**Воспоминания Ушакова Александра Андреевича,**

**первого председателя комсомольской ячейки пос. Катенинского, 03.12.1903 г.р.**

**(История с июня 1920 г. по июнь 1921 г.)**

Района еще не было, а отдельные села организованы в станицы. Катенино относилось к Кулевчинской станице.

 Комсомольская организация в поселке Катенинский возникла в июне 1920 г. Созданием ее занимался Ворошилов Роман, сам житель Троицка. Секретарем РК его рекомендовал Троицкий окружком комсомола. Райком партии и комсомола в 1920 г. находились в пос. Лейпциг и размещались на площади в поповском доме. Впоследствии в нем жил Титов Иван Дмитриевич, отец Виктора Ивановича. Секретарем РК ВКП(б) был Огарков. Он ходил в больших белых подшитых валенках.

 На первом организационном собрании, проходившем в воскресенье, я не был, т.к. дневал в поле со скотом. Жили ведь единолично. Об организации комсомольской ячейки узнал от близкого друга Николая Еремеевича Журавлева. Председателем ячейки избрали Милых Василия Григорьевича. Повзрослее всех по возрасту и росту был. Членами комитета избрали Шумских Нюру (Анна Сергеевна Маклакова), Копылову Степаниду Петровну, Маслихова Андрея Яковлевича.

 Я был рад созданию этой организации и тут же написал заявление о приеме в комсомол. Собрания проходили в женской школе. Тут же была и сцена из временно постланных досок, а стены-кулисы делались из самотканых брезентов-пологов.

 После собрания, где я и другие были приняты в комсомол, весь день, до самого роспуска коровьих табунов, комсомолия ликовала: танцевали, пели, шутили, бегали,\_ словом, как стрекозы. Я посоветовался с комитетчиками и предложил составить план работы ячейки: «Неужели мы всей ячейкой будем каждое воскресение проводить только собрания да танцы?» Комитетчики задумались. Никто не знал, чем же заняться. На следующее воскресенье Милых В.Г. как малограмотный написал заявление о снятии его с председателей и рекомендовал председателем меня. Я был, конечно, доволен. Как же! Как никак, а начальство – шишка на ровном месте! Меня комсомолия слушалась. В это время я окончил 3 класса Катенинского Высшего Начального училища. Оставалось учиться еще год. Полный четырехлетний курс этой школы равнялся семилетке.

 Через ревком, председателем которого был Морозов Владимир Ефимович, добились самостоятельного комсомольского клуба. Нам отдали пустовавший двухкомнатный дом купца Салищева Аристарха Никитовича.

 В селе очень часто проводились спектакли, концерты. Заправляла этим культпросветорганизация. Она состояла из интеллигенции села. Заправлял ею учитель Малышев Александр Константинович. Он был хороший организатор, режиссер и актер. Старшеклассники училища тоже привлекались к участию в постановках. Чаще всего репетировали две пьесы. Одну более серьезную с участием культпросветчиков и отдельных комсомольцев, текст делили на небольшие роли, а другую в виде водевилей Чехова, ставили одни комсомольцы. Так шло с осени 1920 г. и до мая 1921 г.

Ставились и более серьезные вещи. Например, пьеса М.Горького «На дне». Ее ставили на пасху. За ночь управлялись сыграть только два акта. На другую ночь по этим же билетам игрались два другие акта. (Помню, я играл барона Картавого). Не попавшие на спектакль попросили повторить пьесу. И мы еще две ночи занимались ею. Опять народу был полон клуб.

 Потом клуб перенесли в старую мужскую школу, приспособленную под клуб. Ставили много пьес Н.В. Гоголя, Н.А. Островского, А Чехова и других, словом, - что можно было поставить. В серьезных постановках роли учили наизусть, они были платными, а водевили – с суфлером, бесплатные.

 Если пьеса была небольшая, то время заполняли декламированием стихотворений А. Пушкина, Н. Некрасова, Никитина и из современных советских поэтов. Постановки ставили по воскресеньям. В месяц по две. В те годы все увлекались постановками.

Занятия в школе начинались с Покрова дня, т.е. с 1 октября, по новому стилю – с 14. В Катенино 1 октября был престольный праздник, поэтому занятия начинались с 4 октября, с 16 по новому стилю. Комсомольской организации пришлось вернуться из школы в старый клуб.

 В организации было уже 90 человек. В основном это дети красных партизан и бедняков. Из Катенино в партизаны уходило 72 чел. Это по подсчету красного партизана Чиркова Федора Зотовича и меня, некоторые утверждают, что было их 90 чел., но я верю нашему подсчету.

