***Справедливость бессмертия.***

*Пролог.*



*Алексей Борисович Лопато и Александр Павлович Сухачев.*

Поезд «Москва – Барнаул», верхняя полка. Внизу говорливый мужчина лет уже давно не молодых травил анекдоты, рассказывал, каким замечательным он был героем в армии, как ловко управлялся с личным составом, у него, брат, чуть что, не забалуешь! Две женщины восхищённо внимали, одна из них, дабы усугубить восхищение поинтересовалась: *Вы, наверное, и навоеваться успели?*

Оказался ветеран обычным снабженцем, успешно просидевшим на распределении материальных и продовольственных ресурсов на складах столичных. Потому, за долгую офицерскую карьеру ему счастливым образом удалось не побывать ни в одной из *горячих точек.* Он в тылу геройствовал. Обыкновенный болтун.

Я же ехал с выставки, с чествования настоящих героев, не болтунов.

К 100-летию Первой мировой войны в Екатеринбурге, в Свердловском областном краеведческом музее, проходил международный выставочный проект «Великая и Забытая».

22 октября 2014 года портрет моего деда занял свое место в ряду героев той великой войны, которые били неприятеля на суше и в воздухе, на воде и под водой. Среди них Алексей Брусилов, Карел Вашатко, Петр Врангель, Антон Деникин, Георгий Жуков, Алексей Каледин, Дмитрий Карбышев, Козьма Крючков, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский, Василий Чапаев, Борис Шапошников, Николай Юденич.

Автор выставочного проекта, профессор кафедры рисунка УралГАХА, художник Алексей Лопато сказал мне:

*Удивительно, что семья Сухачевых смогла сберечь свой архив в годы лихолетья. Смелый поступок. Благодаря ему, мне удалось воссоздать образ этого достойного человека.*

А мне, после посещения выставки, в голову и пришла идея изложить нечто, вроде семейного портрета на фоне смены эпох, воссоздать биографическую картинку целиком. Материал опубликовал журнал «Сибирские огни» (№ 06, июнь 2016) под названием «Семейный альбом на фоне крушения империй».

Предлагаемая на суд читателей работа «Справедливость бессмертия» - продукт уже коллективного, точнее семейного творчества. В основу положены документы о событиях, казалось бы, местечковых, но в конечном счёте, ведь, именно критическая масса, таких вот, местечковых событий привела Россию к февральской катастрофе семнадцатого года. Выучили мы тот урок? Надеемся. Правда, учить уроки, в том числе и исторические, не самая сильная черта нашего национального характера.

*Портреты Георгиевского кавалера Сухачева Петра Александровича.*

Слева: *Работы Лопато Алексея Борисовича (Екатеринбург).*

Справа: *Работы Белозерцева Юрия Алексеевича (Барнаул).*

Прошлый век вместил в себя неимоверное количество событий, и со знаком плюс, и со знаком минус. Триумфы и трагедии столетия канули в прошлое.

Трижды за столетие наступали *эры справедливости,* победители в гражданском противостоянии дружно провозглашали наступление эпох всеобщего благоденствия, без людских и территориальных потерь для страны, якобы и априори не возможных.

Теперь мы на следующем витке исторической спирали. Снова готовы устремиться вверх по лестнице, ведущей вниз? Посмотрим. Однако, верить, что нашего народа предназначенье – плутать, постоянно упираясь в тупики, да иногда проваливаться в пропасти, совсем не хочется. Но также допускаем, что тупики и пропасти существуют исключительно в нашем воображении. И поэтому, стоит, хоть иногда, хоть раз в столетие оглянуться назад, переосмыслить суть времён.

Ведь по тупиковому, в теперешнем нашем понимании, пути к социализму успешно развивается Китай. США и Япония так же успешно продолжают развивать капитализм, который мы предали анафеме в начале прошлого века.

Или, нам строить скучно? А, может, и не сильно умеем? Что бы сами? Без сильной руки?

Неужели, нам перестраивать, вернее, рушить старый мир, куда как сподручнее? Потом привычно ткнём пальцем в мировую закулису, дабы и ежу стало понятно - кто виноват. А *что делать*?

Можно для поисков ответов, кто бы спорил, и повоевать с прошлым. Можно немножечко подрихтовать историю, выстроить мозаику фактов так, что бы вполне конкретная картинка, как по заказу и проглянула бы.

Но документы лишают возможности авторов лихо закручивать сюжет. Остаётся чётко следовать дорогой фактов, а на этой дороге не заблудишься и не повернёшь назад. Не изменишь ход событий.

Действие развивается в начале прошлого века. Интересно это нынешнему читателю? А интересно учить уроки большинству из нас? Вот то-то и оно. Может, слово «надо», не совсем и подходит к нижеизложенному, пусть слово «интересно» превалирует.

*Глава 1. Стрелок.*

Высшая и самая характерная черта нашего народа                 
             это чувство справедливости и жажда её.     
                Ф.М. Достоевский.

28 июля 1914 года состоялось *принципиальное* убийство - хорватский студент Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Великая, а для нас вскоре после окончания - забытая война стартовала.

Ирония истории в том, что Франц-Фердинанд был женат на чешке, потому неплохо относился к славянам. Даже ратовал за установление дружеских отношений с Сербией. Но, майн Готт, почему судьба оказалась к нему так несправедлива? Хотя миротворцам частенько перепадает на орехи от забияк.

*Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, причину они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине, война началась по всем причинам сразу.*

К высказыванию Томаса Вудро Вильсона 28-го президента США (1913-19280), добавить-то и нечего.

1 августа 1914 года Германия объявила России войну.

В нашей истории полно войн, к которым мы были не готовы, а проиграли мы войну именно ту, к которой были готовы. Войну, которую ещё и хотели. Зарвавшимся тевтонцам полагалась хорошая трёпка. Потому, 19 июля 1914 года, дней за десять до выстрела в Сараево, в России была объявлена мобилизация. Началось развёртывание воинских частей до штатов военного времени и  в Томском гарнизоне. Так мой дед – Сухачев Пётр Александрович оказался в 42-ом Сибирском стрелковом полку,

Всем военнослужащим для поднятия боевого духа выдали медали (бронзовые) под названием «300 лет царства дома Романовых». На фронтальной части медали изображены портреты Николая Второго и Михаила Фёдоровича. По кругу медали изображён орнамент в виде бус и точек. На другой стороне медали подпись: *В память 300–летия царствования дома Романовых 1613 – 1913.*

*Слева: стрелок 42 – го Сибирского стрелкового полка Сухачев Пётр*

*Александрович с медалью «300 лет царства дома Романовых», 1914 год. Справа: полковой знак 42 – го Сибирского стрелкового полка.*

Лента колодки медали трёх цветов: оранжевого, белого и чёрного – гербовых цветов династии Романовых. К медали полагалось свидетельство о праве ношения.

В ноябре 1914 года грянуло 1–ое Праснышское сражение (75 км севернее Варшавы), по результатам которого немцы потеряли 60 тысяч солдат убитыми, ранеными и пленными.

42-ой Сибирский стрелковый полк не подкачал тоже - отбросил прусский ландвер (вид ополченцев) за линию границы. Призовые полка по итогам операции - 1000 пленных с четырьмя орудиями впридачу. План противника по окружению наших армий был сорван.

Немцы получили хорошую трёпку и надолго запомнили сибирских стрелков. Вот что писал немецкий генерал Г. Блюментрит: *Сибиряк, которого частично или даже полностью можно считать азиатом, ещё сильнее и обладает значительно большей сопротивляемостью, чем его европейский соотечественник. В наших самых первых атаках на Русском фронте мы быстро осознали, что встретили совершенно других солдат, чем французы и бельгийцы. Более суровых воинов с крепким боевым духом и решительностью. Мы терпели значительные неудачи…»* [1].

Наше командование стремилось развить успех. Но разгромить немецкие войска в Восточной Пруссии с тем, чтобы потом двинуть на Берлин, не удалось. Да, русская армия по вооружению превосходила австрийскую, однако, значительно уступала немецкой. Плюс очень важный нюанс - русские генералы вели переговоры по радио открытым текстом. Не шифруясь.

Противник этим весьма успешно пользовался.

Так или иначе, но развить успех не удалось, а с конца 1914 года на проведение боевых операций русской армией начал сказываться недостаток боеприпасов. В приказе штаба 1-го Туркестанского корпуса от 6 декабря 1914 года предписывалось ограничиться нормой в 6 снарядов на орудие в день.

Дальше дела пошли совсем неважно - с января 1915 года часть пополнения, прибывающего в полк, не имела уже и винтовок.

Неудачи случаются и у самых великих полководцев: *Сир, есть семь причин* (поражения). *Во-первых, не подвезли снарядов….* *Достаточно!* - перебил Наполеон, - *Хватит и этой*.

Исторический анекдот? Пусть. Зато коротко и толково. Главное - извлекать из неудач выводы, причём правильные выводы, Наполеон умел. Умели и мы.

Стратегическая задача германцев летом 1915 года состояла в том, чтобы разбить русскую армию и принудить Россию к сепаратному миру. 13 июля 1915 года, в ходе начавшейся 2-ой Праснышской битвы, главный удар немцев пришёлся на нашу 11-ю Сибирскую дивизию.

Всего перед фронтом дивизии находились 48 батальонов, 360 лёгких и 136 тяжёлых орудий, плюс резерв – 18 батальонов и 80 орудий. Сибирские стрелки располагали 20-ью батальонами и 44-мя орудиями.

Дело для стрелков обстояло худо. Сибиряки оказалась в самом трудном на всем русско-германском фронте положении.

А 42-й Сибирский стрелковый полк, занимая центр расположения дивизии, перекрывая, совместно с 44-м полком шоссе, ведущее из Грудуска в Прасныш, оказался на самом острие наступления противника.

Слева*: Сухачев Пётр Александрович с женой – Хритиньей Михайловной и сестрой Лукерьей Александровной, 1914 год.*

Справа: *Сухачев Пётр Александрович на фронте, 1915 год*.

13.06.1915 в 04.45 германская артиллерия принялась интенсивным огнём более восьмисот орудий утюжить позиции сибирцев. Тяжёлые снаряды сметали брустверы, превращая траншеи первой линии обороны стрелков в братские могилы. Не менее эффективно убивала и калечила шрапнель.

Плотные клубы пыли и дыма накрыли всю первую линию обороны.  К вечеру в строю полков 11-й Сибирской дивизии осталось не более 5 000 человек.

В 42-м Сибирском стрелковом полку, вступившим в бой в количестве 3788 штыков и 49 офицеров, вечером осталось 1153 стрелка при 21 офицере [2]. Да, сибирцы отошли на 25-30 километров, заняв тыловые оборонительные рубежи. Да, полк нёс огромные потери. Но полк продолжал упорное сопротивление, продолжал сражаться.

Всего 11-я Сибирская дивизия потеряла 105 офицеров и 10 951 солдат. Однако русские войска сохранили позиции на реке Нарев. А войска, находившиеся в Польше, получили возможность отойти и занять новые позиции. Как видим, *про сам погибай, а товарища выручай* – сибирякам лишний раз повторять нет нужды.

Проявил себя и мой дед Сухачев Пётр Александрович:

*Приказом по 1-му Туркестанскому армейскому корпусу от 21-го августа 1915 года № 304 объявлены номера Георгиевских крестов 4-й степени, которыми награждены нижние чины частей войск корпуса приказом по корпусу от 27 июня 1915 года за № 266 (в период оборонительных боев на северо-западном фронте).*

*В списке солдат 42-го Сибирского стрелкового полка указан старший унтер-офицер Пётр (отчество не указано) Сухачев, который награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 231465, на основании пункта 16 статьи 67 Статута****:***«Кто, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершит оное с полным успехом» …» [3].

Началось *Великое отступление,* армия арьергардными боями сдерживала германские войска, значительная часть населения, снявшись с насиженных мест, уходила вместе с русскими войсками.

Дабы предотвратить надвигающуюся катастрофу, Император принял единственное, так ему, по крайней мере, казалось, правильное решение – 23 августа 1915 года отстранил великого князя Романова Николая Николаевича от должности Верховного Главнокомандующего и сам встал во главе армии.

Совершил ошибку?

Без учёта дворцовых и около дворцовых интриг – нет, безусловно. Тем более, в краткосрочной перспективе (модное нынче выражение) хуже не стало.

Но, в долгую, стратегически, проиграл. Дальше – цугцванг. Снятие Николая Николаевича вызвало неудовольствие элит, увидевших бесспорное усиление позиций императрицы Александры Фёдоровны, то бишь, Гришки Распутина.

Царь проиграл не войну, проиграл схватку за власть. Но об этом чуть позже….

В конце *Великого отступления,* на 27 октября 1915 года, 42-й Сибирский стрелковый полк, сведённый в один батальон четырёхротного состава, насчитывал 815 штыков при 15 офицерах. На вооружении находилось 4 станковых пулемёта. В созданной гренадёрской команде состояло 96 солдат, вооружённых только гранатами и холодным оружием.

Хоть и  огромным трудом, но Русская армия восстановила силы и боеспособность после тяжких неудач.

К началу 1916 года в составе 42-го полка уже насчитывалось 12 рот, в которых числилось 46 офицеров и 1497 нижних чинов и 300 нижних чинов в гренадёрских командах. На пополнение прибыло 32 прапорщика и 1890 невооружённых нижних чинов.

Не совсем уж и никчёмным оказался Император полководцем.


*Приказом по 1-му Туркестанскому армейскому корпусу от 30-го января 1916 года нижние чины частей корпуса награждены Георгиевскими крестами 3-й степени.  В списке солдат 42-го Сибирского стрелкового полка указан старший унтер-офицер Пётр Сухачев, который на основании п. 4 ст. 67 Статута награждён Георгиевским крестом 3-й степени за № 71342:* «Кто, при взятии занятого неприятелем укреплённого места, примером отличной храбрости ободрит своих товарищей и увлечёт их за собою» [4].

Но, но вот прибывающее в полк пополнение состояло уже из уроженцев европейской части России, пополнения высылались из разных запасных батальонов во фронтовые части, понёсшие наибольшие потери.

В результате, как и в большинстве сибирских частей, в 42-ом Сибирском стрелковом полку сибирский личный состав оказался в подавляющем меньшинстве, что с неизбежностью сказалось на боевых качествах подразделения.

При проведении перегруппировки войск, в преддверии планируемого на лето 1916 года наступления Русской армии, 11-я Сибирскую стрелковую дивизию вывели из состава 1-го Туркестанского армейского корпуса и ввели в состав 4-й армии. Штабы привели в порядок документацию:

*Приказом по войскам 4-ой армии Западного фронта от 16-го июля 1916 года № 3040 фельдфебель 42-го Сибирского стрелкового полка Пётр Александров Сухачев награждён Георгиевским крестом 2-ой степени за № 21981 за то, что*«12 сентября 1915 года, в бою у местечка Любча, за убылью всех офицеров из роты, принял командование под таковой и удержал наступающего противника, чем дал возможность нашей батарее и обозам переправиться через реку Неман». *П. 11. ст. 67 Георгиевского Статута* [5].

*Георгиевский кавалер Сухачев Пётр Александрович,*

*Екатеринбург, 24.07.1917.*

Десять месяцев деда искала и, наконец, нашла награда.

Но героизм солдат и офицеров зачастую оказывался бесполезным. 

Летом 1916 года, когда успешно развивалось Брусиловское наступление, Западный фронт, что бы не дать перебросить войска противника на юг, провёл Барановическое наступление. Барановичи – стратегически важный железнодорожный узел, где перекрещивались железнодорожные пути Москва – Минск - Брест-Литовск – Варшава и Вильно – Ровно.

Перед этим сибирцы долго и прилежно работали, создали целую сеть окопов. Затем, без всякой артиллерийской подготовки 11 Сибирская стрелковая дивизия три раза пыталась захватить позицию 3 ландверной дивизии у Лабуз и Дарова. Не получилось. Почему атаковали без применения артиллерии, даже сегодня совсем непонятно.

Да, понятно, когда отсутствие снарядов предопределило неудачный исход прошлой летней кампании. А тут, словно специально дали германцам хорошенько подготовиться и перегруппироваться. Потом, словно спохватились, выпустили более 7000 снарядов, из них 2000 тяжелых. Вроде знатно ввалили тевтонцам. Но это уже не помогло, целей никаких снова не достигли.

А может и цели-то были другие у командования? Потому, якобы и вдруг спохватились?

Может, цели были берега речки Щары пропитать кровью - кровью наступавших русских?

Вот эту цель достигли - особенно большие потери понёс соседний с 42-м полком, 41-й Сибирский стрелковый полк - до 70% своего состава.

4-я армия, потеряв за девять дней боёв почти 80 тысяч человек, продвинулась, вклинившись в оборону противника, на весьма незначительное расстояние к югу от Барановичей.

Прекрасный стратегический замысел остался не реализованным. А, ведь, летняя кампания 1916 года могла склонить чашу весов на нашу сторону. Бесповоротно.

Она и склонила, бесповоротно, но бесповоротно в пользу наших союзников, стран Антанты. И уже без нас.

Как и все части русской армии, 42-й Сибирский стрелковый полк пережил потрясение февральской революции 1917 года. Казалось бы, армия успешно преодолела снарядный голод, в летнем наступлении 1917 года русская артиллерия была обеспечена снарядами так, что запасов потом хватило на несколько лет братоубийственной войны.

Однако армия и народ устали от войны. Потому требовалось быстрое решение. Такое решение быстро и нашлось - отречение Николая II от престола, должное, со всей очевидностью, решить все проблемы одним махом.

Государь отрёкся, отрёкся и народ. Армия развалилась. Ликование на фронте воцарилось повсеместное, как на Пасху. Между тем, шёл Великий пост.

Примерам героизма русских солдат и офицеров в Великой войне несть числа.

Однако, героизм солдат и офицеров оказался бесполезным. Орёл, даром что двуглавый, две подряд революции не выдержал. Это уметь надо, что бы выигранную войну и проиграть! Но невозможное – возможно! Три года страна упорно работала на победу, и вместо того, чтобы немного потерпеть, ведь действительно немного оставалось времени до безоговорочной победы стран Антанты, буквально в самый канун триумфа – бац, и *Мир народам! Землю крестьянам!*

Лозунги чистые, кто бы спорил. Правда, в конечном счёте, идеализм или цинизм их провозвестников, а может гремучая смесь из идеализма с цинизмом, сбили нашим гражданам мозги набекрень. А с мозгами набекрень выдавливать из себя рабов каплями, как советуют классики - безнадёжное дело! Принялись, так нам сподручней, вычерпывать вёдрами. Эти вёдра образовали поток, в первый раз в двадцатом веке, смывший Великую Империю.

Как никто другой, мы можем любую победу с блеском обратить в поражение, правда можем, с не меньшим блеском, и наоборот. Этот блеск мы явим миру в Великую Отечественную. А Первую Мировую войну и её героев страна причислит в разряд позабытых. На долгие годы.

Устроители Февральской революции знатно постарались на ниве разрушения государства. Улицы полнятся возбуждёнными, радостными толпами людей, с красными бантами на лацканах пальто, на них буквально половодье митингов с красивыми байками о свободе, равенстве, братстве, народовластии и о войне до победного конца. Реют красные знамёна. Звучат революционные песни. После свержения самодержавия, в обществе господствуют либеральные настроения, все ждут значительных перемен к лучшему. А в частях русской армии проходят митинги. Перед солдатами выступают ораторы самого разного толка. И прилично одетые господа, и волосатые интеллигенты, и ещё какие-то крикливые личности. Наперебой болтают о свободе, равенстве, братстве, народовластии, о войне до победного конца. Властители дум зовут в светлое будущее, ко всеобщему счастью, которое с неизбежностью постигнет, последующих за ними.

Звучат туманные намёки на Учредительное собрание, должное воздать каждому от общего пирога.

А Временное правительство, получивши власть в стране (сейчас бы ту революцию назвали цветной), взялось во всю проводить *реформы* (непременный атрибут всех, в последующем названных *цветными*, революций). То есть, принялось искать доказательства измены царя и коррупции в правительстве. Чрезвычайная следственная комиссия допросила сотни людей, измены и коррупции, однако, не обнаружив.

В результате тщательного обыска Царскосельского дворца комиссия выяснила также, что императрица – Александра Фёдоровна – не только не работает в интересах Германии, *но она более других предана идее самодержавия в России и войны против Германии до полной победы союзников*. Гора даже не сподобилась родить мышь!

Других способностей правительство Керенского миру не явило. Явили уже другие.

3 апреля 1917 года в Россию из эмиграции возвратился Ленин. Возвратился не один. Вместе с ним, в отдельном вагоне с удобствами и хорошим поваром прибыли 32 человека. С организацией проезда через Германию им помог Александр Парвус. Кто такой Парвус? Социал-демократ, пользующийся доверием самого кайзера. Издатель журнала «Колоколъ». Вагон благополучно проследовал через Германию и Австрию. Тот факт, что эти страны находятся в состоянии войны с Россией, Ильича не смутил. Интернационалисты выше предрассудков.

Бюргеры, в свою очередь, быстро въехали, как можно срубить деньжат по лёгкому. Тоже оказались людьми без предрассудков. И, ведь, срубили, и, ведь, не только деньжат. Брестский мир сулил потомкам тевтонцев не хилое увеличение *жизненного пространства.* Эффективность грошовых инвестиций просто запредельная!

Вот поэтому некоторые до сих пор числят вождя мирового пролетариата за шпионским ведомством одного из рейхов. Путают. Масштабец мелковат. Это был чистой воды бизнес, только политический бизнес, и тоже ничего личного. Оказалось, правда, что в странах Антанты (уже без России) финансисты покруче будут.

*Государство – это я!*  На кону власть, власть над одной шестой частью суши. А случаи асфиксии при *глотании* суверенитета, истории не известны. Ну не сподобился ещё никто властью подавиться. Вот поэтому миром правят прагматики, они, да, хоть, с чёртом, если по пути! Ленин – исключение? Увы. Ну, а романтики? Романтики пусть разгадывают тайны интернационалов.

А Парвус Александр Львович - персонаж, который даёт нам прекрасный повод немного порассуждать о роли личности в истории. Что ж, Гельфанд Израиль Лазаревич (настоящее имя Парвуса), тоже не был романтиком, по крайней мере, ему так казалось. Делец. Отсюда и умение ставить цели и добиваться желаемого. И дар предвидения – чутьё, если хотите.

Вот смотрите, поражение России в войне с Японией предсказал. Ну да, здесь особого полёта мысли не требовалось. А что война перерастёт в революцию? Тут уж поискать надо прогнозистов. Ну, а кто в начале века ставил на нефть? На рынке энергоносителей безраздельно властвовал уголь. Сбылось пророчество Александра Львовича и по поводу объединённой Европы с Германией – локомотивом. Троцкий озвучил его идею *перманентной революции.* Много чего, в общем, напророчил. Просто Жюль Верн, право слово! Ну, кто ещё мог додуматься бороться с полицией с помощью *фукалок –* пульверизаторов с едкой жидкостью. Пшик в глаза – и твори добро, можно и кулаками!

Угадал и с Лениным. Хотя друг друга, два этих ярких человека, мягко говоря, не уважали. Ленин Парвуса считал грязным типом, немецким агентом, переговоры вёл через посредников. Далёкий от жизни догматик – это уже Парвус об Ильиче.

Стоит ли удивляться, что после Октября Ленин и имени Парвуса слышать не хотел. Последний, в отместку, развернул антибольшевистскую пропаганду, вот откуда ноги растут у *немецкого шпиона.* Но, но прагматик недооценил догматика. Романтикам позволительно витать в облаках, прагматикам – боже упаси! Нет, с Лениным не угадал, уж точно. Попутал ферзя с пешкой. Ладно, простим ему, мало кто из выдающихся гроссмейстеров, в дебюте партии может увидеть эндшпиль с проходной пешкой.

Хотя комбинация с пломбированным вагоном, сама по себе, достойна аплодисментов.   
 Парвус умер в 1924 году. Лично благополучный и богатый. Да, ему уже давно было, что терять, кроме цепей, вот пути с мировым пролетариатом и разошлись.

А первая в мире революция из ряда цветных, меж тем, увенчалась полным успехом – развалом страны и армии! Жизнь пошла в разлом. Пороховая бочка бессмысленного и беспощадного русского бунта громыхнула в очередной раз. За Февральской последовала Октябрьская революция. Затем в Сибири объявился Верховный правитель – Колчак Александр Васильевич с его правопорядком.

Русские принялись убивать русских. Одни - по убеждению, другие – по принуждению.

В ноябре 1917 года после заключения перемирия с немцами и начала переговоров о мире, новая, Советская власть приняла ряд мер по постепенной демобилизации армии.

В феврале 1918 года 42-й полк, направился с фронта в Томск. По прибытии в Томск, после передачи вооружения и снаряжения представителям новой власти, приказом по гарнизону города Томска от 11 апреля 1918 года 42-й Сибирский стрелковый полк был расформирован [6].

Так бесславно закончилась история славного полка!

Развалилась на части, совсем чуть – чуть не дотянув до победы, брошенная на произвол судьбы по вине политиканов, армия. Сухачев Пётр Александрович направился домой и умудрился не сгинуть по пути в родные пенаты. Не затянули его водовороты дикой неразберихи, царившие на просторах Отечества. Повезло.

Возвращение в родные пенаты, после долгой разлуки встреча с женой и сыном, если это не счастье, то, что тогда? Ужасы передела мира в угоду, а, собственно, деду уже было по барабану, кому в угоду, остались позади. Отвоевался. По земле наскучала, натуру не заменишь, душа хлебороба.

А вот его старшему брату – Илье повезло меньше, он приехал с фронта с немецкой пулей в животе, которая потом его и доконала Качественно германцы пули отливали.

Третий брат – Николай вернулся живой и здоровый. Для пушкаря уже подвиг.

Григорий – четвёртый брат тоже оказался дома. Правда, легальным его положение назвать нельзя. Дело в том, что он дал тягу из рекрутской команды, направлявшейся в город Томск, пополнять колчаковскую армию.

Младший из братьев – Иван возраста пушечного мяса, годного для первой мировой бойни, не достиг, потому постоянно находился при родителях. Его огни и воды брезжили впереди. Рядовому Советской армии - Ивану Сухачеву в Великую Отечественную довелось с боями пропахать от Москвы до Берлина. В столице третьего рейха, буквально накануне Победы он и получил своё первое ранение. Боевые награды находили пехотинца уже дома.

Шутки с собой судьба позволяет проделывать, балуя шутников. Редко, правда. Не даром, ох недаром, Григорий Сухачев *откосил* от мобилизации в Гражданскую. Великая Отечественная Война навсегда определила его в*без вести пропавшие.*В многотысячную когорту наших *известных неизвестных солдат.*

Что ж, не самая плохая компания, а вечный огонь – не самое плохое надгробие. У нас ведь даже останки последней царской семьи могут быть элементами предвыборного шоу. Памятникам и усыпальницам вождей революции достаётся тоже отнюдь не слабо. Использовать же прах неизвестных солдат в *брачных*  играх записных патриотов ещё никому в башку не пришло. Пока, по крайней мере.

В общем, как пальцы одной руки, одновременно похожими и разными оказались судьбы у пяти братьев. Наколбасила смена формаций в начале прошлого века.

Но вернемся к деду. Мечты о хлебопашестве пришлось отложить. Ведь большинство граждан страны увлеклось идеями переустройства, потому с энтузиазмом принялось корёжить на разный лад старый режим в угоду светлому, правда, тоже на разный лад, будущему.

Наши национальные забавы, типа стенка на стенку, большого ума не требуют, были бы кулаки поувесистее. А тут в стране оружия завались.

И понеслось!

Обозначили войну, как Гражданскую, и навсегда дискредитировали слово гражданин.

Водовороты не испрашивают разрешения, без церемоний тянут в пучину, и - баста. Народоворотам почитание церемоний, присуще вряд ли большее. Вот деду от развернувшихся в родном селе событий в стороне остаться и не удалось.

Отречение Николая II не решило ни одной проблемы в стране, предсказуемо добавив новые.

Для нас важно – кто у кормила власти, верим ему или не совсем. Народ мы до наивности доверчивый. Поэтому и по сей день информационные войны страна с блеском проигрывает.

Всё правила стараемся блюсти, щеголяем благородством, за сориночку в собственном глазу вечно каяться готовы и прощения просить, а за слезу ребёнка классики и умереть зазорным не считают.

К несчастью, благородство нынче не в цене. В цене другие *ценности.* На нынешней большой дороге к *ценностям* (якобы демократическим) заправляет нынешний *большой брат* – США. Янки ни разу и нигде не виноваты. Надо применить силу в любой точке мира – применяют. Надо применить оружие внутри страны – да, пожалуйста! Это и есть правильный миропорядок.

Наша беда в том, что мы словам до сих пор верим. А слова в нашем лучшем из миров давно превратились в фальшивые погремушки – по сути, в те самые бусы из стекла, за которые предки нынешних американцев *купили* земли, на которых сегодня и проживает очередной *исключительный* народ.

И история нас ничему не учит. Будь последний русский монарх не диктатором, нет, будь он немного похожим на нынешних *демократичных правителей* западных, да и не только западных, стран - никакой бы революции в нашей стране и не случилось бы.

Однако Николай Александрович оказался просвещённым демократом. Таких сейчас нет. После революции 1905 года ему предлагали уничтожить несколько сот революционеров. Государь не разрешил:

*-Человек подвержен воздействию зла, но он может исправиться, покаявшись. Нужно дать шанс каждому*.

И многие в стране думали также? Вот то – то и оно. Получилось, именно он и преподал практический урок последующим диктаторам и тиранам, причём, не только нашим. На тему - как не надо вести себя с политическими противниками.

*2. Партизан.*

  В военных делах наибольшую силу имеют случайности.  
                Корнелий Тацит.

Великий Сибирский тракт, соединивший довольно сносным сухопутным сообщением Москву с Иркутском, появился на карте Российской империи, на заре восемнадцатого столетия. Это был в то время самый протяжённый тракт в мире. И самый оживлённый. По нему сразу же хлынули в неведомые, но по слухам, сказочно богатые края, купцы и промышленники, землепроходцы и рудознатцы, служивые люди и всевозможных мастей проходимцы. И у каждого имелся свой интерес, свои вожделения. Своё, если хотите, Эльдорадо призывно манило. Свой Клондайк грезился.

Уныло скрипели телеги и дроги переселенцев, весело заливались бубенцы лихих почтовых и купеческих троек, зычно гикали бравые ямщики фельдъегерей, свистели бичи и… кистени. Великий Сибирский тракт, ко всему прочему, снискал, впрочем, вполне заслуженно, авторитет ещё и самого разбойного тракта.

Частенько, неосторожные путники, да и осторожные, чего уж греха таить, тоже, отдавали богу души через проломы в головах. Однажды здесь исчез даже царский золотой обоз, следовавший в Москву под усиленной воинской охраной.

Была у этого, поистине великого тракта и ещё одна характерная особенность, очень отличавшая его от остальных дорог и магистралей. Вне зависимости от времени года – и в летнюю жару, и в зимнюю стужу, в весеннюю распутицу, и в осеннее ненастье – висел над ним скорбный звон кандальных цепей. От вольнодумства, проявлений разного рода преступных наклонностей суды присяжных привычно отучали непутѐвых подданных Российской империи проверенным и универсальным средством - сибирской каторгой. Если, конечно, деяния обладателей преступных наклонностей не карались смертной казнью. Партии колодников, подгоняемые окриками конвойных, одна за другой уныло брели в места не столь отдалѐнные. В юдоль печали и слёз - по дороге в один конец. Для многих.

Собственно, согласитесь, на тракте с убедительной яркостью и выпуклостью подтверждалась незыблемая универсальность правил жизненной лотереи: одним на роду прописали клондайки, другим, увы, кандалы.

Но ничто не вечно под луной. Пришёл конец и *золотому* *времени* Великого Сибирского тракта, с появлением Транссибирской железнодорожной магистрали. С её могучими стальными конями извозным лошадёнкам тягаться оказалось не под силу. Тракт начал постепенно хиреть, приходить в запустение.

А в период колчаковщины, он и вовсе обезлюдел. По немумало кто отваживался ездить, и теперь уж точно не из боязни разбойных людей, кои к тому времени здесь, почти что, перевелись.

На тракте можно было легко нарваться на карателей, а радетели белой идеи, если воспользоваться современными клише, прочно обосновались на первой строчке рейтинга 1919 года в номинации: *Разбой на большой дороге.* У закоренелых бандюганов и партизан с зачётными вистами дело обстояло значительно туже. Годились, разве что, на роль стажёров, не более. Правда, из некоторых стажёров в нашем, печально знаменитом ведомстве, году к тридцать седьмому, выпестовали настоящих монстров.

Вот по этому-то, изрядно подзахиревшему Великому Сибирскому тракту воскресным апрельским днём 1919 года, в восточном от Томска направлении, следовала конная воинская команда, численностью в шестнадцать человек. С двумя офицерами во главе – штабс-капитаном и прапорщиком. Команда как команда, самая вроде обычная, вот разве по численности явно маловатая. Колчаковцы обычно рыскали по уездам губернии отрядами, не менее чем в тридцать – сорок штыков или сабель.

Но, зато, здесь служивые были, как на подбор – молодец к молодцу. Почти сплошь георгиевские кавалеры, по всему видать, вояки бывалые, не чета тыловым замухрышкам.

Особенно презентабельно, впрочем, так и положено командиру, выглядел штабс-капитан, облачённый в щегольскую офицерскую шинель, добротного английского сукна, которая плотно облегала его хорошо сложенную, могучую фигуру.

Жёлтые скрипучие ремни опоясывали его крест-накрест, оттягиваясь по бокам под тяжестью шашки и револьвера. Смуглое, скуластое лицо штабс-капитана имело все признаки восточного происхождения. Однако его чёрные пышные усы были лихо закручены, вполне на славянский манер.

В команде или, если будет угодно, отряде лишь прапорщик не производил особого впечатления. Узкоплеч и чуть сутуловат. Офицерская форма сидела на нём мешковато, а толстые очки в роговой оправе придавали его худощавому, безусому лицу, вообще штатский вид. Но высокий узкий лоб и твёрдо, очерченные губы говорили о том, что неказистый с виду офицер обладает недюжинным умом и крепким характером. Остаётся добавить, что прапорщик Сергей Зворыкин, как не трудно догадаться даже людям не знакомым с воинской субординацией, занимал должность заместителя командира отряда.

Штабс-капитан вёл свою команду, не делая даже коротких остановок в попутных селениях. И селяне изрядно дивились тому, что бравые с виду молодцы не трясли с них самогонки, жратвы и провианта, не приставали к молодухам. Самолюбие оных, попривыкших за военное время к скорой, без длинных предисловий любви, последнее обстоятельство даже несколько задевало:

«И чего нос воротють ребяты, али мы хужее городских»? Привалы штабс-капитан устраивал только в безлюдных местах, обычно, в лесных околках, в стороне от тракта, обязательно выставляя дозорных.

День клонился уже к вечеру, когда команда проезжала мимо очередного села, вольготно раскинувшегося на высоком покатом взгорье. Село, судя по добротным строениям, было богатое. Под лучами тускнеющего вечернего солнца, кое-где ярко пламенели крашеные суриком железные крыши. Золотились купола и кресты нарядного божьего храма. И плыл оттуда, по-над пустынными полями и лесными долами, протяжный колокольный благовест, призывая православных к вечерне. Было тихо, так тихо вокруг, что даже ветерок затих, запутавшись в голых сучьях соседнего перелеска.

-Вот в бога не верую, поповское сословие не терплю, а колокольный звон, завсегда, с большим удовольствием слушаю. - Неожиданно молвил штабс-капитан, с каким-то несвойственным ему, размягчённым выражением лица.

-Волшебство, да и только! – Подхватил прапорщик. - Особливо вечером, умиротворяюще на душу действует. Помните у Лермонтова: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он».

-А я должен помнить?…- лениво уточнил штабс-капитан.

-Конечно! Ведь Лермонтов вне времени, вне революций! Одно слово – гений! – оживился прапорщик.

-Не факт, не факт. - Усмехнулся штабс-капитан. – Нет, по поводу гения спорить не буду. Но помню я всё же кое-что другое. Мне ведь особо не до чтениев было. За двенадцать часов в забое так обушком намахаешься, что к концу смены рад месту. Не чаешь, как до дому добраться. А там мало-мальски помылся, щей похлебал и скорей на боковую.

Ведь назавтра, чуть свет, опять на работу – в тот же забой. Хозяин Судженских копей господин Михельсон, побери его чёрт, все соки готов был выжать из нашего брата-шахтёра, чтоб самому сыром в масле кататься.

-Сейчас ввернёте про гимназии, кои не кончали…. - съязвил прапорщик.

-Э, нет, мой юный друг, я немного о другом. – дружелюбие штабс-капитана перестало знать границы, - Мне тургеневский Базаров по душе. – перехватив удивлённый взгляд Зворыкина (ничего себе «не до чтениев»), снисходительно улыбнулся Гончаров. (Думается, вы уже догадались, кем на самом деле был штабс-капитан). - Я тоже мыслю, что в каждой учёности имеется невеликая толика капитальных книжонок. Их – то бери и понимай себе на здоровье. Ладно, - уловив смену удивления на иронию в лице собеседника, немного смутился новоявленный нигилист.

-По крайней мере, старайся понимать и запоминать. По нраву мне и сравнение природы с мастерской. Ну а, как их, вирши, что ли, Лермонтова….

Поклонник всеобщего отрицателя умолкнув на полуслове, принялся внимательно вглядываться в сторону просёлка, ведущего к селу. Там, в придорожных кустах, он заметил какое-то подозрительное шевеление. В следующий момент, пришпорив и без того гарцевавшего Воронка, он в один мах оказался у подозрительного куста, с револьвером наготове.

-Ну-ка выходи, кто там прячется! – громко разрезала тишину команда.

Зловеще заклацали затворы подоспевших верховых, которые образовали нестройный, но, тем не менее, внушительный полукруг.

Кусты раздвинулись, и перед грозным воинством предстали два, насмерть перепуганных, молодых парня, одетых хуже бы, да некуда. На них были старые зипуны, заплатанные холщовые порты, стоптанные, порыжевшие от времени сапоги и облезлые бараньи папахи.

-Кто такие? – сурово свёл разлатые брови штабс-капитан, с любопытством рассматривая незнакомцев.

-Мы тутошние…- с трудом выдавил из себя один из них, пугливо озираясь на вооружённых всадников, белесыми глазами.

-А что в кустах делаете? От кого прячетесь?

-Мы не прячемся, господин ахвицер…. Мы - до ветру….

-До ветру, значит? – криво усмехнулся штабс-капитан, начиная догадываться, что это за хлопчики. - Куда ж путь держите самаритяне? Из рекрутской команды тикаете? Ядрёна коромысло!

Ответа не последовало. Простодушные деревенские парубки, ввиду неизбежного разоблачения, только ниже опустили головы.

-Отвечайте: да, или нет? Только без вранья! – добавил агрессии в пристрастный допрос прапорщик.

В конце концов, с помощью наводящих вопросов, застенчивые отроки рассказали, что были они, забриты в колчаковскую армию и с рекрутской командой, которая сейчас находится в этом вот селе, направлялись в Томск, но решили напоследок, якобы родных попроведовать.

По их словам, рекрутов насчитывалось человек двести, а сопровождало их, примерно, три десятка солдат и унтеров во главе с господином поручиком.

-Ну ладно, коли так, валяйте, проведывайте ваших родных, - неожиданно подобрел штабс-капитан, весело добавив, - Если, кого встретите, скажете, что я разрешил.

Хлопцы, не заставляя далее себя упрашивать, приударились бежать в противоположную от села сторону. Позабыв поинтересоваться фамилией странного офицера.

Для чего? – спросите вы. Нет, пользоваться его фамилией в качестве индульгенции от призыва сметливые парнишки конечно не собирались. Но ведь, надо бы, видит бог, надо бы свечку в церкви поставить за избавителя, как минимум, от расстрела. Почему, как минимум?

Да, потому что пойманных дезертиров, без суда и лишнего следствия, лишали жизни посредством расстрела, семьи же подлых уклонистов колчаковская администрация избавляла от имущества. Без особых церемоний. А вот это уже и был максимум.

-Что делать-то будем? - проводив ребят насмешливым взглядом, обратился к своим спутникам штабс-капитан, - Может, завернём в гости к господину поручику?

-Идея мне по душе! - загорелся прапорщик, с полуслова догадавшись о замысле командира. – Было бы верхом неприличия с нашей стороны не нанести визита вежливости. Поручик может, в конце концов, на нас обидеться за столь беспардонное небрежение этикетом.

-Тогда не будем терять времени!

…Поручик Потылицын, перекусив на скорую руку парным молоком и яйцами всмятку, прихорашивался перед зеркалом, кидая взоры на дверь горенки, за которой обитала его пассия – младшая попова дочка. Девица на выданье. Изрядно из себя завлекательная, в самом соку. Румяное, светлоглазое лицо, обворожительная улыбка, постоянно блуждающая на сдобных, красиво очерченных устах.

Прибавьте сюда стройную, с хорошо развитыми формами фигуру, при одном взгляде на которую, кровь закипала в жилах чувствительного поручика. И куда попали рубенсовские фламандки!

Резвый постоялец мелким бесом рассыпался, дабы заслужить благосклонность сельской Венеры, но, увы, пока без особого успеха.

Впрочем, девушка-то возможно и не имела бы ничего против романа с галантным военным. Однако батюшка с матушкой проявляли, с точки зрения молодого человека, чрезмерную бдительность. Особливо матушка, наученная горьким опытом многих поколений несостоявшихся тёщ, глаз не спускала со своего заневестившегося чада. Но сегодня выпал на редкость удобный момент, коим грешно было бы не воспользоваться. Почтенная матрона умоталась в церковь на вечернюю службу, замаливать грехи. А её несравненная дочка, сказавшись больной, осталась дома. Возможно неспроста…. Судьба являла последний шанс поручику. Во всяком случае, другого столь же удобного случая, ещё одной мимолётной улыбки фортуны ему попросту не дождаться.

Не позднее завтрашнего утра, ему надлежало отправляться со своими рекрутами в губернию. Он и без того просрочил все сроки, жуируя и изобретая тонкие амурные комбинации, на зависть рано уставшему от жизни молодёжному кумиру Печорину. За что успешному прожигателю жизни, с большой долей вероятности, грозил изрядный нагоняй, а то и что-нибудь похуже.

Придирчиво оглядев себя в зеркале, бравый поручик ещё раз убедился, что выглядит он весьма недурственно. Природа снабдила его узким аристократическим лицом, кучерявой каштановой шевелюрой и тонкой талией. Серые же глаза и тёмные брови его и вовсе ассоциировались с лермонтовским героем, увы, не нашего времени. Естественно, и сам он прилагал немалые усилия для придания необходимого лоска своей внешности, поддерживая в идеальном порядке чёткий прямой пробор, острые усики и аккуратные полубачки.

Правда, пока, несмотря на применение различных патентованных средств, ничего поделать с этими, будь они не ладны, прыщиками на щеках, кои пробивали изрядную брешь в столь мужественном облике, не удавалось. Ах, молодость, молодость, - проворчим мы, - многие из представителей старших поколений, поменяли бы свои, не испорченные докучливыми гнойничками лица, на возможность окунуться в юность, пережить все острые ощущения, связанные с порой вхождения во взрослую жизнь.

Однако ж, пора и ближе к делу (сейчас бы сказали – *к* *телу*). Наш поручик отважно шагнул, было к заветной двери, как, вдруг внимание его привлёк какой-то шум, возникший на улице. Выглянув в окно, он с удивлением обнаружил, что у коновязи перед домом спешивается воинская команда. Судя по всему, её командир – суровый с виду, смуглолицый штабс-капитан, уже подходил к калитке, по хозяйски посматривая по сторонам.

