К 100-летию Гражданской войны на Кубани

2-й революционный

Северо-Кубанский полк

11-й Красной Армии

2020 – 2023 годы

х. Северин

Родина – это, прежде всего, воспоминания о прошлом, это история тех, от кого родился, и места, где родился.

Моя Родина – кубанский хутор на более чем 200 дворов под названием «Северо-Кубанский». Это название отличается от рядом расположенных хуторов и сел, имеющих в своем названии имена людей, основавших их, или каким-то образом связанных с известными личностями.

Так, хутор Новопеховский носит имя помещика Пеховского, владельца земель, на которых поселились когда-то предки жителей этого населенного пункта.

Хутор Шевченко основан переселенцами с Украины (*Малороссии*) на землях генерала Маркозова, назван по фамилии известного украинского поэта.

Село Ванновское – бывшая колония-поселение Эйгенфельд, получило имя военного министра России генерала Ванновского.

В честь начальников Кубанской области и наказных атаманов Кубанского Казачьего войска, генералов Шереметьева Сергея Алексеевича и Леонова Григория Алексеевича названы две другие немецкие колонии-поселения - Шереметьевское (Розенфельд) и Леоновское (Александрфельд).

Хутор Терско-Каламбетский на землях помещика Бабкина, первоначально был назван по фамилии Каламбетов, потомков кубанских татар, переселившихся из района Пятигорья. Часть названия «Терско» добавлена позже переселенцами - терскими казаками, изгнанными большевиками с Терека с целью водворения в казачьи дома и станицы чеченцев и ингушей в 1920-1921 годах.

Такая же система названий применена и ко многим другим населенным пунктам нашего района: хутор Зубов – первопоселенцы Зубовы, братья Остап и Потап; хутор Марьинский по имени жены помещика Рукевича; хутор Зиссермановский по фамилии владельца имения «Награда», командира 1-й бригады Арнольда Фон Зиссермана; станица Геймановская на землях генерала Геймана.

А, вот, хутор Песчаный получил свое имя по названию брода на реке Зеленчук 2-й (Мокрый Зеленчук).

 Хутор Армянский стоит на месте аула армян, живших в хатукаевском племени черкесов под владением князя Джангирея Керканова. Аул перекочевал на эту местность с предгорий и простоял здесь всего лишь 3-4 года, но в названии нынешнего хутора сохранилась память о событиях тех лет.

В названии хутора Веревкин увековечено имя генерала Веревкина.

И так далее.

Но есть и другие традиции в названии населенных пунктов.

В нашем районе таких два. Это, конечно, станица Тбилисская, а правильней - Тифлисская, которая получила название от Тифлисского гренадерского полка, построившего первые укрепления на месте будущей станицы и оставившего ей свое имя.

Второй пункт - хутор Северо-Кубанский, основанный в 1922 году участниками гражданской войны 1918-1920 годов, красными партизанами 2-го революционного Северо-Кубанского полка на бывших землях помещиков Пеховских и Петриков.

Краткой истории хутора и одноименного с ним полка будет посвящен этот рассказ.

История 2-го революционный Северо-Кубанский полка никем не описана. Сведения о нем получены из воспоминаний «красных партизан», участвовавших в Гражданской войне 1918-1920 годов в составе этого полка - моего деда Пархоменко Ивана Павловича, 1902 г.р., который 16-17-летним юношей вместе с отцом Павлом Игнатьевичем подвозили снаряды к батарее полка, а также их однополчанина Демченко Федора Никаноровича, 1896 г.р.

Рассказы непосредственных участников Гражданской войны дополнены воспоминаниями жителя хутора Марьинского Тороп Никиты Степановича, родственники которого воевали в полку, а также свидетельствами других ветеранов Гражданской войны, проживавшими в хуторе Северо-Кубанском.

Для того, чтобы понять события, происходившие в 1918-1920 годы, необходимо знать о том, что социальный состав жителей Кубани был очень разнороден. Казаки появились на Кубани с 1794 года, а большая часть их с 1802 года. Эти люди и составивили воинское сословие из бывших жителей ранее приграничных областей России, по происхождению из свободных и государственных крестьян московских стрельцов, а также бывшего запорожского войска и донских казаков. За свою тяжелую пограничную на Кубани службу, казаки получили главную награду – землю, отвоеванную А.В. Суворовым у остатков Ногайской орды – кубанских татар. Казаки охраняли свою землю не только от закубанских жителей – черкесов, но и от новых пришельцев из России и Новороссии, после отмены крепостного права в 1861 году оставшихся без земельных наделов и средств к существованию, и устремившихся на Кубань и Ставрополье значительными массами. В поисках лучшей доли крестьяне пешком и на гужевом транспорте с южных областей России и Малороссии, стремились поселиться на богатых кубанских землях, но получить ее во владение уже не могли. Им была уготована судьба батраков, наемных работников, или, в лучшем случае, арендаторов казачьих и помещичьих земель.

Социальное напряжение постепенно перерастало в противостояние, а впоследствии в открытую вражду. Отношения между землевладельцами и их работниками государством не регулировалось, что приводило к неограниченной эксплуатации и угнетению так называемых иногородних, не имевших своей земли.

Главным фактором разделения людей на бедных и богатых было владение землей.

К бедным относились иногородние и казаки, имеющие небольшие наделы земли. К этому слою примкнули разбогатевшие предприниматели, владельцы небольших магазинов и лавок, кустари, интеллигенты, рабочие промышленных предприятий и железной дороги и, так называемые, разночинцы. Образовались различные партии, составившие идеологическое ядро революционеров, особенно большевиков. Ведущей силой большевиков стали возвратившиеся с Кавказского фронта солдаты, проливавшие на фронтах 1-й мировой свою и чужую кровь, настроенные решительно и жестоко.

В целом они находились под идеологическим влиянием большевиков, меньшевиков, эсеров и анархистов. Демагоги и уголовно настроенные элементы легко захватывали лидирующие позиции среди солдат на митингах и собраниях.