 Партийным прикрепленным к комсомолу был Студеникин Мирон Алексеевич. Он мне вручил свой наган с наказом зря не стрелять. Я с наганом в ночное время был неразлучен. Носил его за поясом под пальто, а когда необходимо было, пальто распахивал. Опасно было, т.к. кулацких сынков было много, и они на комсомольцев щерились, как шакалы. От них часто можно было слышать язвительные реплики и угрозы. Так что ночью одному-двум-трем комсомольцам приходилось ходить серединой дороги. Кулачье тоже боялось нападать на нас, т.к. партизан в селе оставалось все же много, и в случае нападения на комсомольца партизаны с кулаками могли устроить расправу – прямо самосуд. Это кулачье и страшило. Был револьвер «Смитвессон», блестящий, еще у Андрюши Маслихова. Андрюшу кулачье прозывало Царенком, а отца – Царь-Яшка. Яков Иванович Маслихов был расстрелян беляками в Александровском централе близ г. Иркутска. Андрей убит финской «кукушкой» во время войны с белофиннами. Финны снайперов подвешивали высоко на деревьях в резиновых лодках, не пробиваемых пулей. Вот они и обреживали наши наступающие части. Зима, снег, и окопаешься в снегу, а финнам хорошо видно с высоты наших бойцов. Потом «кукушек» приспособились снимать. Как начнут из батареи на шрапнель их чесать, так кто живые – наутек. Сорвана их затея, но многих наших они отправили на тот свет на первых порах.

 Прежде чем перейти в свой клуб, мы всем комитетом пошли осмотрели помещение и составили план ремонта его снаружи и внутри (помазка и побелка фундамента, уборка внутри с побелкой и т.д.) На первых порах надо было подвезти дров воза два-три до окончания полевых работ. Позднее по снегу навезли и дров. Все работы проходили самообслуживанием-дежурствами. Варились в своем соку. У кого были свои лошади, навозили дров. Жили тогда единолично. На одну подводу садились два человека. У кого не было лошадей, те рубили дрова на поленницы и переносили их в склад. Девушки по расписанию дежурили по два человека. Полы мыли и печи топили ежедневно. Еще и проверяли, исправны ли трубы.

 Сначала в организации все проходило беспланово, а потом стали составлять планы, а календарные вывешивали на стене. Всем комсомольцам давались комсомольские поручения. Первым делом всех неграмотных и малограмотных определили в ликбез. Создали несколько групп по три человека для разгона частных вечерок. Девушек и парней приглашали в комсомол. Кто не покидал вечерки, их забирали в сельсовет. Если и этому не подчинялись, то бежали за дядей Мироном Алексеевичем. На первых порах бывало, что и в сельсовет приводили и сдавали дежурному человек по 20-30. Ребята похохатывают, переспят ночь с девушками, а утром их заставляли пилить и колоть дрова. Поработают играючи часочка два-три, их распустит дежурный с/с по домам.

 Я и Николай Журавлев (самые грамотные) вели переписку с председателями комсомольских ячеек близлежащих сел. С ними делились своей работой, а они в свою очередь своей. Это нам помогало заимствовать работу друг у друга. Регулярно вели переписку с ***Каштаевым Вуколом Степановичем – Кулевчи, Рахмеевым Рамазаном – Варна*** и другими. Благо тогда почта ходила бесплатно. Никаких марок на конверты не требовалось – письмо, маломальский конверт заклеен мылом или картошкой вареной, или тестом.

 Осенью и зимой помогали семьям партизан. Сами они или были на фронте, или служили по установлению Советской власти в других селах. Многие служили в милиции. В ту пору в больших селах милиционеров было по несколько человек, т.к. предостерегались кулацких мятежей. На комсомольском собрании решили помочь семьям партизан и престарелых. Пока земля была талая, поправляли хлевы, где требовалось, чистили их от навоза, а где строили новый хлев или сарай. Разбивались по бригадам и в воскресенье трудились. Одни копали ямы под столбы, другие везут сошки, чеплаки, перекладины, хворост, солому и, глядишь, к вечеру сарай или **поветь** готовы. По первопутку по снегу кому перевозили сено, кому соломы, кому дров.

 Помогали в этом деле и многим комсомольцам. Солому брали без разрешения с кулацких покосов. Благо, их было вокруг села очень много. Иногда и захватит кулак, нахмурится за воз-два соломы, крякнет, и только прикажет убрать лучше. Сено ни у кого нахалом не брали. За сеном ехал и кто-либо из хозяев, чтобы показать свой стог.