-Кого это ещё черти принесли? – всполошился обескураженный ловелас, игривое настроение которого враз улетучилось. – Уж, не по мою ли душу? Интересно, как же посты, выставленные согласно уставу, проморгали появление в селе целого воинского подразделения? Видимо, дрыхнут, - поздравил себя поручик. – Эдак, можно и красных проморгать. Ну, погодите, сукины дети, доберусь я до вас!…

Между тем, приезжий штабс-капитан уже входил в дом. Не постучавшись. При виде нафуфыренного поручика, он небрежно кинул руку к козырьку и отрывисто отрекомендовался:

-Штабс-капитан Альдманович. С кем имею честь?

-Поручик Потылицын.- хмуро представился начальник рекрутской команды. – Чем могу служить?

-Я по особому поручению начальника Томского гарнизона генерала Сергеева. Инспектирую рекрутский набор. - Штабс-капитан чеканил каждое слово, строго глядя в глаза оробевшего поручика, имевшего все основания полагать, что эта инспекция, лично ему, ничего хорошего не сулит.

-Попрошу предъявить ваши документы, – неловко и с запозданием проявил вежливую бдительность функционер от инфантерии. - Время военное, знаете ли, да и мы люди военные. Простите, не мне вам объяснять….

Штабс-капитан, не сводя жгучих чёрных глаз с собеседника, сунул руку за пазуху, тут же зловещий зрачок револьвера уставился в лицо побледневшего поручика.

-Н-но, па-аз-зволье… - зазаикался он о чём-то.

-Па-аз-звольте вам не па-аз-зволить, - в голосе нагловатого посетителя послышалась откровенная издёвка.

-Кто это там? – насторожился штабс-капитан, глянув в сторону горницы. - Ну, быстро!

-Х-хозяйская д-дочка. - пролепетал Потылицын.

-Понятно, чем ты тут занимаешься, - игриво ухмыльнулся лже – Альдманович, освобождая кобуру незадачливого постояльца от нагана. Покончив с этим делом, он заговорил опять серьёзным, не допускающим возражений, тоном:

-Поручик, слушай сюда. Сейчас построишь свою команду и прикажешь сложить оружие. Я терпеть ненавижу спесивых балбесов. Но ты, вроде, парнишка смышлѐный. Посему, ради бога, давай обойдёмся без геройства. Ты уж постарайся, не огорчай маму, ладно? Сделаешь, как сказано, останешься живым. В противном случае, - нарочито и тяжело вздохнул Гончаров, – сдохнешь!

-Выбор не велик, поэтому я подчиняюсь, - вполне членораздельно произнёс поникший поручик, несколько ранее уже догадавшийся, что перед ним никакой не штабс-капитан, а чёрт знает кто. Скорее всего, переодетый красный комиссар.

-А ну, стройсь! Ж-живо! Левый фланг! Что у вас там за ярмарка?! Чего брюхи пораспускали? Подтянуть ремни!…

Фельдфебель Кривоносов суетился, орал, командовал, но сам, ровным счётом, ничего не понимал в происходящем.

Оно конечно, в самом построении не было ничего не обычного. В армии без строя никуда. Но тут было что-то не то. Господин поручик приказал построить всех до одного. Даже и тех, кто в наряде, а ещѐ и рекрутов в придачу. Хотя, какие там из них строевики?! Смех один. Но это ещё, куда ни шло. Вот караульные-то, зачем понадобились на построении? Ведь село без охраны останется. Да притом, на ночь-то глядя. Красные, может, только и ждут такого удобного момента. Говорят, их тут полно по лесам обретается.

Принесли же черти, опять же, на ночь глядя, нахрапистого штабс-капитана. Да ещё, похоже, не русской породы. Явный азият. Не иначе, ему и запонадобилось построение личного состава. Видать, шишка какая-то, а соображения ни на грош. Другие проверяющие приедут, назюзюкаются с начальником команды коньячку, самогоночке отдадут должное и - всех делов.

Азияту же, построение подавай, любит, видать, повыпендриваться. Вишь, как ясашную морду задрал, даже рук из карманов не вытаскивает. Это перед строем-то. И его очкастый замухрышка туда же. Смотрит кондебобером, хоть всего и чинов-то – прапорщик зачуханый. Зато наш поручик чего-то скис, стоит, как курица мокрая. Нет, тут всё же, что-то не так….

Построение производилось прямо на деревенской улице и, конечно, сразу привлекло внимание жителей села. Однако, они, зная крутой норов колчаковцев, предпочитали не проявлять излишнего любопытства, наблюдая за происходящим, издали, а то и вообще из окон или из-за заплотов.

Когда, наконец, солдаты и рекруты, с грехом пополам построились, штабс-капитан, видимо, не особо доверяя поручику, принялся распоряжаться сам.

-А ну, слушай сюда! – не по-уставному, но зато так зычно, что многие вздрогнули, гаркнул он и, с места в карьер скомандовал, как выстрелил: - Положить оружие!

Команда, произнесённая столь властным тоном, исполнена была без промедления. Едва винтовки оказались на земле, как расторопные молодцы из сопровождения штабс-капитана, подскочили к ним, сгребли их в охапки, оттащили в сторонку. Всё произошло так стремительно, что никто не успел и глазом моргнуть. Обезоруженные солдаты стояли, ничего не понимая, в немом оцепенении. Зато ушлый фельдфебель, сразу и всё поняв, бочком, бочком ретировался по-за строй….

-Ну, чего носы повесили? – с усмешкой обратился к притихшей аудитории непонятный штабс-капитан. – Не бойтесь, никто вам ничего плохого не сделает. Я вас, наоборот, обрадую: кончилась ваша служба у адмирала. И, никакой я не штабс-капитан, а самый, что ни на есть пролетарий из анжерских шахтёров.

Зовут меня Пётр Гончаров. Именем рабоче-крестьянской власти, объявляю вам полную демобилизацию, и солдатам, и рекрутам. Идите на все четыре стороны. А, ежели, кто желает воевать против белой сволочи за лучшую долю, - присоединяйтесь к нам. Будем сообща восстанавливать нашу, народную власть. В общем, кто желает влиться в наши ряды, сделайте шаг вперёд.

В ответ, однако, последовало гробовое молчание, строй не шелохнулся.

-Ну, так что, нет желающих?

-Дома побывать охота…. - обронил немолодой солдат с левого фланга.

-И дьявол с вами! – загорячился Гончаров, - Мы никого не неволим. Поступайте, как знаете. Только учтите: за бабьи юбки долго не продержитесь. Не то время. Если не шлёпнут за дезертирство, то опять Колчак захомутает в свою армию и пошлёт воевать против своих же братьев. Его же нынешним союзничкам только того и надо. Они спят и видят, чтобы мы тут поубивали друг друга. Потом япошки, французы, американцы и прочие чехи поделят нашу богатую Сибирь и уже без Верховного правителя, - в таком разе, он им вряд ли запонадобится.

Неожиданно, эта пламенная речь была прервана гулко бухнувшим винтовочным выстрелом.

-Что за стрельба? – резко обернулся на звук Гончаров.

-Поручик хотел сбечь. - доложил один из его людей, опуская винтовку.

-Вот ведь дурень! Предупреждал же человека, - подосадовал Гончаров и опять обратился к притихшим солдатам и рекрутам: Вы то, какого хрена стоите? Вам русским языком сказано – демобилизация! Вот и демобилизовывайтесь на здоровье. Р-разойдись!…

И, без того, неровные ряды, распались, образовалась беспорядочная, пёстрая толпа. Люди не спешили расходиться, вроде ждали ещё чего-то, явно не зная, что делать с внезапно свалившейся свободой. Многие потянулись к Гончарову.

-Ладно, нехай, пишите меня в свою команду, - скорее даже не попросил, а потребовал молодой солдат, с суровым, худощавым лицом, - Мне проведывать некого. Разве, что хозяина, который с малолетства из меня жилы тянул. Так с ним ещё, бог даст, свидимся…. - При этом, прохладные, зеленоватые глаза его недобро сузились. - А то, и в самом деле, загремишь обратно в колчаковскую армию.

-Меня тоже запишите, - придвинулся тот самый немолодой солдат, которому надо было домой.

-И меня….

-Давай, брат, принимай пополнение, - снова повеселел Гончаров, обращаясь к своему помощнику в погонах прапорщика.

Запись добровольцев закончилась при свете уже угасающего дня. На западе дотлевала вечерняя заря, заметно похолодало.

Командиры отошли в сторонку.

-Что делать будем, Серёга? Может, заночуем в селе? Люди устали, да и лошадям пора дать передышку.

-Нет, здесь нам оставаться никак нельзя. -Это почему же?

-Фельдфебель-то, оказывается, сбежал. Наведёт, сволочь, сюда ещё каких карателей.

-Н-да.… Вот тут мы дали маху.

-И ещё какого. Мой недосмотр…


-Э, брось ты эти интеллигентские штучки! Халатность тут наша общая, -командир хлопнул помощника по плечу и весело подмигнул. - Зато главное дело сделали без сучка, без задоринки. Так или не так?

-Конечно, так.

-То-то же.

Гончарова просто распирало от радостного возбуждения.

-А теперь, собирай людей, и будем сматываться подобру-поздорову.

Вскоре, команда «штабс-капитана», пополнившаяся добровольцами, покинула село, жители которого лишь назавтра разобрались, что же всё-таки произошло у них воскресным вечером.

На Ново-Покровскую заимку отряд прибыл уже затемно, партизаны валились с ног от усталости. А командир отряда Гончаров, вообще, чувствовал себя плохо, хотя старательно скрывал это. Однако прежде чем отправиться отдыхать, он отозвал в сторонку Василия Браневского и распорядился назначить караул для охраны заимки. Остальные пусть отдыхают, а уж завтра попробуем шороху тут навести.

*3. Милиционер.*

Есть и такая суета на земле: праведников постигает  то,  
                чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми

бывает то, чего заслуживали бы дела праведников.     
                Екклесиаст.

Начальнику Ново-Кусковской волостной милиции Иванову не спалось. Время перевалило за полночь, а он лежал в душной горнице, на скрипучей деревянной кровати, ворочался и никак не мог заснуть. Один на один со своей бессонницей и тяжёлыми, тревожными думами. Кой чёрт его дёрнул поселиться в этом новом, пустом доме? Его хозяин, местный, зажиточный мужик Домбровский, ютится со своей семьёй в старой тесной избёнке, а справлять новоселье, переходить под одну крышу к своему высокочтимому постояльцу, не торопится. Или чего опасается? А с хозяевами, было бы, куда как веселей. Отдельные хоромы ему всё равно ни к чему – жена наотрез отказалась переезжать из Томска к нему, в беспокойное Причулымье.

И теперь он коротает время в тоскливом одиночестве. Не с кем, даже, словом перемолвиться. На душе же бывает так муторно, что хоть волком вой.

Особливо, нервишки зазбоили у Иванова после того, как по селу поползли слухи о появлении в Причулымье красных партизан. Правда, во вверенной ему Ново-Кусковской волости их, вроде бы, ещё не видали.

Зато в соседней, Зырянской, орудовал ажно целый отряд под водительством некоего Петра Лубкова. И кто может поручиться, что оный Лубков в один прекрасный день, либо в, не менее прекрасную, ночь не заявится сюда, в Ново-Кусково? Вполне возможное дело.

Да что там Лубков, когда и местные мужики волком смотрят. Шапки ломают, словно одолжение делают. На сходы их, и то, чуть ли не из-под палки, собирать приходится. И молчат, будто языки попроглатывали. Только промеж себя о чём-то перешёптываются. Даже староста, Сергей Куршин, не очень внушает доверие. Начал подговариваться, чтобы его заменили кем-нибудь помоложе. Уж, дескать, года не те, чтоб людями командовать.

За всем этим кроется явно, что-то недоброе, хотя, внешне, ни к чему не придерёшься. А вообще, надо бы тут кой-кого взять за жабры.

Немало в Ново-Кусково подозрительных мужичков. Не тем духом дышит деревня.

«Дожили! – вздохнул Иванов, - Какого-то мужичья опасаться приходится. Всё эта р-революция, чёрт бы её побрал! Как царя скинули, так и пошло-поехало. Свобода, демократия! Всяк сам себе голова. Никаких властей признавать не желает. Вот и клацай теперь предохранителем нагана по ночам, при малейшем шорохе за окном или дверью».

Иванов стянул ватное одеяло, соскочил с кровати и прошлёпал босыми ногами по прохладному полу к буфету. Достал из него початую бутылку водки, набулькал чуть не полный стакан, снова тяжело вздохнув, залпом выпил. В последнее время он пристрастился пить в одиночку и без закуски, найдя в том действенное средство от чёрной меланхолии.

Начальник милиции собирался, было лечь обратно в постель, как, вдруг, в окно громко забарабанили.

У Иванова сердце ёкнуло, забилось учащённо. Он торопливо нырнул рукой под подушку и выхватил оттуда наган. Лишь после этого, он крадучись приблизился к окну и осторожно выглянул в щелку между косяком и тюлевой занавеской, держа палец на спусковом крючке.

В окне маячил чей-то смутный силуэт. Взяв его на мушку на всякий случай, Иванов громко, чтобы скрыть дрожь в голосе, окликнул:

-Кто там?

-Господин начальник! – голос был вроде знаком. – Из Вороно-Пашни прискакал ихний милиционер, просил разбудить.

-Это ты, Бурдакин? – опознал Иванов.

-Так точна!

-Что стряслось опять у вороно-пашенцев?

-На них хтой-то налёт сделал. Должно, красные…

«Вот оно, начинается. И до нашей волости добрались», - похолодел Иванов, зябко поёжившись.

–Погоди, пойдём вместе! – крикнул он в окно и принялся торопливо одеваться, тщетно пытаясь подавить противную дрожь в поджилках.

Вороно-Пашинский милиционер поджидал в канцелярии волостной управы, слабо освещённой пяти-линейной керосиновой лампой.

Был он рослый, упитанный малый, с мясистым простоватым лицом, усыпанным яркими веснушками. Шинель его заляпалась грязью. Видать дорогу, с перепугу, особо не разбирал.

При появлении начальника милиции, он вскочил, вытянулся в струнку, едва не задев фуражкой потолка.

-Когда произошло нападение? – отрывисто спросил Иванов, едва кивнув на его «Здравия желаю!».

-Как только стемнело, тут-то они и заявились, - часто моргая заплывшими глазами, отрапортовал гонец.

-Раненые, убитые есть?

-Мы отступили….- потупился и сразу поскучнел совестливый носитель печальных известий.

-Разбежались, значит? – с недоброй усмешкой уточнил Иванов.

-Но, ить, нас же всего десять человек, а их нагрянуло незнамо сколько! – гонористо вскинув подбородок, с энтузиазмом принялся опровергать обидные домыслы, мужественный беглец. - Моить, человек сто, а моить, ещё больше…

-Может, тыща? – не удержавшись, съязвил начальник милиции. - Вояки, в душу, в креста мать! Какого-то сброда испугались. Конечно, с бабами, да за столом с самогонкой фортеля выписывать, оно, конечно, посподручней будет.

Потом, помолчав и, несколько успокоившись, хмуро поинтересовался:

-Чего натворили-то у вас супостаты?

-Всю управу перевернули кверху дном.

-Конкретнее?

-Все гумаги унистожили и кассу разграбили.

«Ну и рожа!» – неожиданно подумал Иванов, глядя на топорную физиономию вороно-пашенца. Вслух же подосадовал:

-Выходит, не боитесь вы, граждане трусы, военно-полевых судов, трибуналов. А зря. Там ребята деловые, канителиться не любят, да и безмозглые тыквы разным отщепенцам дырявят получшее красных.

-Но, ваше благородие! Как же можно…. Ить врасплох…. Мы ж завсегда готовы отслужить…. – снова сник веснушчатый гренадёр.

-Заткнись! И слушай меня внимательно. Сейчас же вертайся обратно и передай своим прохиндеям, чтоб никто никуда не отлучался. Я приеду, и сам на месте всё расследую, что там было и как. Понял?

-Так точна!

-Тогда дуй, не стой.

Оставшись один, Иванов быстро заходил по кабинету, обдумывая случившееся. Ясно одно: надо принимать энергичные и срочные меры. Но вот какие? Пренеприятнейший прецедент, однако.

Утром весь милицейский отряд, за исключением караула, выступил на предоставленных старостой подводах, в поход. Начинался мокрый апрельский рассвет.

Село просыпалось, над трубами закручивались кучерявые, пахучие дымки.

Бабы, оторвавшись от стряпни, с любопытством пялились в окна, дивясь, куда это понесло совсем трезвую милицию в такую рань? Для выколачивания штрафов и недоимок можно было бы обойтись более скромными силами, причём днём. Правы они в своём недоумении, повод куда серьёзнее. Это и до Причулымья докатилась Гражданская война, война жестокая и беспощадная.

Из рапорта начальника милиции 10 участка

Томского уезда Иванова управляющему уездом.

(Начало) *27 апреля 1919 года*

*…По получение донесения Вороно-Пашинской волостной земской управы о появлении шайки, я с чинами выехал на место происшествия…. Производя розыски и устанавливая местонахождение шайки, были получены сведения, что, шайка находится на заимке, находящейся в 4 верстах от посёлка Ново-Покровское, Ново-Кусковской волости….*

*…Было установлено, что упомянутая шайка прибыла в ихний посёлок в верное воскресенье во главе с каким-то штабс-капитаном, прапорщиком и 16-ю солдатами с целью организовать силу для выступления и присоединения к отряду Лубкова, действуя против правительства….*

*Проверяя эти сведения, таковые подтвердились, и выяснилось, что шайка действительно находится в четырёх верстах от посёлка Ново-Покровского, на основании чего я, совместно с чинами участков отправился в названный посёлок…*[7].

Иванов нервничал. Он лежал, уткнувшись носом в землю, позади цепи своих милиционеров и лихорадочно соображал, что делать дальше? Встреченные дружным ружейным огнём со стороны заимки, труженики правопорядка не менее дружно залегли. Завязалась беспорядочная перестрелка. Свистели пули, сочно чмокая то тут, то там, поднимая фонтанчики жидкой грязи.

Дождливой мутью туманило небо. Ветер слезил глаза, тоскливо шумел сзади в голых кронах неприютного березняка. Холодная, сырая земля высасывало тепло из плотно прижатого к ней тела.

Впереди простиралось перепаханное бугристое поле. А за ним, в лесочке виднелась партизанская заимка. Подступиться к ней ни с какого боку не представлялось возможным. Со стороны поля она опоясана окопами, обойти же и вовсе нельзя. Её подковой огибает крутобокий распадок, заполненный вешними водами.

Ничего не скажешь, грамотно выбрал себе позицию предводитель бандитской шайки. Похоже, либо сам штабс-капитан, либо кто – то в его окружении совсем недурственно смыслит в военном деле.

Начиналось же всё, на редкость, удачно. В Ново-Покровку милиция нагрянула внезапно.

Её обстреляли, но лишь ранили одного милиционера. Слабое сопротивление ново-покровцев было смято без особых проблем. Один из них был убит, остальные попрятались по домам.

Однако, их, по свежим следам быстро изловили и заперли в амбар, к которому приставили караульного. Пленников набралось двадцать человек.

Воодушевлённый первыми успехами, Иванов направился со своим отрядом на заимку, где, по его сведениям, засели остальные бандиты. По дороге, милиционеры схватили ещё двух подозрительных мужиков, ехавших со стороны заимки. При них было обнаружено восемь штук гранат, винтовка, 10 фунтов пороха и винтовочные патроны. Принадлежность к шайке мужиков не вызывала сомнений и их тоже препроводили под замок.

Теперь оставалось захватить заимку и можно писать победные реляции. Стратег из десятого участка ничуть не сомневался, что с лёгкостью одолеет партизан, кои, казалось ему, не ждут нападения.

Примерно, за версту до заимки, Иванов развернул своё воинство в цепь и приказал передвигаться одиночными перебежками, соблюдая тишину. Блистательность замысла суровой акции возмездия, пока милиция кралась по лесу, не вызывала сомнений. Но, оказавшись на открытом пространстве, дотоле рыцари без страха и упрёка, попали под сильный ружейный огонь, грянувший со стороны заимки.

Под партизанскими пулями, недюжинный боевой дух и воинственный пыл доблестных чинов милиции стремительно испарились.

Резко потускнело и великолепие плана операции. Цепь залегла, дружно перестав реагировать на суетливые команды и понукания.

Оглядывался назад побелевшими глазами зубоскал и франт Сашка Боровский, видимо, собираясь дать тягу в спасительный лес. Воткнулись носами в землю, вздрагивая при каждом выстреле, братья Нефёд и Никанор Бурдакины, Осип и Михаил Чернышёвы, Илья Минаков, Нефёд Чебурдаев, Фёдор Шейников…. А ведь, это были примерные во всех отношениях, служаки. Что ж тогда говорить об остальных.

Иванов с отвращением оглядывал свою присмиревшую команду, не зная, чем поднять её боевой дух, всё больше укрепляясь в мысли, что это возможно только под страхом оружия.

-Переползанием, вперёд! *–* рявкнул он, угрожающе потрясая наганом.

Цепь зашевелилась, но выстрелы с заимки быстренько охладили пыл, правда, уже не слишком-то и горячих милицейских голов.

-А ну, вперёд! Кому сказано?! - вне себя заорал мятущийся предводитель 10 участка, потеряв остатки терпения, пальнул, для острастки, из нагана над самыми головами своих воинов.

Чины милиции с явной неохотой двинулись вперёд, со всей очевидностью демонстрируя, что вояки из них совсем никудышные, а пластуны и вовсе никакие. Они ползли на получетвереньках, прижимая головы, как можно ближе к земле, зато выставляя к верху, как на показ, заляпанные грязью неповоротливые зады. Лишь несколько человек передвигались, как положено.

-Да курдюки-то хоть уберите! *–* надрывался Иванов, теперь уже ничуть не сомневаясь в своём поражении.

Внезапно, откуда-то со стороны распадка, почти во фланг милицейской цепи, ударил дружный залп партизанских берданок.

Сразу ожили и окопы впереди. Кто-то охнул, кто-то жалобно застонал, кто-то длинно, с надсадой выругался. Партизанские пули, видно, достигали цели. Милицейская цепь начала поспешно отрабатывать обратно, теперь уже почти на карачках.

-Нас окружають! – вдохновенно завопил кто-то.

Возникшая паника придала вяловатому отступлению должную экспрессивность. Милиционеры разом вскочили и ударились в позорное бегство. Адреналин в крови, вот ведь какая любопытная штука, почище любого скипидара развивает легкоатлетические способности.

-Стой, сволочи! Ложись! – попытался, было остановить подчинённых участковый начальник. Но, ни его отчаянные крики, ни, даже, стрельба из нагана, не возымели на убегавших никакого действия. В конце концов, убедившись, что сделать уже ничего нельзя, он тоже вскочил и, пригибаясь, двинулся под защиту деревьев.

-А ничего они бегают, резво! – насмешливо определил Гончаров, наблюдая в бинокль, по пояс, высунувшись из окопа, за отступающей в полном беспорядке милицией.

-Вы б, шибко-то не высовывались, а то, ить, они не только бегают, но, бывает, и стреляют. *-* предостерёг его один из партизан.

-Э, теперь им, похоже, не до стрельбы, *-* снисходительно улыбнулся Гончаров*,* - подай бог ноги!

Тем временем, слева и справа продолжали хлопать выстрелы. Партизаны, в азарте, палили, почти не целясь, вслед удирающим.

-Прекратить огонь! – зычно скомандовал Гончаров. – Чего зря жечь патроны? Они нам ещё сгодятся.

Вскоре, ещё не остывший после недавнего возбуждения, «штабс-капитан» обратился к Сергееву:

-Боевое крещение, по-моему, состоялось! Так что, нас можно поздравить. С почином. Теперь же, надо решать, что будем делать дальше?

-Мне кажется, у тебя уже есть готовое решение. - сдерживая улыбку, легко угадал помощник.

-Да-а, и какое же?

-Ну, что ж, пожалуйста. По-моему, выжидать нам тут, теперь нечего…

-Верно! – подхватил Гончаров, - И потому, я решил сегодня же двинуть на Ново-Кусково! Невестке в отместку. Что скажешь?

-Я обеими руками и ногами – за!

-Тогда, значит, решено.

Из рапорта начальника милиции 10 участка

Томского уезда Иванова управляющему уездом.

(Продолжение) 27 апреля 1919 года

*…Так как, занятая отрядом милиции позиция была неудобной и открытой для противника, укрепившегося в окопах, отряд милиции был вызван к отступлению и возвратился обратно, в посёлок Ново-Покровский, где, захватив всех задержанных соучастников шайки, двинулся в село Ново-Кусковское.*

*После нашего отступления шайка вломилась в земскую управу, приколола штыком часового каталожной камеры милиционера Косякова и освободила арестованных, после чего разбила денежный ящик, захватив оттуда оставленную незначительную часть денег, паспортные бланки и уничтожила до основания всё делопроизводство, после чего, бросив несколько гранат в мою квартиру, ворвалась туда, разграбив всё моё имущество, а так же одежду, и захватила пять или шесть винтовок, револьверов и отобранные у этой шайки гранаты, порох и патроны.*

*Главарём и руководителем шайки является, по описанию, штабс-капитан Адамович, происходивший из посёлка Алексеевского Вороно-Пашинской волости. Шайка с каждым днём увеличивается, и её цель – соединиться с шайкой Лубкова и открыть совместные действия против правительства, направив свои силы на город Томск.*

*Докладывая о вышеизложенном, прошу теперь же войти с ходатайством перед военными властями о высылке воинских отрядов, не менее 200 человек, достаточно вооружив пулемётами и гранатами, так как шайка имеет для себя выгодную позицию и доступ к ней очень трудный…*[7].

Вот таким образом,26 апреля 1919 года партизанский отряд Петра Гончарова разгромил Ново-Кусковскую волостную милицию. Тут же в селе стихийно организовался *Военный красный комитет.* Орган народовластия, аналог нынешних советов депутатов, состоял из 12 человек. Практически сплошь бывшие фронтовики.

Моего деда – Сухачева Петра Александровича, учитывая церковно – приходское образование, обозначили секретарём. Первым делом самодеятельный орган принялся за экспансию Советской власти, разослав по соседним деревням часть своих членов. Фидель и Че только лет через шестьдесят додумаются экспортировать соседям революцию. Выходит, окопные семинары Первой Мировой теориям классического политического образования легко могли дать фору. Знатно расширяли кругозор.

Правда, не сразу, но продвижение вольнодумства власти пресекли на корню.

*4. Поручик.*

  Каждый, кто был верен будущему и умер за то,  
                чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию,  
                высеченному из камня.  
                Юлиус Фучик.

-Вы болван, сударь! Трусливый, безмозглый болван!… *-* кричал, вне себя от гнева управляющий Томской губернией поручик Михайловский, на вытянувшегося перед ним начальника милиции 10 участка Иванова, потрясая перед его носом его же рапортом.

-Я попросил бы без оскорблений, Борис Михайлович, - попытался, было постоять за себя, весьма обескураженный беспардонным разносом, последний.

Тем самым лишь подлив масла в огонь.

*-*Что?! Вы ещё и оскорбляться изволите?! Может, сатисфакции потребуете?! *–* съязвил поручик, - Да я велю вас предать военно-полевому суду за трусость и преступное головотяпство! Вместо того, чтобы объединёнными силами милиции двух участков уничтожить эту паршивую шайку красных в зародыше, вы затеяли какое-то дурацкое расследование, которое нужно там было, как собаке пятая нога. И дорасследовались, что те же красные в пух, и прах разнесли всю вашу милицейскую шатию-братию. Кстати, откуда вы взяли, что командует вашими, с позволения сказать, визави, штабс-капитан Адамович?

-Так показали жители Ново-Покровки.

-Да полноте вам! Никакой это не штабс-капитан Адамович! Отнюдь! По сведениям нашей контрразведки, а им, уж соблаговолите простить, я склонен доверять полностью, сей субъект - Пётр Гончаров, засланец томских большевиков. Хотя, к слову, и Гончаров – то, он тоже не совсем. То есть, совсем не совсем. Это, так сказать, партийный псевдоним. В миру же его кличут Иваном Сергеевичем Толкуновым.

Выходец из анжерских шахтёров. Простой мужик накостылял вам по первое число. Стыд и срам! Ваше-с реноме-с в результате-с рандеву-с изрядно пострадало-с. Да, уж, - он смерил милиционера презрительным взглядом, - дальше бы, да некуда.

Настоящий же, а не мнимый штабс-капитан Альдманович Альфонс Теофилович, *–* с выражением отчеканил поручик, - гоняет партизан по Щегловской тайге. Именно Альдманович, *-* ещё раз нажал он, - а не Адамович. Ну, не знаете, так хоть сплетнями не бравируйте! Я вас умоляю!

Он порылся в газетах, в беспорядке лежащих на письменном столе.



*Штабс – капитаны Суров В.А. и Альдманович А.Т. (в центре) рапортуют о свержении Советской власти в городе Щегловске (ныне - город Кемерово).*

-Вот послушайте, что в газете «Сибирская жизнь» в номере от 9 августа пишет председатель уездной управы Нилов:

«Командиру воинского отряда временного сибирского правительства штабс-капитану А.Т. Альдмановичу:

*На ваш отряд была возложена тяжелая задача очистить от красногвардейцев путь от Томска до Кузнецка. Следуя на пароходе с небольшим отрядом, вы одержалу полную победу над советскими войсками, численно превосходящими вас во много раз и располагавшими пятью пароходами. Ликвидировав таким путем советскую власть, вы освободили население Кузнецкого уезда от тех насилий, которые чинились над нами советами.*

*Мы, как представители города Кузнецка и уезда, просим вас, Альфонс Теофилович, и принимавшего особенно деятельное участие во всех операциях поручика Сурова принять в лице нашем от имени всего уезда искреннюю благодарность, а на память пусть будет вашему доблестному отряду стяг с флагом цветов временного сибирского правительства (зеленым и белым) и с лозунгами "Вперед к победе" и "За родину и народ"»* [8].

Хотя, уже не очистит. Наши краснобаи и пустобрёхи подсуетились. Его арестовали за избиения и расстрелы и чуть-чуть не лишили офицерского чина. В газете все это есть. Видите, красным газетки читать не зазорно, они нагло и цинично простофилям, вроде вас, втирают очки, вешают лапшу, в общем – глумятся, как могут!

Ну, вы, хоть иногда – то стряхивайте с ушей разную хрень!

Иванов стоял, обливаясь потом. Впрочем, его бросало то в жар, то в холод. Его отчитывали, как мальчишку, а он, не смел и рта раскрыть в своё оправдание. Ведь гонористый поручик и в самом деле может предать его военно-полевому суду. Власти у управляющего губернией хватит. Напрасно, ох напрасно, он поминал всуе карательные органы намедни. Накаркал, похоже.

А за обвинениями дело не станет, формальных поводов достаточно. Хорошо, если только в чине понизят, вполне могут и шлёпнуть, по законам военного времени.

Распалённое воображение рисовало картины его ближайшего будущего, всё больше в минорных, траурных тонах.

– О, господи, спаси и помилуй!…

Меж тем, поручик Михайловский, вдоволь накричавшись, принялся решать для себя судьбу злополучного начальника 10 участка, сосредоточенно вышагивая по кабинету. Поразмыслив здраво, он пришёл к выводу, что иметь в милиции лично ему преданного человека, в столь переменчивое время, совсем нелишне.

Вернувшись за стол, он, с надлежащей долей патетики, выдал шаблонную заготовку:

-Ладно, бог с вами, привлекать вас, пока, не будем. Нам нужны люди, беззаветно преданные Верховному правителю. Но, прошу вас всегда помнить, что только кровью в беспощадной борьбе с большевизмом, сможете смыть свою вину. Так сказать, пятно-с с репутации-с.

-Да я…, до последней капли!…Всю жизнь отдам для святого дела! – чуть не добавив прилипчивое «с», истово перекрестился, обалдевший от свалившейся радости, Иванов. - Препокорнейше вам благодарен, господин поручик! Век бога за вас молить буду!

-Не стоит благодарности. – Сухо прервал его Михайловский. – Вы свободны.

-Честь имею!

После ухода воспрянувшего духом милиционера, Михайловский закурил, минуту подумал, затем взялся за телефон.

-Соедините меня с начальником гарнизона генералом Сергеевым. Побыстрее! – Приказал он, едва услышав служебно-вежливый голос барышни с телефонной станции.

Генерал-майор Сергеев, внимательно выслушав Михайловского, тут же вызвал адъютанта:

-Подготовьте приказ об отправке в Ново-Кусковскую волость экспедиционного отряда капитана Сурова Владимира Александровича. Меня впечатлили его действия при подавлении беспорядков в «Земском городке».

-Какие-то особые распоряжения, инструкции ему будут?

-Полная свобода рук. Максимально быстрое и жёсткое подавление восстания должно отбить охоту у всевозможных смутьянов, в будущем, повторять столь опасные и рискованные авантюры. Я давно убедился, что только страх делает людей порядочными, а смелость, наоборот – подонками. Се ля ви….

Губернская машина пришла в действие.

*5. Штабс-капитан.*

Слово всегда отважнее дела.

Шиллер Иоганн Фридрих.

На улицах Томска колобродит шалая сибирская весна. Под тёплыми лучами яркого апрельского солнца на глазах оседают почерневшие ноздреватые сугробы, истекая мутными потоками к Томи и Ушайке. В голых кронах куцых уличных тополей громко дебоширят ещё не отмывшиеся от зимней копоти неугомонные воробьи. На облюбованных скворечниках задают трели, вернувшиеся из тёплых краёв, франтоватые скворцы.

Явственное, буквально до осязаемости, брожение чувствуется и в самом весеннем воздухе. На улицах заметно большее, чем обычно, многолюдье, что, в свою очередь, вызывает нервозность у патрульных и постовых, понатыканных на каждом перекрёстке. Среди прохожих шныряют какие-то озабоченные личности, очень внимательные ко всем и каждому. По всему выходит, что на бдительность стражей порядка из колчаковской охранки, всеобщее оживление и весенняя приподнятость, никак не влияет. Однако, человеческие возможности не беспредельны, далеко не беспредельны. Заглянуть в души людей, ознакомиться с их умонастроениями, знать, что происходит в каждом доме, квартире губернского города, даже при нынешнем развитии шпионской техники, задача, во многом, не реальная. Что уж там говорить про начало прошлого века.

Вот и оставалось уповать на бдительность топтунов, чуткость ушей и зоркость глаз стукачей. Средства надёжные, временем проверенные. Добавить бы сюда надлежащие тщательность и рвение, - и спи спокойно Томская губерния (в смысле не на кладбище, а в прямом).

-Помилуйте! – Имеет право воскликнуть читатель. - Бдительность, тщательность, рвение? Это вы, простите, о ком? О закордонных борцах с рыцарями плаща и кинжала?

Что ж, известное дело - в забугорных отечествах карательные органы будут посноснее наших, можно сказать, намного посноснее.

Почему? Секрет полишинеля.

Ведь, вышеперечисленные качества относятся к воспитываемым, или приобретаемым, как будет угодно. Да, грустно, печально, хотя уму нашему вполне постижимо - зарубежные господа сыщики, да и не только сыщики, способны воспитываться, образовываться, извлекать уроки из ошибок, причём не только из своих.

А, пардон, «авось»? Сиё качество (буду настаивать на качестве) именно российское, глубинное, данное нашим гражданам, а не только служителям Фемиды от природы, не сегодня и надолго. С молоком матери. Потому – то чаши пресловутых весов рано ослепшей богини у них и у нас, в смысле отечеств, постоянно находятся в противофазе.

Наше «авось» наряду с поголовной, ладно, пусть будет не совсем поголовной, наивной верой в чудеса будут потяжельше и регулярно рушат равновесие, посредством разного рода революций. Даже собственный печальный и трагический опыт, нам также регулярно и не указ. Нет, у нас не враги за каждым углом, у нас дураки на каждом шагу!

У – уф, зело борзо, однако. Приложил! Хотя, хотя, может и прав читатель. Не указ и на каждом шагу. Но остаются углы, и не все, кто за углом ждут вас, чтобы подискутировать. Родить, так сказать, истину в споре. А, если, попробовать *дубиной народного гнева* по башке?

Надо сказать, в городе, наряду с приверженцами, стремительно теряющего популярность адмирала Колчака, проживало и, надо сказать, без особого стеснения проживало, немало люда, весьма и весьма сомнительной благонадёжности. Что же вы хотите? Очередное чудо манило заоблачностью перспектив!

Власть не совсем бездействовала, и сажала, и расстреливала. Но. Но поговорим немного о процессах, субъективных и объективных.

Если бы Александру Васильевичу Колчаку кто – либо сказал, что, став у кормила власти, он тем самым приблизит торжество революции, адмирал бы, вероятнее всего, счёл того сумасшедшим. Уж кто – кто, а он делал всё, что бы выкорчевать в Сибири, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке корни большевизма. Но в том – то и заключается чёрный юмор истории, что действия адмирала привели к результатам, совершенно противоположным.

Голословно? Приведём свидетельства современников. В 1919 году в Париже вышла книжка либерала В. Зензинова «Из жизни революционера». Вот что он пишет: *«Свергнув демократическую коалиционную власть и вступив на путь реакции, правительство Колчак, хотело оно того или не хотело, в величайшей степени укрепило позиции большевиков в Росси.*

*Так как после такого переворота никто не посмеет возразить большевикам, что в лице правительства Колчака они борются не с контрреволюционерами»* [9]*.*

Генерал Брусилов А.А. поделился своими воспоминаниями: *«Однажды мне келейно был задан вопрос: буду ли я поддерживать Керенского, в случае если он найдёт необходимым возглавить революцию своей диктатурой?*

*Я решительно ответил: «Нет, ни в коем случае, ибо считаю в принципе, что диктатура возможна лишь тогда, когда подавляющее большинство её желает». А я знал, что кроме кучки буржуазии, её в то время никто не хотел…. Тогда мне был предложен вопрос: не соглашусь ли я сам взять на себя роль диктатора? На это я также ответил решительным отказом, мотивируя это простой логикой: кто же станет строить дамбу во время разлива реки – ведь её снесут неминуемо прибывающие революционные волны»* [10]*.*

То ли Александр Васильевич Колчак этого не понимал, то ли понимал, но решил, что любое действие во время разгула стихии, пусть неправильное, пусть обречённое на неудачу, лучше пассивного бездействия? Но с фактами не поспоришь. Призванный сплотить силы контрреволюции и задушить большевизм, он, помимо своей воли раздробил эти силы и, гася пламя революции, разжёг пожар, в котором сгорели все его надежды. И тут уже не важно: понимал ли, либо сознательно обманывался.

Да и наш народ, понимая или не понимая, сознательно или бессознательно свой выбор сделал. Вот смотрите, в сентябре 1919 года, в разгар боёв за Омск, в Красную Армию влилось 24 тысячи новых бойцов из крестьян.

А Колчак в это же время вынужден был бросить 24 тысячи солдат на подавление у себя в тылу крестьянских восстаний. Бросили солдат на подавление, и что? А вот мы и посмотрим что, что, собственно, произошло в селе Ново – Кусково Томской губернии, да и не только в селе, а и в стране более века назад.

Справка:

*Суров Владимир Александрович (14.07.1892 – после 1924), подполковнике Восточного фронта Русской армии Колчака, каратель, начальник экспедиционного отряда.  
 Окончил 4 класса Томского Городского Училища.  
 1915 – в Иркутской Школе прапорщиков  
 01.04.1916 – Прапорщик армейской пехоты, 4-я Сибирская запасная стрелковая бригада.  
 С 1918г. – в Белом движении в Сибири, капитан.  
 Июнь 1918 года – в карательном отряде Л. Т. Альдмановича, действовавшего в южных уездах Томской губернии.  
 04.05.1919 – 10.06.1919 – Начальник экспедиционного отряда из 370 штыков и сабель (32 офицера, 46 сабель, 291 стрелок-пехотинец при трех пулеметах в составе трех ударных групп, команды пеших разведчиков, а также конной и пешей милиции), отправленного на подавление крестьянского восстания в д. Ксеньевка.   
 04.05.1919, в 15.00 Экспедиционный отряд выступил с Соборной площади Томска по Иркутскому тракту* [11].

Колонна экспедиционного отряда, растянувшаяся на несколько сот сажен, представляла собой внушительное зрелище. Впереди гарцевали полсотни бравых головорезов, готовых, по первому знаку своего командира, обрушиться на любого врага. На двух телегах торчали тупые рыльца станковых пулемётов, способных залить свинцовым дождём любой очаг сопротивления.

Так что Суров, чувствовал себя весьма уверенно среди обширных просторов Причулымского края. Наконец-то пробил его час. Судьба подарила ему шанс, и он намерен использовать представившуюся возможность на все сто процентов.

Ситуация полностью находилась у него под контролем и дальнейшее развитие событий зависело от его личных качеств. А уж в себе-то, капитан был уверен.

Не зря же ему доверили операцию по подавлению большевистского восстания в Причулымье, успешное завершение которой, в свою очередь сулило заманчивые перспективы карьерного взлёта. И он, капитан Суров, расшибётся в доску, но оправдает оказанное ему доверие.

-Послушайте, Иванов, вы много приврали в своём последнем донесении насчёт численности ново-покровской шайки? – чёрные колючие усики капитана Сурова, подёргивались в ядовитой усмешке, однако, его тёмно-коричневые глаза оставались неподвижны и холодны, как у удава.

-Владимир Александрович, выбирайте выражения! Что значит «приврал»?! *–* побагровел от возмущения начальник Ново-Кусковской волостной милиции.

-Бросьте, майор, ваньку – то валять! Давайте уж, хотя бы в приватной беседе, называть вещи своими именами.

-Я не имею обыкновения привирать, как вы изволите выражаться, вышестоящим инстанциям.

-С обеими вашими филькиными грамотами от 27 и 28 апреля, я же имел несчастье ознакомиться.

-Позвольте, по- вашему, это филькины грамоты?

-Ладно, назовём их рапортом и донесением, если уж вам так угодно.

-Да-с, угодно-с! – (беседа с взыскательным поручиком явно не прошла бесследно).

-Хорошо, хорошо, не кипятитесь, милейший. Давайте, попробуем поискать логику. Надеюсь про логику – то вы слыхивали? Хотя, о чём это я?… Ну да ладно, попробовать – то, всё одно, можно.

Вот и попробуем пройтись извилистой тропой ваших умозаключений. В рапорте, адресованном управляющему уездом, вы пишите, что нападение осуществлено шайкой, численностью около ста человек. Так?

-Допустим.

-Отставить! Не допустим, а именно так! А в донесении, отправленном на следующий же день, на имя начальника уездной милиции, вы утверждаете, что в шайке насчитывается уже около пятисот человек. Зачитаю, если Вы подзабыли:

*…Прибывшие сего числа в г. Томск частные лица передали мне, что в посёлках Ксеньевском и Тихомировском Ново-Кусковской волости к разбойничьим шайкам примкнуло население, и численность восставших насчитывается около 500 человек, почему каждый день промедления увеличивает силу восставших и вряд ли скоро удастся ликвидировать это восстание.*

*…Промедление, повторяю, будет опасно, и через несколько суток, если не будут посланы отряды, вполне может произойти восстание нескольких волостей, ибо шайка не дремлет и быстро переносит свою заразу на другие населённые места* [12]*.*

И подпись, догадыветесь чья? Ваша, если, часом, запамятовали. Вот, как скажите на милость, прикажете это понимать?

-Что ж тут, не понятного?

-Собственно говоря, господин хороший, какая из приводимых цифирей соответствует сермяжной истине?

-Обе.

-Вот даже как. Чудны дела твои, господи! Зря, оказывается, зря и напрасно я приучил себя никому и ничему не удивляться. Ведь вам, признаюсь, легко удалось, хотя нет, всё – таки не удивить, а смутить меня парадоксальным и вопиющим отсутствием логики в ваших письменных и устных экзерсисах. Поверить в то, что численность шайки выросла на несколько сот человек за какие-то два-три дня? Это ж, сколько, простите за солдатскую прямоту, нужно выпить алкоголию или откушать белены?

Кинув взгляд на набычившегося при последних словах милиционера, капитан, тем не менее, с энтузиазмом продолжил развивать тему:

-Ну, а, допустим, не забирает в отдельности алкоголь, либо белена? Допустим, цифры, срисованные с потолка, пардон, пяткой левой задней ноги, не вяжутся с реалиями? Тогда могу посоветовать настоять белену на самогоне. Получится зелье, подобное абсенту.