С конца октября до половины ноября 1917 года на Кубань прибыло 35 конных казачьих полков, 24 пластунских батальона, артиллерийская бригада и саперно-инженерные части. С Кавказского фронта вернулась также 39-я стрелковая дивизия, личному составу которой предстояло стать ядром формирования будущих красногвардейских отрядов. Полки 39-й стрелковой дивизии располагались в Тихорецкой, Ставрополе, Торговой (Сальск), Кавказской и Армавире. В Армавире солдаты этой дивизии арестовывали возвращавшихся с фронта в составе воинских частей офицеров и генералов, и отправляли их в тюрьму, в которой творил расправу известный свовей «гуманностью» и «справедливостью» революционный суд.

В марте 1918 года при пересылке арестованных в Армавире офицеров и генералов для «пролетарского суда» в Екатеринодар, на станции Ладожской они были задержаны 154-м Дербентским полком и расстреляны в количестве 68 человек, в том числе генералы Раддац и Перепеловский, полковник Суржиков, войсковые старшины Беляевский и Доморацкий.

Среди расстрелянных был также казак – офицер из станицы Тифлисской Соболев.

Зверски убиты даже полковой священник и медсестры.

Ранее, 24 марта 1918 года, солдатами этого полка уже были казнены 35 казаков станицы Тифлисской во главе с урядником Кольцовым Романом.

На восточной окраине станицы Тифлисской на месте расстрела установлен памятник. Место имеет название «Кресты».

Началось усиленное размежевание и противостояние сил. Назревала, а по сути уже началась Гражданская война.

Большевики приступили к созданию Красной армии, а так называемые кадеты (конституционные демократы), буржуазия России, сколачивали Белую армию. Есть иллюзия, сформированная в сознании людей в годы Советской власти, что Белая армия воевала за царя. Это совсем не так. Именно будущие вожди Белого движения свергали царя с трона, и никто другой. Генерал Корнилов арестовывал царскую семью жену и детей царя.

Большевики формировали части Красной армии и на Кубани.

Главнокомандующим революционными войсками Юга России Антоновым-Овсеенко был командирован на Кубань, на станцию Тихорецкая, бывший донской казачий офицер Автономов Александр Исидорович с мандатом на право создания Красной армии.

Автономов в первые дни часами диктовал приказы революционным Комитетам городов, станиц, хуторов Кубани о направлении на станцию Тихорецкая революционных отрядов. И ревкомы активно приступили к их организации. Первым был сформирован Тихорецкий революционный отряд – командир Полонский, за ним Выселковский – командиры Ткаченко и Бардзанис, чуть позже - Петропавловский под командованием Сорокина Ивана Лукича, почти 2 тысячи человек.

9 февраля 1918 года эшелон с частями 39-й стрелковой дивизии под руководством председателя ревкома Троцевского Абрама Сергеевича прибыл на станцию Тихорецкая. С этих частей и начиналась 11-я Красная Армия.

Центром революционного движения для окружающих населенных пунктов, станиц и хуторов стал хутор Романовский, ныне город Кропоткин, с 40-тысячным иногородним населением, крупным железнодорожным узлом, с преобладанием рабочего класса и наемных работников. Хотя административным центром Кавказского отдела была одноименная станица Кавказская с расположенной в ней со времен Суворова крупной воинской частью. В то время, как практически везде уже правили ревкомы, здесь командовал атаман отдела полковник Репников. Поэтому, съезд делегатов от всех станиц Кавказского отдела, проходивший 23 февраля 1918 года в прогимназии станицы Кавказской, имел цель:

1. Признать власть Советов в Петрограде.

2. Избрать комиссара Кавказского отдела.

3. Упразднить атаманскую власть с передачей всех полномочий комиссару отдела.

4. Активно приступить к формированию полков и отрядов Красной Армии.

При формировании отрядов предполагалось устранить сословную основу их создания, т.е. все части создавать смешанного сословного состава.

Комиссаром Кавказского отдела был избран казак станицы Березанской Одарюк Сергей Деомидович, в мирное время учитель, на войне хорунжий, в Красной армии начальник штаба 11-й армии. Это один из самых способных в военном отношении командиров, честный и преданный делу революции большевик.

Его помощником стал Егоров Корнелий Фролович, выходец из дворян, уроженец города Смоленска, житель станицы Тифлисской. На Кавказском фронте он был командиром роты, имел несколько орденов.

С.Д. Одарюк согласился оставить Кавказский полк в прежнем составе, но потребовал сменить его название на 1-й Кавказский революционный полк. Он приказал 1-му Кавказскому революционному полку и 6-й Кубанской батарее выступить в Тихорецкую, но в пешем порядке, т.е. без лошадей. Этот приказ вызвал возмущение казаков полка. Не трудно представить себе внутреннее состояние кавалеристов от природы, насильственно превращаемых в пехоту. Но, кавказцы подчинились! Однако, прибыв в Тихорецкую, они не получили боевого приказа. Это произошло скорее всего из-за слабого и неэффективного управления войсками штаба Автономова, а впоследствии оказалось обыкновенной изменой.

Не получив места для размещения, и проболтавшись в полном смысле этого слова на железнодорожной станции сутки, кавказцы решили вернуться в станицу. Повлияла и общая стратегическая обстановка. Генерал Корнилов уже вел бои с красноармейцами у станицы Березанской. На ультиматум Одарюка о сдаче оружия и в случае отказа применить силу – бронепоезд и карательный отряд, 19 марта 1918 года кавказцы ответили восстанием, которое было подавлено частями ревкома хутора Романовского.

В восстании приняли участие казаки станиц Кавказской, Темижбекской, Дмитриевской, Расшеватской, Казанской, Тифлисской, Успенской, Ильинской. Всего 7 тысяч пехоты, 1 тысяча конницы, 6-я Кубанская батарея в составе 4-х орудий под командованием прапорщика Павлова, пулеметная рота – 40 ручных пулеметов системы «Льюис».

