**"Судьба человека"**

Судьба Чупина Василия Николаевича очень схожа с судьбой главного героя фильма "Судьба человека" Андрея Соколова. На долю людей этого поколения выпала судьба пережить голод, войну, восстановить разрушенное хозяйство. Выстоял, победил и не сломался - такими словами можно охарактеризовать жизнь Василия Николаевича.

Родился Чупин Василий Николаевич 31 января 1922 года в д. Сыга Глазовского района. Рано умерли родители, оставив сиротами четверых детей. На тот момент Васе было 6 лет. Выжить детям помогли односельчане. Нужда заставила старшего брата рано жениться и переехать с родными в Глазов, устроившись на работу надзирателем тюрьмы.

В г.Глазове Василий пошел учится в школу № 2, где он был единственным учеником, знающим удмуртский язык. Учеба ему давалась легко. Все понимали, что парень способный, нужно поступать в институт. Ему и самому хотелось другой жизни. Он мечтал учиться дальше, хорошо одеваться, досыта есть. В 1939 г. ему удаётся поступить в учительский институт, на физико-математический факультет и закончить его 1941 году. Остальные мечты не осуществились: началась война. Василий Николаевич был призван на фронт и отправлен в г. Ирбит Свердловской области, в эвакуированное туда Смоленское артучилище, после окончания которого в звании младшего лейтенанта, он стал командиром огневого минометного взвода 229 стрелковой дивизии, которая формировалась в г. Ишим Омской области. Из воспоминаний Василия Николаевича: "Оружие получили в г.Горьком, а затем в составе 121 отдельного минометного дивизиона под командованием генерала Чуйкова были переброшены на Сталинградский фронт. Выгрузившись в Сталинграде, сразу попали на поле боя. Оружия всем не хватало. Просили, но ответ был такой: "Добывайте себе сами оружие в бою." Своё первое боевое крещение Василий Николаевич получил в боях около г.Колач на западном берегу Дона. Силы были неравные. Немецкая армия превосходила вооружением Красную Армию. В одном из боев минометчик был убит, и по приказу командира взвода Чупину поручили вернуть миномет. Под сильным обстрелом врага приказ был выполнен. Отбиваясь от яростных фашистских атак, солдаты не успели даже понять, как оказались в окружении. Попытки прорваться были безуспешными. Так Василий Николаевич попал в плен. С этого начались мытарства по концлагерям, которые затянулись на долгие 3 года.

Василий Николаевич воспоминал: "После пыток и издевательств отправили в г. Миллерово Ростовской области. Кормили очень плохо, пленные умирали от истощения, холода и голода. Никто никого по фамилии не называл. У всех были полосатые концлагерные формы с вышивкой на спине "СУ", что означало "советский узник", на ногах - ботинки на деревянной подошве." Из Ростовской области их перебросили в г.Харьков. ФОТО

Здесь, на базе бывшей тюрьмы на Холодной горе их отсортировали: более слабых и евреев оставили на уничтожение, а остальных перебросили в г.Владимир-Волынский, что на границе с Польшей. Дальше путь лежал в г.Нюрнберг в Германии, где более грамотных поселили в концлагерь "Ланг-Вассер", где был и генерал Карбышев, которого содержали в особенно жестоких условиях и никуда не выпускали. Сколько по времени Чупин находился в лагере никто не считал. Счет шел только на количество концлагерей.

"В Штекинском концлагере "Хамерштейн" в Польше, - вспоминал Василий Николаевич, кормили очень плохо: на завтрак и ужин давали 1 стакан чая с 50-граммовым куском хлеба, на обед - баланду из калеги, капусты с маленьким куском хлеба." Однажды до полусмерти его избил охранник за то, что он в мусорном ящике собирал отходы. Каждый день умерших, слабых, а так же подозрительных в чем-то, выводили из бараков в душегубку и сжигали. А если кому-то из лагеря удавалось сбежать, оставшихся по 3 дня держали голодными и на них натравливали собак." Пленных использовали в строительстве, поэтому каждый день они таскали кирпичи на какую-то стройку.

