавшись передышкой. Некоторые перебирались в соседние землянки к друзьям и поближе к печкам. За эту первую зиму, когда отметка ртутного столбика по ночам подходила к 50 градусам ниже ноля, бойцы Ленинградского Фронта, находясь постоянно на улице, свыклись с такими морозами и не замечали холода почти. Приходилось лежать на снегу, не шевелясь, и в промерзшем окопе, в ожидании приказа атаковать.

 Доложив на Командном Пункте о своих ночных наблюдениях за вражескими огневыми точками, гвардии сержант Перель Сюня получил разрешение на отдых. Всю ночь с двух часов и до пяти утра 31 декабря, он просидел на ветвистой сосне в засаде, привязав себя к дереву и припорошив снегом, чтобы не заметил вражеский снайпер. Промерз невероятно, но не покинул своего объекта (поста), пока не получил полных сведений о положении на вражеской стороне. Он разглядывал неприятельские позиции в свой прицел и отлично видел все приготовления врага к Новому году. Вот, пригибаясь к стенкам окопа, быстро движется немецкий обер-лейтенант: видна его спина и один погон. Немецкий часовой вытянулся перед ним и что-то сказал, после чего спина исчезла в темноте. Огней не было видно, но сквозь щели камуфляжа над командным пунктом фрицев пробивались ниточки света. Немцы готовились к Новому году основательно, даже здесь на фронте. Сюня отлично знал весь их распорядок дня, и многие мелочи на той немецкой стороне не ускользали от его взгляда. Вернувшись из разведки, после доклада своему командованию, Семен получил право на небольшой отдых.

 Поспав три часа на Командном Пункте и немного отогревшись, он отправился на полевую кухню, разместившуюся в лесочке в километре от передовой. Получив свой паек на весь день, Семен поспешил назад на Командный Пункт. Будучи редактором боевой стенгазеты, он должен был закончить Новогодний поздравительный боевой листок - с рисунками, своими стихами «Будем бить до Победы, до Берлина врага!» и поздравлением командиров. Расположившись за столом, он уже заканчивал рисунки, под своими стихами, как вошла машинистка полковника Машенька и передала ему отпечатанное поздравление для газеты. «Разрешите вам отдать текст, товарищ гвардии сержант?» - спросила она с улыбкой. Сюня повернулся и очень серьезно заметил: «Если это печатали вы, рядовой Сергачева, то постойте, пока я проверю ошибки - у вас всегда их очень много». Машенька, ничуть не смутившись, надула обиженно губки: «Опять вы придираетесь?» Семен внимания не обратил на ее замечание и пробежал глазами листок. «Конечно, так и есть. Вы неисправимы, Маша! Ошибка почти в каждом слове! -возмутился он, - Маша, сколько классов вы закончили?» «Восемь. Потом, не успела больше. А вы, прямо, как наш учитель!» Сюня покачал головой. «Читайте больше, Маша - это вам поможет стать грамотней. Машинистка обязана грамотно печатать - это вам ясно? Как вы вообще работаете в этой области, да еще на приказах?!» - возмутился он, отдавая ей листок, с исправленными ошибками для перепечатывания. Через несколько минут она прибежала снова и с таким восторгом, как школьница, воскликнула: «А сегодня Новый год! Вам разрешено быть свободным до 6 утра. В 6 утра вы должны будете прибыть на Командный Пункт». Семен молча взял у нее листок и склонившись над газетой, проговорил: «Поздравляю вас. Вы можете быть свободны». Маша тихо приблизилась к столу и подала ему письмо: «Вам письмо из Кинешмы, товарищ сержант». Сюня почти подскочил на месте: «Из Кинешмы? От Тамары! Вот, спасибо, Машенька!»

 Маша вышла, понимая бесполезность своего присутствия, еще раз оглянувшись на сержанта. Сюня ей нравился, хотя она и знала, что ему пишет письма какая-то Тамара, слышала, что он очень увлечен ею, но надежд она все же не теряла. Внешне, Сюня был худощавый, но в его спортивной фигуре угадывалась сила мускулов. Симпатичный, с очень красивыми большими голубыми глазами, правда на переносице виднелся небольшой шрам от осколка, но все же он нравился девушкам. Маша узнала, что ему 19 лет, а ей было 18, и она думала так: «Ну и пусть, что Тамара пишет. Пишет то она, где-то там, далеко. А вот она-Маша, здесь и это дает ей больше шансов». Но сейчас, когда она принесла письмо и увидела, как переменился сразу Семен, как засияли радостью его глаза-поняла, что шансов у нее нет. Сюня слыл очень серьезным, исполнительным и честным человеком. Он имел сильную волю, на все собственное суждение и о его бесстрашии ходили легенды! Несмотря на то, что он был одессит, но шутил, крайне редко. Еще Семен писал замечательные стихи и хорошо рисовал. Перед самой войной успел закончить первый курс филологического факультета, и его грамотность высоко ценило командование. Казалось, что он состоит из одних достоинств: бесстрашный, сильный, благородный и очень искренний человек. Одно было только, что не нравилось Маше: он ее все время отчитывал за ошибки и не замечал почти, как девушку. «Играет в учителя» - подумала Маша и рассмеялась. Ей казалось, что Семен таким образом с ней заигрывает, поэтому не обращала внимания на его придирки.