Великий Ван Гог, однажды надравшись абсентного галлюцогена, отхватил ножичком собственное ухо. Зачем? Думаю, просто решил устранить несоответствие изображения, видимого в зеркале, с автопортретом. На автопортрете мэтр ухо поленился, либо позабыл изобразить, а зеркало нагло взывало к реализму, пеняло Гоге (во, разошёлся Гога в Гогу обратил) ошибкой.

Спросим себя, как поступила бы посредственная личность в таком разе? Полагаю, не мудрствуя лукаво, пририсовала бы к автопортрету недостающий орган, и все дела. Выражаясь языком настоящих художников – приписала бы. -Суров откровенно дурачась, щедро расходовал запасы злой иронии. - Совсем, как вы, например, малевали, снова пардон, приписывали цифири в приснопамятных документах. И только выдающийся мозг Винсента, ради торжества истины, мог додуматься до членовредительства.

Современники привычно определили живописца в сумасшедшие.

На поверку оказался основоположником то ли абстракционизма, то ли сюрреализма, то ли футуризма. Но не суть важно… – слегка смутившись, тонкий ценитель изящных искусств, продолжил:

-Есть очевидный резон, для приведения в гармоническое соответствие творческих абстракций ваших отчётов с вящей действительностью воспользоваться старинным рецептом. Однако полностью полагаться на чудодействие абсента я бы лично поостерёгся, ибо оно носит не до конца изученный и избирательный характер. Некоторым видятся летающие крокодилы, иным мухи слонами чудятся. Ну, а если, хотя, буду откровенен, в это слабо верится, вы тоже гений? Ещё начнёте, боже упаси, себе язык и руки отторгать.

-Скоро вам представится возможность проверить справедливость ваших теперешних скептических суждений на практике. – Не оценив высоты полёта фантазий, прервал спутника, не расположенный к веселью собеседник, - Ведь восстание только начинается. И, боюсь, сказками про ван гогово ухо вы бандитов не одолеете. Они – то себе ухи отхватывать от страху перед вами, поди, не станут. Да и маэстре, похоже, Гоген ухо – то отчекрыжил.

Суров не стал держаться своей версии. Ему стало скучно. Он зевнул, но счёл нужным взбодриться:

-Будьте уверены, у меня, в отличие от вас, с арифметикой всё в порядке. Уж, я-то их посчитаю! – последняя фраза прозвучала просто зловеще.

-Ваши бы слова, да богу в уши….

Они ехали стремя в стремя, верхом на добрых кавалерийских лошадях по обочине разбитой просёлочной дороги, по которой на крестьянских подводах двигался хорошо вооружённый экспедиционный отряд. Со стороны могло показаться, что офицеры коротают время за безобидной, даже дружеской, беседой, хотя на самом деле, они не испытывали друг к другу ни малейшей симпатии.

Суров, посматривал на Иванова свысока. Битый какой-то мужицкой шайкой милиционер, не заслуживал в его глазах абсолютно никакого уважения.

*«…Что же касается наших милицейских, то они были большей частью распущенные, пьяные люди, абсолютно не знакомые ни с какими полицейскими обязанностями. …Вообще же милиция представляла там один сплошной кошмар»*[13].

И думаете, кто так, мягко говоря, критично прошёлся по милиции. Это мы привели высказывание Колчака А.В.. Как видим, Суров В.А., по крайней мере, не одинок в своих воззрениях.

В свою очередь, Иванов считал своего собеседника большим наглецом и выскочкой. Но, строго, конечно, про себя. Суров был не высок ростом и тщедушен телосложением, в то же время обладал какой-то мрачной, магической силой. Даже когда капитан смеялся, или делал вид, что смеялся, скорее, всё – таки, делал вид, глаза его никогда не смеялись.

Иванов ловил себя на мысли, что его, стыдно признаться, чуть ли не приводит в трепет неподвижный, ползущий из-под низко надвинутого козырька фуражки, взгляд офицера.

Огнём и мечом восстановит должный правопорядок в мятежной округе, навсегда отобьёт у этих чалдонов охоту к баламутству, бунтам и восстаниям.



*Карательный или экспедиционный отряд Сурова В.А.. Командир отряда*

*в белой шинели. Томская губерния, 1919 год.*

Между тем, майское солнце перевалило за полдень и насквозь просвечивало голые ещё берёзовые колки. Пора было подумать и о привале.

-Ну что, скоро будет какая-нибудь деревня? – поинтересовался Суров у притихшего Иванова.

-Уже подъезжаем. За тем, вон, лесочком будет Мало-Жирово. – указал тот.

Капитан хотел спросить ещё о чём-то, но, в это время, вдруг, как гром среди ясного неба, по карателям грянул винтовочный залп. Вслед за ним и второй…

В авангарде отряда произошло замешательство. Несколько всадников, скошенных партизанскими пулями, полетели наземь.

Перепуганные насмерть лошади с диким ржанием заметались из стороны в сторону, скидывая конников.

Забились в оглоблях и крестьянские лошадёнки. Испуганно храпя, одни пятились, вылезая из хомутов, другие выворачивали передки, поворачивая обратно и опрокидывая при этом, дормезы с солдатами.

Визгливое ржанье лошадей, жалобные вопли раненых и придавленных лошадьми и телегами солдат, матюги унтеров и безостановочная стрельба слились в одну адскую какофонию. Тут ещё, задние подводы напирали на передние, усугубляя сумятицу.

Общая первоначальная растерянность, в какой-то момент, передалась и Сурову, неприятно удивив его (иммунитет к способности удивляться, оказался не таким уж стойким). Но он быстро взял себя в руки. Праздновать труса в присутствии Иванова, - нет уж, увольте! Впрочем, тот мало что соображал. Бледный, как полотно, он бестолково дёргал за поводья, крутясь вместе с лошадью на одном месте.

Суров, брезгливо глянув на него, пришпорил коня, и помчался к голове отряда. Необходимо было немедля прекратить этот бардак и овладеть положением.

-Пулемёты – к бою! – скомандовал он, подлетая к пулемётчикам.

Однако удалось выставить на позицию лишь один пулемёт. Второй, свалившись с телеги, угодил в самую грязь, поэтому нуждался в основательной чистке.

Партизаны вели обстрел отряда из лесистого ложка, пересекавшего дорогу наискосок. Туда и приказал капитан направить губительный пулемётный огонь. Очереди «Максима», (знают американские изобретатели толк в гражданских войнах), вернули карателям уверенность, паника постепенно прекратилась.

Телефонограмма начальника милиции 10 участка

Томского уезда Иванова начальнику уездной милиции

8 мая 1919 года.

*Доношу, что воинский отряд занял с боем с. Мало – Жирово, где в настоящее время и имеет пребывать. Противник отступает. Численность его 300-350 человек. Во всех сёлах красными избраны совдепы и, последние, воинскими отрядами ликвидируются* [14].

Гончаров шёл, осторожно придерживая голову то одной рукой, то другой. Делая вид, однако, что поправляет папаху, а то и просто почёсывается. Он находился во главе отряда и не хотел, что бы партизаны заметили его недомогание, хотя, полученная в бою под Мало-Жирово пулевая контузия, изрядно докучала. Если бы колчаковец взял чуть-чуть правей, то в отряде был бы не один убитый, а два. И не шагать бы сейчас ему, анжерскому шахтёру, по вешней земле, а несли бы его боевые товарищи ногами вперёд, как того, вон, молоденького партизана. По счастью, пуля не зацепила голову, правда, прошла совсем рядом. Воздушной волной, будто дрыном, его и ошарашило.

Теперь каждый шаг отдавался в мозгу пронзительной острой болью, временами, аж искры из глаз сыпались. В ушах гулко отсчитывали свои удары колокола пульса.

Как назло, он то и дело оступался. Идти приходилось по сплошному кочкарнику и бурелому. Впрочем, Гончаров сам выбрал этот спотыкучий путь.

Хоть он и полагал, что Суров, после боя под Мало-Жирово не решится его преследовать, на всякий случай, решил отходить на свою базовую заимку по самому глухому, скрытному пути, труднопроходимой поймой таёжной речушки Соколы, густо поросшей тальником и разлапистым ельником.

Наступали прохладные майские сумерки. Колчаковцы не показывались, что подтверждало правильность принятого решения и укрепляло уверенность в благополучном возвращении на место дислокации. А там ему и сам чёрт не страшен! Не зря же говорится, что дома и стены помогают.

Не смотря на сильную головную боль и накопившуюся усталость, Гончаров вновь и вновь возвращался мыслями к событиям уходящего дня. Учиняя бой капитану Сурову на подступах к Мало-Жирово, он, в общем-то, не рассчитывал на разгром карателей.

Для решения подобной задачи у партизан было явно маловато людей, да и вооружение оставляло желать много лучшего. Партизанские дробовики и берданки не могли соперничать с боевыми трёхлинейками суровцев, а с пулемётами и вовсе шутки плохи. По всем законам военной тактики атаковать противника при таком соотношении сил, в лучшем случае, не разумно, в худшем – обречь себя на заведомое поражение.

Если рассматривать действия гончаровцев под Мало-Жирово с точки зрения классической тактики, то они могут показаться весьма и весьма рискованными, и, даже, безрассудными.

Однако это было не совсем, а скорее, совсем не так. Безусловно, партизаны не рассчитывали на чисто военную победу, но своим внезапным ударом дали понять карателям, что не собираются бегать и прятаться по кустам, аки зайцы, а намерены драться с ними в любое время и в любых условиях. Еще Гончаров хотел прощупать, что представляют из себя вояки Сурова в боевой, экстремальной обстановке. То есть, стычка под Мало-Жирово носила элементы разведки боем, с очевидной психологической подоплёкой.

И теперь, осмысливая ещё и ещё раз все перипетии боевой операции, Гончаров пришёл к твёрдому убеждению, что первое «знакомство» с суровцами для партизан оказалось успешным. Что ни говори, наделали переполоху. И Сурову, наверняка, спеси поубавили. Ведь прошло немало времени после первого залпа партизан, прежде чем ему с его офицерами и унтерами удалось восстановить относительный порядок в растерявшемся отряде и организовать ответный огонь. Впрочем, каратели до конца так и не оправились, не высовывая носа из укрытий, палили в белый свет как в копеечку.

Когда же по партизанским позициям ударил пулемёт, позиции оказались покинутыми, след партизан простыл. Гончаровцы благополучно отступили по лесистому ложку, унося единственного убитого товарища.

-Ну и куда мы теперь будем подаваться? – прервал размышления командира партизан его помощник.

-А ты, разве, сам не видишь, куда мы идём? – повёл на него удивлёнными глазами Гончаров. – Или плохо ориентируешься на местности?

-Да нет, с ориентировкой у меня всё в порядке*, -* явно обиделся как бы прапорщик, - Я отлично вижу, что в данный момент мы следуем в направлении нашей Ново-Покровской заимки. Хотелось бы знать, куда мы направимся после?

-Никуда не отправимся.

-То есть как это – никуда? – отказался верить своим ушам Зворыкин.

-Очень просто. Шибко много чести будет Сурову, если мы от него в бега вдаримся.

-А если он нагрянет со всеми своими силами?

-Пускай нагрянывает, если, конечно, осмелится.

-Но он превосходит нас и людьми и вооружением.

-Не так страшен чёрт, как его малютки! – сердито отрезал Гончаров и тут же его смуглое, скуластое лицо перекосило от резкой боли в голове. Превозмогая себя, он произнёс:

-Ну, ты сам посуди, что про нас люди подумают? То же, мол, партизаны драные, заварили кашу, а как до драки дело дошло, они и в кусты.

-Так-то оно так… - протянул Зворыкин, поправляя длинным указательным пальцем роговые очки, - Но, по-моему, отрядом рисковать всё же не следует. Надо, пока не поздно, уходить за Чулым.

-За Чулым, говоришь? *–* мазнул его быстрым взглядом чёрных пронзительных глаз Гончаров. – Прям щас! Оставить такую выгодную позицию без боя? Нет уж, дудки, погодим драпать!

*-*Что ж, тебе видней, командир. *-* Вздохнул недовольно его заместитель, исчерпав, казалось бы, все свои доводы. – Хотя мышеловка мышам, готов побиться об заклад, тоже не кажется последним приютом.

В нашем же оплоте…. Тьфу, ты чёрт, чуть не брякнул «последнем». - Сплюнул через левое плечо и постучал по берёзке предусмотрительный носитель функций правой руки командира, шедший, к счастью, слева от него. - Вообще, даже бесплатный сыр, на хрен, отсутствует.

-Да, да, знамо дело. – Сплюнул, только зло, и Гончаров. - Чем дальше в лес, тем толще партизаны? Так, что ли? А по мне пущай лучше последний приют ли, оплот ли, чем труса праздновать!

Очередной тяжёлый вздох был ему ответом.

Ново-Покровская заимка действительно была укреплена неплохо. Стояла она на некотором возвышении, её почти вкруговую, опоясывали окопы, отрытые со знанием дела. Так что, не зря битый начальник Ново-Кусковской милиции доносил по начальству, что партизаны имеют очень выгодную для себя позицию.

Поэтому, принимая решение остаться на Ново-Покровской заимке, Гончаров, конечно, учитывал все её оборонительные достоинства. Но, в основном, руководствовался несколько иными соображениями.

Если бы, после боя под Мало-Жирово, он увёл отряд не на свою заимку, а за тот же Чулым, то обстоятельство это было бы на руку Сурову, который не преминул бы растрезвонить, что партизаны его испугались и теперь не чают, куда скрыться. Можно себе представить, как упал бы престиж партизан в глазах населения. Репутация же, штука деликатная, добрая даётся трудно, зато потерять доверие людей – раз плюнуть. Значит, не смотря ни на какие риски, надлежит демонстрировать уверенность в собственных силах и готовность сражаться до конца, оставаясь хозяевами своей судьбы.

Существовало и ещё одно немаловажное обстоятельство, склонявшее партизанского командира в пользу Ново-Покровской заимки. После разгрома Ново-Кусковской волостной милиции, на сельской площади стихийно возник митинг. Среди собравшихся реяли самодельные красные флаги.

Ораторы, из числа фронтовиков и местной бедноты, горячо благодарили партизан за избавление их от колчаковщины, возглашали здравницы в честь народной власти. Выступил на митинге и сам Гончаров, он коротко обрисовал текущий момент, рассказал о задачах партии на данном этапе, предостерёг, что борьба за власть предстоит нелёгкая и кровопролитная. В заключение, призвал всех сочувствующих большевикам вступать в отряд, чтобы с оружием в руках крушить колчаковский «правопорядок». Многие участники митинга откликнулись на его призыв, тут же примкнув к партизанам.

Подобные митинги состоялись в Ксеньевке, некоторых других деревнях, в результате чего численность отряда значительно выросла. Что позволило Гончарову подготовить ещё один сюрприз белым.

Суров же, полагаясь на разведданные, из которых следовало, что партизаны находятся на Ново-Покровской заимке и, судя по всему, не думают её покидать, поскольку роют дополнительные окопы, решил их там и прихлопнуть, причём наверняка.

Задача вполне реальная, сулившая по выполнении заслуженные награды, милости начальства. Вполне могут дать Георгия с бантом, произвести в штаб-офицеры.

Этим безоблачным майским днём больше всего ему хотелось побыстрее покончить со смутьянами. Он гарцевал на горячем вороном жеребце во главе колонны.

Ти-и-у! – пропела, совсем рядом, пуля; фуражки на голове офицера будто и не было. Грохнул залп. Жеребец дико заржал, сделал свечку. Кульбит вороного вышиб капитана из седла, боль от удара о землю пронзила тело, правая нога предательски застряла в стремени. Положение – «вверх – кармашками», нелепее не бывает.

Попытавшись высвободиться, он получил сильный удар копытом по голове, - лошадиный пинок отправил сознание повитать в облаках.

Окончательно взбесившийся конь понёс тело в сторону красных. Злоключения капитана прекратил ординарец, успевший, в последний момент схватить жеребца под уздцы. Подоспевшие солдаты, под огнём красных, высвободили ногу беспомощного наездника и живо оттащили в безопасную лощинку, потеряв двух человек ранеными.

Солдаты залегли прямо у дороги, на совершенно открытом пространстве. Несколько их человек было ранено, стоны удручающе действовали на остальных. Капитан Суров лежал в лощине позади своих солдат с окровавленной головой. Толстый отрядный фельдшер с конопатым бабьим лицом, явно переживая, делал ему перевязку. Рядом находились начальник Ново-Кусковской волостной милиции Иванов, унтер Бахмеев и несколько дюжих нижних чинов.

Наконец, после лихорадочных манипуляций отрядного эскулапа, Суров начал приходить в себя.

-Пить! – первым делом потребовал он, открывая глаза.

Фельдшер торопливо поднёс фляжку к его пересохшим губам. Сделав несколько жадных глотков, Суров, обвёл замедленным, тяжёлым взглядом склонившихся над ним людей.

-Слава те, господи, кажись, оклемались… *-* мелко закрестился фельдшер, вздыхая с видимым облегчением.

Капитан, вначале, никак не мог понять, где он и что с ним. Донимала сильная боль в затылке, мешавшая сосредоточиться. Постепенно сознание полностью восстановилось. Припоминая, как оказался, в столь беспомощном положении, он сделал неуклюжую попытку встать, удалось только сесть. С правой ногой творилось что-то неладное, резкое движение отдалось в голове нестерпимой болью, едва снова не лишив сознания.

-Ну, чего рты пораззявили?! – гаркнул он на примолкнувших подчинённых, - Думаете, небось, конец пришёл командиру, а? Нет уж, дудки, поминок не дождётесь! – и с угрозой добавил*,* - Мы ещё повоюем!

Злость на собственную беспомощность требовала выхода. Окажись перед ним Гончаров, порвал бы его на куски, с живого кожу содрал бы, в порошок стёр! Увы, сиё, пока неосуществимо. Опять он его перехитрил. А ведь, Суров ничуть не сомневался в успехе тщательно продуманной операции.

Подробности своего спасения Суров узнал позже. По счастью, удар копытом пришёлся вскользь, благодаря чему он и остался жив. Сказочно повезло и с неточным выстрелом, может и хорошо, что невысок ростом. Впрочем, конь, конечно, шандарахнул его с перепугу, какой спрос с животины. Особая статья – партизаны, с ними-то, дай срок, он сполна рассчитается.

Мозг военного привычно оценил обстановку. Солдаты лежали, плотно прижавшись к земле, в отсутствии командира, не очень усердствуя в стрельбе.

«Ну, а что дальше? – продолжал размышлять он, - Сидеть и ждать у моря погоды? Вдруг партизаны выкинут какой-нибудь фортель? То-то милиционер позлорадствует.

Вслух, вероятно, ничего не скажет, не осмелится. Зато уж в губернии, как пить дать, раззвонит всем встречным и поперечным о конфузии, постигшей экспедицию. Прощай тогда репутация боевого офицера, продвижение по службе.

Значит надо громить зарвавшийся сброд. Если посмотреть ладом, сил-то у него не так уж и мало. Необходимо просто грамотно использовать превосходство в численности, а особенно в вооружении. Следует поднять боевой дух солдат.

Главное, никак нельзя дать уйти мужичкам, оставить его ещё раз с носом. Ведь, запросто, могут исчезнуть, воспользовавшись удобными путями отхода. Почти сразу за их позицией начинается лесистый лог, дальше – вообще тайга, где обнаружить и прищучить повстанцев так же легко, как найти иголку в стогу сена и где опасность нарваться на засаду, попасть в ловушку многократно увеличивается. Да и неизвестно, как будет складываться обстановка. Силы мятежников, с фактами не поспоришь, растут не по дням, а по часам. Промедление сейчас грозит большими проблемами в будущем.

Так что, хочешь, не хочешь, а атаковать надо. И атаковать со всей решительностью. Для того чтобы взбодрить упавшее духом воинство, - страх перед партизанами следует подавить иным страхом. Собственно и Иванова хватит держать, себе же в ущерб, в американских наблюдателях. Нечего ему околачиваться по тылам за чужими спинами. Пора, давно пора, пороху понюхать…».

Суров сделал ещё одну попытку подняться, на сей раз удалось. Правая нога действовала, хотя и побаливала. Видно, он просто зашиб или подвернул её при падении.

Решение окончательно созрело.

Испытующе посмотрев на вернувшегося Иванова, тоном, не допускающим возражений, объявил:

-Поскольку я ещё не совсем оправился от ранения, поведёте солдат в атаку вы. Надеюсь, не подведёте?

-Не пощажу живота своего, ради исполнения святого долга перед Отечеством! *–* напыщенно заверил милицейский чин, покрываясь, однако, холодным потом.

-Храни вас бог, *-* холодно пожелал Суров, одарив его своим тяжёлым, мертвящим взглядом.

– А ты*, -* обратился он затем к стоящему рядом унтеру, *-* разверни своё отделение позади общей цепи и приказываю тебе стрелять в каждого, кто вздумает залечь, либо повернуть обратно. Невзирая на лица. Приказ понятен?

-Так точно.

-Исполняй. Вам же, майор, следует довести до сведения наших храбрецов о функции этого отделения.

-Не сомневайтесь, доведём в точности.

-А теперь, по местам. И немедля – в атаку! С богом!

Гончаров наблюдал за солдатами в бинокль, рискованно высунувшись из наспех отрытого окопа. Их видно было и невооружённым глазом, но в бинокль, конечно, намного видней.

С нескрываемым удовольствием он отмечал растерянность и нервозность, царившую в стане врага после внезапного удара партизан. Видел он, и как возглавлявший колонну офицер шмякнулся об землю, то ли сбитый пулей, то ли просто не удержавшись в седле, взвившегося на дыбы коня.

Определённо, это был пресловутый капитан Суров. Сразу засуетившиеся у поверженного всадника воины, оттащившие его из-под огня в безопасное место, утвердили партизанского командира в правильности предположения относительно личности офицера. Осталось, правда, не ясным убит он или только ранен. Обезглавить в самом начале боя противника – большая удача, даже, если капитан лишь ранен. Хотя бы уже потому, что сам эпизод с беспомощно болтающимся вниз головой Суровым, должен был подействовать на солдат, поубавить малость прыти.

Пассивность штурмового отряда наглядно демонстрировала отсутствие, по крайней мере, в данный момент, жёсткой направляющей воли.

Другие офицеры и унтера не торопились брать командование на себя, – не всякий решится взвалить бремя ответственности в разгар столь неожиданно возникшей заварушки.

Правда, суровцы всё же поднялись, было в атаку после первого партизанского залпа, но повторный заставил залечь их снова. Наступила некоторая пауза. Ни та, ни другая сторона не спешили переходить к активным действиям, ограничиваясь довольно жидкой перестрелкой. Партизаны берегли патроны, а колчаковцы стреляли для отмашки, больше для собственного успокоения. Лежа в цепи, они посматривали в сторону Ново-Покровки, завидуя сослуживцам, оказавшимся в тарасовской половине отряда. Небось, те во всю жрут самогон, лапают солдаток, вместо, чтоб торопиться на подмогу.

Понимая, что растерянность противника долго продолжаться не будет, Гончаров ещё раз приказал экономить патроны. Превосходство в численности, по-прежнему, было у колчаковцев, да и боевые трёхлинейки не сравнишь с однозарядными охотничьими берданками. Рано или поздно эти преимущества скажутся, предопределяя исход боя не в пользу партизан. Оружия, пополнившего партизанский арсенал, после разгрома Вороно-Пашинской земской управы и Ново-Кусковской волостной милиции, всё-таки было явно недостаточно.

И пусть, издревле, на Руси из двух зол привычно выбирают оба, всё же положение, в котором гончаровцы находились сейчас, являлось куда более выгодным, чем, если бы оставаясь на базовой заимке, они подставились под удар всех сил карателей, наносимый с двух сторон. Тогда, пожалуй, разгром выглядел бы неизбежным.

Между тем, суровцы заметно оживились. Безвластие кончилось. Подчиняясь чётким командам, солдаты занялись привычным делом - перебежками по одному, двинулись на сближение с партизанами. Резко усилился огонь с их стороны.

Слабая ответная стрельба, на сей раз, не смутила атакующих. Положение принимало дурной оборот. Подполз Сергеев и встревожено зашептал:

-Что делать-то будем, командир? Боеприпасы на исходе….

-Пойдём врукопашную, *-* не раздумывая, решил Гончаров, – где наша не пропадала! (Японцы предпочли бы харакири. Но мы не японцы, нам компанию подавай).

Обстановка на поле боя становилась близкой к катастрофической, - сказывалась тактическая выучка солдат. С криками «Ура!» они все разом устремились на штурм позиций, занимаемых гончаровцами. Беспорядочные выстрелы продолжали не причинять никакого вреда наступающим.

Неизбежность поражения стала очевидной; ещё несколько минут и всё будет кончено. Мышеловка захлопнется. Неужели прав был Сергеев, напророчив погост?

Фортуна… – капризы богини удачи множество раз меняли ход событий. Случается и степенной госпоже Клио выделывать замысловатые «па» под дудочку этой взбалмошной девицы.

Благосклонность богини, просто случай или стремление бороться до конца, используя любую возможность, спасло защищающихся, - кто знает? Готовясь недёшево продать свою жизнь, Гончаров, вдруг заметил, как от упавшего неподалёку бумажного пыжа вспыхнула сухая прошлогодняя трава, и дымок потянул в сторону вражеской цепи. Его сразу осенило:

-Поджигай палы! – заорал он, и сам первый принялся торопливо поджигать траву перед окопом.

Партизаны дружно принялись за дело, кто спичками, кто кресалом начали добывать огонь. Благодаря сухой погоде, трава загоралась, словно порох. Вскоре, вдоль партизанских позиций заплясали языки пламени, заклубился густой, едкий дым. Ветер, мгновенно раздул занявшийся пал и погнал его в сторону колчаковцев. Те, при виде надвигающегося и разрастающегося огня дрогнули, затем в замешательстве повернули назад, невзирая на бахмеевцев. Впрочем, те, долго не мешкая, выказали завидную солидарность с отступающими.

-Стой! Назад! В атаку! *–* крики капитана Сурова, тщетно пытавшего восстановить порядок, никакого влияния на бегущих не оказывали. Солдаты, попросту, не обращали на него никакого внимания, - первобытный страх перед огнём гнал их к спасительной лощинке. Поперхнувшись дымом, капитан осёкся. С трудом взгромоздился на коня и поскакал собирать своё опростоволосившееся воинство, с горечью понимая, что триумф, казавшийся столь близким, не состоялся.

Партизаны, тем временем, поспешно ретировались к лесистому Челбаковскому логу, унося единственного убитого товарища.

Прошло совсем немного времени и на месте неравного боя осталось лишь чёрное пепелище выжженной палом травы.

А вот так доложил наверх про этот бой капитан Суров:

*«…Противник численностью до 450 человек, хорошо вооруженных, находится в полутора верстах от села Казанского (поселок Челбаковский) и укрепился на господствующих высотах.*

*Бой с окопавшимся противником приняла команда пеших разведчиков, доходя до гранатного и штыкового удара.*

*Противник, воспользовавшись дующим в нашу сторону ветром, зажег сухую траву, создав дымовую завесу, давшую ему возможность сделать перегруппировку на флангах. Подоспевшая ударная группа при одном пулемете после 3,5-часового боя сбила и обратила противника в бегство.*

*Противник понес огромные потери убитыми и ранеными. Отряду красных в количестве 80—100 человек удалось переправиться на другой берег Чулыма»* [15].

Можно, конечно, придираться к стилю изложения и к цифрам, но, но историю пишут победители….

Вскоре карательный отряд капитана Сурова В.А. занял Ново-Кусково. Деду, вместе с другими комитетчиками пришлось спешно ретироваться из села. Василий Бурдавицын, Яков Кусков и мой дед решили переждать тугие времена на лугах, неподалёку от Ново – Кусково.

Где их и обнаружил милиционер из местных – Михаил Чернышёв. Стрельбу односельчане открывать не стали, вступили в мирные переговоры.

Представитель колчаковских правоохранительных органов предложил землякам сдаться добровольно. Дабы семьи не пострадали.

Семьи – аргумент железный. Нелегалы посовещались. Решили, - а будь, что будет! И отправились сдаваться.

На постое у моего прадеда - Сухачева Александра Ивановича тогда находилось 28 колчаковцев. Взвод. Плюс домочадцы. Уютной казарму не назовёшь. В числе постояльцев оказался совсем молоденький офицер. И как увидел он висевшую на стене групповую армейскую фотографию, так сразу принялся выяснять:

*-Откуда у вас эта фотография?*

*-Дак это моего мужа*. – Ответила бабушка. – Вон он с тремя Георгиями.

*-Ну, а это мой отец!* – Поделился радостью постоялец. – *Бывают же такие совпадения! Вот удача, так удача, чёрт возьми! А как бы с ним поговорить? Дома он?*

*-Да нет.* – Затряслись поджилки Хритинии Михайловны. – *Муж на рыбалке*.

Шли дни, офицер, время от времени, продолжал справляться про рыбака. Хотелось ему увидеть сослуживца отца. А того всё нет и нет.

Все истории имеют свойство когда – нибудь кончаться. Увы, кончилась и рыбацкая.

Капитан Суров много разговаривать не стал:

*-Расстрелять!*

С судьбой особо не поспоришь. Начертано быть расстрелянным, не утонешь точно. Но сроки предписанной небесами кончины вполне могут варьироваться.

За мужиков вступился заведующий Ново – Кусковской больницей Николай Александрович Лампсаков. А так как, он исполнял ещё и обязанности начальника переселенческого пункта, то определённый вес не только в уезде, но и в губернии имел.

Да и офицер, чей отец служил и воевал вместе с дедом на Германском фронте, не смолчал. Благородство ведь не цветом убеждений достигается. Расстреливать защитника Отечества, тем паче Георгиевского кавалера, он полагал недопустимым.

Суров сменил гнев на *милость*. Отменил и двадцать пять шомполов, уже назначенных деду. Сыграли свою роль Георгиевские кресты. Ведь по Статуту Ордена Святого Георгия от 1833 года, кавалеров запрещалось подвергать телесным наказаниям. Удивительно и необъяснимо!? Хотя, если принять во внимание тот факт, что Лампсаков Н.А. ознакомил командира штурмового отряда с обращением Временного Сибирского Правительства к гражданам Георгиевским Кавалерам: *Вы для армии Сибири нужны,* уже не так удивительно и не так уж не объяснимо. Лимиты везения, знать ещё, выбраны не до конца.

Есть кому нашей семье свечки в церкви ставить! Мой отец – то появился на свет 26 марта 1930 года. Одиннадцать, без малого, лет спустя.

А что свезло Петру Александровичу по – крупному, попробую обосновать. На примере *подвигов* экспедиционного отряда капитана Сурова в Ксеньевке (ныне город Асино), неподалёку от Ново – Кусково. Там, одиннадцать крестьян, заподозренных в помощи партизанам, подвергли показательной экзекуции. Выкололи глаза, отрубили уши, затем до смерти запороли шомполами. Тела бросили в болото. Родственникам запретили их хоронить. Белые сожгли двадцать дворов, разграбили имущество, угнали скот.

В Ново – Кусково такого разбоя не случилось. Благодаря земскому врачу. А вот теперь, можно смело предполагать, что письмо Лампсакова Николая Александровича с просьбой прислать правительственный отряд, и осевшее в архиве, без последствий наверняка не останется. Теперь уж, увы, и для автора.

*6. Истина.*   
                Истина ничуть не страдает от того,

что кто-либо её не признаёт.

Шиллер Иоганн Фридрих.

День выдался погожим и слегка жарковатым.

Партизаны шли пешим порядком, колонной по четыре в ряд, одетые не по сезону тепло – в бараньих папахах, солдатских шинелях и зипунах, просто изнывая от жары.

Пот лил градом. Прибыть в Сергеево они могли и на подводах. В деревнях им ни в чём не отказывали. Всем известно – даже плохо ехать, гораздо лучше, чем хорошо идти. На подводе можно и раздеться и разуться. Но на совете было решено отказаться от лошадей, замыслив провести отряд от места столь неудачного для них боя на Сергеево напрямую, через лес. Передвигаться по лесу пешим порядком, определённо, намного труднее, чем по дороге и на подводах, но, зато, тем самым обеспечивалась скрытность манёвра. В свою очередь, в скрытности манёвра заключалась добрая половина успеха предстоящей операции.

В Сергеево отряд прибыл уже за полдень. Гончаров чувствовал себя плохо, смутные предчувствия мучили его. Однако прежде чем отправиться отдыхать в свою командирскую избу, он отозвал Зворыкина и распорядился назначить караул для охраны места расположения отряда и отправить дозорных на Томскую дорогу.

Ласковое июньское солнце бросило тёплый луч света в сумрак избушки через небольшое мутноватое оконце. Снаружи доносились голоса и гогот партизан, судя по всему, использующих временную передышку по полной программе. Ещё вчера обычные мужики и парни из причулымских сёл и деревень, сегодня, поднявшись на борьбу за лучшую долю, в одночасье превратились для властей в «бандитов с большой дороги».

У каждого из веселящихся и беззлобно зубоскаливших на полянке существовали свои резоны для поисков «неба в алмазах». Но каждый успел показать себя стоящим мужиком. И каждому из них Гончаров верил.

А Осип Бобров, Григорий Гронский, Иван Павельев, Тихон и Алип Петровы, Яков Чесноков из Ново-Кускова, Михаил Чесноков, Иван и Емельян Боровские из Казанки, Пётр Гусаров, Фёдор Круглов, Кузьма Хохлов, Семён Прудников, Фёдор Ульященков – из Тихомировки, Василий Броневский, Семён и Иван Кровельщиковы, Фёдор Макаренко, Василий и Иван Цветковы, Александр Мишечкин – из Ксеньевки, Григорий Лебёдкин, Николай Лукьянёнок и бывший пленный австриец Андрей Коза из Вознесенки - продолжали балагурить и бедокурить.

Ответственность за судьбы таких разных по возрасту и характеру людей, постоянно давила Гончарову на плечи, беспокоила, не давала спать, заставляя по много раз проверять принимаемые решения. Постепенно, искусство управления людьми для бывшего анжерского шахтёра перестало быть тайной за семью печатями.

И хоть будни требовали ежедневно решения различных задач, касающихся снабжения провиантом, фуражом, оружием, патронами; определения маршрутов движения и мест ночлега и т.д. и т.п., - это были уже именно будни. Правда, каждый новый бой, как и для любого из партизан, мог так же буднично стать последним и для него.

Смерть давно не пугала, но возможность гибели в последнее время, нет-нет, да и приходила в голову, может, вследствие накопившейся физической, а скорее психологической усталости.

Мысли о вечном отвлекли от главного, оказались совершенно неуместными. Расслабляться же ему было никак нельзя, да и некогда. Стряхнув с себя минутное оцепенение, он стремительно поднялся из-за стола.



*Толковали они долго, затем вышли на свет.*

Выйдя из избушки, Гончаров чуть не столкнулся с командиром взвода разведки Василием Броневским. Василий кинул руку к лихо заломленной кубанке, явно бравируя выправкой и броской внешностью.

-Ладно, не форси, - хмуро одёрнул его Гончаров. – Кто это с тобой?

-А ты не узнаёшь?

Это ж товарищ Лубков Пётр Кузьмич, собственной персоной. Прознал про наши геройские подвиги и самолично решил навестить. Да и у тебя ж к нему, поди, дельце сыщется, *-* многозначительно подмигнул разведчик.

-Сыщется, сыщется.

-Пётр Кузьмич, какими судьбами?

Лубков улыбнулся.

-Военная тайна. Был тут по делам, а твои орлы меня чуть не заарестовали. Слава богу, кое с кем раньше встречался. Да и нас, всё-таки, пятнадцать человек, и все как на подбор – тоже орлы!

Они немного посмеялись ещё, и перешли к делу. Оценив обстановку применительно к местности, командиры объединённого отряда решили упредить Сурова на Сергеевской пристани.

Пристань являлась удобным местом не только для высадки экспедиционного отряда, но и для подобающей встречи белогвардейцев партизанами.

Её площадку, с одной стороны омывала, впадающая в Чулым крутобережная речка, с другой – поднимался высокий, обрывистый яр, просто идеально подходивший для засады.

Дабы не попасть впросак, если сведения о намерениях белых окажутся ложными, или, если планы их поменяются, накануне и были высланы разведчики Василия Броневского, с наказом зорко следить за прилегающими подступами к Сергеево, как со стороны реки, так и с суши.

При любых изменениях обстановки, обо всём замеченном немедленно сообщать в отряд.

Лубков сообщил, что у него есть сведения от его разведчиков, что Суров следует на пароходе «Ермак» в Сергеево. Вместе с артиллерией. И отсюда, в конном строю, собирается начать решительное наступление на партизан, преследуя их повсеместно и громя опорные пункты, вплоть до окончательной победы. Лошадей, фураж и провиант намечалось реквизировать у местных жителей.

Высадка предполагалась на завтра, как раз на Святую Троицу, во второй половине дня. Первоначально планировалось раньше, но на «Ермаке» что-то случилось с машиной, в связи с ремонтом и пришлось задержаться у Вознесенки.

Сергеево выбрано Суровым было, видимо, не случайно. Довольно крупное село подразумевало хорошую возможность пополнения лошадьми и провиантом. А главное, имелась чрезвычайно удобная пристань, представлявшая собой ровную невысокую площадку, будто специально созданную для выгрузки тяжёлых артиллерийских орудий.

Что ж, план вполне резонный. Итак, замыслы противника, в общих чертах, ясны. Осталось определиться с ответными мерами. Необходимо действовать напористо и не менее решительно. В данной ситуации – единственно возможный способ поведения, нужно отвечать ударом на удар.

Осталось обмозговать – как именно, выражаясь по военному – выработать стратегию и тактику. Во всяком случае, зная планы врага, гораздо легче спутать ему карты, подготовить сюрпризы.

Толковали командиры долго, потом вышли на свет, Гончаров ещё раз приточнил, уже на карте, расположение отряда Лубкова. Затем лубковцы покинули расположение отряда.

На следующий день, который выдался солнечным и жарким, молодёжь села гуляла на берегу, справляя Троицу. Православная церковь приурочила праздник Святой Троицы ко времени окончания посевной страды. Здесь у хлебопашцев выдавался небольшой передых. До начала сенокоса.

Пока не подрастёт трава. Затем крестьянам опять приходилось впрягаться в работу до самых белых мух. Ведь сразу за покосом наступает самая важная страда – хлебоуборка.

Вот почему, Святая Троица – единственный летний праздник, отмечаемый в начале века не хуже зимних и весенних, - Рождества Христова, Нового года, Крещения, Пасхи.

Самогонку, обычно, нагоняли заблаговременно, несмотря на строжайшие запреты. И в количествах, позволявших нагуляться досыта, от всей широкой русской души. А вдобавок, заводили брагу крепости необыкновенной - человек, отведав одну кружку, начинал терять равновесие, стремясь сохранить оное, выписывал замысловатые кренделя на подгибающихся ногах, доставляя искреннее удовольствие окружающим.

Партизаны же сидели в засаде. Ждали пароход с белыми. Но сын кулака-лавочника Тихон Шубицкий, забравшись в кусты, выстрелами предупредил суровцев об опасности. С парохода тут же открыли стрельбу по селу, заработали пулемёты. Им с берега ответили.

Бой принял ожесточённый характер и продолжался долго. В конце концов партизаны заставили пароход отойти от пристани с серьёзными повреждениями. Белые понесли серьёзные потери убитыми и ранеными. Тихона Шубицкого партизаны расстреляли.

После этой виктории гончаровцы перебрались на левую сторону реки Чулым и направились в район села Зырянки, проверяя полученные сведения о том, что на пристань села прибыл из Томска буксирный пароход с грузом и вооружённой охраной.

Партизаны атаковали и этот пароход. Военную охрану уничтожили. Груз был взят для отряда, продукты и часть товаров передали бедным крестьянам из Зырянки.

Дальше, в соответствие с договорённостью между командирами, отряды Лубкова и Гончарова соединились. И после небольшой подготовки атаковали станцию Ижморскую.

21 июня 1919 года в два часа ночи объединённый партизанский отряд совершил неожиданное для противника наступление. В результате двухчасового боя белогвардейский отряд и чехословацкая военная охрана в Ижморке были окружены партизанами и разгромлены полностью.

Железная дорога была взорвана и разрушена, паровозы подорваны, телеграф и связь уничтожены. Партизанские трофеи: около 300 штук боевых винтовок, много патронов и обмундирования, а так же продовольствие, большое количество лошадей, которых белогвардейцы отобрали у крестьян. Лошадей вернули обратно крестьянам.

Те же события в интерпретации белогвардейцев:

Временно исполняющий обязанности управляющего Томской губернией поручик Дорогов Михаил Фёдорович просматривал донесение управляющего Мариинским уездом с всё возрастающим интересом.

Безусловно, уездные сочинители изрядно привирают, строча победные реляции, частенько выдают желаемое за действительное.

Уж что-что, а бумаги почтенные государственные мужи тачать насобачились. Однако, в отличие от массы, ежедневно ложащихся на его рабочий стол документов, абсолютное большинство, из которых не имело практической пользы и содержало либо красивые фразы, либо челобитные, донесение, полученное утром из Мариинска, по настоящему интриговало, читалось будто авантюрный роман.

Привычно надкусив кончик гаванской сигары (плоды цивилизации от союзников), закурил и продолжил чтение.

Управляющий Мариинским уездом рапортовал о следующем:

*«В дополнение к своему телеграфному донесению от 23 июня за № 2768 имею честь донести вашему превосходительству, что в два часа ночи 23 июня банда Лубкова, направляясь из села Почитанского и, разделившись на два отряда, сделала одновременно нападение на станцию Ижморскую, на чешский караул, охранявший мост через реку Яю, и с трёх сторон обстреляла разъезд Яя.*

*Воинская охрана станции Ижморской, застигнутая врасплох, разбежалась…»* [16]*.*

Дочитав до этого места, поручик призадумался. Удивительное дело, отметил он про себя, полное отсутствие понятия об азах караульной службы. И где? На главной правительственной магистрали!

Исключительное головотяпство! Стыд и позор! За такую, с позволения сказать, службу, мало и головы поотрывать. Доблестная воинская охрана, похоже, рассчитывала, что красные, будучи настоящими джентльменами, заранее предупредят о своём нападении, сообщат и день и час, возможно, вывесят объявления. А те, видимо, в силу забывчивости, не предупредили. Крайне невежливо с их стороны!

Пришлось охране, огорчённой до глубины души проявлением столь наглого вероломства, задавать драпака в разные стороны. Не подкопаешься, не придерёшься и не обвинишь. Врасплох же!

*«…В результате столкновения станция Ижморская со всем имуществом от разрыва гранат сгорела, ценности, документы и имущество Ижморского почтового отделения разграблены. Лошади, набранные ремонтной комиссией в количестве 64 голов, угнаны.*

*Убито пять чешских солдат и четыре русских, ранено три русских и три чешских солдата.*

*Тотчас же по получении сведений на станцию Ижморскую и разъезд Яя были двинуты: со ст. Мариинск – чешский броневик и со ст. Судженка – чешская батарея, а также русские пехотные части отряда капитана Сурова, находящегося на станции Берикульской…»* [16]*.*

Далее в донесении сообщалось, что часть отряда капитана Сурова, под командованием поручика Тарасова, направилась «по пятам» отходивших партизан. Отряд Лубкова следовал по дороге на село Мало-Песчанку:

*«…И в ночь с 24 на 25 июня свернул с дороги в сторону и расположился бивуаком на поляне в лесу. Преследовавший правительственный отряд, слыша голоса, пьяные песни и звуки гармошки в стороне от дороги, рассыпавшись в цепь, тихо и незаметно подошёл к поляне, залёг в кустах, ожидая для атаки первых проблесков зари.*

*Около двух часов ночи правительственным отрядом был открыт ураганный ружейный и пулемётный огонь.*

*…Солдаты и офицеры правительственного отряда бросились в штыки, добивая бегущих. В этом бою погибла значительная часть банды Лубкова, на одной поляне, например, обнаружено свыше 30 трупов.*

*Главарь банды Пётр Лубков во время боя был тяжело ранен в грудь. Взяты пленные и, между прочим, 12-летний сын Лубкова.*

*Потери правительственных отрядов незначительны.*

*Убиты один офицер-пулемётчик прапорщик Сарычев, милиционер Головин и 6 солдат, ранены 4 офицера: подпоручик Аникин, прапорщик Попов, прапорщик Усольцев и прапорщик Кузнецов, из коих последние два остались в строю…»* [16]*.*

-Хм, незначительные…- стряхивая пепел, мысленно не согласился поручик. – Однако, масштабы у наших полководцев. Хотя последних двух, не забыть бы, представить к наградам. Ведь, с ранениями остались в строю. Пример, во всех отношениях, достойный подражания и поощрения.