Каждый день через подставных людей, в лагере велась агитация в "русскую освободительную армию". Узников пугали, что на родине по возвращению их ждет смерть. Но агитации поддавались редко, потому что в лагерь доходила информация о событиях на фронте. Была у русских и своя радиостанция. О том, что немецкая армии под Сталинградом попала в окружение, узники узнали через развешенные черные знамена. ФОТО

После концлагерей "Хамерштейн" в Польше и "Тронфейн" в Норвегии, их на катерах отправили на остров Езган в Атлантическом океане, лишив узников всякой надежды на побег. Весной 1945 года их с острова, в телячьих вагонах перевезли в Осло. Тогда все подумали - везут на уничтожение. Но оказалось, что кончилась война. В городе Осло состоялась репатриация (возвращение на родину военнопленных). Первым делом сняли колодки, железные бирки и надписи "СУ". Всех переодели в английскую одежду и в г.Осло устроили праздник-парад, с участием представителей Красного креста. С нашей стороны участвовал генерал - лейтенант Ф.Я Фалалеев, а парад принимал норвежский король.

После прохождения тщательной госкомиссии, Василий Николаевич записался добровольцем на войну с Японией. Но воевать уже не пришлось - закончилась война.

С 1947г., имея учительское образование, Василий Николаевич становится учителем Тат.Парзинской семилетней школы. Документом, подтверждающим этот факт, является приказ № 120 от 26 ноября 1947г. Глазовского РОНО. Восстановить забытые знания учебы в пединституте помогли курсы повышения. В 1950 году он становится завучем Тат.Парзинской семилетней школы. За проявленную заботу и хорошие результаты в течение 1951-1952 учебного года, 5 учителей этой школы были отмечены благодарностью с занесением в личное дело. Один из них Чупин Василия Николаевич. В этой школе он встретил свою судьбу - Нину Алексеевну, с которой он прожил всю оставшуюся жизнь. Своих детей у них не было, и поэтому они всецело отдавали свою родительскую любовь ученикам. Работал Василий Николаевич честно и добросовестно учителем физики, завучем по учебно-воспитательной работе Тат-Парзинской, Кочишевской школы до 1983г., чем заслужил уважение среди учеников и учителей.

Как педагог он был строгим и требовательным, знал и умел преподнести свой предмет ученикам. С ребятами готовил приборы для опытов по физике к следующим урокам, проводил занятия кружка по своему предмету. Он умело выстраивал работу с молодыми кадрами. Давал ценные советы, очень внимательно наблюдая за каждым. Беспокоился за школу, за учителей. Почти всегда уходил из школы последним, часто забывая и про обед. Как человек всегда был скрытным, скромным, молчаливым, строгим и добрым одновременно, с чувством юмора. Все эти качества характеризуют Василия Николаевича, потому что люди, прошедшие войну, имеют особое отношение к жизни. Они ценят каждый миг дня, бережно тратят время, ответственны в работе, правильно оценивают поступки других людей, внимательны к окружающим.

Отдушиной для него были любимые увлечения огородничеством и пчеловодством. Работая в огороде, он получал хорошие урожаи овощей и ягод. Все удивлялась его умению плести красивые, аккуратные "косички" из лука. Семья Чупиных любила принимать гостей, угощая их медом из собственной пасеки. Еще одним увлечением была музыка. Василий Николаевич участвовал в художественной самодеятельности, где играл на гитаре, баяне, струнных инструментах, был участником оркестра, хорошо пел, участвовал в сценках.

Чупин В.Н. сражался на фронте, прошел все муки ада концлагерей, Но при всем этом, он не потерял чувство любви и доверия к людям. Хотя его никогда не покидало чувство страха, что за ним в любое время могут прийти и арестовать.

Всего один год он не дожил до 50-летия Победы. После перенесенной операции был прикован к постели. Умер 12 мая 1994 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Германией", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина", юбилейными медалями".