 Но Семен, действительно увлекся серьезно Тамарой Жуковской из Ленинграда и не замечал никаких девушек больше вообще. Они переписывались с первых месяцев войны и ни разу не виделись, хотя обменялись фотографиями. Ежемесячно он отправлял ей свои 18 рублей, которые получал, и письма. Иногда Семен писал ей два письма в день. «Бедная Тамара» - шутил его друг Гордуновский, - она не присядет от твоих писем». Сюня, как его называли друзья, понимал, что ему деньги не очень-то нужны. Он считал, что Тамаре, эвакуированной месяц назад из Ленинграда с дистрофией третьей степени в госпиталь в Кинешму, они нужней. В этом госпитале главврачом был отец Тамары, а медсестрой ее мама. Они не могли нарадоваться тому счастью, что их дочь жива. Тамара, так же, как и Семен была очень серьезной и правильной девушкой и, так же как он, закончила один факультет Института до войны. Многое их сближало: взгляды, интересы и образ мышления.

 Семен порывисто открыл аккуратно запечатанный треугольничек: «Привет из Кинешмы! Семен, спешу тебя обрадовать, что чувствую себя уже хорошо и помогаю во всем папе. Хочу отправить тебе свое фото, сделанное в госпитале, и поблагодарить тебя за деньги, но лучше покупай что-то себе из еды и курево, пожалуйста, прошу тебя - у меня все есть. Как ты там? Здоров ли? Береги себя по возможности. С Новым годом! Пусть он будет счастливым и мы, наконец прогоним фашистов с нашей земли! Хочу вернуться в Ленинград, в институт. Пиши, как ты себя чувствуешь, как твое настроение в этот час? Передавай большой привет и поздравления с Новым годом Коле, а также всему твоему героическому взводу, мои поздравления. Мы вас очень всех любим и ждем! Искренне твоя Тамара».

 Семен взглянул на фотографию, с которой на него смотрели одни глаза, исхудавшего лица белокурой юной девушки. Нежно прикоснувшись губами к этой фотографии, он вложил ее в конверт вместе с письмом и спрятал в нагрудный карман.

 Только он это сделал, как к нему вошел старший лейтенант Федорцов. Семен вытянулся по стойке смирно. «Отставить, сержант. Здравия желаю! Как наша газета, готова?» - спросил он, проходя к столу. «Почти готова, товарищ лейтенант. Осталось раскрасить красным заголовок и наше знамя». «Отлично, сержант! Надо быстро ее вывесить, чтобы наши бойцы могли прочитать и принять поздравление с боевыми успехами от командования. Списки награжденных не забудьте и погибших на последней боевой операции». Семен козырнул: «Так точно, всех напишу!» и склонился над столом. Лейтенант остался доволен.