Сотней казаков станицы Тифлисской командовал хорунжий Саморядов. После разгрома восставших в бою между Казанской и Романовским, большая часть сотни вернулась в Тифлисскую. Но полусотня под командованием урядника Романа Кольцова осталась с восставшими. После окончательного разгрома, при возвращении, на восточной окраине станице Тифлисской 35 казаков во главе с урядником Кольцовым были схвачены бойцами 154-го Дербентского полка и расстреляны без всякого суда. Двадцати казакам удалось прорваться к лесу и уйти через Кубань.

Так закончилась короткая история первого «революционного» полка, который оказался «контрреволюционным».

Однако, 2-й революционный полк, сформированный комиссаром Кавказского отдела Одарюком и названный впоследствии Северо-Кубанским, имел долгую героическую историю в Гражданской войне на Юге России в 1918-1920 годах.

Собирая скудные сведения о 2-м революционном полке, я понял, что это было одно из лучших воинских подразделений 11-й Красной Армии.

Недаром полк практически постоянно находился рядом с бригадой Кочубея и участвовал в значительных боях вместе с нею.

Как и бойцы Петропавловского отряда, Северо-Кубанцы имели прозвище «Сорокинцы».

Вот что пишет участник Гражданской войны на Кубани И. Архипов в статье «Разгром Корнилова»: «… Командование Красной Армии разгадало замысел Корнилова и направило против него свои лучшие части – 2-й революционный Северо-Кубанский полк, первую Карскую батарею и другие надежные подразделения».

Сражение под Екатеринодаром продолжалось пять суток. Ни днем ни ночью не умолкала орудийная канонада, пулеметная и оружейная стрельба.

Второй революционный Северо-Кубанский полк твердо стоял на занимаемых позициях, которые простирались от Кубанской набережной (у Кожзавода) до Черноморского вокзала (Краснодар-2).

В одной из схваток у Самурских казарм бойцы полка дали достойный отпор противнику.

Отмечая боевые заслуги полка, прежде всего нужно сказать, как и из кого формировался этот полк. Местом формирования полка стали поместья (т.н. экономии) помещиков Пеховского и Бабкина. Поместья Пеховского еще сохранились, они расположены в поселках Трудовой ранее назывался «Старая экономия», при Советской власти 6-е отделение совхоза «Кубань», и в поселке Мирный или «Новая экономия» (первое название «Радецкое» по фамилии владельца земли), позже 5-е отделение совхоза «Кубань». Обе экономии имели значительно развитую производственную базу: конюшни, кузницы склады, мельницы, а также помещения для проживания сезонных рабочих.

На Старой экономии располагался конный завод по разведению лошадей русской верховой породы, используемых в армии под седло командиров, а также «каретное» производство, где выпускались тачанки и экипажи. Надо отметить, что лошади завода Пеховских были утрачены во время Гражданской войны и после неё эта порода больше не восстанавливалась. В обеих экономиях имелись и подсобные помещения, легко приспосабливаемые под казармы.

Такой же богатой с мощной хозяйственной инфраструктурой была и экономия Бабкина, располагавшаяся на окраине нынешнего хутора Терского, после революции и во время Гражданской войны полностью разграбленная и разрушенная. Бабкин был одни из двух помещиков Ванновской волости, имевших легковой автомобиль. Вторым был Николенко, бывший владелец нынешнего совхоза «Кубань». Так что, материальная база для формирования полка была выбрана не случайно. Лошади, гужевой транспорт, запасы продовольствия и других материальных средств в имениях имелись в достаточном количестве.

Полк начал формироваться по приказу комиссара Кавказского отдела Одарюка из добровольцев жителей волости и при определенном участии членов отряда И.П. Сорокина из станицы Петропавловской, который вышел из своей станицы с отрядом в 150 человек, а прибыл в Тихорецкую с подразделениями численностью более 2000 бойцов. По пути к нему присоединялись отряды населенных пунктов, по которым Сорокин проходил на Тихорецкую. В станице Петропавловской, кроме отряда Сорокина, было сформировано еще пять красноармейских отрядов. Их возглавили Золотухин Д., Губин А., Абраменко М., Тимченко А. и Захарченко Г.

Захарченко Г. возглавил 2-й революционный Северо-Кубанский полк. В дальнейшем он командовал и другими воинскими формированиями.

Происходил Захарченко из семьи зажиточного казака станицы Петропавловской. Успешно окончил Екатеринодарское военное училище и прапорщиком был направлен на фронт 1-й мировой войны.

В 1918 году, в период перехода революционных комитетов к руководству армейскими полками и преследованием в связи с этим офицерского состава, скрывался в ауле Кошехабль у черкесов.

Начал свой боевой путь в революции участием в отряде Белой гвардии.

В станице Дондуковской под Майкопом Г. Захарченко встретился с И.П. Сорокиным при передаче последнему протокола собрания и решения белогвардейского отряда о переходе на сторону красных войск.

Вместе с Сорокиным он прибыл в родную станицу, где и вступил в революционный отряд. Сорокиным же был рекомендован 2-му революционному полку на избрание в должность командира.

Под руководством Захарченко полк сформировался в крупное, боеспособное подразделение 11-й Красной армии и успешно боролся с белогвардейцами. Наиболее значительными были бои за Тихорецкую, Кореновскую и Выселки, а также за Динскую и Платнировскую.

Но, наибольшими боевыми успехами полк прославился при обороне города Екатеринодара от полков Добровольческой армии генерала Корнилова. Заняв позиции от берега Кубани на север, в районе конезавода, вместе с 1-м Екатеринодарским полком Демуса, полк отразил все атаки добровольцев, неоднократно участвуя в рукопашном и штыковом бою, переходя в контратаки. Именно на участке 2-го Северо-Кубанского полка проходили самые значительные и судьбоносные для всей обороны Екатеринодара, ожесточенные бои. На участке обороны полка противник успеха не имел, а поле перед окопами было завалено трупами противника. После победы красных войск над белогвардейцами, полк находился в Екатеринодаре. Командиром его оставался Георгий Захарченко. Но в июне 1918 года из Екатеринодара в район Темрюка на помощь 1-му революционному Северо-Кубанскому полку (командир Рогачев) был послан 2-й революционный Северо-Кубанский полк под командованием Софонова. Численность полка до 2-х тысяч человек. Таким образом, уже в июне 1918 года Г. Захарченко 2-м Северо-Кубанским полком не командовал. В дальнейшем он руководил другими подразделениями Красной Армии.