По мере чтения документа любопытство возрастало, но появились и вопросы, вызванные невнятным изложением некоторых фактов.

Трудно понять, почему поручик Тарасов, если красные действительно перепились, как утверждается в донесении, не подождал, когда алкоголь окончательно сделает своё дело, взяв бандитов в объятия мертвецкого сна, унесёт их в сладкое царство Морфея. Потом делай с ними, что хочешь. Голыми руками можно было повязать всю эту братию, как миленьких. На худой конец, штыками переколоть. Всех до единого. И пикнуть никто бы не успел. Ждали «проблесков зари» – святое дело, отчего же не дождавшись, открыли «ураганный огонь», эффективность которого, любому известно, в условиях кромешной темноты, сомнительна.

В результате, нападающие ввязались в ближний бой, где появились шансы и у партизан, потери в восемь убитых и девять раненых, красноречиво свидетельствуют о серьёзности отпора, полученного правительственным отрядом.

Хорошо ещё, если, по старой российской привычке данные о потерях не занизили. Опять же и Лубкову удалось уйти. Пусть и тяжелораненому. Да и не ему одному.

*«…Преследование бандитов было поручено другой, свежей части отряда капитана Сурова, который преследовал банду до села Михайловского…»* [16]*.*

Последствия тактической близорукости Тарасова*, -* утвердился в правильности ранее сделанных выводов, Дорогов. Ни о каком преследовании и речи бы не шло, проведи он операцию тихо и без шума. Ураганный огонь и штыковые атаки хороши при свете дня и в чистом поле. Лес и темнота явно не подходящее место и время для подобного рода геройских экспериментов. И почему, спрашивается, преследовать банду было поручено другой, свежей части отряда капитана Сурова? Стало быть, Тарасов преследовать «разгромленных» красных, по неизвестным причинам, уже не мог.

Логично предположить, что его с подчинёнными изрядно потрепали, гораздо серьёзнее, чем следует из документа. Тяжеловато далась Виктория.

Ничего не скажешь, пьяные бандиты неплохо огрызнулись, даже застигнутые врасплох. Любой противник требует к себе уважительного отношения. Истина, известная поручику ещё с кадетского корпуса, в очередной раз нашла подтверждение на практике.

*«…Вблизи села бандиты, зная о погоне, устроили правительственному отряду засаду, но которая, однако, разведкой правительственного отряда была своевременно обнаружена.*

*Правительственный отряд, точно разведав местонахождение засады, сам сделал на неё нападение и, без потерь со своей стороны, перебил свыше 20 бандитов. В этой стычке убит командир отдельного большевистского отряда Гончаров, труп которого доставлен в с. Мало-Песчанку, и во второй раз ранен в руку Лубков…»* [16]*.*

*-*Ну, слава богу, хоть тут не сплоховали, *-* удовлетворённо просиял Дорогов, - Могут, если захотят. Следует запросить подтверждение и фамилии отличившихся. Заслуженные награды должны найти героев.

Дорогов отлично понимал, что гибель Гончарова, фигуры почти легендарной, является невосполнимой потерей для красных. Прав великий корсиканец: «Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном».

Отбросив прочь, могущие далеко завести аллегории, перечитал последние строки. Лишь одно обстоятельство вызвало неприятное беспокойство – Лубкову снова удалось скрыться. Осталось нейтрализовать его, и можно смело утверждать, что с партизанским движением в Причулымье и Мариинском уезде – покончено. Хочешь, не хочешь, а Лубкова необходимо ликвидировать. В кратчайшие сроки.

Поручик вызвал управляющего делами и приказал телеграфировать Сурову, немедля приступить к отысканию, аресту, либо уничтожению Лубкова. Пусть переворачивает всё вверх дном, перетрясёт уезды, но отыщет партизанского вожака.

-В случае выполнения задания, Сурова ждёт завидное будущее, в противном же случае, о карьере придётся забыть, - пригрозил Дорогов, - Я позабочусь об этом!

-Так и передать? *–* уточнил управделами.

-Сделайте одолжение.

Но суровцы в понуканиях собственно не сильно-то и нуждались. Они в течение нескольких дней прошли по 18 населенным пунктам, в том числе заняли поселки Сахалинский, Узень, Макаровский, Царицынский, Вознесенский, Ломовицкий, село Рождественское, деревню Сергеево, юрты Бурбины, Ежи и другие.

30.05.1919 вернулись из-за Чулыма и оставив вторую ударную группу с пулеметом в селе Ново-Кускове, Суров с остальным отрядом двинулся на село Ишим.

В Ксеньевском, сообщал Суров, *«обнаружен пулелитейный завод, участники в количестве 12 человек преданы военно-полевому суду.*

*Арестован и расстрелян крестьянин Плешков — бывший член исполкома совета солдатских и рабочих депутатов города Томска».*

После перечисления занятых белыми селений в докладе отмечалось*: «В означенных пунктах произведена выемка оружия и сожжены дома и хутора лиц, причастных к большевизму»* [17]*.*

В районе Ново-Кусковской волости по приказанию Сурова были сожжены деревни Куляры, Татары, поселок Ново-Кусковский.

Поголовному истязанию подверглись жители села Казанка и деревни Челбак. После пыток там было расстреляно 14 человек за принадлежность к революционному комитету.

По приказанию Сурова были расстреляны 35 организаторов и членов Ново-Кусковского совдепа.

П р и к а з № 256

Командира белогвардейского карательного отряда капитана Сурова.

с. Ново-Кусково, 30 июня 1919 года

*Приказываю населению с получением сего немедленно приступить к розыску бежавшего раненого Лубкова со своими бандитами по заимкам, оврагам и тайге или же указать местонахождение такового. Срок даю три дня. Если в течение этого времени Лубков со своими бандитами не будет разыскан или указано его местонахождение, то всё население указанного посёлка будет мною предано военно-полевому суду, а имущество конфисковано и дома сожжены, как за укрывательство и содействие скрытию Лубкова со своими бандитами.*

*Настоящий приказ приказываю немедленно объявить на сходе и приступить к розыску Лубкова. Если же кто найдётся знающий местонахождение его, то немедленно дать мне знать в штаб с. Колыон.*

*Раненый Лубков скрылся с 10 ранеными бандитами и 4 невооружёнными.*

*Результаты исполнения моего приказа жду к 9 часам вечера 6 июля с.г., а по получении сего приказа немедленно выслать ко мне в штаб 5 человек заложников.*

*Начальник объединённых штурмовых отрядов капитан Суров* [18].

Общественность *подвиги* правительственного отряда Сурова В.А. могла лицезреть воочию, и не всегда с восторгом. Вот, к примеру, как редактор Томской газеты «Сибирская жизнь» Адрианов А.В. в письме председателю Российского правительства Вологодскому П.В. от 02.06. 1919 описывает свои впечатления:

*«… Теперь я Вам сообщу полученные мною сведения от участников экспедиции по Томскому уезду против лубковцев.*

*Там отрядом командует некий Суров, просто вор – офицер, который нарочито затягивает ликвидацию большевистских банд, чтоб не идти на фронт – ему выгоднее оперировать в тылу, менее опасном и более прибыльном. Офицеры отряда предаются поголовному пьянству и безобразничают. Приносимые отрядом жертвы объединяются в большинстве неумелостью и глупостью, разгильдяйством и пьянством (гибель под Святославкой отряда передового объясняется тем, что они занялись чаепитием и покупкой дешёвых яиц к Пасхе и в это время застигнуты были врасплох лубковцами)… Примите меры против бандита Сурова и Ко…»* [19].

сена. Тогда были замученычены 1

Реакция на обращение Адрианова А.В. в Омск последовала 24 июня 1919 года. Исполнявший обязанности директора департамента милиции МВД Агарев В.Н. по приказанию министра попросил управляющего Томской губернией собрать «сведения и материалы» по действиям отрядов против Лубкова и Щетинкина. Речь шла и об офицере Сурове.

Ответ Михайловского Б.М. не заставил себя долго ждать и неожиданностей не таил. 26 июня 1919 года он отчитался: *«В виду имеющихся в министерстве сведений о неблаговидных действиях отряда по ликвидации разбойничьих шаек в Мариинском уезде капитана Сурова имею честь доложить Вашему Высокопревосходительству, что капитан Суров, как известно в управлении Томской губернии, очень энергичный человек, добросовестно относится к своим обязанностям, не пьянствует, не безобразничает, ведёт себя прилично и вообще ничего предосудительного о нём сказать нельзя.*

*Позволяю себе выразить уверенность, что полученные в министерстве сведения не соответствуют действительности…»* [20]*.*

На документе синим карандашом 22 июля 1919 года сделана приписка: *И по другим сведениям Суров отличный офицер.*

На доклад управляющего губернией с энтузиазмом откликнулся министр внутренних дел Пепеляев В.Н.. В письме от 11 июля 1919 года он сообщил Михайловскому: *«С удовлетворением прочёл Ваш рапорт. Оценка успешных действий принадлежит военным властям, однако прошу передать мою признательность капитану Сурову.*

*Передайте привет и благодарность чинам милиции. Представьте щедро к пособиям пострадавших и отличившихся…. Жду столь же энергичных действий по всем направлениям»* [21]*.*

Нет, действительно трудно сдержать восхищение. Наверное, так же трудно сдержать восхищение работой лесоруба, который *энергично и добросовестно* принялся за сук, на котором вы восседаете. Пока восседаете.

Кстати, Андрианова А.В. арестовали в декабре 1919 года. Обвинили в систематической борьбе с советской властью путём агитации в газетеи по приговору Томской ЧК расстреляли в марте 1920 года в возрасте 66 лет….

Руководство губернией всё-таки не теряет ощущение реальности. Дорогов Михаил Фёдорович (за управляющего губернией) пишет министру внутренних дел колчаковского правительства 20 июля 1919 года:

*«…По всей территории Мариинского уезда продолжается гражданская война.*

*Почти ежедневно появляются в разных местах уезда шайки бандитов, именующие себя «партизанскими революционными отрядами» или просто «отрядами красноармейцев», под командой Лубкова, Зубкова, Гончарова и других….*

*…Среди населения Мариинского уезда бандитами Лубкова и Гончарова распространяются прокламации»* [22]*.*

Однако обратим внимание на дату документа – 20 июля 1919 года. Гончарова почти месяц, как нет в живых. Дорогову это прекрасно известно. Но он, в приводимом документе, упоминает его в качестве вполне дееспособного командира. Родилась, выходит, легенда?

Легенда, как видим, не только родилась, но уже принялась, и вполне реально принялась, сеять панику, отвлекая на себя вооружённые силы колчаковской администрации:

Затем паника. Страшнее на войне ничего не бывает. Смотрите, генерал – майор Романов Сергей Александрович, начальник Томского губернского управления государственной охраны, 6 сентября 1919 года продолжает доносить начальству:

*«…Третья банда находится за Тюхтетью около села Поваренкина Поваренкинской волости, имеет по сведениям в составе своём около 100 человек под начальством якобы Гончарова и Романова.*

*Относительно самого Лубкова имеются сведения, что один крестьянин села Святославского, между прочим, писал своему сыну солдату в письме, что Лубков был ранен, четверо суток сильно мучился и умер 28 июля сего года в 3 часа утра…ведения, что один крестьянин с. »* [23]*.*

Глаза и уши армии – разведка, занялась мифотворчеством. Резоны грешить супротив истины для лиц, облечённых полномочиями, во все времена легко находятся. Тем самым у легенды начинается своя жизнь, со своими фактами и подробностями. Эти факты и подробности неминуемо входят в противоречие с истиной. А уж любое противоречие порождает сомнения. И версии.

Именно поэтому, в этой повести так много документов и выдержек из документов. Из них самому предвзятому читателю становится понятным, что Гончаров (Толкунов), как и Лубков фигуры не мифические. Первый пал в бою, защищая Советскую власть, другой в том же бою, чудом не погиб, защищая ту же власть.

Да, Иван Сергеевич Толкунов – Гончаров 25 июня 1919 года погиб в селе Михайловка, вместе с двадцатью своими товарищами.

Кроме памятника партизанам в городе Асино есть ещё и улица Партизанская, есть и улица Гончарова. Вот такая справедливость бессмертия.

А на месте гибели партизанского вожака, в центре села Михайловское, стоит обелиск с надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях с белогвардейской контрреволюцией».

05.11.1966 и в городе Асино Томской области на Привокзальной площади был открыт памятник партизанам, погибшим в 1919 году.



*Памятник партизанам в городе Асино, Томской области.*

*Открыт 05.11.1966.*

Но сменилась в стране власть, к истории отношение тоже поменялось. И вот асиновский краевед Лещик Александр Брониславович много лет спустя доберётся и до партизанского монумента. Он посчитает возможным заявить в газете «Диссонанс» (№ 45 от 08.11.2012), что, дескать, не было никакого ксеньевского восстания, как не было здесь и Гончарова. А была кучка тунеядцев и лодырей, прятавшаяся на заимках.

*-Высказываю свои предложения*, - входя в раж, потребовал краевед, - *срубить фамилию Гончарова на стеле памятника партизанам в Асине.*

*-Чего ж так мелко-то?* – спросим автора идейки, - *Можа динамитом его? Али как к монументу Дзерджинского автокран подогнать? Пущай знает.*

Жалко, что сжечь нельзя, не горят каменные изваяния. Живёт, вот поди ж ты, дело Геростратово, живёт. К счастью, пока не везде побеждает.

Опус назывался «Извращенцев истории надо судить…». Уже смешно, но не буду придираться, судя по цитате, к нешуточным познаниям автора в области испанского языка, просто приведу точное высказывание:

- *Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков.*

**Мигель де Сервантес Сааведра** (исп. Miguel de Cervantes Saavedra; 1547 — 1616) — всемирно известный испанский писатель и солдат. Прежде всего, известен как автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Суть же сочинения, написанного в стиле доносов, образца 1937 года, сводится к следующему:

*…Наконец, в школах необходимо провести беседы с учащимися по повести «Вырвать из забвения» с тем, чтобы имя П.К. Лубкова сияло лучезарными лучами в памяти народной и не гасло в веках. Живу и надеюсь.*

И снова не будем придираться к нешуточным познаниям автора, теперь уже в области русского языка, а просто обрадую краеведа – его мечта сбылась! Петра Кузьмича вырвали из личного забвенья Лещика! И по правде сказать уже давненько! Сошлюсь на книгу Теплякова Алексея Георгиевича, кандидата исторических наук, автора ряда работ по политическим репрессиям 1930-х годов. Работа под названием «Непроницаемые недра. ВЧК-ОГПУ в Сибири 1918-1929 гг.» увидела свет в 2008 году. На странице 31, автор так описывает операцию по ликвидации партизанского вожака:

*«Для ликвидации П. К. Лубкова мариинские чекисты весной 1921 года осуществили замысловатую комбинацию, создав сразу три фиктивных повстанческих отряда, а в апреле — и четвертый, который их контролировал.*

*В составе лжеповстанческих сил находились бывшие соратники Лубкова, переметнувшиеся на сторону чекистов и симулировавшие отступление в тайгу.*

*Один из членов фиктивного отряда бежал к Лубкову на таежную заимку неподалеку от с. Святославки Мало-Песчаной волости, и был принят мятежниками. Четыре дня спустя, в ночь на 23 июня, этот разведчик расстрелял сонного Лубкова.*

*В те же дни были выслежены в тайге и застрелены ближайшие помощники Лубкова — крестьяне с. Святославка Жуков и Рузских.*

*Вскоре партизанские командиры С. Первышев, В. Шарапов и другие — всего 10 человек — обратились в Томскую губчека «с просьбой снять с них упреки в выступлении против Советской власти, так как все они активно участвовали в поимке и расстреле Лубкова и его помощников»* [24].

*Участники ликвидации Лубкова, Томск, 1924 год*



*Слева направо:*

*Сидят: Первышев С.П. (застрелил Лубкова), Кирсанов, Гаврилов.*

*Стоят: Ковалев, Пашков, Лопарев.*

Вот так власть аннулировала мандат от 3 февраля 1919 года:

*«Окружной штаб, рассмотрев вопрос об отряде т. Петра Лубкова и принимая во внимание, что отряд этот, являясь партизанским и действующим против установившейся в Сибири власти колчаковцев, в интересах рабочих и крестьянской бедноты, решил: поскольку отряд т. Петра Лубкова будет преследовать вышеуказанные цели, не связанные с корыстолюбием или какими-либо иными, личного свойства, целями, будет способствовать восстановлению в Сибири власти Советов, - оказывать отряду всемерную поддержку, призывая к тому же и население».*

Секретарь партийного комитета Кеша [25].

Это у Дюма подобный документ, подписанный Ришелье послужил молодому гасконцу охранной грамотой. В нашем отечестве к *мандатам почтения нет.* До сих пор.

Ну вот, - снова вздохнём с досадой, - очередная жизнь без пользы, окончившаяся безвременной смертью? А чего? Раззудим как следует плечо, да и мазнём чёрной краской слоем потолще, попробуй тут отмыться. Вот только отмываться – то и не от чего. У нас революции и восстания заменяют забугорные выборы и референдумы. Демократия такая. Некоторые её суверенной обзывают.

На общенациональных *выборах* 1917 года и *местных сибирских* *референдумах* 1920 – 1922 годов Пётр Лубков был с народом. В обоих случаях с народом и победил. Только последнее волеизъявление выиграл посмертно. Напомним, продразвёрстку в нашей стране отменили в 1922 году.



*Пётр Кузьмич Лубков – сибирский Робин Гуд.*


Понятно, что Лещику утруждать себя чтением подобной белиберды недосуг. Он сам пишет историю, сам оценивает, а, уж воскресить Лубкова из мёртвых, для него, вообще, пара пустяков! Оказывается, Пётр Кузьмич Лубков в семидесятые годы приезжал в Святославку! Затем уехал куда-то на восток!? М-да. Эти россказни не одной бутылкой первача попахивают.

Ну, ладно, отнесёмся к расстрелу, как к мелкой неприятности – подумаешь, с кем не бывает!? Нехай. Но в преклонном возрасте (девяносто лет) вместо того, чтобы в окружении детей и внуков, доживать свой век, отправляться *куда-то на восток*!?

Та ещё закавыка. Да и, по правде, не одна. Ведь, ни старшему сыну Петра Лубкова Дмитрию, жившему в советское время в Анжерке на улице Бийской, ни младшему сыну *сибирского Махно* Михаилу, выросшему там же, в Великую Отечественную командовавшему танковым батальоном, капитану гвардии, орденоносцу о долгой жизни отца после смерти ничего известно не было.

Да и внучка Петра Кузьмича - Татьяна Михайловна Чурекова (Лубкова) - выпускница Анжерской школы №11, профессор, доктор наук, лауреат многих всероссийских премий тоже осталась в неведении относительно чудесного воскрешения деда и не поспешила разделить с краеведом его нешуточную радость.

Кому же интересны факты, именно факты, а не сплетни в виде версий разного рода краеведов, тот всегда может обратиться к экспозиции в Ижморском краеведческом музее, посвященной боевой деятельности Петра Лубкова (652120, Кемеровская обл., ст. Ижморка, краеведческий музей)….



*6. Лекарь.*

  Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.  
                Гиппократ.

Кровавое колесо Гражданской войны продолжало утюжить Россию, оставляя за собой страшный след человеческих страданий и смертей. Разум покинул сражающихся.

Судопроизводство упростилось донельзя. Согласитесь, военно – полевые суды и трибуналы, причём, опять же, с той и другой стороны, только при серьёзном умопомутнении можно рассматривать в качестве органов, отправляющих правосудие. Посему и естественно, политическая целесообразность, а, по сути, та же месть, правда, в красивой идеологической обёртке заменила правосудие. Итог – интеллектуальную и трудящуюся элиту нации красного и белого цвета нещадно косила женщина, в развевающихся белых одеждах, по имени *Смерть.*

Подданные Российской империи забыли бога, перестали бояться Страшного суда. Мудрый патриарх Тихон предал анафеме враждующих. Однако отлучение от церкви одинаково не впечатлило, что не удивительно, красных и, что удивительно, белых. Но ведь, общеизвестно, в окопах атеистов нет. В чём же причина массового грехопадения? Массового духовного пьянства, причём буйного духовного пьянства?

Возможно, бог приболел, взял отпуск, обиделся на православных, наконец. А тень доктора Фауста, вовремя подсуетилась, закрепив позор Брестского мира заветной фразой: *«Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!»,* узурпировала место Спасителя в душах русских и с упоением матёрой мазохистки без устали подвигала тех к братоубийству. Возможно, я и ошибаюсь. Вот только рационального объяснения бессмысленной жестокости и беспощадности русского бунта до сих пор не существует. Лепет же елизаветинского вельможи про сбережение народа благополучно растворился во тьме веков. А ведь Иван Петрович Шувалов был, как раз не из тех, кто у нас на каждом шагу.

Хотя, хотя, насчёт тьмы веков, похоже, я немного погорячился. Ведь, не из тех был и Лампсаков Николай Александрович, родившийся в 1875 году, в селе Котлован, Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, а жизнь положивший на алтарь, алтарь именно сбережения народа в Томской губернии.

Лекарь. Прекрасно образован. В 1903 году окончил с отличием медицинский факультет Императорского Томского университета. Потому совсем не удивительно, что ему предложили возглавить строительство первой земской больницы в селе Ново-Кусково Томской губернии, сыгравшей неоценимую роль в улучшении здравоохранения прилегающей территории.

Строительство началось в том же 1903 году, продолжалось около 10 лет. Стройка обошлась казне в 32 тысячи рублей, деньги, по тем временам, немалые.

Больница имела приёмный покой, терапевтическое, хирургическое и инфекционное отделения, расположенные в разных корпусах. Аккуратный особнячок для врачебного персонала находился во дворе лечебницы. Все строения, включая подсобные и хозяйственные, были срублены из гладко оструганных сосновых брёвен, весенней заготовки, имели каменные фундаменты и железные крыши.

Стены покрашены в желтый цвет, кровли - в зелёный, что придавало опрятный, даже праздничный вид зданиям в любое время года. Постройки Ново-Кусковской больницы располагались на высоком, красивом месте, среди белоствольных берёз, по-над поймой таёжной речушки Соколы, пересекающей самый конец села.

На том же взгорье, лишь несколько в стороне, Лампсаков поставил и собственный особняк из обхватистой лиственницы, вокруг которого разбил некое подобие сада, где произрастали крыжовник, малина, смородина, черёмуха и невиданные в Сибири ранеты. По весне, плодоносящие растения, распускаясь пышным цветением, издавали бесподобное благоухание.

Лампсаков ещё и начальник переселенческого пункта, всем, чем мог, помогает прибывающим из западных губерний переселенцам, хлопочет о предоставлении мест поудобнее для новых деревень и хуторов.



*Лампсаков Николай Александрович - полковой врач.*

*37-й Запасной Сибирский стрелковый полк, город Омск, 1917 год.*

Следует отметить, что успеху в делах и начинаниях Николая Александровича, во многом, способствовала его супруга, тоже врач, Елена Дмитриевна, женщина умная и весьма симпатичная. Во время его многочисленных служебных отлучек, наряду с домашними, она заправляла и всеми больничными делами. Благодаря её распорядительности, в больнице поддерживался идеальный порядок. Причём без использования всякого администрирования и довольно корректно. Вышколенный медперсонал понимал её с полуслова. Больные, те, вообще, в ней души не чаяли, откликаясь на доброжелательную заботу и сострадание к их болячкам.

Николаю Александровичу не приходилось кривить душою при гостях, говоря, что в чём-чём, а в женитьбе ему повезло. Одно лишь обстоятельство слегка омрачало счастливый, казалось бы, во всех отношениях брак, он оказался бездетным, и, что совершенно точно, не по вине супруга.

В остальном, жаловаться Лампсакову было не на что. Материально обеспечен, работой доволен, народ уважает, начальство благорасположено, - основательная поступь по жизни уверенного в себе человека, чувствующего надёжную почву под ногами. Увы, ничто не вечно под луной….

Случилась Первая Мировая война. 25 августа 1914 года Лампсакова Николая Александровича призвали в армию. В городе Омске он прослужил полковым врачом в 37-м Сибирском стрелковом запасном полку по декабрь 1917 года.

Вместо вполне заслуженной победы в войне, Россия вкусила плоды, слегка уже подзабытой смуты.

Произошёл государственный переворот – Февральская революция 1917 года. Первая, из разряда цветных. Революция удалась, но говорунов из Временного правительства смело октябрьским шквалом 1917-го, власть в России перешла в руки большевиков. Революция принялась с успехом пожирать, как своих детей, так и своих же родителей

Николай Александрович внимательно следил за происходящими событиями, абсолютно ничего в них не понимая. Со всей очевидностью, ясно одно – страна катится в пропасть, наступает конец Великой Империи. Продолжающаяся война с немцами, думалось ему, приближает катастрофическую развязку.

А царь – то, батюшка, чем так не угодил Керенскому?

Ведь заселился *русский Марат* в государевы апартменты, разъезжал на государевом авто, не пренебрёг и столовыми приборами с вензелями….

Мозг костей, вот парадокс, отторгал монархию, желудок однако не спешил следовать за этим странным мозгом в части поглощения, в компании таких же радикальных желудков, изысканных блюд монаршей кухни. Между делом, можно и порассуждать о судьбах революции (уже, конечно, не желудком, а языком).

Господи, ведь с началом первой Мировой войны, летом 1914 года все военнослужащие действующей армии надели полевые погоны. Хотя парадная и другие формы одежды отменены не были.

Но по примеру царя Николая II, одевшего с началом войны простую солдатскую гимнастёрку с погонами пехотного полковника и не снимавшего её вплоть до своей трагической гибели, носить золотые погоны мирного времени считалось дурным тоном.

-Эх, тёзка, тёзка! – вздохнул Лампсаков, - Нельзя властью бросаться, обязательно подберут, а самого растопчут! Слабость в нашем лучшем из миров не прощают. Если не боятся, сиречь, и не уважают…. Ох, а если власть употребил – сиречь *кровавый*? Вот и получается: *Куда ни кинь, всюду клин.* Как это по – русски!

Будучи молодым человеком, особенно во времена студенчества, теперешний врач не чурался революционных идей. Однако революция, тогда ему представлялась в некоем розовом цвете, как светлый Христов праздник всенародного братства и благоденствия. Творившееся же в стране, пугало его и настораживало. Нет, он ничуть не жалел о канувшей в Лету монархии, хотя слухи об ужасной, мученической кончине царской семьи шокировали, сама мысль об убийстве ни в чём не повинных детей казалась кощунственной и, априори, невозможной.

Нет, какого чёрта, громогласно пообещав отпустить бывшего российского самодержца с семьёй в Англию, Керенский отправил их в Тобольск? Лавры маратов, иже с робеспьерами грезились? Чего ж, тогда сам – то не стал дожидаться гильотины? Рванул, не разбирая дороги за кордон. Ну да, шкура своя – то поближе к телу. Да и кто ж потом про себя любимого геройские сказочки расскажет?

Вот и не верь после этого в мистические предначертания. Правление последнего Романова продлилось 23 года. Первый Романов – Михаил короновался в Ипатьевском монастыре, спустившись со второго этажа ровно на 23 ступеньки вниз. Николай Второй перед мученической смертью жил тоже на втором этаже, и надо же, Ипатьевского дома.

Перед гибелью семейство Романовых с прислугой спустилось со второго этажа ровно на двадцать три ступеньки вниз. Жертвы революций, - сколько их было и сколько ещё будет?

К тому времени Сибирь, как и вся бывшая Российская империя, полыхала в огне гражданской войны, расколовшись на два основных враждующих лагеря - красных и белых. Временно победившая в Сибири, на Урале и в Поволжье контрреволюция начала свой путь с расстрелов.

На влажной от большевистской крови земле с быстротой грибов появлялись бесчисленные «правительства». В захваченной белочехами Самаре обосновался эсеровский Комуч (Комитет членов Учредительного собрания), в Екатеринбурге – Уральское областное правительство, в Омске – Временное Сибирское, во Владивостоке – правительство автономной Сибири, в Чите царствовал «сын трудового крестьянства» атаман Семёнов, в Хабаровске – Калмыков, в Благовещенске – атаман Кузнецов…

Каждое из этих *правительств,* опиравшихся на японские, чешские или американские штыки, имело своё знамя, армию и страстное желание добиться безоговорочной поддержки союзников.

Долго прицениваясь, зарубежные покупатели, наконец, в Уфе провозгласили «Всероссийское Временное правительство» – преемником почившего в бозе правительства Керенского. Оно состояло из Директории и совета министров. Местом пребывания Директории решено было избрать Омск....

Но преемники Александра Фёдоровича, по мнению белых офицеров и союзников слишком походили на него самого. Выпущенная «Декларация об объединении всех сил революционной демократии» ускорила уход с политической сцены, по крайней мере, с авансцены, эсеровского правительства. Союзникам нужен был для России Кромвель. Жаждали его и офицеры, и крупная буржуазия. Торгово-промышленный съезд провозгласил: - «Необходима твёрдая единая власть. Такой властью может быть только единоличная диктатура». Сильной личностью, призванной, в очередной раз, спасать Расею, стал адмирал Александр Васильевич Колчак.

Что и говорить, либеральным идеям народовластия, приверженцем коих считал себя Лампсаков, тем самым, нанесён был чувствительный удар. Власть кухарок же, по-ленински, Николай Александрович почитал злом, гораздо большим для страны. Поэтому, он и продолжал служить, теперь уже, правопорядку по-колчаковски, хотя, надо сказать, без прежнего усердия. Колчак располагал обширной территорией, внушительной армией и значительной частью золотого запаса России, захваченного чехами в Казани. Последнее обстоятельство позволяло исправно платить жалование органам власти на местах, согласитесь, не последнее дело.

Правда, после событий в Причулымье, когда красные партизаны довольно легко разгромили Вороно-Пашинских, а затем и Ново-Кусковских блюстителей правопорядка, у впечатлительного Николая Александровича зародились немалые сомнения в твёрдости власти новой администрации. К тому же, местное население, по, не до конца понятным, причинам встречало красных на *ура!.* В то время как к колчаковцам относилось с молчаливой враждебностью. Хамское поведение местной милиции у самого Лампсакова, если быть искренним, вызывало плохо скрываемое раздражение. Что же это за правопорядок, коль у него такие поборники? И, выходит, все они одним миром мазаны, если солдаты, едва заявившись в село, вытворяют, чёрт знает что, похлеще всякой милиции. Истинно – *Каков поп, таков и приход.*

Николай Александрович продолжал задумчиво расхаживать по кабинету, изредка поглядывая в окна, за которыми открывался широкий вид на село и его окрестности. А там, вовсю хозяйничала чародейка-блудодейка весна-красна. Полуденное, майское солнце щедро поливало землю горячими благодатными лучами, и земля просто млела от живительного тепла, на глазах покрываясь нежной, будто свежепомытой зеленью. Лесистая пойма Соколов заполнялась стремительным, бурливым половодьем. Под окнами, словно ошалелые, во всю наяривали любовные арии всевозможные птахи, громче всех, конечно, брали свои чик-чириковые ноты безалаберные воробьи.

Обычно, в первые погожие деньки на селе тоже царило оживление. Сейчас же, оно будто вымерло. Нигде не видно ни души, не долетает никаких звуков.

Вошла Елена Дмитриевна:

-Коля, будь добр, посмотри одного пациента.

-Что за пациент, Леля?

-У него два пулевых и два штыковых ранения. Состояние – крайне тяжёлое. Необходимо посоветоваться, насчёт его лечения.

-Кто-то из раненых солдат? Впрочем, я их всех осматривал, штыковых ранений ни у кого из них не наблюдалось.

-Нет, он не солдат.

-Ну вот, ещё немного, и я буду заинтригован.

-Это молодой крестьянин из Казанки. Его вчера привезли.

-А позволительно ли будет мне полюбопытствовать, кто это, а главное - за что, молодого человека столь серьёзно изувечил?

-Его жена, которая и доставила его в больницу, утверждает, что он был расстрелян колчаковцами.

-И остался жив?

-Выходит, так.

Заведующий Ново-Кусковской земской больницей, Николай Александрович Лампсаков удивлённо посмотрел на жену через стёкла золотого пенсне. Его холёное, интеллигентное лицо, украшенное тщательно ухоженными усами и бородкой, а ля Чехов, тронула недоверчивая усмешка.

-Ты меня, случаем, не разыгрываешь?

-Такими вещами не шутят, - покачала головой Елена Дмитриевна, - Несчастный просто чудом остался жив.

-Следовательно, он – красный?

-Разве, в данных обстоятельствах, это имеет значение? Тяжёлый больной нуждается в неотлагательной медицинской помощи. По-моему, вполне достаточно оснований, чтобы мы занялись его лечением.

-С формальной точки зрения, ты, безусловно, права. Однако есть одно но….

-Ты хочешь сказать, если больной оказался красным, мы не должны его спасать?

-Боюсь тебя огорчить, моя дорогая, но, по правде говоря, не хотелось бы иметь ничего общего с подобными субъектами.

-Опомнись, мой милый! Коля, а как же клятва Гиппократа? Надеюсь, для тебя, заветы великого врачевателя, по-прежнему, не пустые словеса?

-Разумеется, я отлично помню о своём врачебном долге, но, ещё раз но….

-Иначе говоря, господин «но» - это «их благородие» капитан Суров?

-Да при чём тут Суров? Хотя…. Недоразумения с военными властями больнице пользы, уж совершенно точно, не принесут.

-Ах, какие мы осторожные!

-Время такое, вот и приходится быть осмотрительным.

-Вот, вот, время такое. Только время, уж совершенно точно, не для карасей - идеалистов и не для премудрых пескарей.

-В каком смысле, дорогая? – сделал непонимающее лицо премудрый идеалист. Ему доставляло нескрываемое удовольствие наблюдать за азартным натиском жены. Сейчас она удивительно напоминала ту задорную студентку, в которую он когда – то безоглядно влюбился.

-Тебе не приходила в голову простая мысль, что ещё бабка надвое сказала, чей верх, в конечном счёте, окажется в этой заварухе.

-Выражаясь казённым языком, спрошу, уж не сочувствуешь ли ты красным, Леля? – добавил перца в дискуссию нарочито пристрастный оппонент.

-Я сочувствую больным. Что же касаемо красных…. Они выступают против угнетения людей людьми, за счастье простого народа. А вспомни историю США, войну Севера и Юга, Францию, наконец, не за то ли самое и мы ратовали когда-то на студенческих вечеринках? Только мы, как истинные интеллигенты, поболтали красиво и успокоились. А большевики, и тут нельзя им не отдать должное, борются за воплощение своих, может и утопических, идей в открытую, не щадя ни себя, ни противника. И, если быть до конца справедливыми, врагов не щадят - да, но население - то не мордуют, не мародёрничают! В отличие от бравых защитничков правопорядка….

Елена Дмитриевна даже порозовела от волнения. Чувствовалось, высказанные мысли не сейчас пришли ей на ум, изливалось давно накопившееся:

-А вот этот самый Суров, заявившись в село, начал с казни двух человек. Не потрудившись разобраться, кто здесь, чем дышит. И наломал дров. Если до казни среди сельчан преобладали нейтральные настроения, многие, вообще, не имели ничего против власти Верховного правителя, то после – практически у всех, в одночасье, настроения сменились на откровенно пробольшевистские….

Николай Александрович с интересом продолжал слушать жену. С одной стороны, доводы, приводимые, пусть и с женской импульсивностью, перекликались с его собственным анализом ситуации. Достаточно сравнить поведение солдат и партизан. Грубо говоря, против фактов не попрёшь. Разгромив волостную милицию, возглавляемую незадачливым Ивановым, повстанцы наутро устроили митинг. На нём выступил их командир Гончаров с речью, объявив о восстановлении Советской власти в волости, и призвал новокусковцев всеми силами её поддерживать.

Декларировалась полная добровольность, без применения порок, расстрелов, прочих карательных акций.

С другой стороны, знание истинного положения вещей, крайне огорчавшее Николая Александровича, собственно, ничего для него не меняло. Приходилось служить власти, с недавних пор, столь непопулярной среди простого люда, хоть, кто бы знал, как это не просто.

Осознание собственного бессилия, невозможности что-то изменить, предотвратить разыгрывающуюся на его глазах трагедию агонизирующей диктатуры, тяжёлым грузом давила на плечи. «Делай, что должен…» – вспомнился ему французский император.

-Ладно, пойдём смотреть твоего больного. - Направляя разговор в практическое русло, предложил он.

-Давай мы его всё-таки вылечим, Коля. - Закрепляя достигнутое согласие, попросила Елена Дмитриевна.

Никита то бредил, то погружался в забытьё, то начинал зло матюгаться, когда великая досада принималась терзать его заново и впору было начинать биться дурной башкой об стенку, кусать локти. Надо же так, по-глупому, попасть в лапы карателей! Глупее не придумаешь. Главное и винить-то, кроме себя, некого. Домой ему приспичило. Смена белья, да харчи понадобились. Вроде обовшивел и оголодал окончательно. Чего уж близирничать! Просто по жене Анне соскучился, давно за бабий подол не держался. Зов плоти, язви его в душу!

Вот он и не сдюжил. Ломанулся, гонимый инстинктом, словно мотылёк в огонь. Прямо белым днём. Думал: огородами к дому подкрадётся, никто и не заметит.

Не успел ногу на прясло занести, а сзади:

-Куда, морда ясашная!

Оглянулся – два конных белогвардейца берут его на прицел. По крупному, называется, не повезло. Не узнавши броду, полез в воду. Неумолимый бег времени, к несчастью, не остановить, не повернуть назад, а задним, именно, умом крепка Россия. Можно ещё, про свои и чужие ошибки добавить. Планида….

Никто за ним, Никита проверял и мог побожиться, не следовал, да и лошади фырканьем, хочешь, не хочешь, выдали бы преследователей. Скорее, белый разъезд случайно на него наткнулся.

-Кто таков? – меж тем, пытал у Никиты один из верховых с лычками на погонах. Видно, старшой.

-Тутошний я… Хрестьянин.

-А чего в лесу делал?

-Корову искал. - соврал Никита первое, пришедшее в голову, с ужасом осознав абсурдность сказанного.

-Ну и где ж, твоя корова?

-Не нашел… Гдей-то, видать, в другой стороне поискать надоть.

-Ладно, хватит брехать! – грубо оборвал унтер. – Ну-ка, подь сюда!

Расспросы кончились. Незадачливого ковбоя погнали, загородив конями с двух сторон, в деревню. Сразу, почему-то, к дому Чуприкова.

А там, прямым ходом – в амбар, стоящий в глубине двора.  
Пока вели по деревне, Никита, к немалому своему удивлению, обнаружил, что в ней полно беляков. Видно, из Ново-Кускова нагрянули. И уж, конечно, неспроста. Не на прогулку. Эх, надо бы предупредить своих, жалко крылья подрезали.

Командир его – Пётр Гончаров, наверняка, уже и сожалеет, что доверял ему, Никите Левину. Знание им округи, как своих пяти пальцев, здорово помогало отряду оставаться незамеченным, избегать встреч с постами и разъездами белых. Но вот ему самому не сильно это знание и помогло. На родном огороде сцапали. Прямо, на старуху - проруха. И вот теперь, вместо радости от побывки дома, гнетущие мысли и осознание собственной никчёмности.

Он снова заскрипел зубами и снова погрузился в кошмары

Вот его с силой толкают в амбар, наподдав прикладом промеж лопаток так, что он едва устоял на ногах. И, может, растянулся бы на полу, да угодил головой в закром, набив солидную шишку на лбу, сознание помутилось, множество задорных искорок полыхнуло в глазах.

Инстинктивно ухватившись растопыренными руками за какие-то доски, с трудом превозмогая боль, он выпрямился. Глухо стукнула за спиной дверь, громыхнул замок и стало темно и тихо, будто в могиле.

Приобвыкнув к темноте, Никита принялся осматриваться по сторонам, выискивая хоть малейшую лазейку. Но скоро убедился в тщетности своих надежд. Ну не может, Гурьян Игнатьевич Чупринов, иметь, по определению, худой амбар. Комар носа не подточит, для мышей преграда, про людей и говорить нечего. Словом – хозяин. Отсутствие вентиляции в амбаре делало воздух тяжёлым. Развешенные овчины, льняная кудель, всевозможная рухлядь, сваленная в углу, изрядно наполняли пыльным ароматом атмосферу сарая, затрудняя дыхание. Никита зло матюгнулся, присел на закром и закурил.

Одиночество арестанта продолжалось недолго. Вскоре в амбар втолкнули, не забыв угостить прикладом, Петра Чернова, члена Казанского совдепа.

-У, гады!.. – зло скрипнул зубами новый обитатель амбара, с трудом поднимаясь с пола. Лицо и рубаха его были в крови.

-Здорово они тебя разуделали, - посочувствовал Никита.

-Кто здесь? – насторожился Чернов, вглядываясь в сумрак, царящий в сарае.

-Я, Никита Левин.

-Как тебя-то угораздило? Говорили, вроде, к Гончарову ты подался.

-В отряде я и был. Да вот, вздумалось своих попроведать, вместо этого сюда угодил. Кабы знать, что беляки в деревне, разе ж сунулся бы в неё. Ну, а ты?

-На меня, похоже, кто-то донёс.- Вздохнул Чернов, - Я только наладился в лес дать тягу, а колчаки уже тут, как тут, прямо ко мне во двор. Схватили и давай полоскать шомполами, по чём попадя. Я, мол, за что, господа хорошие? А они, знай, молотят и щерятся: это ещё цветочки, ягодки впереди будут.

-Вон глянь, как они меня расписали. - Заключил свой рассказ Чернов, задирая рубаху.

Никита глянул и ужаснулся – тело его товарища по несчастью, было исполосовано вдоль и поперёк багровыми кровоточащими рубцами.

-Ни хрена себе. - Оценил он представившуюся его взору картину. – Узоры….

Скрежет замка прервал разговор, дверь распахнулась, и в амбар влетел очередной арестант. Им оказался Илья Расторгуев, тоже член совдепа. Похоже, беляки, действительно, хватали, не кого попало, а пользовались чьей-то точной указкой. В дальнейшем, дверь амбара, едва захлопнувшись, распахивалась вновь, принимая очередное пополнение, состоявшее, исключительно, из членов совдепа. «Загремели под фанфары»: Иван Курзенёв, Владимир Попадейкин, Поликарп и Пётр Сухановы, Василий Сычёв, Филипп Быков, Карп Тулупов, Антон Черемисин, Иван Ширянкин.

-Ну вот, можно открывать заседание, - невесело пошутил кто-то, - все в сборе.

Но амбар продолжал заполняться. Одного за другим втолкнули и непричастных к совдепу мужиков – Николая Чернова, Григория Субботина, Степана Белоглазова.

-Вас-то, за что? – полюбопытствовал один из задержанных.

-Жратвой партизанам помогали.

-Ясно, гнида какая-то донесла.

-Знамо дело. Иначе, как бы каратели узнали, хто партизанам помогает.

-Вот ироды проклятые!

Вдруг, где-то за деревней, треснул выстрел, на него, сперва, не обратили особого внимания. Затем последовал залп, следом разразилась беспорядочная стрельба. В амбаре сделалось тихо, мужики, прислушиваясь, затаили дыхание. Пальба доносилась со стороны Челбаковских хуторов, где, вероятно, завязался бой между карателями и партизанами. Вместо того чтобы томиться по собственной дурости, в тёмном, вонючем сарае, Никита сейчас должен был бы находиться, вместе со своим товарищами, в рядах родного отряда биться с врагами.