 Вывесив яркую стенгазету, к 18 часам Перель был свободен. Он пробежал окопом к землянке второго взвода связистов, где командиром был его друг, ефрейтор Николай Гордуновский - высоченный 20-летний парень из Ленинграда. До войны он учился на одном курсе с Тамарой, и их знакомству Семен был обязан Николаю. Едва Семен вошел в землянку, как Николай к нему сразу же подскочил: «Во, Сюня пришел! Заходи поэт. Ты умудрился прямо к нашему столу. Давай, ребята, ему штрафную!» На сколоченном из досок столе стояли алюминиевые кружки, а на промасленной холстине, лежали хлеб и сало. «Ого, сало! Откуда, братцы?» Николай кивнул на рядового Пирова: «Сашке родные прислали подарок на Новый год, ну и наш НЗ, как понимаешь. Садись к столу. Ложку доставай». Семен достал из-за пазухи свой паек и положил на стол. «Мой вклад в общее праздничное питание» - пошутил он. «Рядовой Шинаев, давай кашу на стол!» - крикнул Гордуновский. Семен, увидев такое съестное богатство, почувствовал зверский аппетит. Они выпили за Победу, за Новый 42-й, за успех нашей Армии и принялись рубать горячую перловую кашу из одного котла. Когда все было уже съедено, Гордуновский вдруг вспомнил: «Сюня, ты как сегодня, в своем взводе или у нас задержишься?» «Нет, спасибо, пойду к своим - они меня тоже ждут» - ответил Семен, закуривая после хорошего обеда. «Слушай, тогда, отнеси рядовому Кириллову маленькую посылочку и письмо от родных из деревни. По ошибке ее принесли в наш взвод, представь?» Семен посмотрел на циферблат, было около 20 часов «Еще немного посижу у вас и пойду. Больно у вас тепло и хорошо! Знаешь, Коль, получил вот только что письмо от Тамары, тебе привет передает и поздравляет с Новым годом. Сразу же хочу ответить. Можно я в уголочке там сяду и напишу? А то у себя ребята писать не дадут, замучают». Николай рассмеялся и поблагодарил за поздравление. Он сразу припомнил свой первый студенческий Новый год, красиво украшенный Актовый зал, высокую елку с игрушками и подарки. Вспомнил, как стесняясь, пригласил тогда Тамару на танец. Никогда он еще не танцевал с девушкой. Чувствовал, что заливается краской. «Как она там, поправляется после дистрофии?» - спросил он Сюню. «Она написала, что чувствует себя хорошо и фото прислала. Вот посмотри. Николай взял протянутое ему фото и вздохнув, вернул обратно. «Как она истощала! Была худенькая, а теперь и вовсе - одни глаза остались. Ну теперь она у папы с мамой - откормят» - заметил Николай, выпуская облачко дыма, а потом обратился к рядовому Шинаеву: «Шинаев - на пост, смени Сомова - промерз поди, пусть отдохнет и отогреется. Осмотрись там и через пару часов доложишь обстановку». «Так точно, товарищ лейтенант». Боец быстро застегнулся, взял свою винтовку и выскочил из землянки.

 Коптилка догорала на столе и свету от нее было мало. Семен уже успел дописать свое письмо и уложил в карман: «Все, пошел я, Коля. Давай твою бандероль и давай пять на счастье». Они обнялись, крепко пожав друг другу руки, и Семен выбрался наружу. Морозный ветер порывисто ударил в лицо, распалившееся от спирта, хорошо освежая его. По краю окопа вилась снежная змейка, сдуваемая порывами ветра. Стараясь не высовываться из окопа, он побежал, пригибаясь как можно ниже, к своим ребятам.

 До своей землянки надо было еще пробежать порядочное расстояние, петляя по сети окопных галерей. Разогретый спиртом, Семен счел, что по верху будет быстрей, все равно не стреляют, подумал он. Ловко выбравшись из окопа, Семен, пригибаясь спешил к своему окопу по снежной целине. И тут с немецкой стороны открыли сумасшедшую стрельбу. Засвистели вокруг него юркие пули, но Семен в два прыжка успел запрыгнуть в свой окоп. Он съехал по наледи на самое дно, прикрывая голову руками. «Во, дурак-то ты, товарищ сержант Перель!» - подумал он. Рядом с ним, прямо к его ногам соскользнул еще кто-то. Семен подумал, что это такой же запоздалый боец, как и он, спешит в свою землянку. Наконец стрельба утихла. Семен осторожно приподнялся и увидел рядом с собой спину бойца, который, как-то странно согнувшись, уткнулся вниз лицом на дно окопа. Он попытался его подтолкнуть: «Стрельба окончена, браток, вставай!» Но боец не шелохнулся.

 Предчувствуя очень нехороший исход, Семен приподнял голову солдата - это был рядовой Кириллов. Ушанка свалилась и лежала на дне окопа, а по виску бойца стекала синей струйкой кровь - он был мертв. Семен, чуть не взвыл. За военные годы он сам себя никогда не берег, бросаясь в пекло, и не раз видел смерти товарищей, но это было в ходе боя или в разведке. Но тут, в момент затишья, за два часа до наступления 1942 года от шальной пули - так нелепо погиб 18-летний боец его взвода, совсем мальчишка. Сердце сержанта сжалось от чувства своей вины. Если бы он не вылез, то и стрельбы бы не было. Семен прижал голову парня к своей груди: «Витька, Витька-как же ты так? Куда же ты шел, паря?» И вдруг вспомнил: «Посылка и письмо - он нес их ему. А может, Кириллов побежал сам за посылкой во второй взвод, а потом поспешил за ним, увидев, как он мчится к своему окопу. Черт возьми! Я виновен в его смерти!» Семен тяжело вздохнул и аккуратно опустил тело Кириллова на дно окопа, прикрыв его лицо ушанкой.

