Головин Ю. Война не все спишет : [Сурок 41-го ]/ Ю. Головин // Мар. правда. – 1992. – 18 января.

Ю. Головин, заместитель главного редактора «Марийской правды»

**Война не все спишет**

«Сурок 41-го»… Заголовок этой статьи К. Васина, опубликованной 2 ноября прошлого года, стал как бы паролем для всех, кто прошел в годы войны лесные военные лагеря, расположенные на территории Марийской республики.

Все, кроме одной читательницы, в письмах, телефонных разговорах поддержали, а многие даже благодарили редакцию за то, что наконец-то приоткрыта и эта страница истории.

 А той читательницей, что упрекнула нас, стала йошкаролинка З.Н. Криваксина. В 1943 – 1945 годах она жила в Сурке, работала в госпитале, где «солдаты умирали, как мухи, с голода и холода». Про ее письмо – особый разговор. «Прочитала я в «Марийской правде» о Сурке, - пишет она, - и так расстроилась. Что же это только сейчас стали вспоминать, а где же были раньше? Сколько людей там похоронено, а для них не поставили даже памятника. Хотя бы на тысячу человек один хороший. Мне довелось побывать два года назад на их солдатских могилах. Остались кучки земли. Как рассказывали жители Сурка, одна дряхлая старушка таскала с линии по кирпичику, обложила могилу кругом. А в этой могиле похоронена не одна сотня солдат. Так как же мы вспомнили про этих солдат лишь после стольких лет? Думаете, все война спишет, да?»

Очень справедливые слова писала эта женщина, и мы не в обиде за ее укор. Газете до прошлого года цензура запрещала даже упоминать про эти лагеря. Но на обычное-то человеческое внимание к памяти умерших никакого запрета не было и нет. Так почему же оказались в стороне и местный гарнизон, и военкоматы, и советы ветеранов войны и труда? Кстати, никто из них до сих пор не откликнулся на предложение ветеранов и газеты провести встречу людей, прошедших эти лагеря. Не хочется верить, что судьба тех людей им безразлична, очень не хочется, но тогда чем объяснить молчание?

После статьи К. Васина в редакции ежедневно раздавались телефонные звонки, пошли письма ветеранов, приезжали они сами. Часть воспоминаний была напечатана (16, 22, 30 ноября, 14, 21 декабря 1991 года).

Эти, а также неопубликованные письма, будут храниться в редакционном архиве как документы особой важности. Ведь это – свидетельства живых участников тех событий, которые обязательно должны войти в заново написанную правдивую историю нашей республики.

«Мы, парни 1926 года рождения, были призваны Йошкар-Олинским военкоматом в первой половине ноября 1943 года, - пишет И.В. Васильев из д. Чевернур Советского района. – Я был зачислен солдатом 133-го запасного стрелкового полка 46-й ЗСБ».

Иван Васильевич подробно описывает мытарства людей, попавших в этот лагерь. «Не случайно в действующей армии, - пишет он, - ходила поговорка: «Кто в Сурке не побывал, тот солдатскую службу не видал».

Поликарп Илларионович Калинин оказался в Сурке в октябре 1942 года. Вместе с другими копал котлованы под землянки, рубил лес. «Таскали на себе, подлезали под бревно человек восемь и тащили. Стоило только кому-то упасть или споткнуться, как бревно сваливалось и ломало кому-нибудь ногу, - вспоминает он. – Каждый день из роты оставляли людей на похороны. Утром смотришь – кто-то на нарах остыл, кто-то под нарами».

Спас Поликарпа Илларионовича отец, который привез ему лапти и катаные чулки… А потом были бои под Лугой, на Карельском перешейке – в шести боях четыре ранения и контузия. Сейчас П.И. Калинин живет в п. Советский.

Через все муки лесных лагерей прошли Николай Павлович Ямшанов из роты снайперов 363-го ЗСП, Николай Петрович Трапезников, ныне живущие в Йошкар-Оле, Николай Трифонович Маков из поселка Советский, приславшие в редакцию свою письма.

22 ноября «Марийская правда» напечатала воспоминания курсанта 133-го ЗСП Петра Ефимовича Петухова о приезде в наши края К.Е. Ворошилова. Это событие нашло отражение и в других письмах. Например, очень подробно и интересно написал нам о военном периоде своей жизни Дмитрий Иванович Егошин. Он жил в Сурке, работал агентом в почтовом отделении, поэтому очень хорошо знал расположение частей, фамилии многих командиров. Впоследствии Д.И. Егошин сам 28 лет служил в Военно-Морском Флоте.

Дмитрий Иванович вспоминает, что приезд К.Е. Ворошилова улучшил условия жизни солдат, произошла смена всего командного состава, но чтобы он сам расстреливал командиров… «Во всяком случае, в Сурке этого не было, - пишет он, - не знаю, как в Суслонгере».

Об этом эпизоде рассказывает и Василий Игнатьевич Кузнецов из п. Сернур. Был он в ту пору помощником командира минометного взвода в 363-м запасном стрелковом полку в звании старшины.

«Задолго до прибытия К.Е. Ворошилова в нашем полку шла подготовка к встрече. Где-то достали старинную выездную карету, серого коня в яблоках, а на облучке расположился донской казак с длинными черными усищами. Его частенько можно было видеть разъезжающим между станцией Сурок и частями 5-й отдельной запасной стрелковой бригады.

Но Ворошилов приехал инкогнито, никакой встречи в Сурке не было.

Я занимался со взводом на стрельбище. Вдруг вижу, что по дороге идет группа людей, а впереди – Ворошилов в красной кожаной тужурке, маршальской папахе и хромовых сапогах.

