Василий Белый. ДОРОГА ПОДСКАЗАЛА… рассказ второй

Последний день мая, Мы едем в Краснодар. Дорога, дорога… Как о многом она напоминает…

Странное дело. Когда ты молод, много ездишь, многое видишь – все лишь мелькает. Ты едешь и не запоминаешь. Думаешь, что все главное – там, впереди!.. Но вот тебе уже за 80, ты меньше ездишь, уже никуда не торопишься… И вдруг ты замечаешь, как же много ты помнишь…

…Мимо проплывают корпуса и строения Афипского газо-бензинового… Так он назывался в 70-80-е годы прошлого века. Глаз замечает, что он тогда выглядел другим, совсем другим. Сейчас, правда, у него и название уже не то – он теперь обыкновенный НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. А был ведь комсомольской стройкой…

Мелькает, - а как же иначе? – река Афипс, странная, непохожая на другие, река на Кубани. Изгибы дороги кончились, начался прямой отрезок, считай, до самого Энема. Здесь, помнится, в 90-е был простор для новых русских, шибко рванувших в торговлю. Казалось, что все тогда торгуют, чем угодно, и любое место было уже обжито. Кто тут только не располагал тогда куском территории, палаткой или просто «углом»… И чем тут тогда не торговали. Сейчас уже не то…

Но нам интересно не это, а поворот – сразу же за рекой Афипс, вправо – то ли вгоры, то ли в долгое и дальнее предгорье. Там, где-то вдали есть станица Ново-Дмитриевская…

Казалось бы, что общего между Ново-Дмитриевской и нашим Абинском, вернее, тогда еще станицей?.. Кто – где, как говорят. А общее, как ни странно, у этих двух станиц есть. В истории. С возрастом, как это ни странно, лучше не только увиденное запоминается, но и прочитанное. И все, что я вот сейчас вам расскажу, - это из книжки, газетной статьи, тетради…

Итак, история. Если 1917-й год для Кубани был так себе: революции – одна в феврале, другая – осенью, – были где-то далеко – в Петрограде, Москве – от любой станицы, то наступивший 1918-й взял всех, как говорят, «за горло».

Как писал наш земляк Иван Ашека, историк и краевед: «Уже в январе 1918-го в Абинской был организован военно-революционный комитет (есть сведения, что это произошло 10 января), а чуть позже – и совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Это можно прочитать в газете «Восход» советского времени.

А очевидец и свидетель тех событий, другой земляк, Семен Комаров, о том времени вспоминал так: «Через несколько дней в станице был организован и революционный отряд Красной гвардии. В отряд вступили возвратившиеся с фронтов первой мировой солдаты, часть молодых казаков, часть молодежи, еще не служившей в армии. К началу марта абинский отряд представлял батальон из трех рот. Порядок в батальоне был такой: одна рота находится на фронте, другая несет гарнизонную службу, третья – отдыхает».

Жизнь, как говорят, переломилась пополам. Неприязнь одних к другим, что годами таилась исподволь, выплеснулась наружу, противостояние стало явным: одни в ревкомы и советы, другие – против. И если нашлись охотники записаться в отряды Красной гвардии, то, естественно, нашлись и те, кто записался в другую армию.

В марте 1918-го года «фронт» абинского батальона был как раз в станице Ново-Дмитриевской. Роте, находящейся на фронте, «повезло». Именно в это же, время трехтысячная армия генерала Корнилова, соединившись с армией Покровского, совершала свой знаменитый потом «ледяной» поход.

Вот как описывал погоду в это время русский писатель Георгий Степанов в книге»Закат в крови». «С полудня подуло с запада. До станицы Ново-Дмитриевской, разбросавшейся на слегка холмистой местности, оставалось верст шесть-семь, а дождь, сразу начавший хлестать резкими струями, промочил всех и вскоре сменился снегом… Внезапно снег сменился холодным дождем. Резко потянуло студеным ветром… Пешие, проходя мимо, звенели обледенелыми шинелями. Все суконное и ватное, смерзшись, сковывало и тарахтело…»

Так погода обращалась с корниловцами. Не лучше чувствовали себя и бойцы Красной гвардии, в том числе и бойцы абинского батальона.

А ведь еще происходили и бои между большевиками и добровольцами.

Во время одного из боев трое абинчан: Ион Носков, Андрей Снопов и Анатолий Шариков – оказались отрезанными от своего подразделения и попали в плен к корниловцам. Корниловцы отдали их на расправу кубанским добровольцам, среди которых, естественно, были и абинские.

Расправа была жестокой и зверской. «Снопову на груди вырезали, - писал в своей тетради Семен Комаров, - звезду, на спине написали кинжалом «Земля и воля», выкололи глаза и закололи штыком. Два других земляка – Шариков и Носков, - получили по полтора десятка штыковых уколов».

Ночью сердобольные новодмитриевцы решили похоронить погибших. Когда хоронили, выяснили, что Носков подает признаки жизни. «Он потом, - подчеркнул Комаров в своих записях, - прожил до 1933 года».

А Андрея Дмитриевича Снопова и Анатолия Александровича Шарикова вместе с другими бойцами Красной гвардии похоронили на церковной площади станицы. Похороны состоялись через два дня после их гибели. В них принимал участие член абинского ревкома Николай Косенко.

Комаров писал, что памятник стоял в Ново-Дмитриевской до захвата ее немцами в 1942 году.

Есть ли он сейчас, неизвестно.

Я не знаю, какая сейчас Ново-Дмитриевская, есть ли там Церковная площадь, есть ли тот памятник, что был воздвигнут еще в 1918 году, в том числе и нашим землякам. Я был там, проездом из Горячего ключа, еще до того, как узнал эту страничку из жизни моей малой родины, а потому, естественно, и не искал глазом памятник.

Но почему-то мне хочется сказать своим землякам: если вас случайно судьба несет в станицу Ново-Дмитриевскую, а попасть туда, действительно, можно лишь случайно – она лежит в стороне от больших дорог, - поклонитесь, не поленитесь, праху наших земляков – Снопова, Шарикова… Вспомните, что только чудо тогда спасло третьего – Носкова.

Больше ничего, кроме того, что им выпало быть в это время на фронте, а ведь могло быть и по-другому, я о них не знаю. Кроме того, разве, что когда я учился в школе, в параллельном классе учился Николай Снопов, он жил, по-моему, на улице Парижской коммуны… Вдруг это родственник казненного в станице Ново-Дмитриевская абинчанина?.. Он потом, пока я служил в Советской армии, работал секретарем райкома комсомола…