Закончил Гражданскую войну Захарченко трагически. По воспоминаниям его племянника Д. Сачкова, он заболел тифом в середине июня 1919 года. Из села Оленичева Астраханской области его привезли сослуживцы в станицу Урупскую, уже занятую белыми. Там нашлись те, кто опознал его и сообщил атаману. В станицу Петропавловскую больного отправили под конвоем. В родной станице, после жестоких пыток, он был казнен, как и И. Кочубей, повешен на площади. Так закончил боевой путь первый командир 2-го революционного Северо-Кубанского полка.

Как правило, отряды, сформированные в одном населенном пункте, получали статус рот в полку. Первая рота была сформирована из жителей хутора Северин, вернее, это был целый батальон из трех рот. Все боеспособные мужчины, даже подростки, хутора пошли воевать за Советскую власть. Одних только погибших на полях Гражданской войны из Северино 104 человека. Впоследствии из жителей хуторов Марьинского, Зубова, Долинова, Зиссермановского, Пеховского, Маркозова и других близлежащих также были сформированы отдельные роты. Две или три роты сформированы из 19-го пластунского батальона белых, перешедшего на сторону революционных войск. Одну роту привел с собой из Петропавловской командир Захарченко. 9-й ротой стал отряд из станицы Ладожской, командиром которой был И. Воробьев. Из этой станицы в полк прибыла Карская батарея под командованием Пондарева. В Екатеринодаре, при обороне города и разгроме войск Корнилова, во 2-й революционный Северо-Кубанский полк вошли три роты из станицы Курганной вместе с кавалерийским эскадроном.

Основным ядром, по численности участников 2-го революционного Северо-Кубанского полка были жители населенных пунктов Ванновской волости (впоследствии района), прежде всего хутора Северин и близлежащих хуторов. Перечислить фамилии личного состава 2-го Северо-Кубанского полка не представляется возможным. Прежде всего это почти поголовно мужское население хутора Северин, в том числе будущие в 1922 году первопоселенцы хутора Северо-Кубанского. Эти люди были исключительно участниками Гражданской войны в составе полка. Первопоселенцы большей частью были жителями хутора Северин, а также красные казаки и иногородние станиц Тифлисской, Казанской и Воздвиженской. В 1922 году Советская власть выделила землю под поселение ветеранам полка и семьям погибших, как их тогда называли «красных партизан» на территориях бывших ранее во владении помещиков Пеховского и Петрик. Так был основан хутор Северо-Кубанский.

Историю 2-го революционного Северо-Кубанского полка никто не писал. Кроме того, в конце 1918 года в одном из боев в районе Ставрополя документация штаба полка была захвачена белыми. На все запросы архивного отдела Тбилисского района в государственные архивы Краснодара, Армавира, Российский государственный военный архив, были получены ответы, что сведений об этом подразделении 11-й Красной армии в них не имеются.

Полк прошел очень сложный, трагический боевой путь. Смена командиров и комиссаров, переход из одного воинского соединения в другое, смена боевых участков и мест дислокации, невысокий образовательный уровень работников штаба и, следовательно, низкая штабная культура в полку, захват штаба полка белыми привели к тому, что штабные документы 2-го революционного Северо-Кубанского полка до сих пор не обнаружены.

Сведения о полке можно получить только из воспоминаний участников Гражданской войны, которые в целом не так многочисленны.

В материалах по истории станицы Тбилисской, собранных краеведом Зеленковой Александрой Михайловной, для книги «Станица Тбилисская. Страницы истории», есть данные о жителях станицы, участниках Гражданской войны.

Участником Гражданской войны был казак станицы Тбилисской Гречишкин Карп Никитович. Во 2-м Северо-Кубанском полку он прослужил недолго, так как перешел в отряд Дм. Жлобы, где стал командиром конной разведки под названием «Чертова сотня», а в последствии - комиссаром отряда, так как делегатов из Одессы и Жмеринки на все полки не хватало.

Гречишкин К.Н. был красным казаком героического склада характера. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за Советскую власть в родной станице. В период коллективизации подвергся гонениям со стороны новых, «пришлых», властей.

В эти годы власть уже боролась с теми, кто ранее боролся за неё. Под каток репрессий попали многие бойцы и командиры Красной Армии. Например, Дм. Жлоба, которого расстреляли.

Лозунг властей тех лет был: «Бей своих, чтоб чужие боялись!».

Командиров во время Гражданской войны часто переизбирали. Какое-то время полком командовал казак-старовер Бакулин из станицы Тифлисской. По воспоминаниям Н.С. Тороп, будучи перед коллективизацией военкомом, он предупреждал разбогатевших во время НЭПа бывших красноармейцев о грядущем раскулачивании и рекомендовал сменить место жительства – уезжать в Чечню (в Грозный) и в Азербайджан (на Мугань). Многие бывшие сослуживцы этими рекомендациями воспользовались и остались живы.

В составе 2-го революционного Северо-Кубанского полка оборонял Екатеринодар Казуб Иван Яковлевич, офицер императорской армии, помощник командира полка, одна из наиболее легендарных личностей станицы Тифлисской периода Гражданской войны на Кубани.

Под Екатеринодаром Казуб был ранен, дальнейшие походы стали для него невозможными. Сохранилась его фотография. Похоронен Иван Яковлевич на старом кладбище, могила также сохранилась. За нею до нашего времени ухаживала его приемная дочь.