Случилось так, что к прибытию Ворошилова курсант закончил стрельбу из станкового пулемета. Поднимается и видит перед собой маршала, но не растерялся и доложил: «Товарищ Маршал Советского Союза, курсант пулеметной роты (фамилию не помню) первое упражнение из станкового пулемета выполнил на отлично». Ворошилов поблагодарил за службу и сказал, что от имени Родины награждает его 75 рублями, и вручил их солдату.

Второй курсант, который выполнил стрельбу на хорошо, был награжден 50 рублями.

Ворошилов еще минут пятнадцать обозревал стрельбище, а затем вместе с сопровождавшими его людьми зашагал обратно. В штабе нашего полка он не был, с командованием не встречался…».

В редакционной почте несколько писем оказалось от медицинских работников военного госпиталя или больниц. Одно из них от йошкаролинки с улицы Добролюбова, видимо, забывшей написать свою фамилию. Она рассказывает о трудной осени 1941 года, когда прибывали первые новобранцы из Москвы и Московской области. Их размещали на квартирах у жителей Сурка по стольку человек, сколько размещалось на полу.

Однажды прибыло пополнение из Молдавии, здесь оказались больные тифом. Лечили их в полковых лазаретах, в госпитале в Сурке. Во время эпидемии они были переполнены.

В это же время, в 1941 году, прибыла в наши края Надежда Иосифовна Шубо. Когда началась война, она еще сдавала госэкзамены. А затем ее как медработника (жила в Брянской области) призвали в армию. После стремительного отступления ее части Надежда Иосифовна в конце концов оказалась в Сурке. В ноябре ее зачислили в 133-й полк. Она сопровождала маршевые эшелоны на фронт.

«Солдаты находились в тяжелых условиях, - пишет Н.И. Шубо, - было много обмороженных. Мне как медработнику приходилось лазить по нарам и бинтовать обмороженных. Лазарета или стационара еще не было вся помощь оказывалась в землянках. Потом построили стационар, но поскольку число больных было огромно, мест не хватало».

Не было медикаментов, средств дезинфекции, питание – очень плохое, рассказывает Надежда Иосифовна и, не выдержав тяжелых воспоминаний, написала: «Режим Сурка мало чем отличался от пресловутого ГУЛАГа… Когда я прочла в газете статью, всю ночь не могла спать».

Очень интересное, подробное письмо прислал Алексей Иванович Лобанов из п. Морки, который, как он сообщает, «был по-настоящему счастлив и бесконечно рад один раз в своей жизни, когда в 1944 году отправляли из Сурка на фронт».

Сегодня не будем цитировать его письмо, возможно, позднее напечатаем его полностью. А пока расскажем о предложении Алексея Ивановича. «Хотел бы, - желает он, - видеть писателя, который бы написал книгу под названием «Лесные военные лагеря». И кинорежиссера, чтобы сделать кинофильм такого же названия».

Право же, нельзя не согласиться с А.И. Лобановым: думаю, эта трагическая страница истории требует и документального, и художественного осмысления.

Свое предложение высказал и ветеран из п. Медведево, почему-то не назвавший свою фамилию. Он считает, что солдат, которые были в Сурке, но не попали на фронт, надо наградить медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и дать возможность пользоваться всеми соответствующими льготами.

Наши публикации о военных лагерях в некоторых людей вдохнули надежду найти наконец своих близких, «пропавших без вести». Большого уважения заслуживают эти женщины, полвека хранящие веру в то, что все же найдут могилы своих мужей, отцов, братьев.

«Прочитала в вашей газете статью «Сурок 41-го» и не могла не написать. Давно я тревожусь, волнуюсь за судьбу своего зятя (мужа моей старшей сестры) Павловского Петра Владимировича. Он находился в Сурке, я об этом точно знаю, так как сестра ходила пешком с котомкой на свидание. Она только что родила девочку, в конце февраля 1942 года, и двухнедельную оставила с мамой, чтобы встретиться с мужем перед отправкой его на фронт. Но уже не застала его там, ей сказали, что на днях отправили на передовую. Ни одного письма она больше не получила. Правда, приходил солдат-однополчанин с весточкой от мужа, а после пришло извещение – «пропал без вести».

Сестры, ее звали Евдокия, давно нет в живых. Остались от нее дочь 5 лет и сын 9 лет. Воспитывали их бабушка с дедушкой, мои родители.

Я пыталась хотя бы что-то выяснить про зятя, но безрезультатно. После статьи подумалось мне: а может, сложил он свою голову в Сурке? Если кто-то помнит его, бывшие сослуживцы в Сурке или однополчане на фронте, пусть отзовутся. Может, тот солдат, что навещал их семью, жив и знает, где погиб мой зять? Дети его живут в Йошкар-Оле.

Память мне не дает покоя, и пока я еще жива, хотелось бы узнать, где похоронен П.В. Павловский.

С уважением и благодарностью к вам – Новоселова Серафима Семеновна. 424250, Оршанский район, п/о Головино, 45 км».

Вот такое горькое письмо принесла редакционная почта. Мы тоже просим своих читателей: если что-то знаете о П.В. Павловском, сообщите Серафиме Семеновне или нам, в редакцию. Он с 1913 года рождения, из деревни Малый Шаплак, призван Йошкар-Олинским военкоматом, значится без вести пропавшим в мае 1942 года.

Много лет прошло с той поры, осыпались в лесу землянки, заросли кустарником. Как рассказывают ветераны, все труднее различать их. Только лагерные шрамы в памяти и сердце не рассосутся до сих пор. И болят по-прежнему.