-Хыть бы, наши расколошматили кровопивцев, да нас ослобонили бы, - выразил общие чаяния Григорий Субботин.

Понимая лучше других, что в открытом бою с регулярными частями у партизан  шансов нет, Левин не очень-то верил в возможность избавления, но и у него затеплилась надежда. Кто знает, а вдруг?.. Гончаров командир боевой, с соображением. Лихо он перевстрел карателей на полпути к Ново-Покровской заимке. Не стал ждать, когда они припожалуют, а, видно, предупреждённый кем-то, сам выступил им навстречу, навязав бой на выгодных условиях. Может и верно – бабка надвое сказала…. От исхода боя зависело многое, для узников же чуприковского амбара – всё, поэтому грохот его звучал для них сладкой музыкой. Музыкой надежды.

Пока доносились звуки боя, узников чуприковского амбара не покидала надежда на освобождение, во многом, надежда утопающих на соломинку. Ведь, даже в случае победы партизан каратели, наверняка, успели бы расправиться с пленниками.

Но вот наступила тишина. В амбаре тоже сделалось тихо. Все подавленно молчали, понимая, что уповать больше не на кого.

Вскоре, действительно громыхнул замок, дверь распахнулась, в её проёме показался уже знакомый унтер.

-Ты и ты, - ткнул заскорузлым пальцем в сторону Петра и Чернова и Ивана Белоглазова, оказавшихся ближе всех к дверям. – На выход!

-Ну, прощевайте, братцы… - дрогнувшим голосом выговорил Чернов, покидая амбар.

-Не поминайте лихом… - добавил Белоглазов, последовав за ним.  
-Скоро свидимся. На том свете… - нашёл в себе силы пошутить Карп Тулупов.

Дверь захлопнулась, лязгнул ржавый замок, опять наступила гнетущая тишина. В привычном сумраке лишь пыхали красные огоньки самокруток. Все чутко прислушивались к малейшим звукам, доносившимся снаружи. Поначалу угадывались только размеренные шаги часового, да откуда-то издали, доносился протяжный, сразу в несколько голосов, тоскливый собачий вой. А собаки воют, известно, к покойникам.

Вдруг, пронзительный женский крик перекрыл все звуки. В стороне Лазутинского переулка возник какой-то шум-гам. Послышалась матерная руготня, затем, раз за разом, хлопнули два винтовочных выстрела. Женский крик оборвался на полуноте. Чья-то жена, оказавшись вдовой, зашлась в безутешном плаче.

Узникам чуприковского амбара не надо было объяснять значение случившегося. Развеялись последние сомнения относительно ожидавшей их участи. Белая с косой нетерпеливо переминалась за порогом, и каждый коротал последние мгновения по-своему. Одни, охваченные тоской, замерли, словно окаменев. Другие нещадно палили табак. Третьи метались из угла в угол, бормоча не то молитвы, не то проклятия. Кто-то всхлипывал. Лишь Пётр Суханов, по прозвищу Петя Хитрый, не поддался общему унылому настроению. Он принялся деловито закапываться в кучу кудели, сваленной в углу запасливым хозяином. Хлопотливая суета  несколько развлекла его товарищей по несчастью.

-Вишь ты, чего удумал – от смерти спрятаться. Ловкач!

-Нет уж, видно, от судьбы не убегишь.

-Знамо дело.

-А чем чёрт не шутит, когда Бог спит, - бесшабашно отвечал из-под кудели неунывающий Суханов, - Вдруг, да пролезет.

Меж тем, опять залязгал замок, раскрылась дверь, тот же заскорузлый палец ткнул в одного, второго, а, поколебавшись, и в третьего обречённого. Снова последовало печальное прощание, затем – уже знакомое тягостное ожидание своей очереди, обострявшее жажду жизни до крайности, буквально до безумия. И потому, когда унтер появился в очередной раз, некоторые начали прятаться за спины товарищей, надеясь хоть ненадолго оттянуть роковой конец, пожить хоть ещё чуть-чуть, хоть одну лишнюю минуточку…

Но прокуренный палец беспощаден и неумолим, как перст судьбы. С бесстрастной последовательностью вытягивает из амбара  новых и новых смертников.

Кроме Никиты в амбаре оставался только Василий Сычёв, естественно, не считая Петра Суханова, когда палец унтера поманил, наконец, и его.

Оказавшись во дворе, он невольно зажмурился, поскольку глаза его, привыкшие к полутьме, зарезало от обильного света. Проморгавшись, к своему удивлению обнаружил, что солнце склонилось уже на вечер, последний, судя по всему, вечер в его жизни.

-Больше никого не осталось? – для порядка поинтересовался унтер, заглядывая в открытую дверь амбара.

-Не. Мы – последние, - поспешил заверить Никита. Ему, вдруг, до боли захотелось помочь Пете Хитрому осуществить его хитрый план. И он выразительно посмотрел на Сычёва: смотри, мол, не выдай человека.

-А ну-к, проверь – не спрятался ли там хто, - будто прочитав его мысли, велел, недоверчивый унтер часовому.

Тот шагнул в дверь и, видимо плохо ориентируясь со света, принялся наугад ширять штыком по углам сарая. Ткнул он пару раз и в кучу кудели, но, по счастью, не угодил ни разу в затаившегося Суханова.

-Ну, что там? – раздался нетерпеливый окрик

-А, никого тут не осталось. Амбар пустой. – Доложил солдат, вылезая наружу.

-Тогда пошли. Господин капитан уже ругаются, чего мы долго канителимся.

Левин шёл, подталкиваемый конвоиром в роковой Лазутинский переулок и никак не мог примириться с мыслью, что вот этот конопатый рыжий унтер, от которого и на расстоянии сильно разит сивухой, поставит последнюю кровавую точку на его, ещё мало житой жизни, погасит для него навсегда солнце, лишит его старую мать сына, молодую жену – мужа, малолетнего сынишку – отца.

Лобное место каратели устроили у кузницы Михайлы Чучейкова, стоявшей на берегу речки в самом конце переулка. Даже много всякого повидавший на фронте, Никита невольно содрогнулся, увидав представшую перед ним ужасную картину. Окровавленные трупы казнённых, в беспорядке валялись в неестественных, скрюченных позах, по всей ширине переулка.

Большинство их было обезображено штыками до неузнаваемости, некоторые – обезглавлены. Жуткое зрелище! Особенно, если знаешь, что и тебе уготована та же незавидная участь.

-Разоблакайтесь! – вывел Никиту из мрачного оцепенения резкий голос рыжего, он и здесь был за главного распорядителя.

 Дождавшись исполнения команды, унтер махнул рукой солдатам.

Тут же громыхнули выстрелы. Никите, будто кто хорошим дрыном врезал по левому плечу и он, как подкошенный, рухнул на землю, лицом вниз. Свалившись, ещё не понимая произошедшего,  первое, что почувствовал, вопреки всему, жгучую радость: «Жив!».

Однако главные испытания ещё только начинались. Опять раздались выстрелы. На сей раз «дрыном» заехало по левой ноге. Нестерпимая боль пронзила ступню. И опять обнаружилось, что он, по-прежнему, жив. Осознание этого теперь для него было главней всех болей. Звериное буквально, желание жить помогло ничем себя не выдать.

Подумалось: - Авось, да пронесёт!? Перехитрил же смерть Петя Хитрый! Почему бы и ему не попробовать? Только дай бог выдержать – не закричать диким криком, не задёргаться. Проклятые раны огнём горят.

-А ну-ка, пощупайте их для верности! – услышал он, сквозь меркнувшее сознание, команду унтера и похолодел, соображая, что наступил его смертный час, сил держаться и дальше уже не оставалось.

Снова страшная боль, штык карателя прошёл под левой лопаткой и вышел под мышкой. Никиту, на мгновение, снова вышибло из памяти, но опять он не издал ни звука. Сработал тот же звериный инстинкт. Очнувшись, с удивлением и радостью ощутил, что и на этот раз остался жив. И опять ничем себя не выдал. Однако силы покидали приговорённого.

Но затухающий огонь его жизни, словно ветром раздувала лютая ненависть к истязателям, страстное желание сквитаться с ними за свои и чужие муки, за смерть товарищей.

Между тем, Смерть всё ещё стояла у его изголовья. Унтер-офицер, проявляя недюжинное служебное рвение, «пощупал» Никиту ещё разок. На сей раз, штык угодил в правую лопатку и пропорол лёгкое.

Никита провалился в чёрное беспамятство, теперь уже надолго.

Потом снова его настигли видения:

-Михаил, а Михаил! Слышь, что ли! Проснись!

-Чего тебе?

-Хтой-то стонет.

-Где?

-У нас во дворе, вроде бы.

-Что ты несёшь, глупая баба!

-Вот, ей-богу! Да ты сам послухай.

Михаил Расторгуев прислушался и ничего не услышал.

-Тебе со сна, всё какая-нибудь ерундовина померещится, - определил он с досадой и повернулся на другой бок. Но в это время послышался звук, действительно похожий на стон. И вдобавок, в дверь постучались, или поскреблись. Ему сделалось жутковато. У жены вообще, зуб на зуб не попадал от страха.

-Теперича, услыхал, небось? – домогалась она.

-Услыхал. Ну и что? Поди, какие-нибудь озорники шутки шуткуют. Попугать хотят…

-А можа, это из энтих хто?

-Ты, про каких таких энтих, балакаешь?

-А про исказнённых….

-Ну, эт - ты брось! Выкинь из головы такую несуразицу, - уверенно возразил он. – Про тех и говорить даже нечего. Я сам, скрозь заплот маленько поглядел, как белопогонники  мужиков казнили. Жуткое дело. Смотреть и то, волосья дыбом становятся. Сперва их стреляли, а потом ещё и штыками пропарывали. Иных и шашками, будто капусту, тяпали. Ивана Курзенёва первый раз кольнули, он вскрикнул, дак его потом всего изрешетили, живого места не оставили. Вдобавок, ишо и башку снесли. А ты говоришь.

-Но ведь, стонет же хтой-то!

-Вот заладила!

Расторгуев нехотя слез с кровати и принялся на ощупь одеваться.

-Можа, лампу зажечь? – предложила жена, которой в темноте было шибко боязно.

-Ладно, зажги. Да только шторы на окнах хорошенько задёрни, - распорядился хозяин и вышел в сенцы.

-Хто там? – подойдя к наружной двери, окликнул он.

-Это я… Ни-ни-кита… Левин….

-Никита Левин? – недоверчиво уточнил Расторгуев.

-Я… я… самый и есть….

-Но постой.… Как же так? Ведь тебя ж, расстреляли…. И штыком, потом ешо прокалывали…. Я сам видал. – Растерянно бормотал Расторгуев, торопливо крестясь, на всякий случай. А вдруг, то нечистая сила скребётся, под видом Никиты Левина? От крестного знамения нечистая сила должна сгинуть обязательно, однако голос за дверью, продолжал молить:

-Помогите.… Ради всего святого….

Михаила прошиб холодный пот. Признаться, любого другого точно также шибануло бы. Шутка сказать – в глухую ночную пору к нему в дом просился покойник. И всё же, набравшись мужества, он откинул крючок.

-Ну, чего зенки вытаращила? - прицыкнул на жену, втащив окровавленного Никиту в избу, -  Крови, что ль, сроду не видала? Давай воду кипяти, да чистую холстину доставай. И поживей поворачивайся!

Вскоре Никита Левина лежал в горнице на чистой постели, обмотанный вдоль и поперёк чистыми холстинными бинтами. Раны его  промыли тёплой кипячёной водой, затем на них наложили алой и листья «живого» дерева, незаменимого в подобных случаях. Самого его заставили выпить какого-то целительного снадобья, настоянного на перваче. Народная медицина благотворно подействовала на раненого. Он перестал стонать и метаться, впав в глубокое забытьё.

Наутро, Расторгуев с помощью Ивана Чуприкова, позванного им на всякий случай, для подстраховки, как колчаковского служивого, доставил Никиту домой. Домашние, сперва завыли, было, над ним, словно над покойником, потом, разобравшись, что он жив, стали думать и гадать, как быть дальше. Ничего другого не придумав, жена Анна отвезла его в Ново-Кусковскую больницу, под видом тифозного.

Осталось уповать на искусство врачей, местные знахари лишь разводили руками, кости вправить, с пулевыми ранениями справиться – с грехом пополам смогли бы. Иное дело –  русский трёхгранный штык, раны оставляемые им, легко затягиваясь на входе, оставляли гниющий канал в теле, что, без оперативного вмешательства не оставляло обладателю этого самого тела шансов на благополучный исход.

Нелёгкий и сложный путь возвращения страдальца к жизни продолжался.

Вот так, собственно, и получилось, что обрекли к смерти 15 узников Чуприковского амбара, расстреляли – 14, а в перечне на обелиске братской могилы в Казанке, под нехитрой эпитафией: «Расстреляны колчаковскими карателями 12 мая 1919 года», значатся 13 фамилий. Да, одному из приговорённых удалось чудом избежать расстрела, а одному из расстрелянных удалось чудом остаться в живых. Что ж, у судьбы своя арифметика, где дважды два не всегда четыре!

Никита Левин очнулся от лёгкого прикосновения чьей-то мягкой тёплой ладони ко лбу.

-Кажется, температура спала, - услышал он приятный женский голос и открыл глаза.      Не поворачивая головы, с трудом повёл мутным взором по сторонам и ничего не понял. Где он? Что с ним? Кругом всё непривычно белое – стены, потолки, шторы на окнах, сами окна. Над ним склонилась миловидная женщина в очках. Тоже вся в белом. От неё исходил тонкий аромат духов. Просто рай. Если бы в нос не шибало лекарствами, не горело бы так тело, не жгло бы в груди, не выворачивало бы, будто раскалёнными щипцами, ногу. От боли даже дух захватывало. Перед глазами плавали разноцветные круги, во рту было совсем сухо. В глотке – тоже.

-Пить… - слабо прошептал он.

-Алёна, подай воды, - распорядилась склонившаяся над ним женщина, - Не больше полстакана. И поставь градусник.

До Никиты, после упоминания о градуснике, дошло, что находится он в больнице. А женщина в очках, не иначе, как сама Елена Дмитриевна, о которой он слышал много хорошего. На душе у него сразу стало легче. Рай, кто спорит, место хорошее, но на грешной земле тоже совсем неплохо. То и дело впадая в забытьё, он продолжал воспринимать происходящее вокруг, словно во сне.

Затем Никита очень близко от себя увидел мужское лицо в золотом пенсне, на него пахнуло запахом дорогих папирос и одеколона. Опять ему щупали лоб, заглядывали в глаза, приподнимая веки, осторожно разматывали повязки.

-Антонова огня, кажется, нет, - резюмировал Николай Александрович, - Но необходима срочная операция.

Потом, склонившись к самому лицу раненого, спросил:

-Это тебя кто так? Суровцы?

-Нет….

Никите казалось, что он выкрикнул, на самом же деле он еле прошептал это слово, опять провалившись в беспамятство. Он уже не слышал, как Елена Дмитриевна выговаривала мужу за неуместный вопрос, затем потребовала покинуть палату, сердито заявив, что в таких помощниках она не слишком-то и нуждается.

Когда он открыл глаза в следующий раз, в палате находилась лишь медсестра.

Николай Александрович вернулся в кабинет и задумчиво смотрел в окно. В это время какое-то движение возникло на главной улице. Показался конный отряд, направляющийся в сторону больницы.

Лампсаков не отрывал глаз от приближающихся верховых. Вот уже можно рассмотреть их поподробнее. Впереди рысил на добром вороном коне низкорослый офицер с хмурым, черноусым лицом. Его фуражка была надвинута на самые глаза. По всей видимости, командир карательного отряда, - решил, про себя, заведующий больницей. За черноусым следовали нижние чины, рослые, хорошо вооружённые.

«Догадался, всё же, представиться, - отметил Николай Александрович, - Интересно, что за фрукт?»



*На фото: Н.А. Лампсаков слева, Е.Д. Лампсакова справа.*

*Фрукт* прибыл по его просьбе:

*…Большевистское восстание, вспыхнувшее в причулымском районе с двадцатых чисел апреля месяца сего года, в настоящее время можно считать оконченным. Выяснилось, что подготовительная работа начата Томской большевистской организацией.*

*Из Томска доставлялось оружие в посёлки, из Томска даны указания об организации по селениям тайных большевистских комитетов, которые и подготовляли общественное мнение в пользу большевизма.*

*Хотя установить точно, когда началась подготовительная работа, не удалось, но есть данные предполагать, что она велась несколько месяцев перед восстанием.*

*В марте месяце, в указанный район было выслано из Томска ядро восстания – группа в 14-20 человек, во главе с так называемыми «товарищем Сергеем» и «товарищем Гончаровым». Эта группа разместилась в малоизвестном посёлке Ново-Покровском, Ново-Кусковской волости и оттуда вела свою работу далеко по окрестным посёлкам, через агентов и тайные комитеты….*

*…После этого, началось открытое насаждение по всем селениям «военных красных комитетов», с образованием «главного штаба» в посёлке Ксеньевка… Красноармейский же отряд сразу сформировался из добровольцев в числе 180-200 человек, вооружённых винтовками разных систем. Для отряда были реквизированы лошади, а для усиления отряда объявлена мобилизация населения в три очереди. По всем селениям были установлены караулы и связи….*

*…Ввиду всего вышеизложенного прошу Вашего личного ходатайства перед начальником губернии и начальником гарнизона об обеспечении здешнего района достаточной вооружённой силой, впредь до успокоения, в виде военного отряда или отряда особого назначения. В противном случае пребывание на пункте и работа невозможны. Прошу Вас не отказать уведомить о дальнейшем.*

Заведующий Ново-Кусковским переселенческим пунктом

*Врач Н.Лампсаков* [26].

Николай Александрович постоял в задумчивости, вдруг ему показалось, нет ему явственно послышалось, что чей-то голос его настойчиво спрашивает:

-Ктой – то тебя, Николай Александрович, наущал эти письма писать? А!

Подикось, дружки твои – япошки? Давай – ка колись, жидовская морда! Мы ведь с тобой валандаться не будем. У нас с такими антилегентами разговор короткий – вилы в бок, да в колодец!

Голос скрипуче захихикал….

Дверь снова открылась, вошёл тот самый черноусый офицер, он козырнул и отрывисто представился:

-Суров Владимир Александрович.

Не дожидаясь ответа, тем же отрывистым тоном уточнил:

-Если не ошибаюсь, доктор Лампсаков?

-Вы не ошиблись, капитан, - довольно сухо подтвердил Николай Александрович, посчитав нужным добавить: Кроме того, имею честь быть начальником здешнего переселенческого пункта.

-Последнее мне известно, - произнёс Суров, не отрывая неподвижного взгляда чёрных, немигающих глаз от собеседника.

-В таком случае, весь к вашим услугам, - слегка наклонил голову заведующий больницей, - Прошу садиться, - указал он на стул, где ещё совсем недавно сидела расстроенная Алёна.

-Благодарю покорно.

Пока капитан устраивался на предложенном ему стуле, громыхая великоватой для его роста саблей, Николай Александрович подошёл к заветному шкафчику и, несколько поколебавшись, извлёк из него полную бутылку с латинской надписью на наклейке «Спиртус винус». Следовало, соблюдая какой никакой этикет, проявить гостеприимство.

Да и взбодриться перед нелёгким разговором не помешает. Для подобных дел вполне годится и спирт, коньяком угощать капитана не стоило. Не в коня овёс.

-Вас шокируют наши методы борьбы со смутьянами? – ухмыльнулся, подогретый спиртом капитан Суров, в ответ на сентенции Николая Александровича относительно жестокости карателей. – Вот уж никогда бы не подумал, доктор, что вы столь чувствительны. Ведь, насколько мне известно, ни одна хирургическая операция без крови не обходится.

-Но нельзя же божий дар, и в самом деле, превращать в яичницу! – решительно отверг сравнение Лампсаков, - Поймите, «справедливая кара», пользуясь вашей терминологией, произвела чрезвычайно тягостное впечатление на местных жителей.

-Плевать я хотел, уж простите за солдатскую прямоту, на ваших жителей! А иногда тягостно впечатляться разболтавшемуся быдлу бывает очень и очень полезно. Мозги, знаете ли, вправляет. И, заметьте, без всякого вмешательства со стороны психиатрических светил.

-Но, позвольте, эдак вы восстановите против себя всё население! Стоит ли швыряться камнями, обитая в стеклянном доме? Может быть, поискать другие методы? Нет?

-Вы, доктор, живёте в деревне, а русского мужика не знаете. Образумить его можно только страхом. И ничем больше. Так что, без кровопускания в данных обстоятельствах, к сожалению, никак не обойтись.

«Офицер-то с задатками идейного садиста, - привычно поставил диагноз главврач, неприязненно глядя в пустые неподвижные глаза визави, которые от употреблённого по назначению спирта, сделались ещё более мрачными, - Такой отца родного не пожалеет». Вслух же произнёс:

-Но, я надеюсь, вы всё же учтёте моё мнение.

-Может, посоветуете мне надеть белые перчатки, порекомендуете истовостью благородства заткнуть за пояс рыцарей Круглого стола? – криво улыбнулся капитан.

-Не надо утрировать, капитан. Хотя, немножко благородства в отношении пленных, как мне кажется, не помешает. Примером могут служить существующие международные конвенции на этот счёт…

-К чёрту дурацкие конвенции! Поймите же вы, наконец, что борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Либо мы их, либо они нас. Третьего просто не дано! И совсем не зря, предоставлены мне самые широкие полномочия. Я прибыл сюда, чтобы огнём и мечом восстановить порушенный красными правопорядок.

-Вот так?.. Огнём и мечом?..

-Именно так, доктор, именно так. И, будьте уверены, интеллигентские сказочки о слезе ребёнка, при подавлении восстания мною в расчёт приниматься не будут. Полагаю использовать крайне жёсткие меры, все доступные мне средства, прежде всего огонь и меч! Ересь во все времена выжигали. Святая инквизиция с помощью аутодафе благополучно сохранила единство католической церкви. Отучила тамошнюю паству инакомыслить.

Пора, давно пора и нам перестать, уж снова извините за выражение, сопли жевать!

-Ну, насчёт единства католиков, вопрос спорный. Да и с альтернативами у вас не густо, - задумчиво произнёс хозяин кабинета, - Хотя, помнится, один американец по фамилии Джефферсон высказался по поводу инакомыслия в том смысле, что это высшая форма патриотизма. Впрочем, согласен, не время сейчас для дискуссий. Так с чего, позвольте полюбопытствовать, собираетесь начать?

-Да я, собственно, уже и начал. Мои молодцы подпалили Ксеньевку. Видите дым на горизонте? Там какие-то негодяи организовали сбор и ремонт оружия для Гончарова.

-Да, да, молва уже разнесла по округе вести о ваших деяниях. Только вот мысль, что среди погорельцев вполне могли оказаться ни в чём не повинные люди, вашу голову не посещают?

-В войне всех против всех ни в чём не повинных просто не бывает. – Капитан продолжил седлать любимого конька. - И совершенно зря вы потревожили прах автора американской Декларации. Альтруистические воззрения уважаемого мистера, по моему глубочайшему убеждению, есть исключение. Правило же, сдаётся мне, сформулировал другой янки – некто Линч.

-Следуя вашей логике, Ново-Кусково необходимо спалить, а жителей линчевать? – сердито уточнил оппонент.

-Пока ответ отрицательный. – Помиловал идеологический клон разбойного Прокруста. - Хотя стоило бы. Да, боюсь, больница пострадает. Попробую ограничиться кой-какими превентивными полумерами. Сегодня соберу сход и поговорю с вашим мужичьём по-своему. Постараюсь назидать и вразумлять. Ну, а потом, примусь, через денёк-другой, за красных бандитов, окопавшихся в вашей волости. Немножко передохнём, осмотримся и за дело.

-Да поможет вам бог. - Вежливо пожелал Лампсаков.

-Благодарю, покорнейше благодарю, - несколько отмяк капитан. - Как говорится, бог-то бог, да сам не будь плох. Кстати, - спохватился он, - мне, доктор, сейчас не столько божья, сколько ваша помощь нужна.

-Можете полностью на меня рассчитывать.

-С минуты на минуту подвезут наших раненых, просьба оказать им необходимую помощь и, вообще, обеспечить вниманием.

-Как, у вас уже есть раненые? Откуда? На вас напали?

-К сожалению, доктор, есть не только раненые, но и убитые. Павшие герои преданы земле с полагающимися почестями. Красные бандиты устроили нам засаду под Мало - Жирово….

-Простите, я не в курсе… - замялся Лампсаков, с приличествующим выражением лица.

Вообще-то, он краем уха слышал о стычке солдат с партизанами, правда, посчитав это чьей-то выдумкой.

Не укладывалось в голове, что партизаны могут атаковать подразделение регулярной армии. Оказывается, вполне могут, и довольно успешно. Отчаянные, видать, мужички.

-Будьте уверены, ваших раненых мы устроим наилучшим образом, - заверил он. – И примем все меры к скорейшему их излечению. Я, теперь же, распоряжусь принять их, как полагается.

-Буду премного обязан, Николай Александрович, - удовлетворённо кивнул Суров, - И поверьте, красные бандиты жестоко поплатятся за свою дерзость!

-Ну, а теперь, Николай Александрович, у меня к вам, ещё одно пустяковое дельце. – Суров снова выпил, слегка поперхнувшись.

-Весь внимание.

-Во вверенной вам больнице нашёл приют, как ни странно, один мой крестничек.

-Что за крестничек? – недоумённо вскинул брови Лампсаков, хотя сразу догадался, о ком идёт речь. Необходимо было выиграть время для определения своей позиции в связи с меняющейся ситуацией. Правительственный отряд уходил, а ему, в дальнейшем, придётся иметь дело с «обчеством», изрядно «покрасневшим», в результате одиозных деяний колчаковцев. Нет, права Елена Дмитриевна, взявшая на попечение раненого пациента и сумевшая отстоять его, не только перед ним, но и перед нахрапистым капитаном. Рубикон перейдён, теперь этого пациента надо беречь, как зеницу ока.

Суров, косил на него тёмными, слегка хмельными глазами и ухмылялся.

-Вот уж, никогда бы не подумал, что вы, милейший Николай Александрович, способны помогать всякого рода бандитствующим смутьянам.

-Шутить изволите, Владимир Александрович, - подобрался Лампсаков.

-Ладно, допустим, я пошутил, - продолжал улыбаться офицер. Однако, факты – упрямая вещь, в больнице лежит не добитый красный партизан, словно бог весть, какая важная персона.

-Кого вы имеете в виду?

-Мужичка из Казанки?

-Может, вы потрудитесь назвать и его фамилию?

-Охотно – Левин. Если память мне не изменяет.

-Да, есть такой.

-Стало быть, он вам известен.

-Разумеется. Я помню фамилии всех своих больных.

-Вам, очевидно,  известен и характер его, так сказать, заболевания?

-Естественно. Я сам его осматривал и прописал соответствующий курс лечения. – Николай Александрович окончательно сжёг переправы.

-Вон даже как! – изобразил удивление собеседник, - Весьма любопытно, весьма. А минуту назад, вы утверждали, будто не помогаете красным.

-К вашему сведению, милейший, я лечу больных не по цвету их убеждений, а исключительно от их заболеваний, - сухо возразил задетый за живое заведующий больницей. В этом, вам сиё прекрасно известно, состоит мой долг врача.

-Известно, как вы изволили выразиться, прекрасно известно, - любезность капитана не знала границ, - Но, позвольте вам заметить, милейший (а получи-ка назад милейшего) доктор, у меня тоже есть долг. Перед Отечеством и Верховным правителем. Заключается мой долг, вероятно для вас сиё то же не секрет, в искоренении большевистской заразы всеми доступными средствами, что я и проделываю в вашей волости. Левин был расстрелян по моему приказу, но каким-то загадочным образом остался жив и очутился в больнице, на вашем попечении.

-Что же из этого следует?

-Следует то, Николай Александрович, что, если кому должно умереть, тот никак не должен оставаться среди живых. В противном случае, у местных челдонов могут возникнуть беспочвенные иллюзии, будто можно избежать сурового, согласен, подчас излишне сурового, но справедливого возмездия.

-Иначе говоря: «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие», то есть, вы хотите добить злосчастного Левина?

-Вы на редкость прозорливы, доктор.

-Благодарю, однако, боюсь, планы ваши, в обозримом будущем, не осуществимы.

-По крайней мере, откровенно. Вы намерены воспрепятствовать их осуществлению?

-Да. И самым решительным образом! К тому же, я сильно сомневаюсь, что свершится именно правосудие.

-Вам так дорог, прошу пардону, бандит с большой дороги?

-Мне дорога моя репутация врача. Признаюсь, я далеко не святой, но клятва Гиппократа для меня – свята. Да и вам, Владимир Александрович, следовало бы помнить, что не в традициях русских воинов добивать раненых.

-Ну, хорошо, хорошо, доктор, не будим ссориться по пустякам, - неожиданно сдался Суров, - Будь по-вашему. Дарю вам  вшивого лихоимца. Всё равно, никакого вреда он нам ещё долго причинить не сможет. Лечите его на здоровье, сколько влезет. - хохотнул офицер, - Но когда поставите бедолагу на ноги, мы его снова расстреляем. И тогда уж, будьте покойны, ему придётся отправиться в преисподнюю.

-Сдаётся мне, капитан, вы ещё не всевышний, не истина в последней инстанции. А в остальном, почему бы и не положиться на волю божью, - примирительно улыбнулся Николай Александрович, - Лучше давайте выпьем ещё по одной на дорожку.

-С удовольствием! – просиял и Суров. - Засим, должен откланяться. Пора на сход.

-Не смею более задерживать….

Проводив гостя, Лампсаков с облегчением перевёл дух. А потом долго ходил по кабинету из угла в угол, теребя аристократическую бородку.

*7. Правопорядок.*

Бойся опасности, пока её нет. Когда же опасность  
                пришла, не бойся, а борись с ней.  
                Древний Восток.

Новокусковцы собирались на сход с большой неохотой и опаской. Вполне резонно полагая, что собирают их каратели неспроста. Были, правда, и такие, кто шёл на сельскую площадь просто из любопытства, со спокойной душой, не чувствуя за собой никаких грехов перед Верховным правителем. Своими глазами посмотреть на губернских воителей. Авось, не так уж и страшен чёрт, как его малюют.

Одним из таких любознательных участников схода был и дед Яков Винивитин, по прозвищу Горенка, наречённый так односельчанами за нескладную, горемычную жизнь. Обитал он на задней улице села, именуемой Козловкой, в кособокой избёнке, перебивался с хлеба на квас, в никакие деревенские дела не встревал. Для него, как бы, не существовало ни белых, ни красных, ни бедных, ни богатых. Война с нуждой отнимала силы, занимала время, остававшиеся ресурсы дед Яков бросал на благородную борьбу за мужской суверенитет со своей благоверной бабкой Настасьей, постоянно, блазилось ему, посягавшей, со сварливой настойчивостью, на его авторитет хозяина в доме. Противоборство за престиж, надо отметить, никогда не заканчивалось рукоприкладством. С обеих сторон использовалась, исключительно, сила убеждения.

На сей раз, едва он засобирался на сход, как супружница не преминула уколоть:

-Ну, а ты-то, старый пень, куда навострился?

-Пойду послухаю, што господа калякать будуть, - важно ответствовал дед Горенка, опоясывая старенький зипунишко совсем, почти, новым праздничным кушаком.

-Тебя, только, там и не хватало!

-Не куриного ума энто дело! – строго прицыкнул Яков, воинственно вздёрнув кверху куцую бородёнку. И, чтоб, окончательно застолбить одержанное превосходство, авторитетно изрёк напоследок: Всяк сверчок – знай свой шесток!

Чем не Брусиловский прорыв, удавалось и ему иногда брать верх над своей поперечной половиной.

Народ, собравшийся на сход, заполнил всю деревенскую площадь перед церковью. Переминаясь с ноги на ногу, щелкали орехи, негромко переговаривались мужики и бабы, старики и ребятишки.

В толпе, с уха на ухо гуляли, будоража людей, последние новости про деяния карателей, передавались подробности лютой казни Сергея Фокина и Якова Шарапова. Бабы охали и крестились, мужики мрачно хмурились.

Дед Горенка, слушая разговоры, ужасался вместе со всеми, в душе благодарил бога и поперечную спутницу жизни, что удержали его от якшания с красными. Он и на митинге по случаю разгрома волостной милиции гончаровским отрядом не присутствовал. Так что, кому-кому, а ему-то опасаться карателей совершенно нечего.

Но вот говор стих. Перед сходом появилась группа всадников. Впереди гарцевал на вороном коне низкорослый офицер с колючими усиками. Чёрные немигающие глаза его зло оглядывали толпу из-под низко надвинутого козырька фуражки. Капитан Суров, несколько поуспокоив не стоявшего на месте жеребца, обратился к собравшимся с речью, изрядно сдобренной матюгами. Забористость выражений, даже самых искушённых и бывалых мужиков заставила раскрыть в изумлении рты. Без матов, бранная речь капитана выглядела примерно так:

-Это как же прикажете понимать, господа мужички, а? Захотелось, значит, с суконным – то рылом, да в калашный ряд? Под красную дудочку плясать вздумали! Нет, вы у меня по-другому запляшете! Я вам такую совдепию покажу, что вы и думать про неё забудете! И внукам и правнукам закажете. Зарубите, сукины дети, на носу, цацкаться я с вами не стану. В бараний рог сверну!..

Получасовая идеологическая артподготовка завершилась командой солдатам:

-А ну, построить всех мужиков в одну шеренгу!

Убедившись в исполнении распоряжения, недавний ритор хриплым голосом озвучил приговор:

-Теперь всыпать каждому третьему по пятьдесят горячих!

Дед Горенка смирённо стоял в общей шеренге, не допуская и мысли, что какие-то «горячие» могут иметь отношение непосредственно к нему. Пусть он и третьим окажется, его, всё равно, и пальцем тронуть не должны.

Белопогонники-то, ведь, тоже люди, хоть и каратели, а, небось, как прознают, что он перед ними ни в чём не провинился, так сразу же, отпустят с миром домой. С каких таких щей, он должен быть за чужие грехи ответчиком.

Старик оказался третьим. Слушать лепет о невиновности никто не захотел. Его схватили за шиворот и грубо толкнули к отдельной кучке мужиков – таких же «третьих», как и он.

Дальнейшее, Яков Винивитин воспринимал, будто в страшном сне. Два дюжих, красномордых карателя хватали очередного бедолагу, бросали его на широкую, грубо стёсанную лавку, лицом вниз, сдёргивали порты и принимались молотить в два шомпола по «казённому» месту, на глазах превращающемуся в кровавое месиво. Одни сносили экзекуцию молча, другие взывали к милосердию, третьи зло матерились, получая солидный прибавок шомполами.

Больше всех отличился Семён Бурдавицын, по уличному - Микишин. Когда на него посыпались «горячие», неизвестно почему, он вдруг заорал:

-Ой, товарищи!..

Доброе, без сомнений, слово, но, в данный момент, произнесено никак не к месту и не ко времени.

-Ах, «товарищи»! – зло осклабился один из экзекуторов, - Твои товарищи по лесам бегают, подикось, по Тамбовским. – Оба они заработали с удвоенной энергией.

Подошла очередь деда, он сам, дрожащими руками приспустив порты, лёг на лобное место лицом вниз. Когда шомпола забарабанили по его тощему заду, он заплакал жидкими стариковскими слезами, не столько от боли, сколько от сраму и бессильной злобы.

Домой со схода Винивитин возвращался, еле переставляя ноги. Его исполосовали так, что и порты оказалось невозможным застегнуть, он придерживал их на ходу обеими руками. Подобным же макаром, добирались домой все его товарищи по несчастью.

Мы же, пока селяне бредут по избам, спросим, вместе с Чрезвычайной следственной комиссией про массовые порки у адмирала Колчака:

*Про порку я ничего не знал, и вообще всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания, - следовательно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где – нибудь существовать. А там, где мне становилось известным, я предавал суду, смещал, то – есть действовал карательным образом* [27].

Александр Васильевич говорил правду? Увы. Однако он утверждал это под следствием, а, значит, имел право (сейчас бы юридическое, а в тех обстоятельствах моральное право, по крайней мере) против себя не свидетельствовать. И, в конце концов, адмирал заплатил по счетам. Достаточно? Мало? Много? А нет эквивалента на нашей планете человеческой жизни. Каждая – бесценна!

-Ну, и что хорошего, старый дуралей, тебе сказали господа на сходке? – не без ехидства, поинтересовалась бабка Настасья у, едва переступившего порог родной избёнки, деда.

-В гробу бы их видать в белых тапочках! Господ энтих!...– зло прохрипел Яков, многократно выругавшись, чего раньше за ним не замечалось.

Тут только до бабки дошло, что с её стариком творится неладное. Узнав в чём дело, бросила свои дела и захлопотала над ним со всей присущей ей энергией. Уложила в постель, поднесла стакан самогону для облегчения души и принялась готовить настои из целебных травок, припасы коих у неё имелись на всякий несчастный случай. Вот и сгодились….

Получив практический урок политграмоты (прав Ильич), дед Яков отлёживался несколько дней. Немного оклемавшись, обретя способность передвигаться, первым делом, пошёл в чулан и приволок оттуда ружьё, - старинный, заряжавшийся с дула дробовик. Мог он стрелять и жеребами – самодельными, свинцовыми пулями. Дробовик, доставшийся деду Якову в результате несостоявшейся таёжной «дуэли», долгие годы провисел в чулане без всякого употребления. Пришло, видимо, время допотопного, но всё же оружия. Внимательно осмотрев ружьё, старик принялся чистить его прилежно и старательно. И, хотя видимых поводов для веселья не было, невольно разулыбался, вспомнив историю, послужившую ярким подтверждением божьего промысла в делах людских….

…В те времена на месте теперешнего посёлка улуюльцев, можно сказать, пустое место было. Стояла там одинокая заимка старого таёжника Захаркова, имя которого и носит, теперь сей благословенный посёлок. Обитал промысловик среди природных красот вместе с женой и двумя сыновьями. Клочок земли обрабатывал, главным же образом занимался охотой, да рыболовством. Улуюльская тайга богата немеряно. Всевозможного зверья и дичи – сколько хочешь. Умей только промышлять. А Захарков умел. Потому жил – не бедствовал, главным хозяином чувствовал себя в этом медвежьем углу. До бога высоко, а до царя – далеко. Ни урядников тебе, ни становых, ни податных сборщиков.

Как подросли его сыновья – Тимофей да Иван – женил он их честь честью, пристроил каждому по клетуху, а отделять не стал – в тайге, дескать, лучше вместе жить, друг за друга держаться. Поодиночке, мол, и пропасть не долго.

Но вот пришло время старому таёжнику помирать. Прожил он всю жизнь в лесу, молился, как говорят, колесу, а в бога верил. Зачуяв близкую смерть, приказал позвать батюшку. Ближайшая же церковь находилась в Минаевке, около ста километров водой по Улу – Юлу, затем по Чулыму. Далековато. Но воля умирающего – закон. Дело было летом. Сели сыновья в тесовуху – и айда за батюшкой.

Отец Амвросий, получив в дар несколько соболиных шкурок, да ещё кое – чего, детишкам на молочишко, в тот же день отправился с братьями в неблизкий путь.

Умирающего удалось застать в живых.

Батюшка, наскоро перекусив с дороги, принялся за своё невесёлое дело. Пособоровал, причастил, исповедал старика, помахал над ним кадилом, побрызгал из склянки святой водицей – в общем, сделал всё, как полагается, согласно канонам православной церкви.

А Захарков, стоически дождавшись окончания процедуры собственного душеспасения, подозвал к себе сыновей и в последний раз поучил их уму – разуму. Бога, дескать, не гневите спорами – раздорами, мать свою старую почитайте, в общем, живите – поживайте и добра наживайте. Потом дал знак наклониться поближе и начал шептать им про заветный горшочек, закопанный в погребице. Успел сказать, где он запрятан, затем закатил глаза, вздохнул, потянулся, да с тем и отправился отчитываться к святому Петру.

Народу к тому времени на подворье Захарковых набралось порядочно. Старые друзья и столь же старые недруги пришли получить последнее прощение умирающего, проводить его в последний путь и помянуть его грешную душу. По таёжному поверью, если не сделать этого, то покойник будет являться по ночам и сводить старые же счёты.

Три дня и три ночи лежал покойник в переднем углу под образами, три дня и три ночи голосили над ним его старуха и обе снохи, три дня и три ночи махал кадилом, читая псалтырь, отец Амвросий, три дня и три ночи томились, в ожидании богатых поминок, гости.

Наконец, бренное тело предали земле, поставили над ним ладный лиственный крест и принялись поминать.

Угощение и впрямь удалось богатым. Самогон прямо из вёдер черпали и ковшиком подносили. Столы ломились от жареного и пареного. Тут тебе и сохатина, и медвежатина, и птица, и рыба. Ешь и пей – не хочу!

Мужички оттянулись по полной, однако приличия соблюдали, песен не случилось. И только братья Захарковы оставались трезвыми. Не давал им покою горшочек. Первым не выдержал старший. Иван вылез потихоньку из – за стола, и незаметно скользнул за дверь, вроде, по нужде. Тимофей, хвать – нет брата, и тоже побежал к погребице. А Иван уж достал горшочек и золотой песочек из ладошки в ладошку пересыпает. Братья дружно позабыли отцовский наказ, насчёт дружного житья. Такая вражда вдруг между братьями из – за золота (недаром его жёлтым дьяволом прозвали) вспыхнула, что они готовы уж друг другу в глотку вцепиться. Когда в воздухе запахло поножовщиной, старший выдвинул предложение:

-Раз так, то пусть это золото одному из нас по закону тайги достанется.

На том и порешили.

Спрятали они обратно злополучный горшочек, достали из амбара охотничий дробовик, зарядили его свинцовым жеребом с медвежьей закладкой пороху и пошли в лес. Подыскали подходящую полянку со старым толстым пнём посередине, положили к нему ружьё, отмерили двести шагов в одну сторону, столько же в другую и разошлись. А уж оттуда – бегом к полянке, к роковому пню….

Так в старое время решался в Причулымье спор между людьми, которым тесно становилось жить на одной земле по причинам различного свойства: не могли поделить тайгу, золото или женщин. Кто первым добежал до ружья, тот и выиграл спор, второму призёру доставалась пуля в упор. Секунданты, в отличие от классических дуэлей таёжным этикетом не предусматривались. Свидетелями выступали Всевышний и совесть поединщиков. Победитель предаёт земле тело убитого противника и – концы в воду. Мало ли что могло случиться с человеком в тайге….

Однако на этот раз никакого кровопролития не случилось. Братья честно разошлись на отмеренную дистанцию, следом во весь опор помчались навстречу друг другу. Выиграл спринтерский забег по пересечённой местности Тимофей. Удачливый двоеборец кинулся к пню, а ружья – то и нет. Зароились в разгоряченной голове кроссмена мыслишки о подленьком вероломстве братца, вспомнились Каин с Авелем. Тут вывалился на поляну, тяжело дышащий, раскрасневшийся Иван, в свою очередь, изрядно удивившийся, что по нему никто не стреляет, хотя он и явно не первый на поляне. Растерялись оба. Стоят, что делать не знают. Пауза пошла на пользу. Злость прошла. Повод, чуть не доведший до смертного греха, теперь казался просто смехотворным. Посмотрели братовья друг на друга, неловко обнялись, да на том и помирились.

По поводу же, так кстати пропавшего ружья, сначала несостоявшиеся душегубцы терялись в догадках, но потом более рассудительного и набожного Ивана вдруг озарило:

-Это не иначе, как господь, отец наш небесный не допустил братоубийства!

Пали оба ниц, давай целовать землю, молиться, да каяться в своём богопротивном умысле.

Потом поднялись, перекрестились и заторопились домой.

Поминки шли своим чередом. За столом пьяный дым стоял коромыслом. Заявились братья в избу и сразу – бух в ноги матери, так, мол, и так, прости нас родительница, бес попутал, затемнил разум, и чуть не совершили чёрное дело. И выложили всё, как было.