**"Жизнь и деятельность командира партизанского отряда Николая Филипповича Кузнецова в годы гражданской войны "**

Николай Филиппович Кузнецов родился 5 декабря 1889 года в селе Бисерово Глазовского уезда в фельдшерской семье. Его родители Филипп Прокопович и Екатерина Ивановна переехали в Бисерово из села Укан Глазовского уезда, откуда был родом Филипп Прокопович. Кроме сына Николая в семье было ещё две дочери, Зоя и Маргарита.

После окончания начальной школы в селе Бисерово Николай учился в Глазовском городском училище, а затем окончил два курса Вятской фельдшерской школы. За связь с ссыльными студентами 1906 году (по другой версии 1907) он был арестован. Его приговорили к 17 годам каторги, с отбыванием в Александровском Ровелине города Иркутска. Отсидев 7 лет, он был освобожден после февральской революции 1917 года и сразу был мобилизован на фронт Первой мировой войны. Находясь в окопах, он вёл большевистскую пропаганду среди солдат, знакомил их с положением в тылу и на фронтах, призывал солдат не поддерживать временное правительство в его намерении довести войну до победного конца. На фронте Николай Филиппович пробыл до середины марта 1918 года и прибыл в родные края в конце апреля того же года, будучи членом партии большевиков. В Афанасьеве он знакомится с учительницей и "женится" на ней. Весть о победе Советской власти дошла до Зюздинского края только в феврале 1918 года. Принесли её солдаты, возвращавшиеся с фронтов первой мировой войны.

В мае 1918 года по распоряжению Глазовского уездного исполкома на четыре волости Зюздинского края создаётся военный комиссариат. Военными комиссарами были назначены только что прибывшие из армии Н.Ф. Кузнецов и П.Е.Харин. Из Глазовского уездного военкомата был получен приказ: «Организовать учёт военнообязанных и развернуть работу по созданию отрядов Красной гвардии».

Прибыв на родину, Н.Ф.Кузнецов встретил здесь, как и всюду, запустение и разруху. Начинала ожесточенно развертываться борьба между деревенскими бедняками и зажиточными крестьяна. Здесь, в северо-восточной части Глазовского уезда эта борьба была особенно острой и напряжённой. В ряде мест Зюздинского края, в том числе в Афанасьевской волости, торговцам и зажиточным крестьянам удалось создать крупный отряд, вооруженный огнестрельным и холодным оружием. Противодействие этого отряда органам советской власти в советской истории принято было называть Афанасьевским кулацким восстанием.

В самый разгар Афанасьевского кулацкого восстания военный комиссар Николай Кузнецов, предупреждённый о том, что его, председателя Афанасьевского волостного исполнительного комитета (волисполкома) П.П.Варанкина и некоторых других членов исполнительного комитета требуют восставшие, не едет в Афанасьево, а набирает в свой отряд бедняков из Кайской, Закамской и Нарымской волостей, из Кайских и Нарымских починков. Здесь в отряд влилось 60 человек бедняцкой молодежи. Желающих было намного больше, но для всех не нашлось оружия. Штаб Кузнецова находился в лесу по речке Подраменке. Одну группу своего отряда Кузнецов направляет, чтобы блокировать дорогу из Афанасьева к Омутнинскому заводу. Также в Омутнинск были направлены связисты-разведчики для связи с Глазовом. Второй военный комиссар Зюздинского края Павел Егорович Харин организовал отряд из бедняков харинских починков.

На подавление Афанасьевского восстания Глазовскими уездными партийными органами был послан отряд из рабочих Омутнинского, Залазнинского и Песковского заводов до 300 человек конницы и пехоты под командованием Бабурина. К этому отряду присоединились партизанские отряды Кузнецова и Харина. 12 августа 1918 года восстание в Афанасьеве было подавлено. Но, тем не менее, долго ещё приходилось советской власти наводить порядок в этом крае. Только в октябре 1918 года старообрядцы примирились с советской властью, но не признали её.