Казуб И.Я. был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Начальником конной разведки 2-го революционного Северо-Кубанского полка был Богатырев Федор Васильевич, из иногородних хутора Северин. К сожалению, информации об этом бойце очень мало. Упоминание о нем есть только в работе краеведа Зеленковой.

В ее записках также упомянут Крупин Андрей Григорьевич, партизан 2-го Северо-Кубанского полка. Командир одного из подразделений этого полка. За боевые заслуги именем Крупина назвали один из первых колхозов станицы Тбилисской.

Командиром роты во 2-м Северо-Кубанском полку служил Яков Сергеевич Татузов. Купец, владелец большой пекарни. В народе его называли по профессии – булочник. Татузов был из наиболее авторитетных граждан хутора Северин, негласный старейшина хутора. Слово Татузова на любых сходах жителей было самым весомым. Отличался умом, твердым характером, рассудительностью, доброжелательностью к людям.

Большого роста и физической силы был человек. До революции сохранялась традиция рождественских кулачных боев между казаками станицы Тифлисской и иногородними хутора Северин на льду Кубани у моста. Яков Сергеевич считался «кулаком № 1» в этих боях.

Татузов прошел в составе полка все бои и походы Гражданской войны, а погиб 20 марта 1921 года от рук красноармейцев, восставших против продразверстки и примкнувших к бело-зеленому движению.

Командиром этой банды был Захарченко Иван Георгиевич, родственник первого командира 2-го Северо-Кубанского полка, уроженец станицы Петропавловской. В царской армии сотник, в Красной армии - командир 37-го полка, 7-й кавалерийской дивизии, 11-й армии.

Вместе с красноармейцем Мавриным Татузова бандиты зверски убили за станицей Геймановской, еще живыми волокли на веревках за тачанками. Тела героев нашел за Геймановской брат Татузова. Похоронены они были на кладбище хутора Северин, после, в 1952 году, перезахоронены в центре хутора во дворе больницы, откуда в 1967 году прах перенесли и перезахоронили под памятником защитникам Родины в обеих войнах, Гражданской и Великой Отечественной, построенном в 1967 году.

Одна из улиц хутора Северин названа именем Татузова.

В истории полка есть несколько очень значительных эпизодов боев.

В их числе бои за Тихорецкую, Выселки, Курганную и Армавир, взятие станции «Овечка», штурм моста под Невинномысской вместе с полком И. Кочубея, а также бои за Ставрополь и Святой Крест (Буденновск).

Многие эпизоды фильма «Кочубей» во время его просмотра узнавались красноармейцами 2-го Северо-Кубанского полка.

Боевой путь полка часто пролегал рядом с бригадой Кочубея. Даже юмористический по сути эпизод на станции Невинномысск с цистерной спирта, доставшейся в качестве трофея, был с участием красноармейцев 2-го Северо-Кубанского полка и исполнен в фильме документально.

Главным сражением полка была оборона Екатеринодара от Белой армии генерала Корнилова в апреле 1918 года. Кроме того, что полк весьма успешно оборонял главное направление удара (наступления) Корниловских войск, артиллеристы батареи 2-го Северо-Кубанского полка точным выстрелом поразили штаб генерала Корнилова, располагавшийся на ферме Слюсарева у берега Кубани. Корнилов был убит, а деморализованная этим событием и огромными потерями Добровольческая армия отступила от Екатеринодара.

В воспоминаниях некоторых участников гражданской войны на Кубани делались попытки приписки судьбоносного выстрела орудием своей батареи. На Екатеринодар наступало 6-7 тысяч воинов Добровольческой армии, обороняло же его около 20 тысяч красных бойцов, у которых было 160 пулеметов, 36 орудий, два бронепоезда. У оборонявшихся было несколько батарей: Карская Пондарева, 2-я Кавказская, Котова, Ткаченко, Штепы, Волкова. Так что, претендентов на победу хватало. Но обнаруженные в документах фонда «Ванновский райисполком» сотрудником архива Валерией Алексеевной Лебедевой данные о «красном партизане Ванновского района красноармейце Крыжневе, бывшем командире артдивизиона, из-под непосредственной наводки которого был убит под Краснодаром генерал Корнилов, за что получил орден Красного Знамени», поставили точку в споре красных командиров в борьбе за славу. Хотя, для ветеранов 2-го Северо-Кубанского полка сомнений в этом не существовало.

Я слышал историю об этом событии неоднократно от красноармейцев, подвозивших снаряды на батарею, и знавших правду не понаслышке. В частности, свидетелями артналета на штаб Корнилова были Пархоменко Иван Павлович, 1902 г.р., который вместе с отцом подвозил снаряды на батарею Крыжнева, Демченко Федор Никифорович, 1896 г.р., боец 2-го Северо-Кубанского полка.

О событии подробно рассказывал мне и Дмитриенко Алексей Тимофеевич, долгие годы работавший председателем колхоза им. Шевченко. Он встречался с Крыжневым (Крыжным) в ст. Михайловской, в которой Крыжнев проживал до конца жизни, и об артналете на штаб генерала Корнилова в 9 часов утра 13 апреля 1918 года узнал от него лично.

В повести бывшего адъютанта главкома 11 армии Федора Федоровича Крутоголова описывается подробно боевой путь этой армии и сражение за Екатеринодар. Автор достоверно, на основе личных записок дает характеристику полков и отрядов, их дислокацию и участки фронта, которые им были назначены для обороны. Самый левый фланг красных войск от берега Кубани до Кожзавода занимал 2-й Северо-Кубанский полк командира Захарченко Г.Г. За ним на север – 1-й Екатеринодарский полк М.Н. Демуса, Ейский батальон Хижняка, Должанский батальон Аксюты. К ним примыкали Выселковский и Петропавловский полки, далее у артиллерийских казарм 154 Дербентский полк, за ним на север 2-й Северо-Кавказский полк Д. Жлобы, на северо-восток 1-й Северо-Кубанский полк Рогачева (был и такой, о нем дальше) и другие отряды.

Батареи размещались в трех позициях: на левом фланге за Кожзаводом Карская Пондарева и 2-я Кавказская батарея.