Мама детей поддержала:

-Да, сие перст божий, не иначе, сыночки мои! лолезли. А как же ииначе? Ведь сВидно грех какой-то тяжкий над вами повис, поди и не ваш, а вашего покойного родителя, царство ему небесное!..

От подобных речей, попахивающих приговором, братьев в пот шибануло. ине. мои, тись. У ины

А мама продолжила:

-Папаня ввёл их в искушение златом, добытым явно, не без помощи нечистого, иначе бы не случилось между братьями такого раздора. Но всевышний справедлив. Каждому воздаёт по делам его. Раз не их грех, он совершил чудо и не допустил братского кровопролития.

Короче говоря, братьям следует расстаться с грехонесущим золотом и пожертвовать его богу. И кончатся великие муки их отца на том свете и перед ним распахнутся златые врата рая!

Стукнулись отроки лбами об пол, сбегали к погребице, принесли окаянный горшочек и отдали батюшке.

-Во имя отца и сына и святого духа, аминь! – торжественно провозгласил святой отец.

На другой день, чуть свет он в сопровождении тех же братьев Захарковых отбыл восвояси. Следом за ним разъехались и остальные участники поминок, развозя по Улуюлью и таёжному Причулымью весть о чуде, свершившемся на Захарковской заимке.

Новость сильно перебудоражила умы верующих таёжников. Православные валом повалили в церковь. Каждому хотелось хоть краем уха услышать проповедь отца Амвросия по поводу столь необычайного события.

Паства с усердием крестилась, щедрыми пожертвованиями стремилась заслужить расположение Спасителя.

Тем паче, мы не католики. Это те для подтверждения чуда собирают комиссии, кои, в свою очередь, годами собирают доказательства. В слова не верят. Крючкотворы! Нам ждать некогда. Больше всего устаём от ожиданий. Остываем. А вот разгорячимся, и из нас, хоть гвозди!

Единственным человеком в округе, доподлинно знавшим подоплёку возникновения *чуда*, был Яков Винивитин. Его несколько даже задевало то обстоятельство, что все восторги земляки привычно расточали в адрес небесной канцелярии, также привычно и напрочь отбрасывая иные, более приземлённые объяснения несостоявшегося смертоубийства. Нет, любой же козе понятно, настоящие чудеса в объяснениях не нуждаются! Прочь сомнения! Токмо, где набраться – то их, настоящих - то чудес?

Что ж, пора приоткрыть флёр таинственности. Яков, вышедший во время поминок освободить желудок от излишков самогона, путём блевания (кстати, способ широко применялся ещё римскими патрициями), оказался невольным свидетелем ссоры братьев. Подавив последние патрицианские позывы, тогда совсем ещё не дед, тайком подался за братовьями в лес, и, улучив удобный момент, обезоружил одинокий пень. Эх, если бы бессловесные пни могли говорить….

Однако и деду, хочешь - не хочешь, волен-с – не волен-с, а следовало хранить стоическое инкогнито. Во – первых, как ни крути, а промысел – то божий никто не отменял. Во – вторых, братья, подумать страшно, вдруг дознаются до подноготной чуда. Искренняя благодарность вспыльчивых отроков за потерю золота, можно ходить к бабке, можно и не утруждать ноги, ждать себя не заставит, при этом, границ знать - точно не будет. Попадись им, ужо, бедовый дедуля в укромном местечке! Оторвут, в порыве горячей признательности, головёнку – то! В – третьих, родная православная церковь, традиционно косо посматривает на самозванцев, тем паче, на вороватых самозванцев. Анафема, не анафема, но трения на старости лет с пастырями душ человеческих, согласитесь, тоже ведь не фунт изюма.

А про пастырей в погонах всуе, вообще, лучше не вспоминать. А острые на язык односельчане…. Вот и делай добрые дела после этого….

-…Чевой-то ты опять удумал? – всполошилась бабка Настасья, застав супруга за необычным занятием.

-Молчать, пока зубы торчать! – бодро отмахнулся дед. Но непреклонная решимость в голосе и нарочитая ершистость облика не помогли. Сначала слегка опешив, супруженция, однако, быстро одыбалась и не говоря ни слова, стремительно осуществила операцию разоружения престарелого милитариста. Куда там нынешним миротворцам до бабки Настасьи!

*8. Разложение.*

Давайте верить в то, что сила на стороне  
                правды, и пусть эта вера поможет нам  
                исполнить наш долг так, как мы его понимаем.  
                Авраам Линкольн.

Воскресным июльским днём 1919 года, в восточном от Томска направлении, следовала рота капитана Баранова из 46-го Сибирского стрелкового полка Белой армии. Белогвардейцы двигались в волостное село Ново-Кусково, Томской губернии для охраны земской больницы, которая после ухода отряда Сурова осталась без охраны.

Погода стояла жаркая и сухая. И, если, передние телеги начинали двигаться чуть быстрее, на задних сразу становилось нечем дышать от поднимаемой пыли. Впереди и по сторонам обоза следовало конное боевое охранение. Для этой цели имелось достаточное количество верховых лошадей.

На второй день пути, рота вступила в пределы Ново-Кусковской волости. Дорога виляла меж берёзовых и осиновых околков, одетых в сочный, зелёный наряд. В знойном небе плавали белесые, кучерявые облачка. Солнце стояло в зените и палило нещадно. От буйного разнотравья шибало пряным, духовитым настоем, а от обоза – конским потом и дёгтем. В прохладе леса, на все голоса насвистывали и нащёлкивали, его пернатые обитатели. В траве, до звона в ушах, трещали кузнечики. В музыку природы вплетался и тонкий комариный звон, и густой гул неотвязных паутов. Всякая живая тварь пела свои песни. Жизнь кипела во всём великолепном многообразии её проявлений.

Степан Сгибнев ехал в середине обоза. Думал о превратностях судьбы. Жизнь, ещё такая недолгая, уже не впервой круто повернула.

Родился он 22 декабря 1898 года в многодетной крестьянской семье двенадцатым по счёту. Замыкающим. Отец, Михаил Павлович, умер от скоротечной чахотки, когда Стёпе исполнилось четыре года.

Детства, в общепринятом смысле этого слова, у Стёпы, практически не было. Типичная судьба типичного крестьянского пацанёнка. Развивающаяся промышленность нещадно пожирала труд, в том числе и детский.

Дикий капитализм, по-российски, порождал и социальную базу для последующих революций. Предупреждения 1905 года не услышали….

В январе 1917 - го Степана призвали в царскую армию, направив в Томск, в учебную команду. Там и застала его Февральская революция. С её половодьем митингов и красивыми байками о свободе, равенстве, братстве, народовластии и о войне до победного конца.

Про братство, равенство, а особенно про свободу Степан всё понял и самодемобилизовался. Дезертировал, в общем. Эх, успеть бы, не опоздать к вожделенному дележу общего пирога, хапнуть бы кусок пожирнее! Демократия же, братцы!

Куски, и те, которые пожирнее, и те, что попостнее, расхватали другие.

А в ночь, под наступающий 1919 год Степана Сгибнева снова загребли. Загребли рядовым в Колчаковскую армию. Так, по воле судьбы, он оказался в белой армии. И сейчас Степан пылил в Ново-Кусково. Пылил по приказу подполковника Пепеляева Анатолия Николаевича.

Кто таков этот Пепеляев, Степану до недавнего времени было совсем не интересно. Да и сейчас, по большому счёту - тоже.





Слева: *генерал – майор Згибнев Степан Михайлович, 1948 год.*

Справа: *генерал – лейтенант Пепеляев Анатолий Николаевич, 1919 год.*

*Шашка та самая, которую Коржаков подарил Майклу Джексону.*

Приказы в армии обсуждать не положено. Положено исполнять. Без умения подчиняться в армии карьеру не сделаешь. Хотя рядовой Сгибнев меньше всего на свете думал о карьере военного в то время.

А вот подполковник Пепеляев Анатолий Николаевич о карьере именно военного думал с детства.

И Первая мировая война дала ему шанс, и он шанс не упустил. Уверенно двинулся по карьерной лестнице, дослужился до командира батальона. Даже Февральская революция, заставшая его на фронте, не сильно помешала его движению вверх.

Несмотря на постепенное разложение армии, он держал свой батальон в постоянной боевой готовности и при этом не впал в немилость у солдат. А Керенский произвёл Анатолия Николаевича в подполковники.

После Октябрьской революции совет солдатских депутатов батальона, которым командовал Пепеляев, избрал его командиром батальона. Но случился Брест – Литовский мир. Осознав бессмысленность дальнейшего пребывания на фронте, Анатолий Николаевич отбыл в Томск.

В губернской столице подполковник встретил своего давнего знакомца, капитана Достовалова. Тот свёл Пепеляева с членами тайной офицерской организации. *Белая кость* грезила реваншем. Зарвавшуюся и обожравшуюся демократией *чернь* пора было приводить в чувство. Жёстко и по плану.

План заговорщики реализовали. Хотя с шансами дело обстояло туго. Мятежников, с горем пополам, навербовали. Около восьмисот человек возжелало поквитаться с большевиками. По взрослому, без лишнего словоблудия, опираясь на русские традиции. То есть, полагаясь на *авось*. И в строгом соответствии с нашими традициями дело бы, с очевидностью, не выгорело. Но тут взбунтовались белочехи….

14 мая 1918 года в Челябинске встретились два эшелона. Один был набит пленными чехословаками, другой – пленными венграми. Из венгерского эшелона полетела чугунная ножка от печки, и тяжело ранила чешского солдата Франтишека Духачека. Виновника – венгра Иоганна Малика чехословаки, в отместку, закололи штыками.

Советские власти Челябинска арестовали нескольких подозреваемых чехословаков. Но 17 мая 1918 года они были силой освобождены соотечественниками. Красногвардейцы были разоружены.

Бунтовщики захватили городской арсенал (2800 винтовок и артиллерийскую батарею). Тут же, в Челябинске 20 мая 1918 года проводится съезд делегатов всех частей Чехословацкого корпуса. Вот так, примерно на шестьдесят тысяч врагов у Советской власти стало больше.

Чехословаки принялись занимать города, лежащие у них на пути к Владивостоку. Вошли они и в Томск, где 31 мая 1918 года власть над городом перешла к «Сибирскому правительству» Петра Вологодского.

Пепеляеву новое правительство поручило создать и возглавить 1 - ый Средне – Сибирский стрелковый корпус. Кажется, он снова ухватил удачу за хвост, согласитесь, карьерный рост, даже для тех бурных лет, впечатляющий. В двадцать семь лет он становится самым молодым генералом Сибири. Солдаты называют его «Сибирским Суворовым». Не велика ли честь? А вот и не знаю. Было взятие Красноярска, Верхнеудинска, Читы. Уже при Колчаке занял Пермь, взяв в плен около двадцати тысяч красноармейцев. Расстрелял? Перепорол? Угадали, как же! Распустил по домам. Вот вам и ярый белогвардеец.

Ну, а в штыковые в полный рост – то, кто хаживал?Каппелевцы, конечно, усмехнёмся снисходительно, вспомнив попутно Анку с Петькой. И…, и не угадаем. Это ноу хау Пепеляева. Безумие? Или смелость и бесстрашие? А ультиматум Колчаку после сдачи Омска, с требованием самого тщательного расследования бегства белых частей из города? В случае невыполнения Анатолий Николаевич грозился арестовать адмирала. Тоже безумие? Или всё – таки смелость и бесстрашие?

Идеализировать Пепеляева мы не собираемся. Но почему не отдать должное талантливому человеку, вклад которого в успехи белых в Сибири на заре Гражданской войны, несомненен. Но победы колчаковцев случались всё реже. Поражения – всё чаще. Причин много, но основная – разложение.

Как это происходило?

Вернёмся-ка мы в Ново-Кусково, где уже расквартировалась рота Баранова. Солдаты обустроились на новых местах и принялась нести службу. Ни тягот тебе, ни лишений, которые устав предписывает преодолевать с надлежащей стойкостью. Лафа.

А воинская дисциплина? А воинской дисциплине при таких обстоятельствах, рано или поздно, наступает каюк. С кончиной дисциплины войсковая часть перестаёт быть таковой. Анархия не может быть матерью порядка, хотя батька Махно утверждал обратное.

В роте с течением времени сформировались кружки по интересам. Кто увлёкся картами, кто женщинами, кто охотой с рыбалкой. Почти все увлечения сопровождались возлияниями. Возливались самогоном или самосидкой по-тутошнему. Самогон тот ещё детонатор в наших палестинах разных баламутсв и перестроек.

Ротный фельдшер Башкатов, именуемый личным составом отряда Баранова, не иначе, как доктор, являлся, пожалуй, одним из самых лихих медиков в частях Верховного правителя. Пациентов он лечил простыми, но весьма эффективными способами. Приходит, например, на приём к вышеозначенному эскулапу, нижний чин. Без диагноза очевидно: бедолага мается с зубом. Башкатов заглядывает ему в рот и кричит за перегородку санитару:

-Иван!

-Чего изволите, господин дохтур? – немедля отзывается дисциплинированный Иван.

-Готовь клизму! -А которую?

-Ту самую.

-Ясно. Сей момент.

Длительный и трудоѐмкий процесс излечения пошёл. Следует команда слегка струхнувшему пациенту:

- Марш за ширму, на процедуру. Спускай штаны и ложись на кушетку. Да разуйся сперва. А то своими бахилами ты мне простынь угваздаешь.

-Простите, господин дохтур, зачем штаны-то сымать? – начинает по-настоящему беспокоиться боец, - У меня ж, зуб, язви его, а не другое што.

-Ты сюда лечиться пришёл, или глупые вопросы задавать? – строго цыкает на него последователь Авиценны, - Мне видней, как твой дурацкий зуб излечить. Сперва необходимо требуху прочистить, чтоб ты мне тут, каких сюрпризов не натворил. Ясно?

-Ясно… - покорно соглашается солдатик, хотя окончательно перестаёт понимать смысл происходящего. Предстоящая процедура внушает ему всѐ более серьёзные опасения и, завалившись на кушетку, он начинает сильно переживать и нервничать. Забывая при этом, про зубную боль, стремительно отступающую под действием страха, заглушённую ужасной неотвратимостью надвигающейся пытки.

После постановки клизмы, Башкатов, строго-настрого приказывает больному лежать с переполненным водой животом, как можно дольше. Лишь видя, что тому становится вовсе уж невмоготу, милостиво разрешает освободить *потроха*. Наказав санитару, чтоб тот не промазал мимо ведра. Клизма оказывает благотворное действие – у болезного пропадает всякая охота продолжать курс лечения, и он спешит ретироваться, христом - богом заверяя, что зуб его совершенно не беспокоит. Общее же самочувствие организма давненько не было столь хорошим, ажур полный. И это, между прочим, соответствует действительности. Парацельс лопнул бы от зависти, что ни говори, психотерапия – страшная вещь в умелых руках.

Справедливости ради надо сказать, что психологические изыски изредка давали сбои. Если, отмеченный печатью истинной отваги, воин решал пройти адовы круги до конца, начиналась подготовка операции по удалению зуба. Основательность подготовки производила должное впечатление на храбреца. Первым делом, его усаживали в кресло, укутывали в простынь и вручали плевательницу. Сей необходимый в зубодроблении предмет, он, неизвестно зачем, должен был держать обеими руками под самым подбородком. Приготовительные манипуляции проводил дюжий, довольно эрудированный санитар, попутно успокаивая удручѐнного пациента:

-Главное, ты не боись, - наставлял он, - Наш дохтур дело своё знает, не хуже кого другого. У него редко бывают промашки. Но случается иногда – рванёт здоровый зуб, заместо больного. А кто безгрешен? Иисус Христос? Ему, поди, легче – он души врачует, а не зубы.

-Неужли, может и здоровый выдернуть?

-Очень даже запросто, особливо еслив под турахом. Но это, я тебе говорю, не часто случается. Да и чего тут такого страшного-то? Подумаешь, одним зубом больше, одним меньше – нашѐл об чём тужить и горевать. Намного хужее, когда гнилой зуб в щипцах сломается. Тогда дёсны приходится кромсать вон той штуковиной, - указывал санитар на внушительных размеров скальпель, - В таком разе больновато получается. Ну, а, в общем, ничего страшного. Говорят, бог терпел и нам велел.

От подобного «утешения» пациента бросало в пот и начинало бить мелкой дрожью.

Голова кружилась, ноги в коленях, предательски слабели. Многие из смельчаков мечтали оказаться подальше от кресла, проклиная больные зубы, санитаров, докторов. Некоторые, искренне себя жалея, на всякий случай, прощались с жизнью.

Башкатов, меж тем, мало обращая на переживания очередного бедолаги внимания, раскладывал на столике, перед его носом щипцы и прочие зубодѐрные инструменты, способных одним своим видом окончательно успокоить даже самую дикую зубную боль. По окончании приготовительных процедур, санитар занимал исходную позицию за спинкой кресла и брал голову пациента в железные руки, сразу давая понять, что брыкаться и дёргаться бесполезно.

После этого, доктор требовал открыть рот. Желательно пошире. Обезболивающих средств он не признавал, презрительно именуя их блажью гнилой интеллигенции. Потому сразу приступал к делу – захватывал щипцами больной зуб и выдирал его одним махом. Да так лихо, что редкий мытарь успевал даже заорать.

Доктор от бога, скажете вы, и мы согласимся. В наше время, походы к стоматологу, по-прежнему, у основной части населения, или большей, или бедной, как будет угодно, вызывают животный ужас. Многим пришлось познакомиться и с зубилом, и с забытыми осколками зубов, и глубокими воспалениями дёсен. Зависимость благополучия исхода походов в стоматологический кабинет от квалификации врача прямо пропорциональна. Но мы отвлеклись….

Лекарский арсенал доктора Башкатова не отличался разнообразием, однако, если нам придёт в голову обвинить его в примитивном универсализме, мы поспешим выдать видимое за действительное. Казалось бы, случается ужасная промашка, конфузный случай – вместо больного зуба выдран здоровый. Бравый эскулап, не мешкая, исправляет ошибку. Следом за здоровым выдирается и больной зуб. Болящий, после расставания с зубами, как правило, впадает в прострацию, надолго теряя интерес к окружающему миру. Жертвами *промашек* становились, вот вам и наглядное посрамление теории вероятности, только кулацкие добровольцы. Тонкая штучка, этот доктор. А вы говорите, - примитивизм….

Подобным способом, начиная с клизмы, наш доктор лечил и все другие болезни. Безусловно, гладкость протекания процедур излечения иногда нарушалась скандальными возмущениями некоторых, особо дотошных и грамотных пациентов. Но в стихийно возникающих диспутах на медицинские темы, фельдшер не имел равных, он одерживал сокрушительные победы, убедительно доказывая неоценимую полезность для больных, применяемых им прогрессивных методов.

Во-первых, клизма напрочь исключает щекотливую неприятность, в виде непроизвольного делания в штаны, во время действа по удалению зуба, а во-вторых, клизма является пользительным средством против дизентерийных и прочих заболеваний желудка и кишечника. Ибо!

Ибо с её помощью удаляются из внутренностей все зловредные микробы, кои кишмя кишат в любой требухе. Попробуй, опровергни незыблемость постулатов. То-то же.

Спроворив все дела, обязательно заходил к Хабарову, приятельские отношения с которым завязал ещѐ в Томске. Бражка, картишки, разговоры на разные темы, дружеское расположение, скажите, что в этой жизни может быть лучше?

Башкатов родился в Славгороде, и как-то ненароком, а может, и, прощупывая собеседника, проговорился, - дескать, хорошо бы красные освободили его родные места. Глядишь, его руки и развязались бы: *Слобода,* *брат,* *слобода*.… А уж свободой-то, предприимчивый фельдшер распорядится с пользой. Откровенность за откровенность, Хабаров, без обиняков, предложил тому вступить в число заговорщиков.

-Стоящее предприятие, - загорелся Башкатов, деловито осведомившись, - Скоро выступаем?

-Скоро только у кроликов получается, да и то, потому что дело их уж больно нехитрое.

-Есть трудности?

-Трудности имеются и при постановке клизмы. Разве, не правда?

-Сущая, сущая правда, господин унтер-офицер! Так меня, так, мордой и об стол, пардон, об клизму! – взыграло ретивое врачевателя.

-Ну-ну, дружище, не кипятись! - поднимая обе руки вверх, рассмеялся Хабаров, - Сдаюсь. Клянусь, про клизму больше ни слова. – И, посерьёзнев, продолжил, - Надо людей сперва подобрать понадёжнее. Таких, чтоб не схлюндили, как до дела дойдѐт.

-Люди найдутся.

-Вот это радует. Тогда, как говорится, тебе и карты в руки. – поймал на слове фельдшера Иосиф. - Займёшься поиском верных людей.

-Спасибо, Осип, за доверие, - неожиданно растрогался Башкатов, - Можешь не сомневаться, всё сделаю в лучшем виде. Ох, и наведём же мы тут шороху! – азартно возликовал он. - Побей меня бог лаптями!

Начальник Томского гарнизона генерал-майор Сергеев Яков Тихонович читал сводки. Просмотрел все, принялся читать сначала. По старой штабной привычке взялся тщательно анализировать документы. Затем, погрузился в глубокую задумчивость, легонько потирая седые виски длинными белыми пальцами. Подумать старому служаке было о чём.

По всем статьям, сравнительно зажиточная крестьянская Сибирь должна была держать руку Верховного правителя, а она противилась. При этом число сторонников белого движения, по сводкам, поступающим еженедельно из всех уездов Губернии, неуклонно сокращалось.

Серьёзно настораживало генерала и, не до конца понятое им явление: сибирские челдоны, всегда считавшиеся опорой власти, вдруг валом повалили за большевиками, с оружием в руках подались воевать за народную власть.

Нет вопросов к пролетариям, фабричной голытьбе европейской части России. Но здешние-то крестьяне, в подавляющем большинстве жили несравненно лучше крестьян западных губерний. Земли в Сибири хватало на всех, земли завидной плодородности; знай, – не ленись. И не ленились. Сибиряки лаптей не знали, факт, говорящий сам за себя.

Но поддерживать режим Верховного правителя люди в массе своей не стремятся. Желание бороться с пролетариями добровольно не выказывают.

Тут генерал попробовал поставить себя на их место – и задал вопрос, стал бы он на их месте поддерживать Верховного правителя? А, для чего ради? Честного ответа на этот вопрос у начальника гарнизона не нашлось.

Но опыт военного подсказывал ему, что бездействие в подобных обстоятельствах, гораздо хуже любого, пусть даже ошибочного, но действия. Цепь размышлений замкнулась.

Принятое генералом Сергеевым решение, не таило в себе неожиданностей. Известному издревле, проверенному на Руси многократно, средству – закручиванию гаек для обуздания мятежных настроений снова предоставлялся шанс явить свою эффективность.

Шаблонность мышления, даже высокопоставленных военных, неспособность режима вообще, сбалансировано применять кнут и пряник, уповая, в основном, на кнут, продолжали приносить результаты, прямо противоположные ожидаемым. Но, угомонимся: - Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны….

Генерал же, не откладывая дела в долгий ящик, вызвал адъютанта, велев взять перо и бумагу, принялся диктовать:

«Его превосходительству, командующему войсками Омского военного округа генерал-лейтенанту Матковскому.

*По* *нижеследующим* *причинам,* *о* *коих* *имею* *честь* *донести* *Вашему* *превосходительству,* *прошу* *Томский* *и* *Мариинский* *уезды* *Томской* *губернии* *объявить* *на* *осадном* *положении* *с* *применением* *всех* *законов,* *имеющих* *быть* *в* *районе* *театра* *военных* *действий…»*

Донесение получилось довольно пространным и весьма аргументированным. Закончив диктовать, генерал-майор Сергеев протёр платком пенсне и распорядился:

-Пакет отправить немедля с грифом «Особо секретно»! И вызовите ко мне Сурова Владимира Александровича на утро.

-Будет исполнено, ваше превосходительство, - прищёлкнул каблуками щеголеватый адъютант.

Донесение возымело действие - 21 сентября 1919 года командующий войсками Омского военного округа генерал-лейтенант Матковский объявил уезды Западной Сибири театром военных действий [28].

Утром следующего дня, начальник Томского гарнизона, генерал-майор Сергеев прохаживался взад-вперёд по просторному, устланному узорчатыми коврами, кабинету. В колючих взглядах, бросаемых на вытянувшегося перед ним в струнку капитана Сурова, явственно читалось раздражение:

-Не понимаю, Владимир Александрович, чем вы, собственно, занимаетесь в Причулымье? Вместе с вверенными вам карательными отрядами. Красные шайки плодятся, словно грибы после хорошего дождя, а вы не соблаговолите и ухом повести.

Признаться, я ожидал от вас большего. Победные реляции о разгроме красных банд, спору нет, приятно ласкают слух губернских чиновников, в том числе и вашего покорного слуги. Однако, письменные свидетельства многочисленных триумфов и викторий, регулярно одерживаемых доблестными правительственными частями, столь же регулярно входят в вопиющее противоречие со сводками и донесениями чинов охраны и земских властей, свидетельствующих о разгуле красных шаек и банд во всём Причулымском районе. Как прикажете это понимать?

-Ваше превосходительство, позвольте доложить. - Задетый за живое обидной тирадой начальника гарнизона, горячо заговорил Суров. - Информация в отправленных мной донесениях соответствует, до запятой, истинному положению дел. Слово русского офицера!

-Охотно допускаю. Тогда попробуйте объяснить, что же происходит на самом деле? Если ваши донесения содержат голые факты, а земские чины констатируют не менее голые реалии, получается: Красные, разбитые вами в одном месте, птицей Феникс, восстают из праха и пепла в другом месте. Да ладно бы птицей Феникс, но ведь они буквально стаями этих самых Фениксов, сиречь, целыми шайками и бандами реинкорнируют. Согласитесь, – версия грешит натяжками! – повысил голос генерал. - Может у вас есть менее мистическое и более логическое толкование, готов незамедлительно выслушать.

Суров замялся, собираясь с мыслями, ибо происходящее в Причулымье, было непостижимо и для него самого. Он сделал, кажется, всѐ возможное и даже более того, чтобы под корень уничтожить химеру. Огнѐм и мечом прошёлся по обширной округе, разбросанной вдоль берегов Чулыма. Перепорол шомполами массу народу, вышибая большевистскую дурь. При малейшем подозрении в сочувствии к красным, беспощадно наказывал и казнил, устрашая остальных сельчан. Дома ушедших в партизаны, предавал огню, а семьи безжалостно расстреливал. Однако энергичные карательные меры производили совершенно обратный эффект, залитая кровью округа не покорялась, не слагала оружия. Упёртость, граничащая с фанатизмом сбивала с толку, выводила из себя, вконец издёрганного Сурова и, стыдно подумать, пугала….

-Владимир Александрович, - сухо напомнил о себе генерал, - Не во всех случаях – молчание золото.

-Яков Тихонович, поскольку я лишился доверия командования, прошу направить меня на фронт, - хмуро отчеканил капитан.

-Шутить изволите? – подобрел генерал, - Ну, ну, не ершитесь, голубчик, - Губерния высоко ценит ваше служебное усердие. Но, поймите, мы вправе ждать от вас и более эффективных действий. Кому много дано…, хотя дальше вы знаете.

-У меня маловато солдат, - поспешил пожаловаться Суров, пользуясь благоприятной переменой в настроении начальника гарнизона.

-Побойтесь бога, капитан! – с досадой укорил Сергеев, - Не зарывайтесь. Для уничтожения бродячих шаек, сил у вас более чем достаточно.

-Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, - термины: «шайка», «банда», с моей точки зрения, несколько устарели. В последнее время нам приходится иметь дело с вполне организованными боевыми единицами.

-Боюсь, для ваших ребусов, милейший, я слегка староват. Попробуйте выражаться яснее. Может, прикажете именовать разбойное мужичьё солдатами? Но, насколько я сведущ в вопросах финансирования, жалованье им в сольдо не платят. А ведь, именно от этой звонкой монетки, да будет сиё вам известно, произошло слово «солдат». Может – идейными борцами, бойцами революции? Но, опять же, насколько я в курсе, даже их вождь – господин, то ли Ульянов, то ли Ленин, носится с лозунгом *грабь* *награбленное*! Определённо, бандитская философия. Или я не прав? – не дожидаясь ответа, он продолжил, - Да, и по моим скромным оценкам, фронт в недалёком будущем пожалует в нашу губернию самостоятельно, вне зависимости от наших пожеланий. Пока же, давай-ка, разберёмся с вашими подразделениями. Начнём с роты поручика Баранова. Охрана забытой Богом земской больницы, задача, понятно, благородная, но сиё благородство изрядно сужает боевые возможности отряда.

-Капитан Баранов имеет надлежащие инструкции не только по охране земской больницы, но и по искоренению большевизма в волости, то есть в Зачулымье. – чётко отрапортовал Суров.

-Судя по сводкам, он спустя рукава исполняет ваши инструкции, - заметил начальник гарнизона. – Подобное возможно в двух случаях: либо никудышные инструкции, либо никчёмные исполнители.

-Ваше превосходительство, уверяю вас, Баранов не сидит, сложа руки….

-Давайте, господин капитан, прекратим бессмысленные препирательства, - отмахнулся генерал, - А поезжайте-ка, прямо сейчас по своим отрядам, и хорошенько проинспектируйте состояние дел в подчинённых вам подразделениях. Не тяните с предоставлением обстоятельного рапорта в канцелярию начальника гарнизона. Надеюсь, в ходе поездки развеется заблуждение о малочисленности, приданных вам сил.

И последнее – я подал рапорт с просьбой отправить меня на фронт. Сейчас вовсю идёт формирование 12-ой Стрелковой дивизии, которую мне предложили возглавить. Но с командирами младшего звена, опытными фельдфебелями – беда, право. Потому, посмотрите с Барановым личные дела его подчинённых. Подберите несколько человек для меня. Вопросы будут?

-Никак нет.

-Не смею более задерживать.

-Честь имею, ваше превосходительство!

Владимир Кухта проснулся оттого, что его трясли за плечи, приговаривая: - Вставай, паря! Вишь, разоспался.

Он открыл глаза и прямо перед собой увидел улыбающееся, белобрысое лицо молоденького солдата Мишки Егорова, безотлучно находившегося при штабе поручика Баранова, вроде мальчика на побегушках.

На дворе стоял тёплый день бабьего лета. Шмелиным гулом звенела тишина, рядом лязгала удилами, хрумкая сено, Карюха. Природная, осенняя благодать действовала убаюкивающе, - не захочешь, а поклонит в сон.

-Чего тебе? – недовольно пробурчал Кухта, не поднимая головы.

-Велено разбудить, - понизив голос, пояснил Егоров, - К нам начальство нагрянуло, а ты развалился на самом видном месте, да ещё храпишь, как конь, на весь двор. Аж, на улице слыхать.

-Кто у нас сегодня начальство?

-Капитан Суров. Поди, личность тебе известная? Ты пойди, умойся, да лошадей, на всякий случай, запряги, - посоветовал Егоров и, ободряюще улыбнувшись на послед, направился к штабу.

-Помоемся, сей секунд, помоемся, - вздохнул Кухта, соскочив с дормеза, не спеша, направился к пожарной бочке, стоявшей неподалёку от штабного крыльца.

Хочется крикнуть – Стоп! Но, течение реки жизни вспять не повернуть. Знай он о последствиях, не мылся бы вообще, либо отправился умываться в место, отстоящее от штаба, вёрст за сто.

Именно в это время (чёрт бы побрал эти стечения обстоятельств!) из штаба вышли капитан Суров и поручик Баранов. Остановившись на крыльце, они продолжали оживлённо разговаривать. Михаил Егоров вытянулся перед ними в струнку и сделал «под козырёк». Кухта лишь покосился в их сторону, продолжая следовать к пожарной бочке, тем же неторопливым шагом.

-Кто таков? – неожиданно обратил на него внимание капитан, обращаясь к Баранову.

-Вы кого имеете в виду? – не понял тот, увлечённый разговором. - Вон того охламона.

-А…, это дежурный подводчик, с вашего позволения. – небрежно пояснил поручик, недоумевая по поводу интереса капитана к незнакомому мужику.

-Эй ты, дубина! – рявкнул Суров, - Подь, сюда!

До Кухты не сразу дошло, что «дубина» относится к нему, а когда дошло, горячая кровь ударила в голову, и он с превеликим трудом удержался от подобающего ответа. Потемневшие от гнева, глаза зло сверкнули. Тяжело ступая, он приблизился к крыльцу и остановился, положив на Сурова прямой немигающий взгляд, до боли прикусив губу. По-прежнему, храня молчание.

Не сильно покорный вид деревенщины, подействовал на Сурова, словно красная тряпка на быка.

-Чего уставился, остолоп? – взревел он, - Забыл, что надо делать в присутствии господ офицеров?

-Картуз сыми. - шёпотом подсказал Миша Егоров.

-Однако, набычившийся Кухта, не спешил следовать благому совету и продолжал стоять в прежней позе.

-Посмотрите на эту рожу. Вылитый бандит, - наиграв спокойствие, произнёс капитан, - Захотел, вижу по глазам, захотел отведать шомполов, а сказать стесняется.

-Шомпола – дело нам известное! - неожиданно резко толкнувшись, Кухта взлетел на крыльцо. - А, отведай-ка, гнида, вот этого! - Увесистый удар в челюсть отбросил капитана обратно в штаб.

Столь стремительный взрыв, стоявшего вызывающе, но, казалось, абсолютно спокойно, дежурного подводчика, застал врасплох Баранова, к счастью для него, выскочившие из штаба дюжие добровольцы из охраны Сурова, повисли на плечах мужика, умело поддавая тому под рёбра.

-Отставить! – вмешался, оклемавшийся капитан Суров, - Мы для этого краснозадого раздолбая придумаем чего-нибудь похлеще.

Кухте крепко-накрепко стянули руки за спиной его же верѐвкой, отвели в каталажку, располагавшуюся через дом от штаба, и там посадили в одиночную камеру. Сырую и холодную. Часовому наказали стеречь его, как зеницу ока…

Капитан думал недолго, но продуктивно. В заплечных делах ему не было равных. Во главе штурмового, в просторечии - карательного отряда, случайный человек оказаться просто не мог. Молва о его жестокости распространялась по Томской губернии, фамилия стала уже нарицательной.

Вскоре, дюжие добровольцы из охраны капитана вывели Владимира Кухту из каталажки и куда-то повели. В противоположную от штаба сторону. Полное безразличие овладело им, он автоматически передвигал ноги, понимая, идёт по земле последний раз. Конечный пункт маршрута мало интересовал его. Обращаясь к небесам, молил бога и всех святых о лёгкой, без мучений, смерти.

Жалел ли он о случившемся. А кто в подобных обстоятельствах, не жалел бы? Рыцари без страха и упрёка? Так в русских деревнях с рыцарями напряжёнка. Жалел, жалел о непоправимой глупости своего поведения. Закусил удила, съездил Сурова по морде, себе же на погибель. Сорвал зло без всякой пользы. Дурак – дураком! Хотя, в глубине подсознания шевелилось и удовлетворение и, даже, гордость за дерзкий поступок. Не спасовал перед всесильным карателем, отбрил по полной программе. Пусть не думает, что запугал здесь всех до смерти….

День перевалил за полдень. Погода начинала портиться. И без того неяркое сентябрьское солнце, скрылось за низкими рваными тучами. Заметно похолодало. Кухта не чувствовал перемен, вокруг происходящих.

Он шёл, мысленно прощаясь с Ново-Кусковскими улицами и переулками, по которым не раз хаживал, с хмурым небом, с полями и долами, видневшимися вдали, всем тем, что зовётся белым светом, пожить на котором ему выпало так недолго. Всего 26 лет. Не жил ещё, считай, а только, только начинал. Душа обнажалась, готовясь к встрече с богом. Извечные вопросы: - Зачем топтал эту землю? Не напрасно ли? Правильно ли жил? – заставили с пристрастием взглянуть в прошлое. Успел жениться, обзавёлся сыном. Добра, в материальном плане, не скопил. Да и не мог. Едва оперился, угодил на фронт. Геройствовал осмотрительно, вперёд без надобности не лез, но и подгонять его не приходилось. Там остался целым, зато здесь, дома, со смертью приходилось венчаться.

Останется после него четырёхлетний сынишка Митя. Молодая его жена Анна, станет столь же молодой вдовой. Но её беда вполне поправима. Поплачет, погорюет, а потом, глядишь, отопрёт другому дверь, найдёт себе новую судьбу. Глупо одной век вековать. К несчастью, Мите-то уж никто не заменит родного отца. Неизвестно, что за отчим попадётся, вполне возможно, будет шпынять безответное дитя, а заступиться за него некому. Горький комок подкатил к горлу Владимира Кухты, он глухо застонал сквозь крепко сжатые зубы, от жгучей тоски и бессильной ярости, невольно замедлив шаг.

-А ну, шагай, давай! – грубо прикрикнул один из конвоиров, ткнув его штыком в спину.

-Мне торопиться некуда. - Огрызнулся Кухта. - Зато, нам есть куда.

-Шли бы вы, в пим дырявый, сволочи!

-Давай шагай сам в свой пим, не рассусоливай! Ужо, насволочил на свою башку!

-Свои башки поберегите, выродки! Думаете, вечно ваш верх будет? Хрен вам, в сумку! И в горло!

Сильный удар в спину заставил его замолчать. Дальше он шёл, уже не раскрывая рта, с тоской посматривая по сторонам. И где же вы, лихие красные партизаны? Налетели бы, сейчас, ясными соколами, да разметали в пух и прах колчаковское вороньё. Мечты, увы, несбыточные. Остатки партизан, после недавних неудач, позарывались подальше в лес, рассеялись по глухим заимкам. Их пути-дороги пролегали совершенно в другой стороне. Лишь небо хмурилось больше и больше, предвещая неминучую беду.

Занятый беспорядочными мыслями и переживаниями Владимир Кухта и не заметил, как дошли до места назначения. Конвоиры привели его к чьему-то овину. К самому обыкновенному крестьянскому овину, в коих зимой домолачивают и сушат рожь, пшеницу и другие злаки. Ну, а его-то, смертника притащили сюда зачем? Расправиться с ним легко можно было и в любом другом месте. Более подходящем. Стоит ли осквернять крестьянские постройки пролитием крови. Слабая надежда затеплилась в его омрачённом сознании.

Вспыхнувший в душе огонёк сразу и погас, при виде стоявших в распахнутых настежь воротах капитана Сурова, поручика Баранова, толпившихся за ними карателей, Да, разные случаются Голгофы. Не гора, крест не давит на плечи, однако, для Владимира Кухты немудрящий овин, именно Голгофой и предстал.

Суров стоял, подбоченившись, недобрая усмешка блуждала по лицу, с привычно надвинутым на глаза козырьком фуражки.

-Вот и наш кулачных дел мастер, - объявил он, - Милости прошу к нашему шалашу.

Кухта молчал, ожидая продолжения представления, главная роль, в котором, вне сомнений, уготована ему.

-Небось, затекли ручонки-то, шаловливые? – юродствовал добровольный конферансье. – Не страшно, мы их тебе сейчас разомнём. Развязать! – скомандовал он конвоирам.

Руки арестанта, крепко стянутые верёвкой, действительно затёкшие, после высвобождения от пут, пронзило множеством иголочек. Сжав и разжав несколько раз кулаки, Кухта почувствовал облегчение от восстановившегося тока крови.

По знаку Сурова, каратели прошли в овин, освободив проход. Вслед за ними, конвоиры ввели арестанта.

-Исповедоваться не предлагаю, последних желаний не спрашиваю, догадываюсь - пожелаешь нам поскорее сдохнуть. Не выполним – озлишься. Бог же любит смирённых. Засим – приступайте. – Распорядился Суров, раскуривая папироску.

Конвоиры подтолкнули Кухту к конной льномялке, стоявшей в овине. Чудо сельскохозяйственной техники тех времён состояло из двух деревянных валков, почти вплотную прилегающих друг к другу, системы приводных шестерёнок, различной конфигурации и специального дышла, именуемого водилом. В это водило впрягалась лошадь. Двигаясь по кругу, она приводила в движение весь агрегат, с помощью которого и производилась мялка жёстких льняных стеблей.

Кухту поставили рядом с валками и сразу, по знаку постановщика кровавого спектакля, несколько дюжих карателей взялись за водило. Только теперь до обречённого дошёл зловещий смысл слов капитана о разминке для рук. Мороз продрал по коже, он отчаянно рванулся от валков. Легко предсказуемую, потому безуспешную попытку вырваться, пресекли бдительные сторожа, навалившись на него целой кучей. В затёкшие, плохо слушавшиеся его руки вцепилась дюжина крепких, словно клещи, лап белогвардейцев.

-С богом, - скомандовал Суров.

Исполнявшие роль лошадей, налегли на водило, залязгали ржавые шестерёнки, с шумом завращались валки. Последующую картину без содрогания представить невозможно. Руки жертвы оказались между вращающимися валками. Сердце бедняги зашлось от немыслимой, адской боли. Он закричал диким звериным криком.

Животный крик заглушил хруст костей рук, перемалываемых льномялкой. Руки пропустили меж валков до самых плеч.

Потом водило, принялись поворачивать в обратном направлении, и из агрегата стало выкручиваться месиво, бывшее перед тем руками Владимира Кухты – плоские, обтянутые рукавами рубахи жуткие ленты, покрытые пузырящейся ало-вишнёвой кровью. Кровь обильно смачивала пол, льномялку, штаны и рубаху бедолаги. Кости и при обратном вращении продолжали звучно похрустывать. Но Кухта ничего этого уже не видел, не слышал и даже не чувствовал, провалившись в спасительное беспамятство. И, конечно, рухнул бы наземь, но неотлучные каратели продолжали удерживать его.

Суров велел вылить ведро воды на страшное подобие человека, висевшее бесформенной массой в руках истязателей, дабы привести того в чувство.

Да, Понтий Пилат, просто ребёнок несмышлёный, в сравнении с отечественными «прокураторами».

Холодный душ вывел несчастного из беспамятства, вернул к кошмарной действительности с её безумной болью и мучителями. Конвоиры, почувствовавшие, что он самостоятельно стоит на ногах, несколько отстранились, боясь окончательно перепачкаться в крови, обильно хлеставшей из изуродованных рук жертвы, болтавшихся безжизненными тряпками. Лицо, превратилось в кровавую маску, разбитое валками, когда руки затянуло до плеч и тоже кровоточило. Кухта стоял, пошатываясь, словно пьяный. Голова сильно кружилась, глаза застилал кровавый туман. Окружавшие белогвардейцы двоились и троились, сливаясь в одну безликую массу.

-Ну что, краснопузый, размял ручки? Хочешь, ещё разок помассируем? – донёсся до мутного сознания Кухты голос Сурова. – Долго кулаками-то махать не сможешь. Да нет, пожалуй, совсем не сможешь.

-Сука! – из последних сил выкрикнул он, - Убью, сволочь!

И яростно рванулся вперёд, на голос. Каратели невольно расступились перед ним, – уж больно дик и ужасен, был его вид.

-Свят, свят! – закрестились слабовольные.

-Левиафан! - некстати повсплывали в мозгу, далеко не впечатлительного Баранова обломки классического образования, - «Чудище обло, огромно, стозевно…», - оказывается, и В.К. Тредиаковский прочно засел в черепушке.

Стремительный бросок прервал сухо треснувший выстрел. Кухта ткнулся прямо лицом в земляной пол овина, беспомощно раскинув окровавленные бесформенные руки. И затих. Навечно. Измученная душа покинула бренное, изуродованное тело.

-С-собаке – собачья смерть, - процедил, сквозь зубы капитан Суров, засовывая наган в кобуру. И ни на кого не глядя, направился из овина.

За ним двинулись и остальные. В гробовом молчании.

Вояк, привыкших к виду смерти во всех проявлениях, нельзя заподозрить в мягкосердечии, но и их потрясла кровавая сцена, разыгравшаяся в овине.

*10. Мятеж.*

Нельзя посеять одно, а получить другое.

Какое семя посеяно, то и даст всходы.

Древний Восток. Индия.