Из воспоминаний Кузнецовой Маргариты Николаевны, дочери Николая Филипповича: «Был такой Родька Порубов. Его очень долго ловили, потому что ему ловко удавалось прятаться в лесу. Вход в его избу был подземный. Если приходили с обыском, то никого не находили. Но всё же раненного его удалось схватить. Увидев людей, он спросил: «Есть ли среди вас Кузнецов?» Ему говорят: «Нет». Родион говорит: «Передайте ему, сколько раз я его ловил на мушку, когда он ехал на лошади, целился в него, но убить не мог. У меня не спускался курок. Не знаю, что такое происходило со мной».

Родион Порубов, участник Афанасьевского кулацкого восстания уже после окончания Гражданской войны летом 1920-го года организовал отряд и продолжал борьбу против советской власти. Долгое время бойцов этого отряда не могли поймать. Местные крестьяне-середняки сочувственно относились к бойцам этого отряда, оказывали им помощь. Причиной этому был тот факт, что лето 1920-го года в Зюздинском крае оказалось засушливым, хлеб не уродился, наступил массовый голод. Большая часть полей даже не была засеяна из-за нехватки семенного материала зерна и картофеля. Политика военного коммунизма пришла в противоречие с интересами крестьянства. Продразвёрстка для крестьянина стала очень тяжелым грузом. Вооруженные банды совершали налеты на склады, магазины, разоряли целые селения, терроризировали сторонников советской власти. В то время, органы только что созданной милиции, были малочисленными и не могли справится с этими бандами.

К этому времени Николай Филиппович Кузнецов, фельдшер по образованию, уже возглавлял Омутнинский уездный отдел здравоохранения. И вновь Омутнинский уездный исполком поручает ему возглавить разгром банд торговцев, зажиточных крестьян и эсеров. Кузнецов обращается к своим сослуживцам-партизанам, призывая их на защиту советской власти.

Большим партизанским отрядом управляли три человека: командир отряда, его заместитель и управляющий хозяйственно-материальной частью. Отряд был разделен на роты, взводы и отделения. У каждого подразделения был командир. Работала разведка и связь. Зимой 1919 года кузнецовский отряд в своем составе имел 700-800 штыков и сабель. Кроме отряда Н.Ф.Кузнецова в лесах севера Глазовского уезда действовало ещё несколько партизанских отрядов: Неволинский отряд, Ивановский отряд и комендантская команда 22-го горного Кизеловского полка.

В одном из боев под деревней Лупья Николай Кузнецов был тяжело ранен и направлен в госпиталь. В связи с этим Зюздинский партизанский отряд был передан в 10-ый Московский пулемётный полк 3-ей армии.(тот самый полк, в котором агитатором пулеметной команды в то время служил 18-летний Филипп Голиков, будущий генерал-полковник СССР и автор книги воспоминаний «Красные орлы»). В составе этого полка бывшие партизаны сражались по всей Сибири до полного её освобождения от белогвардейцев. К своим семьям красноармейцы вернулись только зимой 1920-го года.

После окончательного разгрома кулацких банд Н.Ф.Кузнецов продолжает заведовать уездным отделом здравоохранения Омутнинского уезда. Позднее заведует уездным земельным отделом и является заместителем председателя уездного исполнительного комитета. Николай Филиппович налаживал работу школ, заботился о беспризорных детях и семьях погибших на войне кормильцев, об инвалидах и престарелых.

С началом индустриализации в СССР началось большое строительство. Для новых строек в большом количестве требовался лесоматериал. И в Зюздинском крае открывались новые леспромхозы. Кузнецова направляют на должность директора Кайского леспромхоза. Приходилось в сжатые сроки возводить жильё для лесорубов и возчиков, столовые, клубы. На заготовке леса трудились как вольнонаёмные рабочие, так и заключенные сталинских лагерей. Планы заготовки леса были большие. На Каме строили пристани, сплавляли лес. Семь лет Н.Ф.Кузнецов бессменно руководил Кайским леспромхозом, также некоторое время работал в леспромхозах села Лойно и Гайны.. Работая на лесозаготовках, в первую очередь старался отпускать лес для строительства жилья заключенным, организовывал из них бригады. За успешную работу он многократно отмечался грамотами, благодарностями и денежными премиями.