На площади Сенного вокзала Котова, у Черноморского вокзала Ткаченко.

Героические атаки полка генерала Маркова с самим генералом в первой шеренге на позиции 2-го Северо-Кубанского полка описаны многими авторами и достоверно показаны в многосерийном фильме «Хождение по мукам» по мотивам романа А. Толстого.

Только за один день боев корниловцы потеряли около тысячи бойцов. Корниловской армия в этих боях была обескровлена и деморализована. Об этом доносили в штаб главкома Сорокина разведчики В. Иванушкин и В. Гидвило, которые в форме белогвардейских офицеров пробирались на позиции добровольческой армии, видели обстановку в полках и докладывали в штаб главкома. Василий Иванушкин узнал о намечающемся совещании в штабе Корнилова и о времени его проведения 13 апреля в 9 часов утра. Смерть генерала Корнилова стала сигналом к отступлению Добровольческой армии с территории Кубанской области на границу со Ставропольем, в станицу Успенскую. Но вместо того, чтобы преследовать превосходящими силами отступающую Добровольческую армию и добить её остатки в донских и ставропольских степях, командование 11-й армии начало проводить в Екатеринодаре парады, шествие, глумление над трупом Корнилова, митинги, гуляния. Это было главной стратегической и роковой ошибкой командования 11-й армии во главе с Сорокиным, которая, в конечном итоге, привела к поражению 11-й армии и её катастрофе в 1919 году.

Долгие годы я не находил ответ на вопрос, почему вдруг после «триумфального шествия» Советской власти и большевизма по станицам, хуторам и городам Кубани, казачество стало переходить в лагерь Белой армии. Почему начались восстания против большевиков в станицах, и кубанцы, ранее занимавшие нейтралитет в Гражданской войне, стали принимать активное участие в ней на стороне Белой армии. С 90-х годов стали доступными архивные документы, опубликованы воспоминания участников Гражданской войны на стороне Белой армии, получили другую, чем прежде, оценку действия некоторых отрядов Красной Армии. И многое стало ясным и понятным. Причинами разочарования кубанцев революционными властями стали террор, грабеж, насилие, беззаконие, самосуды толпы и мало чем отличавшиеся от них суды ревкомов и трибуналов.

Время силы оружия, жестокости, заслонило собой все доброе, человеческое, что было в русском народе. Легитимной, то есть избранной народом власти не было в тот момент. Сама власть была разделена на части – партийную и военную, которые между собой её делили. Партийную власть представляли собой люди относительно образованные, идеологически подготовленные и целеустремленные. Военная власть досталась людям более честолюбивым, жаждущим неограниченной власти, часто жестоким и бескомпромиссным, сохранившим в своей душе и поведении мелкобуржуазные устремления к красивой жизни и готовые на этом пути перешагнуть через моральные нормы и правила поведения в обществе.

Подумать, для чего проводился парад победы над Добровольческой армией в Екатеринодаре? Единственной целью было показать величие главнокомандующего, вчерашнего полкового фельдшера, ныне украшенного красной лентой полководца – победителя. Красные войска остановились в городе «на отдых». В Екатеринодаре начались кутежи командного состава. По улицам ходили и дебоширили пьяные красноармейцы. Анархия захлестнула город. Начальник гарнизона Золотарев, бывший конокрад-уголовник, заняв один из больших особняков, выставив в окна пулеметы, превратив его в непреступную крепость, со штабной шайкой уголовников кутил в этом особняке день и ночь.

Волна анархобандитизма захлестнула неокрепшую власть большевиков. Газеты печатали резкие статьи против Золотарева и Сорокина.

В газете «Известия» солдат штаба 2-го революционного Северо-Кубанского полка Григорий Сачко (из ст. Ладожской), написал открытое письмо с разоблачением деятельности Золотарева и Сорокина. Письмо произвело большое впечатление на руководителей партии большевиков и эсеров, которые приняли решение захватить штаб Золотарева и всех грабителей и насильников расстрелять без суда.

Хочу остановиться на личности Золотарева.

Золотарев, член шайки уголовников под названием «Степные дьяволы», терроризировавшей население Кубани в 1910-1911 годах, которая была изловлена и судима в 1912 году. В эти годы по Кубани прошли самосуды и погромы конокрадов с их истреблением населением станиц. Золотареву удалось избежать расправы. Во время Первой Мировой войны 1914-1917 годов он получил чин подпрапорщика.

Революцию Золотарев принял с радостью, считая, что революция и беззаконие родные «брат и сестра», и использовал момент, чтобы найти в ней свое «удобное» место.

В боях с белыми проявлял личную отвагу, сколотил отряд «Красной гвардии». В Екатеринодаре попытался захватить полную власть. Но против Золотарева открыто и дружно выступили большевики и эсеры, ревком, рабочие предприятий и съезд фронтовиков. Газеты требовали борьбы с «золотаревщиной». В «Известиях» писалось: «Враги освобождаются за взятки, насилуются женщины, расстреливают безвинных людей, вино льется рекой» и т.д.

По приказу главкома Автономова, который для этого прибыл с фронта, Золотарев со всем его «штабом» был арестован отрядом «особого назначения» при исполкоме, состоявший из бойцов 154-го Дербентского полка. По постановлению исполкома Золотарев и весь его «штаб» был расстрелян на западной окраине городского кладбища.

Но по Кубани уже разнеслись вести о злоупотреблениях большевиков, о грабежах населения, о творивших насилие над женщинами красных бойцах. О «квитанциях» ревкома, позволявших бойцам «привлекать в социализацию» девушек и женщин, а проще говоря, безнаказанно насиловать. Как могли терпеть это жители Кубани, изначально считавшие честь семьи, защиту женщин от посягательств чужаков главной ценностью. Злодеяния революционных солдат и матросов вызывали справедливое возмущение и ненависть населения.

