Из воспоминаний Натальи Михайловны Соколовой

(ур. Подлатчиковой)

Я приехала в Нижний Новгород в апреле 1922 года. В том же году я поступила в 8-й класс Школы имени Чернышевского. Посадили меня с двумя девочками – Ирой Масленниковой и Гелей Агафоновой. Мы подружились почти с первого дня, тем более, что домой шли всегда вместе. Мы, как оказалось, жили почти в пяти минутах ходьбы друг от друга. Геля и Ира состояли в отряде Нижегородских скаутов. Вскоре они мне предложили познакомиться со своими друзьями – скаутами. В нашей школе устраивался литературный вечер, посвященный памяти Н.Г. Короленко, и можно было пригласить знакомых из других школ. Я не могу вспомнить, кого из скаутов тогда пригласили Геля и Ира. Кажется, это были Миша Тихомиров, Женя Шапошников и Володя Добровольский.

Перед самым Новым 1923 годом я вошла в отряд скаутов. Нас было пять девочек: Геля Агафонова, Ира Масленникова, Лёля Соколовская, Надя Дрейман и я. Нашим «начальником» была Катя Тихомирова. Собирались у нее. Проводились занятия – игры на развитие внимания и тренировку памяти. Кроме того, выпускали литературный, художественно оформленный журнал. Журнал всегда украшался акварельными рисунками, выполненными Ирой Масленниковой. Мы все написали по рассказу. Получилось неплохо. Перед Новогодними праздниками мы клеили украшения для ёлки, которую в «артели» устраивал Вова с ребятами. Один раз на Новый год мы собрались у одной из девочек-скаутов в более широком составе, и там я познакомилась с Любой Шульгиной, Любой Иконниковой и с Лидой Полежаевой. В нашем отряде все любили стихи, особенно Геля, Надя и Наташа – я. Особенно нравились стихи из так называемых отдельных изданий «Чтец декламатор», увлекались также Бальмонтом и Блоком. В ту же зиму скауты собрались на расширенную встречу в большом доме у Агафоновых. У Г. Политковского был проведен литературный суд над Андреем (по «Тарасу Бульбе» Гоголя). В роли Андрея выступал Юра Приклонский.

На следующий год такие встречи уже не проводились. Причина, конечно, не только в отсутствии к этому времени помещения для сборов, но и в роспуске властями самой скаутской организации (как мне помнится, организация скаутов официально была распущена не в 1926 г., а гораздо раньше). После этого некоторые ребята совсем откололись от нашей компании, и даже перестали встречаться. Но те, кто остался, не теряли связь друг с другом, напротив дружба крепла, и хотя бывший отряд разбился на маленькие группы, проводили свой досуг вместе. Объединяющим для всех центром был Вова Добровольский. Почти каждый зимний вечер кто-нибудь собирался у него. Геля, Ира и я тоже бывали там довольно часто. Ребята организовали неплохой струнный оркестр (Вова Добровольский, Шура Башкиров, Слава К., Юрий Игн. и др.). Собирались, чтобы повидаться, обменяться мнениями, послушать музыку. Все любили литературу, устраивали совместные чтения. Большим успехом пользовался весь Джек Лондон, Ростан (Сирано де Бержерак) и Леонид Андреев. Тогда же и составилась наша тесная компания – мои три подружки и Шура Башкиров, Юра Приклонский, Женя Шапошников и Слава Карпов. Собирались также у Жени Шапошникова и у Иры Масленниковой, учили танцам мальчиков, играли в разные игры. Ходили на каток, устраивали лыжные прогулки за город, катались на санках. Один раз, (кажется, под Рождество) совершили прогулку на Моховые горы на лыжах через Волгу. Отправились тогда вечером в сумерки. Взошла луна, высыпали звезды. На место пришли в темноте. Потом мы сидели у костра за чаем. Было необыкновенно красиво в лесу в эту зимнюю ночь. Осталось прекрасное воспоминание о веселой и интересной прогулке.

Не менее интересно проходило и лето, но уже в больших, расширенных компаниях. Встречи на волейбольной площадке (своего рода клуб), прогулки по откосу, походы в лес на Щелковский хутор, поездки за Волгу на Моховые горы и на Взломку на лодках. Отправлялись на целый день, обед варили на костре. Помню, как-то устроили соревнование по плаванию (организаторы В. Добровольский, Костя Белокринкин и др.) на Оке со стороны Канавино. Участников и зрителей собралось довольно много, в основном все свои, бывшие скауты.

Примерно так на моей памяти проходили годы нашей юности, годы Нижегородского скаутизма – до и после формального роспуска организации. Таков был круг наших интересов в свободное от учебы и работы время. Должна добавить, что среди нас не звучали высказывания на политические и религиозные темы, которые могли бы обидеть кого-либо из нас.

1994 год. г. Нижний Новгород