Но сталинские репрессии 1930-ых годов не обошли стороной Н.Ф.Кузнецова. Его арестовывают в 1937 году, объявив врагом народа. Он отбывал срок в тюрьме г. Кирова. Вскоре он был освобожден и даже восстановлен в должности. После этого он продолжал работать в леспромхозах Зюздинского края.

Началась Великая Отечественная война. Николай Филиппович находится в Глазове. Он пытается устроиться на патронный завод, его уже почти принимают, но начинается перепрофилирование завода, и Кузнецову отказывают. В 1941 году его вновь арестовывают и отправляют в Березники на поселение. На него было сфабриковано дело о финансовой махинации. Николаю Филипповичу было 51 год.

Николай Филиппович Кузнецов умер в 1942 году от туберкулёза лёгких, находясь в заключении. Последними его словами были: «Где же правда? Всю жизнь я боролся за правду. Где правда?»

В семье Кузнецовых и по сей день чтят память о герое гражданской войны Николае Филипповиче Кузнецове, всю свою сознательную жизнь боровшемся за счастье простого народа, и каждый год 5 декабря отмечают его день рождения.

**О детях Н.Ф.Кузнецова**

Н.Ф.Кузнецов был женат трижды и все три раза неофициально. Старший сын Н.Кузнецова Анатолий родился, когда его забрали на Первую мировую войну, в 1917 году. Со своей первой женой, матерью Анатолия, Н.Кузнецов познакомился в марте 1917 года в Афанасьеве, сразу после освобождения с каторги. Она была учительницей. Недождавшись мужа, она выходит замуж за другого человека. Позднее Анатолий рос в семье третьей жены Николая Филипповича Августы Ивановны. После школы Анатолий окончил автомобильный техникум. Позднее его призывают на Финскую войну, где он погибает.

Второй сын Н.Ф.Кузнецова был рожден от его второй жены по фамилии Лузянина. Они познакомились, будучи членами одной коммунистической ячейки в Афанасьево, организованной по инициативе Кузнецова в ноябре 1918 года. Сына назвали Феликсом, в честь популярнейшего в то время большевика Ф.Э.Дзержинского, в своё время отбывавшего ссылку в Зюздинском крае в селе Кай. О судьбе Феликса неизвестно.

Третья, последняя жена Н.Ф.Кузнецова, Августа Ивановна Кузнецова (в девичестве Хохрина) была незаурядной личностью. Окончив школу средней ступени, она помогала ликвидировать неграмотность, была на партийной работе, в течение шести лет возглавляла Понинский район, работала учительницей. Была удостоена звания почетного гражданина Глазовского района. Августа Ивановна родила от Николая Филипповича двух детей, сына Станислава, 1934 г.р. и дочь Маргариту, 1939 г.р. Станислав умер от ангины в возрасте шести лет. Дочь Маргарита Николаевна после окончания средней школы в селе Понино Глазовского района поступила на английское отделение филологического факультета Глазовского пединститута и получила специальность учитель английского языка. Несколько лет проработала в Понинской средней школе и в Понинской школе-интернате. Затем Маргарита Николаевна жила в посёлке Фалёнки Кировской области. Здесь работала в районной газете и на радио. С 1982 года и по настоящее время проживает в г.Глазове. Некоторое время работала смотрителем в Глазовском краеведческом музее. А последние 8 лет до самого выхода на заслуженный отдых – старшим лаборантом в кабинете педагогики ГГПИ. У Маргариты Николаевны дочь и две внучки.

**Список использованной литературы:**

1. Революцией призванные. Очерки и рассказы о героях трёх революций и гражданской войны в Удмуртии (Составитель Садаков М.А., кандидат исторических наук). Ижевск. Издательство «Удмуртия». 1981.
2. Ложкин Г.М. Триумф и трагедия В.К.Блюхера (Драгунова). Глазов. 2006г.
3. Варанкин П.И. Борьба за советскую власть в Афанасьевском районе.Афанасьево(Кировская обл.). 1967.
4. Буня М.И. Глазовские находки. Записки краеведа . Ижевск. Издательство «Удмуртия». 1971.