В советское время не принято было освещать поведение и «подвиги» так называемых «украинских» отрядов Красной армии, которые отступали с Малороссии после оккупации этой части Российской Империи немецкими кайзеровскими войсками. Чего только стоит бандитский отряд Маруси Никифоровой, орудовавший на севере Кубани, в районе станицы Кущевской и ее окрестностях.

Общеизвестны и не уступают по дерзости и жестокости бесчинства над мирным населением черноморских матросов.

Подобных отрядов было много. Кубань попала не только под власть большевиков, но и под иго анархистов и уголовников.

Безусловно, основная часть отступивших с Малороссии частей красных войск была подчинена революционной дисциплине и своим командирам. Наиболее известны полки и отряды Федько, Щаденко, Ворошилов, Жлоба, да и многих других, сражавшихся за Советскую власть на Кубани и сыгравших значительную роли в этой борьбе.

Хотя, были и другого рода «командиры». Нельзя не отметить трагические события, происходившие на территории формирования 2-го Революционного полка в Кавказском отделе. Здесь терроризировали население два «командира-карателя», нельзя назвать их по-другому. Это бывший портной Сергей Никитенко, житель села Гулькевичи, где он был председателем ревкома, и его друг, помощник и соратник по террору, некто Голуб.

Никитенко имел статус «командир карательного отряда Гулькевичи - Кавказская для истребления буржуев», так он и представлялся главкому Сорокину. Под своими приказами ставил печать «Смерть буржуям».

Это он творил «суд» и расправу в хуторе Романовском, станицах Кавказской, Казанской и Тифлисской, разъезжая по ним на бронепоезде, убивая пленных, мирных граждан - родственников белогвардейцев, офицеров русской армии, возвратившихся с фронта и т.д.

Население было в ужасе от злодеяний никитенковских подонков. Любое посещение станиц «Сережкой портным» оставляло после себя множество казненных казаков и офицеров.

О бесчинствах и терроре, происходящем в Кавказском отделе, комиссар отдела Одарюк С.Д. доложил в апреле 1918 года Екатеринодарскому съезду Советов, который выслал комиссию по проверке фактов злодеяний бандгруппы Никитенко и Голуба. Съезд приказал арестовать негодяев и доставить их в Екатеринодар для суда вместе с Золотаревым. При попытке бегства на станции Кавказской (хутор Романов) Никитенко был убит конвоем. Голубу удалось бежать. Карательный отряд отправили на фронт.

Своими действиями бандиты, обрядившиеся в красноармейцев, отправляли в отряды Добровольческой армии тысячи казаков. На сторону Деникина и Покровского переходили целыми станицами. Террор вызывал мобилизацию сторонников противоположной стороны. Месть была, есть и будет всегда неизбежной реакцией на пролитую кровь и бесчестье родных и близких.

«…Все спуталось …,

но понял взор:

Страну родную в край из края

огнем и саблями сверкая,

Междусобойный рвет раздор.»

 Сергей Есенин

Это, на мой взгляд, одна из главных причин поражения 11-й Красной армии Северного Кавказа.

Другой, не менее значимой, причиной считаю неэффективное руководство войсками, отсутствие стратегического мышления командования вследствие низкого военного образовательного уровня, явного недостатка опыта проведения масштабных войсковых операций, недоформирование (некомплект) войск до положенного в армии штатного количества, отсутствие подразделений батальонного и дивизионного уровня.

Основными штатными единицами в 11-й Армии долго были: взвод, рота, отряд, полк. Вместо дивизий формировались временные соединения под названием «колонна № \_». Частые смены выборных командиров (как во 2-м Революционном Северо-кубанском полку). Их, иногда даже смертельная вражда между собой, способствовала снижению боеспособности и дисциплины в подразделениях. Самовольный переход как отдельных «партизан», так и отрядов в другие подразделения было обыденным делом. Невыполнение приказов вышестоящего командования командирами всех уровней в самый ответственный момент, приводило к катастрофическим последствиям во время боев.

Дороги – артерии войны, и самые эффективные – дороги железные. Узловые станции - самые стратегически важные пункты не только для переброски войск, но и для снабжения и эвакуации. Связь с центром была возможна только по железным дорогам. Железнодорожный телеграф был самым надежным и быстрым способом связи для армии. Но командирам-недоучкам все это было трудно понять и подняться выше собственных амбиций. Их привлекали большие города, с их комфортом, наличием увеселительных заведений, спиртных напитков, женщин, атрибутов буржуазного комфорта и богатства. Что интересного могли найти на станциях Тихорецкая, Кавказская, Армавир, Невинномысск родившиеся в хуторах и станицах кубанские «бонапартики». Им подавай города Екатеринодар, Пятигорск, Ессентуки и другие, желательно курортные. Жизнь била ключом и командная молодежь (возраста 20 – 25 лет) наслаждалась ею в полной мере. Военные специалисты, даже бывшие царские генералы, занимавшие нейтралитет в Гражданской войне, предлагали держать оборону на линии Тихорецкая – Кавказская – Армавир – Ставрополь с удлинением фронта на Курганную, Сальск, Котельникова и Царицын (Волгоград). Вместо этого 11-я Красная армия оказалась в Пятигорске, Минводах, затем в Святом Кресте (Буденновск) и пошла на Астрахань через калмыцкие степи и Кизляр.

Но вернемся в Кавказский отдел Кубанской области, откуда в свой поход по боевым дорогам вышел 2-й Революционный Северо-Кубанский полк, оставив свои хутора и станицы, свои дома и семьи под контроль Добровольческой и Кубанской белых армий.

Террором, репрессиями, погромами и насилием казаки – белогвардейцы славились не менее, а даже более, чем красноармейцы. Очевидно, что «пальма первенства» в злодеяниях все же принадлежит белогвардейцам. Их в то время на Кубани звали «кадетами». Территория Кавказского отдела была залита кровью иногородних, бедных казаков, членов семей «красных партизан». Жуткому разграблению подвергся хутор Северин. До революции этот населенный пункт был центром найма рабочей силы для богатых экономий помещиков, получивших значительные наделы земли от благодарных государей за участие в Кавказской войне, приведшей к изгнанию со своих земель татар-ногайцев и черкесов. Наделы эти составляли сотни, а кое у кого и тысячи гектаров (десятин). С 1861 года (после отмены крепостного права) на Кубань устремились тысячи «освобожденных» крестьян в поисках работы и средств к существованию. Северин развивался стремительно. Здесь образовался большой рынок, работали ссыпки, на которые продавали зерно не только землевладельцы, но и их арендаторы и рабочие.