Командир роты капитан Баранов во все глаза смотрел на двух рослых нижних чинов, вытянувшихся перед ним в струнку, и ничего не понимал. Эти двое просились на фронт. Под пули и снаряды красных. Желали, видите ли, пролить кровь за веру, белое дело и Отечество. Служба в тылу, видите ли, их категорически не устраивает.

Капитан, будучи циничным реалистом, не без оснований полагал, что ура-патриотов белого движения, в связи с последними событиями на фронтах, резко поубавилось. Особенно среди нижних чинов. Оказывается, есть ещё порох в пороховницах, не перевелись на Руси бескорыстные борцы за белую идею. Ландскнехты, мать их! Нонсенс....



Слева направо: *Романцев Ф.В., Сидоров И.Е., Хабаров И.Я..*

*Томск, июнь 1919 года, 46-й полк белой армии.*

Только один был почернявее и пошире в кости, а другой - посветлее и в плечах поубористее. У обоих усы лихо закручены кончиками вверх – мода, принятая у нижних чинов бывшей царской армии. От обоих так и веяло сочным здоровьем и ядрёной силой.

Баранов пригласил их, что бы объявить им об откомандировании, по распоряжению капитана Сурова, в Томск и далее в действующую армию. Однако они его опередили.

-Что такое фронт, надеюсь, вам известно? – недоверчиво прищурился на служивых Баранов.

-Так точно, господин капитан, - отчеканил черноусый, глядя на командира роты твёрдым, немигающим взглядом, - Мы – унтер-офицеры ещё старой армии, тридцать второго Томского полка. Довелось на германской повоевать.

-Унтер-офицеры? – озадаченно вскинул брови поручик, - А почему на вас погоны рядовых?

-Когда нас призывали, звания не спрашивали, интересовались лишь годом рождения.

-Встречается ещё, к сожалению, путаница при мобилизации, - согласился Баранов, - Но, простите великодушно, почему здесь, в роте, до сих пор молчали?

-Опасались, как бы за самозванцев не приняли. Документов-то, у нас при себе никаких нет.

-Любопытно узнать, где же они? - Дома.

-Надеюсь, звания-то вам присваивали не дома?

-Никак нет, не дома. Здесь в Томске. В учебной команде.

-Так-с, так-с.

Капитан принялся расхаживать по ротной канцелярии, не зная, как ему поступить с новоявленными унтерами. Строго говоря, за сокрытие званий полагалось наказывать. Вплоть до расстрела. Подобные случаи расценивались командованием, как проявление саботажа и враждебного умысла против режима Верховного правителя. С другой стороны, Суров его просил именно унтеров в Томск отправлять. Потом, ведь, солдатики сами пришли и доложили, кто они такие есть. К тому же, на фронт просятся. Правда, до конца не ясно, из каких побуждений, может действительно из патриотических, чем чёрт не шутит. А патриотов наказывать, пожалуй, не стоит, надо сперва разобраться.

Унтера стояли, не меняя ни позы, ни выражения лиц, ожидая решения своей участи.

Капитан поймал себя на мысли, что невольно им симпатизирует, даже немного завидует. Такие бравые молодцы, обычно, пользуются успехом у женщин. Внешность самого Баранова, особенно явно проигрывала, в сравнении с этими здоровяками.

Среднего роста блондин, с обычным лицом, службист, не более того. Достижения на амурной стезе его, правда, интересовали мало, в герои-любовники не стремился.

При необходимости, с присущим ему практицизмом, пользовался услугами женщин, весьма не строгого поведения, просто покупая их ласки за деньги, руководствуясь принципом: «Зачем любить, зачем страдать, ведь все пути ведут в кровать». Профессионалки, к тому же, прекрасные знатоки мужской психологии, чутко и с энтузиазмом исполняют любые прихоти клиентов.

Баранов оторвался от не имеющих отношения к делу сопоставлений, строго и требовательно глянул на подчинѐнных.

-Может статься, с фельдфебелем отношения не сложились или ещѐ с кем, вот вас и одолела тяга к фронту? Вы скажите прямо – я приму меры.

-Никак нет, господин поручик. Никто нам никаких притеснений не чинит. Просто мы хотим выполнить свой долг. - Не задумываясь, отрапортовал черноусый.

Командир роты закурил и хмуро задумался, глядя в окно, за которым оживлённо галдели никогда не унывающие воробьи. Стремление попасть на фронт, кто спорит, похвальное стремление. Но лишь в том случае, если оно действительно искреннее.

А вот в искренности устремлений нижних чинов, поручик, столь же искренне, сомневался. Сам он, например, при всей его нелюбви к большевикам, предпочитал не любить их на расстоянии, справедливо полагая, что, с практической точки зрения, тыл во время войны, гораздо более удобное место, чем фронт.

Знал он, что некоторые нижние чины рвутся на передовую, намереваясь, при первом удобном случае, рвануть к красным. К сожалению, обстановка на фронтах благоприятствовала подобным настроениям. Большевики наступают, неудержимо тесня в глубь Сибири войска Верховного правителя.

Ещё одно, немаловажное обстоятельство, подкрепляло подозрения Баранова. Эти двое прибыли с последним пополнением из Камня, где перед тем произошло восстание новобранцев, спровоцированное тамошним большевистским подпольем. Восстание жестоко подавили. Часть его участников, засвеченных филерами, была расстреляна, остальных привезли сюда, в Томск, в трюме грузопассажирского парохода. На полуарестанском положении. Говорят, их за всю дорогу не удосужились, и покормить - то ни разу. После, прямо скажем, скотского обращения, вдруг неистребимое желание и горячее стремление попасть в действующую армию. Стремление, мягко говоря, странное.

-Кстати, напомните ваши фамилии? – спохватился Баранов.

-Младший унтер-офицер Хабаров.

-Младший унтер-офицер Романцев.

-Ваша просьба будет удовлетворена, - сухо объявил поручик, - И, хоть, наш 46-ой полк – полк особого назначения, и от нас на фронт, как правило, не направляют, но для вас, пожалуй, я сделаю исключение. Так что идите готовьтесь! Об отправке я вас извещу.

Хабаров с Романцевым повернулись налево кругом и вышли.

Поручик Баранов проводил их долгим, пристальным взглядом. Понапихали ему в роту личный состав. Без всякого разбору. Рвутся на фронт, смотрят прямо, говорят правильно, правильность сия и настораживает. В один прекрасный день занесут в расположение роты большевистскую заразу.

-Писарь! – гаркнул он, усаживаясь за стол и снова закуривая.

Писарь вытянулся в дверном проёме, преданно выпучив глаза, демонстрируя готовность буквально умереть за обожаемое начальство. Слагать голову не потребовалось, прозвучал короткий приказ:

-Принеси-ка, братец, личные дела Хабарова и Романцева. - Слушаюсь, господин поручик!

В делах сомнительных нижних чинов, компрометирующих данных не обнаружилось и поручик, поколебавшись, распорядился готовить документы на откомандирование их в Томск.

Хабаров и Романцев, меж тем, укрывшись в тени казармы, обсуждали разговор с ротным.

-Не вышел номер. - лениво затянувшись самокруткой, с сожалением вздохнул Романцев и смачно сплюнул.

-Сейчас не это главное. - Покачал лобастой головой Хабаров.

-А, что же?

-Похоже, мы попали на заметку нашему ротному.

-С чего ты взял?

-Сам посуди, ну какой дурак сейчас на фронт запросится? Настоящие герои в наше время, по большей части, в тыл рвутся. А тут, вдруг, два рьяных вояки объявились.

-Считаешь, он нас заподозрил?

-Скорее всего. Ротный сказал, ты тоже слышал: наш полк особого назначения. Это означает, что и порядки здесь, наверняка, особые. Хорошо, если Баранов посчитал нас за придурков или полных идиотов.

-Выходит, зря мы к нему попёрлись?

-Наверно, зря. Прежде, следовало хорошенько подумать. А не прыгать в воду, не узнавши броду. С другой стороны киргизы говорят: «Лучше упасть с верблюда, будет потом, что рассказывать».

-Что же нам теперь делать? – заволновался Романцев, - Искать верблюдов или сразу к киргизам подадимся? До каких пор мы будем сидеть, сложа руки? – горячился он, - Мне кусковцам в глаза смотреть совестно. Ведь, они же нас всех в роте на одну колодку меряют. Для них мы все одним миром мазаны. Кошки на душе скребут.

-Ты думаешь, мне легче?

-Так давай поднимать людей!

-Давай, соберем мужиков из роты, поговорим. На фронт никакого нет желания отправляться

Как видим, поручик Баранов не ошибался в своих подозрениях.

Нижние чины его роты Иосиф Хабаров и Фёдор Романцев служить совсем не хотели. Их, недавних деревенских бедняков, ничуть не устраивала служба в колчаковской армии вместе с кулацкими сынками и прочими прихвостнями. Красные сулили мир, землю, волю, возможность стать «всем». А они, трудно объяснить почему, держали сторону богатеев, собственными руками гробили своё же будущее.

В тесной горнице дома Сухачева Александра Ивановича, тускло освещаемой висячей, лампой, густым слоем плавал сизый табачный дым. За столом, уставленным бутылками с мутноватым самогоном и деревянными чашками, с немудрящими деревенскими закусками, допоздна засиделась небольшая холостяцкая компания. Унтер-офицеры: Иосиф Хабаров, Фёдор Романцев, Николай Серебряков, Николай Силко, Николай Новиков, ротный фельдшер Александр Башкатов и рядовой Степан Сгибнев живописно расположились вокруг накрытого стола.

Компания, как компания. Ничем, для тех лет, ни разу не примечательная. Странновато, пожалуй, выглядел, самогон, ещё по первому разу разлитый по стаканам, и остававшийся стоять не тронутым. Согласитесь, грубейшее нарушение традиций русского застолья.

Сотрапезники смолили самокрутки, не жалея самосада, и оживлённо переговаривались негромкими голосами (и снова грубое отклонение от канонов широкой русской пьянки), поглядывая на хозяйскую половину избы. Участники *тайной* *вечери* явно опасались быть подслушанными.

Обсуждался замысел. Замысел восстания, которое должно было начаться с ликвидации больничного караула. Для этой цели и создали специальную ударную группу, под началом Степана Сгибнева. Но вот, к часовым запросто, на кривой кобыле не подкатишь. Необходимо знать пароль. Иначе, будь ты даже трижды специальная группа, подойти к караульному помещению не удастся. Лезть на пролом? На авось? Сколько прекрасных замыслов авось-то и загубило.

Поэтому постарались учесть малейшие детали. Тем более что расклад сил до последнего времени, по-прежнему, оставался не в пользу заговорщиков.

Да, ребята готовили заваруху. Бунт или восстание? Забегать вперёд не буду с ответом – время покажет. Удачно завершится затея, значит - восстание. Нет, то бишь, бунт случится.

В роте бузотёров, готовых рискнуть, насчитывалось всего тридцать восемь человек. Тогда как, кулацкие добровольцы с офицерами обладали несомненным превосходством.

Конечно, среди личного состава имелось и немало насильно мобилизованных солдат и унтеров, которые, как справедливо полагали заговорщики, должны примкнуть к восставшим. А вдруг, бабка скажет надвое и пиши - пропало. Не выкажут бойцы желания бунтовать?

Потому-то и намечалось, в первую очередь, ликвидировать больничный караул, представлявшийся мятежникам наиболее организованной боевой единицей.

Договорились, что сигналом к выступлению должны были послужить выстрелы в районе больницы. Причём, каждая из групп имела своё, чётко определённое задание.

Предусматривались планом и, кой-какие, военные хитрости, обманные меры. К примеру, дабы сбить с толку офицеров и кулацких добровольцев, заговорщики, с началом стрельбы принимаются кричать: «Тревога! Партизаны наступают!» Выскочившие на улицу идейные борцы за белое дело, тут же и уничтожаются. Причём, желательно, холодным оружием, во избежание случайных жертв среди мирных жителей.

Пароль? Пароль, да хрен с ним с паролем! Скажем, что срочно заболели….

Обсуждать стало нечего, и за столом воцарилась гармония – зазвенели стаканы: сперва выпили за победу красных над колчаковцами, потом – за мировую революцию, следом – за успех задуманного восстания. После каждого тоста за столом становилось оживлённее и оживлённее.

Пошли разговоры.

День выдался пасмурным и холодным. Посвистывал жёсткий колючий сиверок. Мрачные низкие тучи заволокли небо и сеяли по мёрзлой земле, пока ещё редкие снежные хлопья. Похоже, вступала в законные права сердитая сибирская зима. Да и пора  снежной хозяйке приходить – Покров миновал несколько дней назад.

С наступлением холодов значительно прибавилось хлопот и Михаилу Егорову. Теперь он, с утра до вечера, кроме привычных забот, топил печи. Господа офицеры и бахмеевцы, жившие при штабе, обожали тепло. Сухие берёзовые дрова, заготовленные с весны, горели жарко, с шумным весёлым гулом. Война войной, а дровишки волостные управленцы запасли добрые.

Сбросив у печки очередную охапку дров, Мишка сел передохнуть, но тут же из офицерской комнаты донёсся сердитый голос Кониной головы.

Так величали солдаты, промеж себя, одного из офицеров – прапорщика Гунькова. Давно известно, прозвища даваемые народом, обычно точно выхватывают суть, тонко подмечают схожесть попавших на язык, предметов, явлений, либо человеческих персонажей, со сравниваемыми представителями флоры или фауны. И действительно, длинная узкая физиономия Гунькова, с широким горбатым носом и толстыми губами очень смахивала на конскую.

-Егоров, мать твою растак, где тебя черти носят?!

-Я здесь, господин прапорщик! – бодро отозвался Михаил, не двигаясь с места.

-А ну, подь сюда, дубина стоеросовая!

Мишка зло сплюнул и поспешил на зов. Гуньков лежал на постели, поверх одеяла в нижней, несвежей рубахе и мятых бриджах, из которых торчали жёлтые мосластые ноги, источавшие вонючий аромат.

Вдобавок, от обладателя звучного имени нарицательного, сильно отдавало винным перегаром. Пол густо усеяли окурки. Эту комнату занимали двое офицеров – Кониная голова и подпоручик Ухтомский, заместитель Баранова.

Жизнелюбивый подпоручик почитал Бахуса наравне с Гуньковым, однако, надоевшую банальность пьянок, предпочитал разнообразить  романтическими приключениями с сельскими бабами. Поэтому отсутствие кобелирующего подпоручика со вчерашнего вечера на отведённой жилплощади являлось вполне обоснованным. Прапорщик, похоже, не вынеся пыток одиночеством, успел изрядно похмелиться. Наглядными свидетелями слабости человеческой натуры являлись полупустая бутылка вкупе с грязным стаканом, стоявшие на столе и побагровевшее лицо, приподнявшееся над подушкой.

-Ты что, подлая душа, голодом меня заморить задумал? – загремело лицо при виде Егорова.  - Время сколько? А я ещё не жрамши!

Время, факт неоспоримый, перевалило действительно далеко за полдень.

-Но вы изволили отдыхать, господин прапорщик. - Изобразив почтительность, возразил Михаил. - Я не посмел вас тревожить.

-У тебя всегда сто причин! – не принял раскаяния голодный прапорщик.

Егоров стоял навытяжку, молча, по привычке, ел глазами разгневанное начальство.

-Ты чего стоишь, как истукан? – вне себя заорал Кониная голова, - Марш на кухню! И чтоб, счас же, мне был обед!

-Слушаюсь!

Мишка поспешил ретироваться с полупьяных глаз начальства, с усердием хлопнув дверью. Оказавшись вне поля зрения прапорщика, он сделал в его адрес непристойный жест, затем, прихватив два котелка, с самым беззаботным видом отправился на кухню, располагавшуюся в соседнем доме. Обед закончился, и солдаты из наряда по кухне, под присмотром ротного кашевара ефрейтора Зубкова, собирали со столов объедки и грязную посуду.

-У вас там отпели? А тут всё поели. - осклабился Зубков, при виде Егорова.

Зубков был из той лакейской породы, которая лебезит перед вышестоящими, и задирает нос перед всеми, кто, хоть на ступенечку стоит ниже. Михаила же, надо сказать, он почитал за равного. В чём - то, даже признавал его некоторое превосходство над собой, не смотря на зелёный возраст и отсутствие чинов и регалий. Подумать только, Егоров брил самого Баранова! Персону в глазах угодливого кашевара, приравненную к особам голубых кровей. Одно появление ротного вызывало трепет кухонного распорядителя.

Мишка пропустил неуклюжую шутку кашевара мимо ушей, в ответ, строго официально потребовал:

-Обед для господина прапорщика!

-Сей секунд! – засуетился кошевар, вооружаясь поварёжкой. – Сейчас подогреем. А то, борщ маленько, вроде, остывши. Ты бы сам малёхо перекусил. Для друзей у меня тут, кое-что имеется.

-Не откажусь. - Кивнул, соглашаясь, Михаил.

Ефрейтор Зубков и в поварском деле соблюдал строгую субординацию. Для нижних чинов и господ офицеров, он готовил в разных котлах. Естественно, применялись и различные рецепты. К нормам закладки в солдатский котёл, повар относился со значительной долей творчества. Недостаток калорийных ингредиентов с лихвой компенсировал излишек воды, реже – соли. В офицерском котле подобные шалости исключались напрочь. Блюда, следующие в желудки офицеров, приправленные специями, соответствовали лучшим образцам армейского поварского искусства. И не мудрено, господа кашевары питались из офицерского котла. Друзья беззаветных тружеников кухни – тоже. Поэтому Мишка, с удовольствием приобщился к сонму посвящённых. Покончив с едой, он попросил наполнить один из котелков борщом для изголодавшегося прапорщика.

-А в этот налей объедков первого для Шарика. - Подставил он другой котелок.

-Может, туда же и каши навалить? – расщедрился Зубков.

-Нет, не надо. Он густого не любит. - Отказался Мишка.

Не имея друзей среди двуногих, Егоров, с некоторых пор, обзавёлся верным четвероногим другом. Приблудился пёс неизвестной породы. Не мудрствуя лукаво, Михаил нарёк кобеля Шариком. Дружба человека с собакой, явление, не выходящее из ряда вон, а скорее обыденный, давно заведённый порядок вещей. До банальности просто состоялось и знакомство двух одиночеств. Однажды Михаил возвращался в штаб с обедом для злосчастного Гунькова. Оглянувшись, обнаружил, что за ним плетётся тощий, до крайности, незнакомый пёс неопределённой породы. Мишка остановился, пёс тоже присел, глядя на него печальными голодными глазами. При этом, он трогательно потягивал носом воздух, ловя аппетитные арматы содержимого котелка, своим несчастным видом красноречиво показывая тяжесть жизненных невзгод, свалившихся на беспородного представителя многочисленного племени преданных, до самопожертвования, друзей человека. Однако не уподобился попрошайкам, позорящим гордое собачье сословие, не скулил, не повизгивал, ползая на брюхе, а достойно принимал удары судьбы. В умных глазах читалось: - «Возьми меня с собой молодой хозяин. Не пожалеешь. Отслужу».

Собаки хорошо чувствуют добрых людей. И чутьё не подвело пса, он не ошибся в выборе знакомства. Мишкину, отзывчивую душу полоснула острая жалость к неприкаянному бедолаге, выброшенному за обочину жизни, могущими быть чрезвычайно жестокими к братьям меньшим, людьми. Он поманил пса за собой. Войдя во двор штаба, отыскал немудрящую черепушку и вывалил в неё обед, первоначально предназначавшийся для Кониной головы. С того дня и началась их дружба.

Шарик оказался на редкость смышлёным псом. Если Мишка говорил ему: «Замри!», он замирал, если командовал: «Ко мне!», он с радостным визгом бросался ему на грудь. Шарику доставляло неописуемое удовольствие лететь, сломя голову, за брошенным Мишкиной рукой предметом, затем, с победоносным видом преподносить палку, ветку и т.п. и т.д., обратно Хозяину. Озорные глазёнки явственно укоряли последнего за проявление столь вопиющей расточительности, светились осознанием собственной незаменимости: - «Пробросаетесь, уважаемый. Бережливее надо быть, бережливее. Взяли моду, пример брать с глупых куриц. Не из дома, а в дом тащить требуется. Беда, прямо, с вами. Глаз, да глаз нужен».

Иногда Михаилу казалось, что его четвероногий друг соображает лучше Кониной головы, об умственных способностях которого, у него успело сложиться довольно невысокое мнение.

Михаилу постоянно приходилось опасаться за судьбу Шарика – штабные поселенцы заимели, совершенно безобидную, с их точки зрения, привычку, по пьяной лавочке, баловаться во дворе стрельбой по бутылкам. От греха подальше, в самом дальнем углу двора, Михаил соорудил ему конуру. Вдобавок, на всякий случай, привязал его на верёвочку. Да и сам, то и дело к нему наведывался. И, разумеется, не забывал покормить четвероногого любимца вовремя.

Вот и сейчас, вернувшись с кухни с двумя котелками, не заходя в штаб, сначала отправился к Шарику и опростал в его черепушку котелок, первоначально назначенный для удовлетворения похмельного аппетита Кониной головы. Тому же понёс солдатские объедки. Михаил сознательно поменял котелки, решив отплатить за оскорбительные выходки пьяному прапорщику. Сожрёт, поди, не подавится. Ну, а если.… О последствиях «если» предпочёл не задумываться, поставив перед Гуньковым обед, вернулся в прихожую, со спокойной совестью принялся подкидывать дровишки в печи. Вдруг, с треском распахнулась дверь офицерской комнаты и на пороге возник, донельзя разгневанный, прапорщик.

-Ты чего принёс, чёртов ублюдок?! – завопил он, потрясая котелком.

-Так что, борщ, господин прапорщик! – смирённо сообщил Михаил, вытягиваясь.

-Идиота из меня делаешь?! С каких это пор, помои стали называться борщом?! На попробуй, скотина!

И Кониная голова с размаху запустил в Мишку котелком, Михаил увернулся, котелок с объедками врезался в печь, угваздав последнюю живописными узорами (натуральный Пикассо). Брызги разлетелись по стенам и потолку. Пол оказался улит объедками, очень смахивающими на блевотину.

-Да я вас обоих, с поваром на губе сгною! На фронт спроважу! Дерьмо заставлю жрать! Дегенераты безмозглые!… - орал Гуньков, вне себя от праведного негодования.

Сцена достойная пера Ярослава Гашека. Не секрет, что чешский писатель, много поколесил по Сибири в составе 5-ой армии красных.

Там-то он и набрался неизгладимых  впечатлений от общения с русскими Швейками. Даже задумывал юмористическую эпопею о гражданской войне.

Заслуженный деятель искусств РСФСР художник Ярослав Сергеевич Николаев, работавший вместе с Гашеком летом и осенью 1920 года в Иркутске и живший с ним в смежных комнатах домика пастора, свидетельствует даже, что читал, написанные по-русски, главы эпопеи «Швейк в стране большевиков». К сожалению, русский вариант «Швейка» считается утерянным…

Сложно сказать, чем бы закончилась баталия в прихожей, но тут, во дворе возникло явственное оживление – проскрипели ворота, застучали копыта лошадей, послышались громкие людские голоса. Конная команда спешивалась у штаба.

Гуньков взглянул в окно и, ни слова больше не говоря, поспешно ретировался в свою комнату, плотно захлопнув за собою дверь. Михаил, заинтересовавшись происходящим во дворе, потянулся, было к окну, но в это время, порывисто вошёл Баранов. И стал, будто вкопанный. Поражённый тарарамом, творившимся в прихожей.

-Эт-то, что такое? – строго воззрился он на вытянувшегося в струнку Егорова.

-Осмелюсь доложить, (чувствуется, чувствуется родственность душ с бессмертным Йозефом) господину прапорщику обед не понравился.

Баранов нахмурился и, старательно обходя заляпанные объедками места, проследовал к офицерской комнате, рывком распахнув дверь. Застигнутый врасплох прапорщик сподобился только натянуть френч. Обуться и застегнуться не успел. Багровая, небритая физиономия и растрёпанная шевелюра, выдававшие беднягу с головой, дополняли портрет (сюрреализм полнейший), представший перед командиром роты.

-Потрудитесь, прапорщик, привести себя в порядок. - Сквозь зубы процедил Баранов. - А потом, зайдите ко мне.

И резко повернувшись, прошёл в свой кабинет.

В это время группа Степана Сгибнева двигалась к больнице.

Время выдвижения выбрали, рассчитывая к наступлению сумерек занять исходные позиции. Шли молча. Студёный порывистый ветер пронизывал насквозь лёгкие форменные тужурки из шинельного сукна, слепил глаза колючей снежной крупкой. Широкая деревенская улица была тиха и пустынна. Нигде ни души. Село будто вымерло. Собаки взлаивали в отдалении с, нагоняющим тоску, подвывом, с роковой безошибочностью предвещая появление покойника, или покойников.

Степан шёл, не замечая ничего вокруг. Даже пронзительного, по-зимнему сурового, холода. Волнение, охватившее его, изливалось изнутри лихорадочным жаром. Он вспотел. Слишком большая ответственность свалилась на него перед самым выступлением.

Задача перед ними стояла, на первый взгляд, чёткая и ясная – ликвидация караула в районе больницы. В случае неудачи делить вину будет не с кем, спрос за неправильные решения с одного человека, с него - Степана Сгибнева.

Сильно смущала жестокая необходимость ликвидации часовых. К сожалению, физическое уничтожение часовых, в данных обстоятельствах, единственно приемлемый вариант. Любым способом. Рассусоливать и жевать сопли времени не будет. Если на посту окажутся кулацкие добровольцы, задача значительно облегчалась – прикладом по башке и делу конец. Если насильно мобилизованные? Сгибнев не хотел проливать невинной крови. Но нет у него права и рисковать судьбой восстания. А, вдруг, тот же насильно мобилизованный солдатик, сдуру, возьмёт и поднимет тревогу? Переполошится караул, начнётся стрельба, шансы, как минимум, выровняются, значит, смело ставь крест на успехе всего восстания. Ведь, по-прежнему, заговорщики находятся в значительном численном меньшинстве.

Больница стояла на довольно высоком взгорье. В окружении белоствольных берёз. Её бревенчатые, крашеные яркой охрой и крытые железом корпуса выглядели опрятно и даже чопорно на фоне печального, предзимнего запустения. Левее, по тому же взгорку возвышался добротный особняк доктора Лампсакова, под высокой железной крышей, не уступавшей больничным. Он высокомерно довлел над почерневшими кособокими избёнками деревенской улицы, притулившейся внизу у самых Соколов. Её именовали на селе, почему-то, Матершинной.

Степан Сгибнев со своей, сравнительно малочисленной группой шёл в открытую.

Как раз в это время, начальник больничного караула младший унтер-офицер Мотов, успев наведаться к сестре-хозяйке больницы, угостился стаканом чистейшего, словно слеза, крепчайшего, словно первач, медицинского спирта, воспитывал дневального:

-Я тебе что, хрен твоей морде, балалайка, что ли? – допытывался он у молодого худощавого солдата, стоявшего у выходной двери с независимым видом. - Отвечай, когда тебя спрашивают!

-Никак нет!

-Что значит, «никак нет»?

-Не балалайка.

-Так почему ж ты, хрен твоей морде, мне сёдни, опять сапоги не почистил?

-А такого, даже в царском уставе не было записано, чтоб дневальный сапоги кому-то чистил….

Караульные свободной смены коротали время, всяк по своему. Одни задавали храпака на деревянных нарах, укрывшись форменными тужурками, другие резались в подкидного дурака, третьи чинили обмундирование. Но звуки громкого воспитательного процесса заставили свободную смену оставить нехитрые занятия и полностью сосредоточиться на прослушивании бесплатного концерта. Даже храп прекратился.

Судя по всему, разговор грозил обернуться крупными неприятностями для дневального, но в это время с треском распахнулась дверь, и в караульное помещение ворвались заговорщики, моментально взяв под прицел винтовок, опешивших караульных. Незадачливый дневальный едва успел отскочить в сторону, давая им дорогу.

-Всем оставаться на местах! Руки вверх! – сурово приказал Сгибнев, занимая, меж тем, позицию с наганом наготове у ружейной пирамиды.

Запоздало, по вполне понятным причинам, среагировав, унтер Мотов метнулся к двери, но дорогу ему преградил более расторопный дневальный.

-Куда, сволочь?!

Рука, по-прежнему, высокого воинского начальника, скользнула к кобуре, однако, снова бдительный дневальный оказался быстрее, перехватив запястье одной рукой, с помощью другой ловко заломил верхнюю конечность унтера за спину.

-Слухай, Сгибнев, ну а нас-то остальных, чего на мушке держите? – вдруг вознегодовал один из караульных, степенный рыжеватый солдат. - Мы ж такие ж, как и вы, так принимайте в свою компанию. Нам ить, тоже не по нутру, власть колчаков, мать её, разъети-то. Вместе и будем крушить христопродавцев. Верно, ребяты?

-Верна!..

-Правильна!.. – дружно загалдели остальные караульные.

-Ну, раз такое дело, разбирайте оружие! – просиял Сгибнев.

-А с этим-то, что делать будем?

-В распыл его!

-К стенке!

-Вы за нас кровью умоетесь, хрен вашей морде! – подал голос младший унтер-офицер. - Изменники! Иуды проклятые!..

-Кончай базлать! – оборвал его Степан. - Марш на выход!

Мотова вывели во двор и поставили у бревенчатой стенки караульного помещения. Унтер напоследок завопил: «Измена». Но грохнувший выстрел оборвал крик на полуноте.

-Вот тебе и хрен твоей морде! – ткнул прикладом безжизненное тело недавний дневальный, - Доорался, гад! – и, вскинув винтовку на плечо, потребовал: Давай, Сгибнев, командуй дальше. Хто там, у нас на очереди?

-Айда, к штабу! – коротко распорядился Степан….

Михаил Егоров подкинул дров в обе, и без того раскалённые печки, затем, на досуге, занялся пяти-линейной лампой, поскольку на дворе начинало смеркаться. Баранов завсегда требовал, чтобы лампа горела, как можно ярче. Боялся темноты. Михаил обобрал нагар с фитиля, тщательно протёр суконкой стекло, долил керосину, потом засветил и, подвернув язычок  пламени так, чтобы он давал побольше света и не коптил, повесил лампу на место. При неверном жёлтом свете в прихожей не стало уютней, причудливые колеблющиеся тени на обшарпанных, давно не беленых стенах таили немую угрозу.

Полумрак углов усиливал ощущение угрюмости. Казалось, силуэты, любопытных домовых выглядывают из недоступных для лампы мест.

Прихожая представляла собой довольно просторную комнату, куда выходили двери всех остальных помещений штаба. Здесь, не слишком давно, восседал за массивным столом волостной писарь, самоуправно решавший судьбы жалоб и прошений безответных деревенских просителей. Он являлся для них главным лицом в волости, всесильным вершителем мирского правосудия, ибо сам волостной начальник никого не допускал пред светлы очи. За исключением купцов, лавочников, сельских богатеев, да лиц духовного звания.

Но представители сельской знати не били челом, если и захаживали, отрывая от многотрудных дел, то щедро одаривали небескорыстного начальника за принятое участие в их делах.

Само собой разумелось, к писарю с пустыми руками соваться было бесполезно, ибо и здесь главенствовало железное правило российских бюрократов (успешно кочующее из века в век): «Не подмажешь, не поедешь». Торжество законной справедливости определялось, не менее железной, формулой (к сожалению, также успешно дошедшей до наших дней): Закон, что дышло, куда повернёшь, туда и вышло». Естественно, «дышло» поворачивалось в пользу более толстой мошны (в случае с Фемидой – более толстая, а, значит, тяжёлая мошна всегда перевешивала). Формула универсальная, читай – объективная и верная.

Много интересного и поучительного могла бы порассказать прихожая, насквозь провонявшая овчиной и дёгтем. Тени прошлого и выплясывали на стенах, стараясь поведать назидательные истории, предостеречь от сегодняшних опасностей и напастей.

Мишка кожей ощущал приближение каких-то событий, страшных и неясных, поэтому и чудилось ему мрачноватое сочувствие стен. На душе скребли кошки. Ветер тоскливо подвывал в трубе, снег беззвучно роился за оконными стёклами.

Своим чередом всё шло и в штабе. В офицерской комнате подпоручик Ухтомский раздражённо втолковывал прапорщику Гунькову, попросту, Кониной голове, прописные истины о вреде пьянства. В других комнатах вред пьянства активно опровергался практикой. Вечер продолжал катиться по наезженной колее, осточертевшей Михаилу до отвращения.

Но, вдруг, где-то, в направлении больницы, бабахнул выстрел. Затем, словно эхо прогремели ещё несколько. Потом ещё.

Егоров отступил в тень, к своей лавке, сунул руку в карман, крепко сжав прохладную  рукоять нагана. Сердце бешено застучало в груди.

Началось! Теперь, надо быть начеку. Смотреть в оба. В самом деле, не подставить бы зря голову. Мишка с нетерпением ожидал продолжения, разворачивающейся на селе заварухи. События не заставили себя долго ждать. У больницы ещё продолжалась стрельба, когда распахнулась наружная дверь, и в прихожую ворвался, запыхавшийся от возбуждения Николай Серебряков.

-Тревога! Партизаны наступают! Партизаны!.. – закричал он.

В следующий момент, в прихожей оказался подпоручик Ухтомский.

-Врёшь, скотина! – взвизгнул он, направляя на Серебрякова наган. - Ведь, врёшь же?! Врёшь?!

Подпоручик яростно наседал на побледневшего глашатая, а тот пятился назад и, почему-то, молчал, словно в рот набрал воды. Неожиданная и стремительная выходка Ухтомского застала Серебрякова врасплох, лишила способности говорить.

Никем не замечаемый Егоров, оцепенев, наблюдал за сценой разоблачения незадачливого шпиона повстанцев, из тёмного угла. Он ещё мог незаметно юркнуть в подпол и спрятаться там. Вместо этого, выхватил наган и выстрелил в рассвирепевшего подпоручика. Ухтомский дёрнулся и, судорожно хватаясь за воздух руками, начал заваливаться набок. Но сказалась войсковая выучка, сработал годами выработанный рефлекс, успел-таки он нажать на спусковой крючок. И не промазал подпоручик. Серебрякова качнуло, однако он сумел удержаться на ногах. Затем повернулся и тяжело, словно пьяный, опираясь на стенку, вывалился в сени.

Пришло время Михаилу вспомнить о собственной безопасности. Пора, пора, от греха подальше, укрыться в подполье. Он метнулся к творилу, рванул за кольцо, приподнял крышку, намереваясь юркнуть в открывшийся лаз. Счастье было так близко, так возможно. Злобный окрик Кониной головы, высунувшегося из офицерской комнаты с наганом в руке, остановил его:

-Стой, гадёныш! Назад! Пристрелю, как собаку!..

Раздумывать времени не осталось. Михаил, не целясь, сделал несколько выстрелов в ненавистного прапорщика. И зло обрадовался, когда тот рухнул в дверях, поперёк порога, смачно бухнувшись головой об пол. На звук частых выстрелов, в прихожую повалили остальные обитатели штаба. Их нетрезвым глазам предстала картина: Посыльной убивает прапорщика.

-Измена!.. – раздались вопли. - Хватай змеёныша, братцы!

Спрятаться в подпол снова не удалось, пришлось принимать неравный бой. Подвигаясь поближе к выходу, Михаил палил в сторону пьяной оравы.

Ругаясь и страшно матерясь, те открыли беспорядочный огонь. Вокруг Егорова густо зароились пули. Посыпалась штукатурка со стен, зазвенели оконные стёкла. Прихожая заполнилась кислым пороховым дымом. До поры до времени, Мишке удавалось уворачиваться. Ему же удалось зацепить парочку кучковавшихся добровольцев.

-Но нажав, в очередной раз, на спусковой крючок, привычного грохота выстрела не услышал. Патроны в барабане кончились. А бахмеевцы палили из нескольких стволов и подступали всё ближе, перекрывая ему путь к спасительному выходу. Близилась развязка. Однако непредвиденное обстоятельство на время отсрочило трагический исход.

Верный четвероногий Мишкин друг Шарик, заслышав стрельбу в штабе, в ту же секунду выказал сильное беспокойство, и принялся рваться с ременного поводка, на который был привязан под сараем.

Видно почуял преданным собачьим сердцем, что его юный хозяин оказался в беде. Он злобно рвал клыками прочный ремешок и, наконец, рванувшись из всех сил, оборвал его и пулей кинулся в штаб. Ворвавшись в прихожую, Шарик отважно бросился на неприятелей, ощерившихся стволами винтовок в сторону его покровителя, первым делом сбив одного из них с ног, следом вонзил острые зубы в ляжку второму.

Послышались испуганные вопли и проклятия. Не ожидавшие яростного нападения, невесть откуда взявшегося пса, отягчённые недавними солидными возлияниями, добровольцы его высокопревосходительства Верховного правителя, резко опешили. А Шарик, пользуясь их замешательством, продолжал наносить немалый урон врагам, стремительно кидаясь, то на одного, то на другого.

В поднявшейся суматохе, Михаил вполне мог незаметно выскользнуть из прихожей, превратившейся в арену кровавой битвы, в спасительный двор.  Но, ободренный подмогой беззаветного четвероногого бойца, вошёл в азарт и принялся его науськивать:

-Ату, их, Шарик! Ату!..

Безрассудство, которое и стоило ему жизни. Замешательство нападавших долго не продолжилось. Прозвучал ещё один выстрел, и Шарик, жалобно взвизгнув, распростёрся на полу. Следующая пуля настигла Мишку. У самой наружной двери.

Группа Сгибнева опоздала совсем чуть-чуть. Степан первым, к сожалению, слишком поздно для Михаила Егорова, кинулся в штаб. Рванул наружную дверь; сражённый пулей Мишка, буквально свалился ему в руки.

Завидев ворвавшихся к ним с криками «Ура!» мятежников, кучка, совсем недавно, отчаянных головорезов и не пыталась оказывать сопротивление. Они дружно сыпанули наружу через окна. Навстречу штыкам и пулям.

Завершив кровавую работу, бойцы собрались в прихожей. Сгибнев попросил положить тело Михаила на лежанку. На юном бескровном лице парня навечно застыло выражение азарта и удивления.

-Эх, Миша, Миша, не уберёгся. - Горько вздохнул Степан, снимая фуражку, - Жить бы, тебе, да жить.… Прости, не успели….

Остальные стояли в скорбном молчании.

*12. Судьбы.*

К живым следует относиться доброжелательно,

о мёртвых же нужно говорить только правду.

Вольтер.

Что было дальше? Новорожденный красный отряд, после восстания, отправился в рейд по нижнему Причулымью. Путь отряда пролегал по незнакомым таёжным местам, с редкими селениями, расположенными по берегам Чулыма и его притоков. Началась суровая сибирская зима. Бойцы зябли, не имея зимнего обмундирования.

Ничем не подбитые суконные бушлаты, плохо держали тепло. Грелись в движении. На привалах жались поближе к кострам. Полностью удавалось согреться только на ночёвках в деревнях или на таёжных заимках.

Рейд отряда закончился в Молчанове 23 декабря 1919 года. Здесь его застало известие о вхождении в Томск частей 5-ой армии Восточного фронта красных, в состав которой он и был вскоре включён в качестве стрелкового батальона.



*Слева направо: Башкатов И., Хабаров И., Сгибнев С.. Томск, 1919 год.*

Так началась карьера Сгибнева Степана Михайловича, выходца из народа, мало образованного, но смекалистого, от природы умного. Что называется, был никем - стал всем.

Анатолий Николаевич Пепеляев проделал путь в обратном направлении, был *всем,* стал *никем.* Удача его покинула. Навсегда. Победы «Сибирского Суворова» остались позади, да и начало блестящей военной карьеры тоже осталось лишь началом. 18 декабря 1919 года части его 1 Сибирской армии с командным составом во главе перешли на сторону красных. Кое – какие подразделения просто разбрелись, разбрасывая по дорогам имущество, орудия и обозы. Пепеляев с несколькими офицерами скрылся, бежал по Транссибу.

Белая армия со скрипом дорабатывала последние ресурсы. Приказы, в силу инерции, продолжала регулярно производить. Приказы плодили другие приказы. Всё более грозные. Однако, лишь в вакууме инерция творит чудеса. В любой другой среде требуется смазка. Заменить солидол угрозами и пинками? Категорически нельзя.

Конечно, сильно подкачали белочехи. Весть о провозглашении независимой Чехословакии погнала легионеров во Владивосток, из которого они и отправились восвояси. Соединяться с соотечественниками.

Пепеляев же оказался в Харбине. Разъединился с соотечественниками. Тиф и эмиграция – злодейка судьба виновата? А работа извозчиком, после столь блистательного взлёта? Даже подумать страшно, что пришлось пережить бывшему командующему.

-*Куда или* *чего изволите?* - и угодливая улыбочка, и пьяные куражи тамошней *элиты.*

Многие ведь вывезли большие средства, эмигранты открывали рестораны, покупали яхты, покупали дома. А ломовому извозчику Пепеляеву лицезреть крупные планы лошадиных ягодиц до конца жизни? Да замаливать грехи?

Степан же поступает на «1-е Сибирские пехотные курсы комсостава РККА» в Омске. Учёба постоянно прерывается, *курсанты проходят практику*. В феврале в районе Петропавловска и Ишима вспыхнуло антибольшевистское вооружённое восстание. Затем наступление поляков, Врангеля. Те ещё семинары достались выпускнику 1921 года Сгибневу Степану Михайловичу.

А ломовой извозчик Пепеляев продолжает лицезреть крупные планы лошадиных ягодиц. Упал ниже плинтуса и смирился? Нет, конечно. Он ищет выход. Пьёт, пытается покончить жизнь самоубийством.

Но тут появляется шанс. Бывший якутский губернатор Куликовский предлагает ему занять пост главнокомандующего якутскими повстанческими отрядами*.* На вербовку, формирование *ограниченного контингента,* его вооружение понадобились деньги. Наши нувориши раскошелились? А то. А то, мы не знаем отечественных патриотов!? Деньги дали американцы и англичане в надежде получить доступ к сказочным богатствам крайнего Севера.

В добровольческую дружину, было завербовано 750 человек.

Хорошо нам известный, к тому времени уже полковник Суров Владимир Александрович, после поражения белых в Томской губернии, тоже сбежал в Харбин. Ходили слухи, что его там пристрелили чекисты. Ан, нет. В тот раз точно не пристрелили. Хотя он и не унялся. В 1922 году поступил добровольцем к генералу Пепеляеву для участия в восстании против советской власти в Якутии.

Согласно приказу генерала Пепеляева, Суров возглавил белоповстанцев Усть-Мильского района, однако стал превышать свои полномочия, вмешиваться в дела гражданского управления.

Вскоре и настроил против себя часть местного якутского населения, создал ряд конфликтных ситуаций и был отстранен Пепеляевым.

Генерал написал в своём дневнике 27 ноября 1922 года:

*«…Я ненавижу рутину,* *бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы и проч. Не люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством лицам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев вообще. Какого полит – устройства хочу? Не знаю. Всё равно пусть будет монархия, но без помещиков, рутины примазавшихся выскочек и с народом. Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии.*

*Меня гнетёт неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту слабых, угнетённых Противна месть, жестокость. Хочется принести прощение обид, мир, богатство. Господи, научи меня делать побольше добра…»* [29].

Искренне писал генерал или нет? Трудно судить. Возможно, просто хотел подстелить соломки в месте будущего падения. А падением, то бишь, полным разгромом дружины дело и завершилось. О котором сухо повествует «Оперсводка штаба войск ЯАССР», приведённая ниже:



Во Владивостоке Пепеляеву отмеряли смертную казнь. Заслужил? Не заслужил? По справедливости, наконец? Вот ведь, какая штука – армия, причём любая армия, это организация, где за всё отвечает командир. Но генерала не расстреляли. Спасибо всесоюзному старосте*.* Михаилу Ивановичу Калинину, думаем, было чего предъявить на смотринах у Святого Петра. Помог он и Пепеляеву. В январе 1924 года в Чите состоялся ещё один суд, приговоривший генерала к десяти годам тюрьмы. Не бог весть, какая альтернатива? Снова не знаю. А чтобы узнать, нужно побывать в шкуре арестанта, обречённого на смерть.