 Комсомольская организация старалась расти и политически. Ни одного сборища в своем клубе не пропускали, чтобы не почитать что-либо из политической литературы. Коммунистов политически грамотных не было. Коммунистами были партизаны, а партизаны были из батраков и бедноты, которым пришлось в детстве окончить 1-2 класса. Что с него взять, с такого коммуниста? Так мы и варились в собственном соку. Привезешь или уворуешь 1-2 брошюры в РК комсомола и их читаешь комсомольцам. Их просвещаешь и сам просвещаешься. В некоторых брошюрах ни уха ни рыла не понимаешь, а читаешь, да еще с напущенной важностью. Вот, **мол**, я каков, все уразумею.. так растите политически и вы все. Постоянным политпособием был у нас настольный календарь за 1919 год. В нем было много биографий политических деятелей партии большевиков, вот на них и закаляли себя политически. Читали в основном я и Коля Журавлев.

 Бывало, пока собираются комсомольцы, в клубе идут танцы под балалайку или игры, а как собрались, то проводим комсомольские чтения. В расписаниях календарных на неделю так и значилось: «Комсомольское чтение» или репетиция и т.д. и т.п.

 В одной комнате идет репетиция, а в другой сидят и про себя зубрят стихотворение, чтобы рассказать на сцене.

Один раз в неделю после сбора мы всем комитетом оставались в клубе для составления плана работы на следующую неделю. Потом дома технический секретарь Н. Журавлев оформит расписание и картошкой наклеит на дверь горницы.

 Комсомольцы 20-х годов были очень активны, с ними было радостно работать. На любое мероприятие, на любое доброе дело они шли с большим энтузиазмом и выполняли его честно и до конца.

 Однажды вспыхнуло восстание бело-кулацкое за г. Верхне-Уральском. Восстали русские и башкиры. Тогда была введена продразверстка. Изымался весь излишний хлеб у кулаков бесплатно для снабжения рабочих, Красной Армии и городов вообще. Вот кулачки и восстали. Прошел слух, что восстание организовали два брата офицера башкирина Муртазины. После выяснилось, что не Муртазины руководили восстанием, а кто-то другой.

 Ко мне пришел партприкрепленный Мирон Алексеевич Студеникин и велел срочно собрать комсомольское собрание. Я быстро дал задание человекам пяти, чтобы поулочно известили всех комсомольцев. Собрались быстро. На собрание пришли коммунисты: Студеникин М.А., Говорухин Михаил Федорович – старший милиционер, председатель с/с (не помню, кто тогда был им).

Присутствующие объяснили о восстании. На вопросы комсомольцев отвечали мало, вероятно, и сами столько знали и вдобавок хранили тайну. А вопросы были примерно такими: В каком месте началось восстание? Какую территорию занимают восставшие? Много ли их?

 Нам только и отвечали, что опасность основная заключается в том, как бы они через связных контрреволюционеров не начали и у нас. Надо держать ухо остро. Может кулачье прямо в своем селе начать резню всех неугодных им. Положение было очень напряженным и серьезным. Комсомольцы все приуныли. Когда же был назван вопрос: Кто дает согласие пойти на защиту революции? Все как один встали и подняли руки. С выкриком: «Я пойду!», «Я пойду!». А ведь возраст-то был мелузговый. Помню, как Маруся Плеханова (дочь партизана), совсем узелочек, тоже тянет руку и кричит : «Меня запишите!»

 Посмотрели наши представители на всех и решили взять только двоих, которые повзрослей: Милых Василия Григорьевича и Варенникова Василия Семеновича.

Комсомольцы оседлали коней и уехали в Полтавку.

 Мы же, комсомолия, по указанию милиционера Говорухина М.Ф. вели патруль по селу. Патрулями были в основном мальчики. Поселок был разбит пополам, поперек и вдоль по улицам. О всяком движении по селу пешком, верхом, на подводе немедленно доносилось милиционеру. Клуб наш затих. Парням и девушкам после заката солнца запрещалось балагурить на улицах. Помню, я со своей невестой, после Ушаковой Людмилой Ивановной, держали под надзором въезд из Кулевчей. По селу была мертвая тишина, даже собаки не лаяли и, кажется, не слышно было пения петухов.

Наши добровольцы из Полтавки приехали примерно через месяц. Тут мы вздохнули и сняли патрули. Им на передовой и не довелось быть, а собирали их для острастки кулачья. Там были и старые партизаны.