 Войдя в свою землянку, он увидел немую сцену - все с кружками в руке, повернулись на него. «Товарищ сержант, садитесь скорее за стол. Мы тут только что подняли наши кружки, и произнесли хороший тост За Победу! Вы там рядового Кириллова не встретили? Он, бедолага, помчался во второй взвод за посылкой». Видя, что Перель стоит, молча, в дверях и по щекам его текут слезы, а на груди пятна крови, все кинулись к нему: «Вы ранены, товарищ сержант?» Семен опустился на нары у входа и, молча, достал из-за пазухи посылочку и письмо для рядового Кириллова. Его рука с письмом немного подрагивала: «Вот возьмите, ребята. Ему больше не понадобится. Рядовой Кириллов только что застрелен снайпером».

 Все встали и замерли. «Как же так, товарищ сержант? – спросил рядовой Копылов, - он же вот только что тут сидел? Сюда зашел Замполит, поздравил и сказал, что почтальоны по ошибке занесли посылку и письмо во второй взвод. Он и побежал за посылкой. А потом была беспорядочная стрельба. Мы подумали, что фрицы пьяные развлекаются». Семену поднесли кружку со спиртом: «Вам выпить надо, товарищ сержант». Семен взял кружку и поднялся во весь рост: «Помянем нашего товарища - бойца Кириллова Виктора». Выпив залпом, он развернул письмо и прочел вслух: «Здравствуй, наш дорогой сыночек! Мы все о тебе не переставая думаем. Как ты там, наш родной? Спаси и сохрани тебя, Господи! Письмецо твое получили, спасибо. Посылаем тебе твои любимые конфеты и сало. С Новым 1942 годом тебя, родной! Привет от нас всех твоим товарищам. Желаем скорейшей Победы и всем остаться живыми. Твои мама, бабушка и сестренка Ксюша. От папы нет долго писем. Не знаем, как он, жив ли? Может, что-то ты услышишь? Целую, мама.» Семен развернул посылку: там лежало, завернутое в холстину, сало, небольшой кусочек и на дне коробки из-под детской обуви, ириски. Все содержимое Семен аккуратно выложил на стол. «Надо ответить его матери обязательно. Правда, это непросто, надо найти нужные слова. Нельзя ей сказать о такой нелепой смерти. И надо узнать у командования о его отце. А то вдруг он погиб, тоже? Вот горе семье! Напишу, что их сын погиб геройски, в бою. Но прямо сейчас я не смогу этого сделать. Жаль парня».

 Все молча прошли опять к столу, на котором лежало сало и такая детская радость, как ириски. «Я пойду на него взглянуть и проститься. Он был моим другом. А может он жив, товарищ сержант?» - как во сне услышал Семен голос рядового Зиньченко. «Нет - он умер мгновенно. Выстрел в висок. Сходи Зинченко, разрешаю. Только осторожно». Через несколько минут Зинченко вернулся и, положив на край стола Комсомольский билет своего друга, тихо произнес: «Вот его билет, товарищ сержант. Наступила полночь, ребята. Наступил Новый сорок второй год. Мы им покажем, дайте только срок!» И он сжал кулаки до белизны в костяшках.

 Семен встал и, покачиваясь, прошел к нарам. Сразу рухнув на теплую прокуренную подстилку, он едва пробормотал: «Я лягу спать - я устал чертовски. Разбудите меня в пять утра. В шесть я должен быть на Командном пункте». Он прикрыл глаза и, несмотря на усталость, сон к нему не шел, но, абсолютно явственно стоял перед ним улыбающийся во весь рот Витька Кириллов.

 Наступало утро нового дня - 1 января 1942 года. Мороз не уменьшался. С началом этого года предстояли очень упорные боевые операции, против мощных укреплений врага, создавшего кольцо сплошного смертоносного огня. Предстояла Киришская операция и для нее надо было принести много разведданных об огневых точках врага, что надо было сделать Сюне с утра. А за этой боевой операцией еще ждали своего часа Волхов, Тихвин, Синявинские высоты, Ладога - все малые и большие населенные пункты Ленинградской области, чтобы начать продвижение вперед. Сколько еще жертв впереди, сколько сил будет отдано во имя Победы, сколько еще морозных ночей переживут истощенные ленинградцы, сколько нервов и бессонных ночей будет потрачено еще впереди - до 18 января 1943 года, а потом до окончательной Победы 27 января 1944 года, когда два Фронта-Ленинградский и Волховский соединятся, разорвав Блокадное кольцо Ленинграда. И до полного прорыва Блокады понадобится еще целый год кровопролитных и упорных боев на подступах к Ленинграду!