Я же полагаю, что речь идёт о благородстве. Это даже не милость к падшим, это дух революционной романтики ещё витал на просторах первого в мире рабоче – крестьянского государства. А враги вели себя иногда просто по - рыцарски.

Общая же участь остальных дружинников – приговор военного суда.

В сводке персонально упомянут полковник Суров. Рядовая для тех времён карьера полковника начиналась неплохо.

Но в Гражданскую войну карьера резко вильнула, он стал палачом. Война виновата? Война всё и спишет? Война не списала.

В конце апреля 1924 года Томский губернский суд рассмотрел дело Сурова.

Из решения суда:

*«Капитан Суров в первых числах мая 1919 года получил командование над экспедиционно-карательными отрядами, в задачи которых входила беспощадная борьба с повстанческим движением.*

*С этого времени над Томской губернией, особенно над Томским и Мариинским уездами, нависли чёрные дни суровщины. Жестокость и бесчеловечность Сурова не имели границ: пыткам и истязаниям, порке, расстрелу и повешению предавались сильные и слабые, старики и старухи, женщины и дети»* [30]*.*

Суд приговорил В.А. Сурова к расстрелу. Приговор привели в исполнение в апреле 1924 года.

Пепеляев же отправился в тюрьму. В 1926 году ему решением коллегии ОГПУ добавили ещё три года. Наконец, 4 июня 1936 года генерала освободили и направили на поселение в Воронеж. Терпение и труд всё перетёрли? И можно попробовать всё сначала? Пепеляев даже поступил на заочное отделение истфака Воронежского пединститута. Но он уже стал пешкой в чужой игре, пешкой, коей надлежало выглядеть полноценным ферзём. В чьих руках? Покопаемся в архивах.

Вручая постановление ЦИК СССР об освобождении генералу Пепеляеву, комиссар госбезопасности Гай Марк Исаевич произнёс:

*«Вас советская власть слишком жестоко наказала, но теперь вы свой срок отбыли и снова вступаете в жизнь…. Мы ценим боевых людей. Конечно, вас можно было бы использовать в армии, но вы, наверное, технически отстали и многое забыли…. Ну хорошо мы подумаем, как вам помочь…»* [31]*.*

В Воронеже Анатолию Николаевичу действительно помогли, предоставили жильё и оформили краснодеревщиком на местную мебельную фабрику. Познакомили с начальником УНКВД по Воронежской области Дукельским С.С., его заместителем Андреевым М.Л., руководителем третьего отдела Лапиным А.Н.. Встречи на конспиративных квартирах с чекистами стали регулярными. Пепеляева, якобы, готовили к созданию в Воронеже подпольного подставного военного общества, с помощью которого можно было бы выманить из-за рубежа одиозных антисоветчиков. Ну, да, операция «Трест» - дубль два. Только это была ширма, а за ширму генерала не пустили.

За ширмой же из лиц недовольных советской властью создавались боевые дружины. Чекисты и армейская верхушка с полной серьёзностью и основательностью готовились к захвату власти в стране и устранению Сталина. Планировали акцию на начало 1937 года. Без дураков и без авось, всё солидно. Но переворот не случился. Дукельский испугался. Вот вам и без дураков и без авось.

Семён Семёнович поехал в Москву, добился встречи с Иосифом Виссарионовичем и заложил соратников с потрохами. Тот 29 сентября 1936 года отправил Ягоду в двухмесячный отпуск, якобы для поправки здоровья. А 28 марта 1937 года на квартире в Кремле наркома арестовали. Так Ягода из заговорщика, готовившего государственный переворот, в чём самолично и признался, превратился в арестанта.

13 марта 1938 года Ягоде, Бухарину, Рыкову и ещё пятнадцати подсудимым вынесли смертный приговор. Лапина, в числе других чекистов, расстреляли в Воронеже.

Дукельского наградили орденом Ленина и назначили председателем комитета по кинематографии. Мучили ли его угрызения совести? Уверены, что нет. Совесть, бесспорно, и при отсутствии зубов может загрызть человека. Да вот беда, при отсутствии человека клыки совести бессильны и напрочь бесполезны.

Пепеляеву же пришёл черёд превращаться в ферзя. Его арестовали в августе 1937 года и отправили в Новосибирск, где и завершилась комбинация.

В докладной записке начальника Управления НКВД Новосибирской области тов. Горбача Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину от 10 декабря 1937 года, Пепеляев уже предстаёт*руководителем повстанческой к.-р. организации, которая планировала вооружённое свержение Советской власти в Сибири в момент войны Японии против СССР* [32]*.* При этом, новосибирский чекист всерьёз полагает (если уж совсем всерьёз, то, наверняка не полагает, но делает вид) что, сидя в Ярославском изоляторе генерал вполне успешно руководил сибирскими повстанцами. И нынче – то, при современных средствах связи и передвижения, задачка мало перспективная. А восемьдесят лет назад и вовсе не решаемая.

Далее в записке говорится о 15203 человеках, что уже арестовано и осуждено. Все они общим чёхом записываются в РОВС («Русский общевоинский союз»). И, на всякий случай, делаются туманные намёки *на широко разветвлённую повстанческую организацию, охватывающую 17 лагпунктов.* Есть, есть ещё над чем работать. И в конце бодренько:*Продолжаем дальнейшую ликвидацию…*[32].

Ну а для придания должного веса мифической организации и, следовательно, должного же веса (не мифического) заслуг товарища Горбача в глазах вождя потребовались фигуранты калибра генерала Пепеляева.

В записке, а с сопроводительной резолюцией Ежова обернувшейся меморандумом утверждается, что Пепеляев связался с японскими военными кругами, сибирскими областниками с целью создания на территории Сибири *буферного государства.*

Свержение Советской власти намечалось, *в* *момент военного нападения Японии на СССР.* Ну и конечно, *после свержения Советской власти, Японии обещано предоставление сибирского рынка, концессий, леса, угля…*[32]*.*

Дальше, знай, переписывай материалы из решения трибунала 5-й армии 1923 года по делу «Сибирской добровольческой дружины» и выше крыши оснований для применения расстрельной – пятьдесят восьмой статьи УК РСФСР. Пепеляеву А.Н. её и вменили. С контрой разговор короткий.

Иосиф Виссарионович наложил резолюцию: *Ежову. Всех бывших офицеров и генералов по записке Горбача нужно расстрелять»* [32]*.*

Только вот контра – то эта откуда взялась?

Вопрос, понятно, уместный. А чтобы на него ответить, уместно повнимательнее приглядеться к РОВС. В 1924 году барон Врангель создал в Париже «Русский общевоинский союз», объединивший белых офицеров – эмигрантов. Известно, что РОВС имел на территории СССР свою агентуру. Известно также, что на территории Сибири подразделений этой организации создать не удалось. А при отсутствии врагов и саботажников, как звания и ордена работникам органов получить? Правильно, злоумышленников надо выдумать!

И выдумали. Начальник УНКВД ЗСК Миронов С.Н. (его сменил Горбач) 17 июня 1937 года направляет в крайком ВКП(б) справку, из которой следовало, что в Запсибкрае раскрыта совместная кадетско – монархическая и эсеровская организация, состоящая из *эсеров, бывших белых офицеров, священников и «кулаков»* [33]*.* Так «Союз спасения России», организация, подчинённая РОВС, появилась на свет.

В июле 1937 года Миронов велел начальникам оперсекторов все «повстанческие» организации с участием бывших белых офицеров и «кулаков» оформлять как ячейки РОВСа. Начальники оперсекторов взяли под козырёк, и за дело принялись бригады следователей. Тысячи участников Союза - фантома были арестованы, опрошены, изобличены взаимными показаниями, почти все признали свою вину, почти все были расстреляны. Ну да, первые два – три дня арестованные отказывались подписывать протоколы, как правило. И, как правило, лишившись еды и сна, подвергнувшись внутрикамерной обработке, подписывали, даже не читая. Хотя читать им и не предлагали, как правило.

Нельзя не отметить, что организация РОВСа, в свою очередь, была скалькирована с канонов 1920 – 1921 годов. Тогдашний полпред ВЧК по Сибири Павлуновский И.П. сфабриковал версию об общесибирской повстанческой «бело – эсеровской» организации Сибирского крестьянского союза, состоявшей из *эсеров, бывших белых офицеров и «кулаков».*Успех того дела вдохновлял местных чекистов много лет. К уму даже апеллировать не стоило, просто добавляй нужную «прослойку» и тачай дела….

Витиевато распорядилась революция двумя томскими генералами. Один – Пепеляев Анатолий Николаевич блестяще образован, потомственный военный, представитель армейской элиты, но в бурное время перемен растерялся. Оказался чужим среди своих, но и не стал своим среди чужих.

А ведь будь он и те многие офицеры старой армии, попавшие под каток репрессий, в начале Великой Отечественной в рядах наших войск, катастрофы первых дней войны наверняка удалось бы избежать.

Второй - Сгибнев Степан Михайлович выходец из народа, мало образован, но смекалистый, от природы умён, что называется, был никем - стал всем. Он – то и пережил вместе с нашей армией все поражения, без которых, собственно, и не было бы Великой Победы. Великая Отечественная война застала его в Чите. Там он дослужился до полковника, с 01.07.1943 командует 293-й Стрелковой дивизией, которая входит в Маньчжурскую армейскую оперативную группу.

08.08.1945 СССР объявил войну Японии. Забайкальцы перешли границу и устремились к китайскому городу Хайлар, обороняемому гарнизоном Квантунской армии.

Зной, лучи солнца безжалостно жгут руки и лица солдат, в раскалённом воздухе висят столбы пыли. Вокруг города высоты с долговременными огневыми точками. Японский гарнизон, численностью шесть с половиной тысяч солдат и офицеров, отчаянно сопротивляется, но наши части врываются на улицы города.

Вот так Сгибнев Степан Михайлович заслужил свою первую боевую награду – орден Суворова 2-й степени, а звание генерал – майора ему принесли капитуляция и личное оружие японского генерал – майора Намуры.

А в августе 1945 года генерал – майор Сгибнев Степан Михайлович, будучи командующим 293 стрелковой дивизией, принял капитуляцию и личное оружие японского генерал – майора Намуры.

Эти два человека антиподы во всём, но одно качество их крепко объединяет – любовь к Отечеству, которое у них, да и у нас с ними, одно! Этому Отечеству они служили и за него сражались. Потому линии их судеб вполне могли совпасть, однако не совпали. Они превратились во врагов, один пошёл за красными, другой – за белыми. Сословные предрассудки возобладали? Дело не в предрассудках. В убеждениях дело.

Сейчас слышны всё чаще призывы к примирению, к гражданскому миру. Проводятся научные конференции, на одну из них, проходившую в городе Новосибирске в ноябре прошлого года, был приглашён и я. Конференция показала со всей очевидностью, что примирить наших граждан пока не удаётся. Слишком крепки стереотипы. Надо ли их разрушать? Надо. Но главное – быть честными с нашим общим прошлым. Не врать.

Наступит ли тогда гражданский мир, обретём ли мы национальную идею, поисками которой, вроде как озабочена нынче власть? Нет, конечно. Но, так же, конечно, мы сделаем шаг в правильном направлении. А у, даже молча шагающего, всегда больше шансов достичь цели, чем у болтающего про сплошь правильные вещи, но стоящего.

После окончания Гражданской войны Николай Александрович Лампсаков, по – прежнему весьма ревностно исполняет свой долг, памятуя о факультетском обещании *не помрачать чести сословия.*

Сельский доктор следит за всеми новейшими достижениями медицины не только у нас, но и за рубежом. Он переписывается с немецкими учёными – медиками. Те - то и прислали ему две кварцевые лампы. Даже в Томских больницах их тогда не было. Из Германии пришли и два электрических движка. В больнице раньше, чем в селе зажёгся электрический свет.

Ежемесячно в больницу Ново – Кускова обращается от 900 до 1200, а иногда и до 1700 жителей района и около 500 из соседних районов.

И ещё, по вполне понятным причинам случилась дружба Петра Александровича Сухачева с Николаем Александровичем Лампсаковым. Первому было за что благодарить второго, второму нужен был единомышленник. И первому и второму эта дружба аукнется. А пока они часто встречаются, много разговаривают, обсуждают и власть. Вместе поют в церковном хоре. Казалось бы, что здесь предосудительного? Казалось бы….

Тем временем, Лампсаков становится одним из самых уважаемых и заметных людей Причулымья. Его избирают делегатом на Всероссийский съезд Советов в честь 10 – ой годовщины Октябрьской революции.

Томская секция врачей направляет приветственный адрес: *Все врачи Томского округа гордятся Вами, дорогой Николай Александрович. Вы один из тех немногих, кто отдал все свои лучшие годы и силы на служение деревне. Вы бескорыстно ушли работать туда, где имеется в Вас наибольшая нужда. Всем известно, насколько трудна работа сельского врача, но Ваше бескорыстие и любовь к делу сумели всё победить.*

Он избирается делегатом Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1927 году удостоен звания Героя труда.

Однако, бескорыстием и любовью к делу всё победить оказалось невозможно. В ведомстве Ежова сказкам про бескорыстие принципиально не верили. Парадокс же явный:

-Ну, сами – то, сами, посудите! С одной стороны, человеку шестьдесят три года, огромный авторитет, уважение населения и коллег, заслуги, опыт…. А с другой стороны, в начальство, чего – то, не рвётся, командовать коллегами не стремится. В Томск перебираться просто отказывается. Ну и главное – в партии большевиков до сих пор не состоит. Уклоняется, а может, затаился? Надо присмотреться. Поискать фигу в кармане.

Присмотрелись. Поискали. Тут – то и всплыло *Сообщение заведующего Ново – Кусковским переселенческим пунктом от 27 мая 1919 года.* Текст сообщения изобиловал *клеветническими измышлениями о действиях партизан* [26]. А автором, если помните, был Лампсаков Н.А..

Копнули глубже. Вот – те – на! Родители – то, кто!? Священники! Да и сам семинарию закончил. Пел. И где!? В церковном хоре! Час от часу не легче. Ещё и офицер царской армии! В Германию письма пишет. Зачем? По всему видать, филиал *кадетско – монархической организации, готовившей вооружённое восстание и свержение советской власти в момент нападения империалистических стран на СССР*вскрыли.

Помните, как Миронов (Король) Сергей Наумович – начальник УНКВД ЗСК *породил* «Союз спасения России». А Пепеляева Анатолия Николаевича обозначил в своих фантазиях *руководителем повстанческой к.-р. организации, которая планировала вооружённое свержение Советской власти в Сибири в момент войны Японии против СССР.* Так вот, Николай Александрович Лампсаков идеально вписался в схему в роли главаря Ново – Кусковского филиала ССР.

Всё строго по шаблону – чекисты находят бывшего царского или белого офицера и «назначают» его руководителем организации, состоящей из небольших ячеек и подчиняющейся заговорщицкому центру.

Главаря арестовали. И принялись *жарить факты.* Масла на сковородку не скупясь, и густым чёрным слоем нанёс Никита Кузьмич Левин. Его партизанским прошлым времён Гражданской войны в романе «Строговы» писатель Георгий Мокеевич Марков наделил деда Фишку. Изрядно преувеличив. Самая яркая страница в биографии Никиты – собственный расстрел. Расстрел, после которого ему удалось чудом выжить. Казнили его каратели Сурова в Казанке. А вот излечила в Ново – Кусковской больнице чета Лампсаковых, Елена Дмитриевна и Николай Александрович.

Про огонь, воду и медные трубы с детства слышали наверняка все. Так вот, испытание огнём Никита Кузьмич выдержал. Мало на планете найдётся людей, которым удалось прожить восемьдесят два года, будучи расстрелянными в тридцать четыре. Оправился от ран наш герой, но появилась привычка глушить боль алкоголем, огненной, то бишь, водой. Но всякое лекарственное снадобье, пока ведь панацея не обнаружена, обладает побочными эффектами. Настойки на спирту имеют способность завышать самооценку употребляющего *во внутрь.* Может и море лужей предстать, той самой, которая по колено.

Закончилась Гражданская война, и Левина накрыла слава. Слава геройского партизана. Пресловутую правду жизни слегка отодвинули. Иначе как? Иначе - никак не возможно! Ведь, уже классики писали посвящения: *Деду Фишке – Никите Кузьмичу Левину с глубочайшим уважением автор Г. Марков.* Вон как громыхнули медные трубы! Родилась легенда, ни дать, ни взять. Литературный герой, герой без страха и упрёка, несгибаемый борец за правду материализовался. В пример одним и в назидание другим.

И кому как не Никите Кузьмичу доверить колхоз «Рассвет», созданный в деревне Казанка Ново-Кусковского района? Четыре года терпели колхозники художества бывшего партизана. Это и был пик его карьеры.

Ну, а в 1931 году судьба, сообразуясь с направлением райкома партии, ещё раз свела его с четой Лампсаковых. Николай Александрович принял Левина завхозом в Ново – Кусковскую больницу. Не председатель, однако, должностишка не пыльная, опять же спирт медицинский.

Принимать Никиту главврач активно не хотел. Он собирался взять завхозом Сухачева Петра Александровича, о чём прямо и недвусмысленно заявил товарищам из райисполкома. Те напряглись и предприняли меры, на свет появляется докладная:

Председателю ОКРИСПОЛКОМА товарищу Захарову:

*По поводу письма председателя Ново-Кусковского Райисполкома от 21 октября о том, что врач Ново-Кусковской больницы Лампсаков не хочет согласовать назначенного Райисполкомом завхоза, а будто-бы тянет человека «со своей руки», то есть такого, который бы умалчивал про его делишки.*

*Окрздрав сообщает: заведующий Ново-Кусковской больницей врач Лампсаков работает на этом участке безсменно в течении 20-25 лет и за это время зарекомендовал себя как опытный и отзывчивый врач, пользующийся большим авторитетом как среди населения своего района, так и районов соседних. Благодаря чему Ново-Кусковская больница фактически превратилась в больницу межрайонного значения. Указанная больница благодаря врачу Лампсакову является свмой мощной в нашем округе, как в отношении количества проделанной работы, так и по качеству медпомощи. Благодаря врачу Лампсакову Ново-Кусковская больница меньше других пострадала во время Гражданской войны и последнему удалось сохранить всё её имущество. По имеющимся у Окрздрава сведениям на вряд ли следует предполагать, что врачём Лампсаковым руководят при назначении завхоза какие либо корыстные или другие тёмные делишки. Наоборот, Окрздрав склонен думать, что врач Лампсаков руководствуется лишь пользой для дела.*

*Одновременно с этим врачу Лампсакову предложено дать объяснение и полное освещение этого вопроса. Кроме того, на днях в Ново-Кусково выезжает заместитель заведующего окружного здравоохранения товарищ Колеченко, который выяснит вопрос на месте.*

Завокрздравом

Завлечподом /Гаврилов/ [34].

А дальше ответим на вопрос – *Почему?* Почему из всех сельчан нашёлся лишь один *потерпевший*, и этот один – Левин Н.К.. Его имя всплыло в характеристике обвиняемого Лампсакова Н.А.. Председатель сельсовета Петров и секретарь Попов характеризуют:

*Лампсаков имел большую популярность среди населения. Особенно среди зажиточного населения. В то же время к лечению партизан относился самым скверным образом (Левин Н.К.).*

Ну, что ж, ответ прост и банален. Никита не простил доктору своё увольнение в 1933 году.

-Как, его!? Заслуженейшего и авторитетнейшего борца за власть Советов, какой-то докторишка посмел уволить!

В больнице Никита продержался два года. И совсем неплохо себя чувствовал. Но вот сил у главного врача терпеть вконец разболтавшегося экс - партизана попросту не осталось.

Асиновское бюро РК ВКП(б) на внеочередном заседании - 8 июля 1933 года отреагировало на увольнение своего протеже жёстко: *Со стороны заведования врача допускаются безобразия:*

*Сознательное засорение обслуживающего коллектива чуждым элементом, гонение и вытеснение с работы партийно – комсомольского состава…, преступное пренебрежение в лечении партийно – комсомольского актива.*

Реванш состоялся. Николая Александровича уволили. Год больницей руководил некто Параскун. Так всегда на Руси – созидать некому, а *реформы реформировать* от желающих отбоя нет*.* Причём результаты деятельности языкастых перестройщиков и реформаторов разного пошиба вполне предсказуемы и одинаковы. Развал. Некто Параскун с блеском и всего – то за год успешно достиг развала. Пришлось партийным товарищам возвращать Николая Александровича. Но конфуз свой запомнили и не простили….

Вот так Николай Александрович оказался главарём заговорщиков.

Но главарь, козе понятно, один быть не должон. Тут – то, наряду с другими селянами, подвернулся и Сухачев Пётр Александрович. В церковном хоре пел? Пел. Дьяконом служил? Служил. Подпрапорщик царской армии? Или унтер – офицер? А не один ли хрен! Кулак? Бывший! Шалишь, брат, бывших кулаков не бывает! Вишь, как в имущество вцепился чуждый элемент, самому Калинину настучал! В кутузку его!

Последнее, что у Павлика, сына Петра Александровича осталось в памяти – телега, на которой сидит его отец с несколькими товарищами по несчастью, сзади и впереди телеги едут вооружённые конвоиры. На просьбы разрешить, хоть бы проститься – вниманья ровно ноль. Они с Мишей Чернышовым добежали до околицы села, помахали ручонками вслед. Больше отца он не видел, а день его ареста - 22.08.1937 запомнил навсегда.

*Дело архивный номер 1731, учтено в 1952 году в Управлении КГБ.*

Арест Сухачева Петра Александровича санкционирую - Прокурор.

Справка об имеющихся материалах на Сухачева Петра Александровича:       *Сухачев Пётр Александрович, 1890 года рождения, по социальному положению - кулак, в данное время проживает в селе Ново-Кусково, Асиновского района ЗСК.*

*По контрреволюционной работе тесно связан с арестованным Лампсаковым.*

*На основании изложенного, подлежит немедленному аресту и привлечению к уголовной ответственности по ст. 582-9-10-11 УК.                             Арест согласовать с рай прокуратурой Асиновского района.*Начальник у/с отдела          лейтенант Гос. Безопасности Путимцев [35].

Архивный номер дела П-1731, лист № 24. Показания Яньшина Петра Дмитриевича, 1909 года рождения.

Выписка из протокола допроса:

*Вопрос - Откуда Вам известно, что Сухачев имел связь с Лампсаковым?*

*Ответ: Я живу рядом с Сухачевым, Лампсаков приходил ежедневно к Сухачеву. Особенно по вечерам. А так же Сухачев ходил к Лампсакову.*

*Вопрос: Возможно, Лампсаков ходил к Сухачеву по делам службы?*

*Ответ: По службе Сухачев и Лампсаков не были связаны. Это знаю хорошо. О чём они говорили мне неизвестно, но меня их связь наталкивает на мысль, что они были связаны по контрреволюционной работе. Сухачев в 1936 году уезжал из села, куда неизвестно. В это время и Лампсаков в квартиру их семейства не ходил.*

*Знаю хорошо, что в 1934 году у Сухачева в квартире скрывался поп, фамилии его не знаю. Этот поп был арестован и в этот период времени Лампсаков к Сухачеву в квартиру ходил довольно часто, 1-2 раза в неделю.*

Протокол вёл Пупышев, сотрудник НКВД [36].

Что дальше? Дальше за дело взялись профи из НКВД. Дед спокойно подписывает анкету и протокол допроса. А отчего же не подписать? Ведь, на вопрос анкеты: *Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях –* записывается верный ответ: *Не участвовал.* Рискую показаться многословным, но всё же приведу ниже выдержку и из протокола допроса.

*Вопрос: Какую вы контрреволюционную деятельность проводили с указанными вами кулаками?*

*Ответ: С указанными мною кулаками я никакой контрреволюционной деятельности не вёл* [37].

Пётр Александрович посчитал, что гражданин следователь действительно хочет разобраться с его делом, а его долг ему помочь. Зря посчитал. Это сейчас протоколы допросов венчает фраза: *С моих слов записано верно, мною прочитано.* А в те времена: *Протокол мне прочитан.* Чувствуете разницу? Деду просто сразу не прочитали, что, он, оказывается, организовал убийство члена сельсовета Петрова В.Н. в конце 1932 года. Допускаю, что данный гражданин был вполне достойным членом общества, только погиб – то он в пьяной драке. А дед, в то время жил в городе Кемерово. Триста вёрст в один конец. Ещё Петру Александровичу, перебравшемуся в 1937 году на жительство в село Сергеево, оказывается, мечталось сжечь колхозный сарай в селе Старо – Кусково. Самому Вольфу Мессингу, не грех бы поучиться у сержантов госбезопасности умению проницать мысли на расстоянии, причём на изрядном расстоянии. Искомый сарай полыхнул в мае 1937 года, а дед вернулся в Ново – Кусково только в июне того же, 1937 года.

Затем, уже в обвинительном заключении слово *хотел* меняется на *сжёг,* добавляется для большего антуража фашистская Япония и можно вытирать пот с взопревшего сержантского лба.

Это была обычная практика той лихой годины. Оперативный работник вызывал арестованного, разговаривал с ним, выяснял, где он работал, какие там были неполадки, аварии, после чего отпускал в камеру и принимался творить. Фантазировал.

Все неполадки и аварии по месту работы фигуранта, о которых он рассказывал, без затей, ему же в вину и вменялись, записывались как его контрреволюционная и диверсионная деятельность.

Потом фигуранту предлагалось подписать протокол. Если тот упрямился, требовал протокол прочитать, его не били и не пытали. Ему просто говорили, что подпись формальность, она требуется для разоблачения капиталистических государств в их подрывной деятельности против СССР, что ему-то лично эта закорючка уж совсем никаким боком не грозит. А у проклятых милитаристов костью в горле застрянет. И чего читать-то, драгоценное время тратить зря при таких раскладах.

Большинство соглашались. Согласился и дед. Согласился и Лампсаков Николай Александрович.

В октябре 1937 года бабушке выдали справку, что муж отбывает срок – *десять лет без права переписки*, на севере Томской области - в Колпашево.

Печать, подпись на документе имелись, она и поверила. В начале лета 1938 года собрала передачу и отправилась *на свиданку*. На барже.

Местные чекисты ей наплели про полную невозможность осуществить её намерение*,* ввиду тяжести преступных помыслов осуждённого, от которых он и не подумал отказаться. Так что, конечно, дабы не усугублять его положение, бабушке надлежит валить по - тихому отсюда домой и надеяться. А на кого? Товарищи глубокомысленно простёрли пальцы вверх.

Что надеяться больше не на кого стало ясно зимой 1944 года. Семью почтой известили о смерти Сухачева Петра Александровича в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) от крупозного воспаления лёгких. Данный факт подтверждался справкой Асиновского ЗАГСа, согласно которой дед умер 5 января 1944 года – в самый разгар холодов.

При полном отсутствии дома и имущества. Выходит не даром, ох не даром, суетились активисты. В смысле, не задарма.

На самом деле деда расстреляли 25.09.1937. А Лампсакова Николая Александровича расстреляли чуть раньше - 29 августа 1937 года

Нашему правосудию понадобилось двадцать лет, чтобы разгрести горы лжи в отношении Сухачева Петра Александровича:

04.06.1957 Военный трибунал Сибирского военного округа Сухачева Петра Александровича полностью реабилитировал. Вернул доброе имя. Поздно? Да, поздно. Ну, что ж, во все времена, и наше не исключение, чести и достоинству изрядно достаётся в драках с человеческими пороками.  
 Лампсакова Николая Александровича реабилитировали 01.11.1956. Сейчас больница, построенная Николаем Александровичем, по - прежнему стоит. В больничных корпусах размещены экспозиции музея Гражданской войны. Память о нём живёт, а пока жива память, жив и человек.

Ну, и где здесь справедливость?

Или она, эта самая справедливость в том, что капитан госбезопасности Овчинников Иван Васильевич получил Орден Ленина *за образцовое выполнение важнейших заданий правительства.*

Овчинников в то время – начальник Томского ГО НКВД. Именно он утвердил своей резолюцией обвинительное заключение Сухачеву П.А., как, собственно и тысячам других.

Получается, кривда торжествует, а правда вместе с нормальными людьми в земле гниёт? И, аз воздам - на этом свете явить нельзя, выходит?

Иногда можно, выходит. Воздалось!

Ежова расстреляли 4 февраля 1940 года. Нарком признался в терроризме, подготовке заговора и шпионаже.

Не готов обсуждать шпионскую и заговорщицкую деятельность Ежова, но за полтора года действия приказа № 00447 органы арестовали свыше 1,5 миллиона человек, почти 700 тысяч из них приговорили к расстрелу. Масштабы, нынешним бен ладенам и не снившиеся!

Овчинников подвергнут к ВМН (высшей мере наказания) 19 мая 1941 года. Реабилитирован не был.

Это Лаврентий Павлович, как умел, взялся в наркомате бороться с приписками и очковтирательством.

А Иосиф Виссарионович восстановил справедливость. Тоже по - своему и тоже, как умел: …*нужно расстрелять*.

Перед расстрелом у бывшего начальника Томского ГО НКВД И.В.Овчинникова было время подумать. Он подумал и написал следователям:

*Да, безумная обстановка 1937 года, безумное проклятое время, тот психоз, которым были охвачены все мы, лишили разума и обрекли с неизбежностью рока на действия, которые возведены сейчас в преступление….*

*Я был поражён установками на размеры операции, на упрощённый порядок следствия…, переживал тогда жуткие минуты страшной внутренней борьбы, примерял свою совесть и рассудок, не согласные с этой операцией, с необходимостью выполнения долга службы, диктуемого сверху, со ссылкой на Москву, но бороться с этой линией УНКВД не смел, т. к. думал, что раз Москва требует, значит так надо, значит, я оперативно и политически отстал, не вижу того, что видно с московской колокольни, на которой сидел Ежов.*

*А ведь Ежов не только нарком НКВД, это для меня был прежде всего секретарь ЦК и председатель комиссии партконтроля.*

*Это, как говорится, не фунт изюму. Все ссылки на него (со стороны УНКВД) я понимал прежде всего как ссылки на указания ЦК ВКПб* [38].

Позвольте. Это кому Иван Васильевич хотел лапшу по ушам развесить? Бывшим коллегам? Перед которыми кичился количеством арестов и жертв? Или будущим поколениям попробовал на нос розовые очёчки нахлобучить?

Тогда жалко, жалко, что пока Сталина виноватить нельзя. Ничего и Ежов, авось, сгодится! Точно уже не узнаем – на что надеялся?

Точно знаем одно – Ежов в громоотводы не сгодился.

Осталось добавить, что и ВрИД начальника Асиновского РО НКВД сержант Госбезопасности Салов А.С., автор обвинительного заключения Сухачеву П.А. общей участи не избежал тоже. Ему репрессии аукнулись в 1940 году. Пришлось испытать действие репрессивной машины на собственной шкуре. В качестве обвиняемого. И его ответы, тут уж не приходится сомневаться, частенько следователями толковались, как бы это помягче сказать, несколько вольно, что ли.

Салов  Артём Семёнович - за участие в репрессиях в Асиновском районе (создание клеветнических материалов и незаконные аресты) снят с должности в мае 1939 года. В июле 1939 арестован; Военным Трибуналом 21 сентября 1939 за нарушения законности по ст. 193-17 УК осуждён на 4 года заключения в ИТЛ.

Осенью 1942 года на улицах города Асино можно было встретить бывшего бравого палача, которого досрочно освободили. Выглядел скверно - долговязый, кособокий, сутулый и совершенно седой человек.

Салова, где-то на пересылке заключённые узнали и *отблагодарили* - сломали позвоночник, сделав инвалидом. Но во время войны пострадавшего палача досрочно освободили.

*Овчинников И.В. Салов А.С.*

Вспоминал ли он, как в должности начальника Асиновского районного отдела НКВД ехал на легковой машине по Асино, а все поселковые мальчишки собирались поглазеть на диковинку? Думаю, вспоминал.

Вспоминал ли, как он высокий, стройный, увешанный ремнями, с «Вальтером» в кобуре чинно ходил по подведомственной территории, а все суетились, бегали вокруг него, пытаясь предвосхитить любое его желание? Вероятнее всего, вспоминал.

Вспоминал ли он, как в 1937 году летал на *кукурузнике* искать *врагов народа*? Наверное, вспоминал.

Вспоминал ли он о тех, кому фактически вынес смертный приговор? Думаю, нет. Но также думаю, что ночью они часто к нему приходили. В кошмарных сновидениях.

*Эпилог.*

Жанр документалистики лишает возможности авторов лихо закручивать сюжет. Чётко следуя дорогой исторических фактов, не заблудишься и не повернёшь назад. Персонажи книги не выдуманы, и все они, либо встречались с моим дедом - Сухачевым Петром Александровичем, либо, так или иначе, повлияли на его судьбу.

Капитан Пепеляев Анатолий Николаевич Первую Мировую встретил вместе с дедом в одном – 42-м Сибирском стрелковом полку. Затем, по прихоти чекистов предстал главарём сибирского филиала РОВС (Русский общевоинский союз), куда работники органов вписали Лампсакова Николая Александровича и Сухачева Петра Александровича.

Сгибнев Степан Михайлович, будущий генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, во время пребывания в селе Ново-Кусково в составе 46-го Сибирского стрелкового полка белых квартировал в доме моего прадеда Сухачева Александра Ивановича и тоже часто встречался с дедом.

Сурову, Салову, Овчинникову воздалось по делам их.

Левин же прожил долгую жизнь. Возможно, в небесной канцелярии решили, что одного расстрела с него вполне достаточно.

Что ж, во все времена, и наше не исключение, чести и достоинству изрядно достаётся в драках с человеческими пороками. А эра справедливости всё никак не наступает. Эх, устроилась бы жизнь, как у героев авантюрных и приключенческих романов - наваляли суслоны трупов нехороших парней сообразно сюжету, а в эпилоге устало глотают виски, сдабривая скотч сигарой, на худой конец, сигаретой. Негодяям преподан очередной урок. Справедливость в очередной раз торжествует!

К сожалению, хоть и фабула борьбы за власть в Томской губернии уступает в яркости сюжетам большинства фильмов о Гражданской войне, количеством жертв, со многими из них легко может потягаться. К несчастью, в каждой вооружённой борьбе за власть, по обыкновению, имеется, по крайней мере, две правды, две идеи. И шут бы с ними, с правдами ль, с идеями ль, разбивай они собственные лбы друг об дружку!

Ан, нет, плохие ль, хорошие ль, кто их разберёт в этой катавасии, гибнут, разбивая не только лбы, люди.

Победители же дружно голосят о наступлении, благодаря их нетленным подвигам, эры торжества справедливости.

На следующем витке спирали развития следующие победители и следующая справедливость торжествуют. А может, и нет справедливости в природе? Очередная утопическая выдумка человечества застит нам глаза. И справедлива только смерть. Или бессмертие.

А людская память – чем не бессмертие. Да, бессмертие это не жизнь после смерти в обычном понимании слова, правда, без смерти невозможное.

К примеру, давным - давно жил и правил Тутанхамон. Как жил, как правил – сиё никому неизвестно. Да, по большому счёту, никому и неинтересно. Выдающихся прижизненных деяний за фараоном не числится. Но состоялся факт смерти, три тысячи с большим лишком лет позднее обнаружили усыпальницу сановного египтянина, и пожалте вам, место в учебниках, широчайшая известность. Богатый человек, облечённый немалой властью, выходит, купил себе бессмертие.

Хотя, в идеале, большинству из нас хочется, чтобы только добрые дела и имена оставались в веках.

-Ну, а куда же девать злодеев? - Спросите вы. – Их имена, что, выкинуть на помойку истории?

Есть соблазн. А, что, отправил ведро с историческими отбросами в мусоропровод, и ноу проблем. Забыл про зловоние. Простенько и со вкусом. Подстать беззаботным голубям на памятниках. Нагадил на один, отправился к другому. Но у прошлого нет свалок. Счастливых же людей с избирательной памятью или с полным отсутствием оной, пока ещё, правда, с разной долей успеха, лечат.

Имена отрицательных исторических персонажей, по нашему убеждению, в одних случаях, сродни шрамам от прививок, в других – шрамам от пулевых и ножевых ранений различной тяжести на теле человечества.

Попытки осмысления уроков Гражданской войны в России активизируются, как правило, накануне круглых дат. В городе Новосибирске 8-9 ноября 2018 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война. Многовекторный поиск гражданского мира». Мой доклад «До и после крушения империй» прозвучал на заседании секции «Человек в эпоху великих потрясений».

Конференция наглядно продемонстрировала, что до гражданского мира в стране ещё далековато. Не так далеко, как век назад, но и не так близко, как хотелось бы. Однако шаг сделан. А у идущего всегда больше шансов достичь цели, чем у стоящего. Пусть стоящий и разглагольствует сплошь правильно.

Завершим, пожалуй, наши рассуждения ссылкой на универсальную мудрость формулы: «Никто не забыт и ничто не забыто». Далее позволим себе сделать вывод о справедливости бессмертия для исторических персонажей. Положительных и, куда деваться, отрицательных. Тем более, если речь идёт об истории Государства Российского, где герои постоянно и буднично меняются местами с антигероями и наоборот.

*Список использованных источников и литературы:*

1. Блюментрит Г. Московская битва /Г. Блюментрит; Вестфаль В.Роковые решения/ пер. с англ. Под ред. П.А. Жилина – М. 1958.
2. РГВИА, ф. 3376, оп. 1, д. 86.
3. РГВИА, ф. 2290, оп. 1, д. 584, л. 516.
4. РГВИА, ф. 2290, д. 594, л. 91, 93 об.
5. РГВИА, ф. 2118, оп. 2, д. 305, л. 111.
6. 42-й Сибирский стрелковый полк. Строевая часть. Папка приказов за 1918 год (РГВИА, ф. 3376, оп. 1).
7. Рапорт начальника милиции 10 участка Томского уезда от 27 марта 1919 года (НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1520, лл. 26 – 27. Копия заверенная).
8. Томская газета «Сибирская жизнь» № 80 от 9 августа 1918 года.
9. Зензинов В. М. «Из жизни революционера» (Париж, 1919, с. 110, В. М. Зензинов).
10. Генерал Брусилов А.А. «Мои воспоминания» (Москва, 1929, с. 129, А.А. Брусилов).
11. Ларьков Н. С. «Капитан Суров» (Земля Асиновская. — Томск, 1995. Сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асина. — с. 144-160, Н.С. Ларьков).
12. Донесение начальника милиции 10 участка Томского уезда начальнику уездной милиции от 28 апреля 1919 года (НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1520, л. 44. Копия заверенная).
13. Кларов Ю.М. «Арестант пятой камеры» (Москва, Политиздат, 1990, с. 375, Ю.М. Кларов).
14. Телефонограмма начальника милиции 10 участка Томского уезда начальнику уездной милиции от 8 мая 1919 года (НОПА, ф. 5, оп. 12, д. 1520, л. 75. Копия заверенная.
15. Ларьков Н. С. «Капитан Суров» (Земля Асиновская. — Томск, 1995. Сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асина. — с. 150-151, Н.С. Ларьков).
16. Из донесения управляющего Мариинским уездом управляющему Томской губернией от 29 июля 1919 года. (НОПА, ф. 5, оп. 4, д. 1523, лл. 52-53. Подлинник).
17. Ларьков Н. С. «Капитан Суров» (Земля Асиновская. — Томск, 1995. Сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асина. — с. 151, 155, Н.С. Ларьков).
18. Приказ № 256 командира белогвардейского карательного отряда капитана Сурова о розыске Петра Лубкова от 30 июня 1919 года. (НОПА, ф. 5, оп. 4, д. 1407, л. 1. Копия).
19. Письмо редактора Томской газеты «Сибирская жизнь» Адрианова А.В. от 02 июня 1919 года (ГА РФ, ф. P-193, оп. 1, д. 5, л. 71).
20. Звягин С.П. /Руководители Томской губернии в годы Гражданской войны (1918-1919 гг.), Томск, 2011 - с. 112, С.П. Звягин.
21. (ГАРФ, ф. 147, оп. 7, д. 19, л. 54З). Звягин С.П. В.Н. Пепеляев: Судьба либерала из Сибири в начале ХХ века: Монография /С,П, Звягин; Юргинский технический институт – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2012 – 342 с.
22. Из доклада управляющего Томской губернией министру внутренних дел колчаковского правительства о партизанском движении от 20 июня 1919 года. (ЦГАОР, ф. 147, оп. 8, д. 2-б, лл. 215 – 218).
23. Из донесения и. о. начальника томского губернского управления государственной охраны управляющему томской губернией от 6 сентября 1919 года. (НОПА, ф. 5, оп. 2, д. 1501, л. 3. Отпуск).
24. Тепляков А.Г. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири, 1918-1929 гг.», Москва, 2007 – с. 31, А.Г. Тепляков.
25. НОПА, ф. 5, оп. 4, д. 1357, л. 1. Копия.
26. Из сообщения заведующего Ново-Кусковским переселенческим пунктом заведующему переселенческим делом Томского района от 27 мая 1919 года (НОПА, ф. 5, оп. 4, д. 1355, лл. 1 – 5. Копия заверенная).
27. Кларов Ю.М. «Арестант пятой камеры» (Москва, Политиздат, 1990, с. 451, Ю.М. Кларов).
28. Из приказа № 537 командующего белогвардейскими войсками Омского военного округа об объявлении уездов Западной Сибири театром военных действий от 21 сентября 1919 года (город Томск, газета «Русская речь» № 212 от 2 октября 1919 года).
29. Копия дневника генерала А.Н.Пепеляева из "Дела по обвинению белого генерала Пепеляева и ближайших его сотрудников в организации к.р. отряда под назв. "Сиб. добровольн. Дружина" и руководстве вооруж. действиями этой Дружины против Красной армии и Соввласти в Якобласти и на Камчатке". Дневник переписан советским публицистом С.Г.Потаповым 27/XI - 26/VI-23 года (на 31 листах). Рукопись обнаружена в архиве И.Н. Жиркова в I960 г. Впервые опубликовано: журнал "Илин" (Якутск) № 3 1991.
30. Ларьков Н. С. «Капитан Суров» (Земля Асиновская. — Томск, 1995. Сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асина. — с. 159-160, Н.С. Ларьков).
31. **В.Н. Пепеляев: Судьба либерала из Сибири в начале ХХ века: монография /С.П. Звягин; Юргинский политехнический институт. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2012, л – 46.**
32. **Секретарю ЦК ВКП (б) товарищу Сталину. Спецсообщение народного комиссара внутренних дел СССР Ежова о заговоре РОВС от 13 декабря 1937 года (архив Администрации Президента Российской Федерации. Ф. 3, оп. 58, д. 205, л. 136-141. Подлинник. Машинопись).**

1. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы (РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 21, л. 88. Подлинник).
2. Письмо завлечподом Гаврилова председателю ОКРИСПОЛКОМА товарищу Захарову (ГАТО, ф.338, оп.1, д.40).
3. Дело архивный номер 1731, учтено в 1952 году в Управлении КГБ. Статьи 58-2-9-10-11 УК РСФСР. Начато - 21 июля 1937 года. Окончено – 10 сентября 1937 года.
4. Архивный номер дела П-1731, лист № 24.
5. Дело архивный номер П-1731, лист № 11.
6. Архив УФСБ РФ по Томской области (д. 5621, т. 8, л. 25–26, 43).

*Содержание:*

1. Пролог 1
2. Глава 1. Стрелок 4
3. Глава 2. Партизан 15
4. Глава 3. Милиционер 24
5. Глава 4. Поручик 30
6. Глава 5. Штабс-капитан 33
7. Глава 6. Истина 50
8. Глава 7. Лекарь 66
9. Глава 8. Правопорядок 87
10. Глава 9. Разложение 94
11. Глава 10. Мятеж 109
12. Глава 11. Судьбы 123
13. Эпилог 139
14. Список использованных источников и литературы 140

Авторы:

*Сухачев Павел Петрович*

*Сухачев Александр Павлович*

*Сухачев Владимир Александрович*

Ново-Кусково, Асино, Томск, Рубцовск – 2020 год.