 Примерно в феврале месяце 1921 г. поступило распоряжение ЦК РКСМ провести отчетно-выборное собрание и избрать четырех делегатов на районную конференцию. Помнится, члены комитета остались те же, а на конференцию избраны были: Нюра Шумских, Стеня Копылова, Андрюша Маслихов и я. По любому делу ездили на перекладных подводах, назначаемых с/с. Погода была неустойчивая. Шел снег и чуть-чуть колыхал ветерок, но было не морозно. Одеты все были в тулупах. ***В Варне разыскали комсомольский клуб и познакомились с ихними делегатами. Ими были Рахмеев Рамазан и Абдуллин Миргалим.*** Утром поднялась пурга, но мы были неустрашимы. На трех подводах поехали в Лейпциг, да и заблудились. Кони привели нас на какую-то заимку кулака Рахмеева. На заимке были только двое мужчин-татар. Благо, что и среди нас было двое татарят. У нас всех было намерение заменить коней. Но из этой затеи ничего не вышло. Их табун в пургу затерялся, как сказали батраки. Коней с утра искали и не нашли. Действительно, у них одна оседланная лошадь была мокрая от пота и снега. Тогда мы попросили их вывести нас на лейпцигскую дорогу. Они охотно согласились, оседлали вторую лошадь и вывели нас на дорогу. Пока ехали, и пурга затихла.

 Конферентов было мало, и мы все шестеро были избраны на окружную конференцию в г. Троицк. К сроку съехались РК, нас довезли до ст. Саламат, а там в худых теплушках поехали в Троицк. По дороге то и дело останавливались и наполняли бункер паровоза дровами. Нас удивляло, сколько дров жрет паровоз. Не проедешь 10-15 км, и бункера нет.

 **На окружной конференции меня и Рахмеева Рамазана избрали делегатами на губернскую конференцию в г. Челябинск.**

На губернскую конференцию мы поехали четверо: Ворошилов Р. от РК, **Фадеев И. из Лейпцига, Рахмеев Р. из Варны и я от Катенино.** Пока ждали какого-либо поезда, мой Рамазан заболел тифом. И решено было мне остаться с Рахмеевым, а ребята уехали. Я пешком сходил в Лейпциг, взял подводу и привез его на квартиру, где он останавливался. Рамазан всю ночь бредил. Плел в разговоре то по-русски, то по-татарски. Ухаживать за ним мне помогала сноха, молодая красивая женщина.

Утром взял я подводу с возницей, хозяйский тулуп и сопроводил его до Варны. Рамазан уцелел. В 1924 г. я встретился с ним в Троицке, он был командиром эскадрона какой-то кавалерийской части.

Вот так прошли наши конференции.

Простите за небрежную писанину, но я не виноват в этом, виноваты годы и болезни, которые окутали меня со всех сторон. Я в окружении. Прщайте!

Хотелось бы и список членов комсомола написать, да за 60 лет они перезабылись, но кое-кого не забыть до конца моей жизни. Прилагаю на обороте.

1.Маслихов Анд. 24.Студеникин Дм.

2.Милых Вас 25. Студеникина Елена

3.Шумских Анна 26.Новоселова Рая

4.Шумских Евд. 27.Милых Пав.

5.Шумских Мотя 28. Шамордин Дм.

6.Журавлев Ник. 29.Ковалев Ефим

7.Кретшев Вас. 30. Ковалев Ал-др

8.Кретшева Мар. 31.Пальчиков Мих

9.Кретшев Дм. 32.Завалищина Катя

10.Плеханова Евд. 33.Богодухов Дмитрий

11.Плеханова Мар. 34.Кожухова Ефросинья

12.Варенников Вас. Сем. 35.Студеникина Елена

13.Милых Дм. 36.Подгаев Петр

14.Завалищина Дарья 37.Милых Ал-др Алексеевич

15.Копылова Степанида 38.Милых Иван Федорович

16.Можайский Аким 39.Милых Елена Алекс.

17. Можайский Филипп **40.Кормилицын Николай**

18.Пурусов Кирилл 41.Милых Вас. Яков.

19.Пурусов Семен 42. Мальцев Федор

20.Воржев Тимоф. 43.Нагаева Людмила

21.Богоявленский Иван 44.Ушаков Ал-др Андреевич

22.Огарков Вас. 45.и многие другие

23.Огарков Григ.

***Воспоминания подготовлены Макайкиной С.А.***