В 1905 году ссыпок (пунктов покупки зерна) было уже 11. Население достигало 1500-2000 человек, количество дворов увеличилось до 200. Купечество построило магазины, основались промышленные и товарные кооперативы. Для сезонных рабочих помещик Терашкевич построил бараки. У моста через Кубань существовал трактир с «номерами» на 2-м этаже, где гости могли получить определенные услуги.

На всю округу единственная, здесь была аптека (здание сохранилось и до конца века использовалось по назначению). Заведовал аптекой грек Карандас.

На правом берегу Кубани, напротив хутора Северин, работал маслозавод Пеховского.

У самой Кубани в выходные дни шумел рынок. Предпринимательство развивалось стремительно. Появилось булочное, колбасное, кожевенное, швейное, кузнечное, бондарное, каретное и другие производства. Из глубинок России русские люди принесли на Кубань и свои таланты. Старожилы рассказывали, что в Северино можно было купить все, что душе угодно. За это хуторок получил гордое название «Уголок Москвы».

Пограбить способным до этого занятия людям в хуторе было что и у кого. После отступления Красной армии на левый берег Кубани, а затем и на рубеж реки Лабы, иногороднее население хуторов и станиц подверглось грабежу, террору и насилию со стороны белогвардейской власти и казаков.

Грабить имущество иногородних жителей в хутор Северин ехали казаки из Тифлисской, Казанской, Ладожской и других.

Так, имущество семьи Чубричкина Федора Арефьевича разграбил казак из станицы Раздольной, приехавший для этой цели на мажаре. Он грузил на нее со своим сообщником столы, стулья, комод, сундук. Большой, ручной работы буфет просто потянул на себя, и уникальная фарфоровая посуда высыпалась и разбилась на полу. Из двух самоваров забрал самый большой. А вот граммофон не взял: «Нам некогда ево слухать!».

Брали все, что могли утащить, тем более, что уровень бытовой культуры иногородних русских людей был выше казачьего, это и стимулировало грабеж. Многие ограбленные жители хутора покинули свои дома. Уехали или ушли в Маркозов (Шевченко), Армянский, Скобелевскую, Николенское и другие населенные пункты, где стали на квартиры или поселились у знакомых и родственников. Например, семья Чубричкина Ф.А. сняла квартиру в хуторе Маркозова у Юриных.

Все купеческие дома, магазины, склады были опустошены белогвардейцами – грабителями. Вереницы подвод с награбленным добром потянулись по мосту через Кубань на Тифлисскую. Ответственности за это не было никакой. Наоборот, поощрение властей.

Побежденные всегда подвергались грабежу и насилию, но как можно было терпеть убийства, избиение на улицах и в домах, порки ради забавы, «для наказания», в станице Тифлисской, насилие над женщинами и девушками, групповые расстрелы северинцев в Солохином яру.

Именно в Солохином яру расстреляно 107 жителей хутора Северин и станицы Тифлисской, родственников красных партизан, бойцов 2-го Революционного Северо-Кубанского полка.

Наш земляк, уроженец хутора Екатеринославского, населенного переселенцами из Екатеринославской губернии (впоследствии Днепропетровск) А.Ю. Соколов, историк, много лет работающий в архивах края и Москвы, в своей книге «Бывшие линейные станицы» приводит архивные документы, в которых беспристрастно описывается деятельность белых карателей.

Считаю необходимым привести некоторые факты из книгии описать события по показаниям потерпевших.

Заявление группы бедноты: Чернов А.И. и другие: «Отец Зубенко В.В. был палачом атаманом, бежал за границу. Сам Зубенко грабил х. Северин, убил Крюкова в 1918 году. Это подтвердили иногородние Гулимов И.М. и батрачка Лещукова А.Н. и добавили: «Зубенко В.В. во время власти белых занимался грабежами красноармейцев». О его брате говорит другая свидетельница – Литвиненко О.Ф., иногородняя: «В 1918 году, когда вступили белые в станицу Тифлисскую, мой дедушка Купаносов Василий остался дома. В это время заехал к нам Зубенко Тимофей Васильевич и еще с двумя, фамилии их не помню. Забрали моего дедушку и расстреляли. За это он, Зубенко, эмигрировал за границу, после чего возвратился в станицу».

Показания Пенькова А.Е.: «Звягинцев Андрей Ерофеевич служил в белой армии и занимался грабежом в хуторе Северин». Показания Шрамко А.: «Гражданин Звягинцев Андрей активно участвовал в ограблении Северина когда служил там в качестве помощника атамана (станицы Тбилисской) в 1919 году, принуждая граждан к контрибуции, и кто не выплачивал, того он избивал до полусмерти и издевался над девушками».

В 1929 году было собрано несколько показаний жителей хутора Северо-Кубанского, проживавших на хуторе Северин в 1918-1919 годах. Гр-н Сима Кирилл Семенович, красный партизан, в 1919 году ему было 17 лет: «Я знал Звягинцева как человека властного, грубого, который за всякое невыполненное его требование беспощадно избивал людей, особенно часто бил Оплачко Павла и Мартуховича. А также часто дав разрешение на устройство вечера для молодежи, в разгар вечера прийдет, потребует водки, а напившись, начнет избивать». Хеликов Алексей полностью подтвердил показания Симы К.С.

Щедринов (Щедрин) Иван Павлович: «Подтверждаю показания Симы Кирилла, между прочим, я и сам был бит Звягинцевым».

Злобина Акулина Семеновна: «В 1918 году при отступлении красных из станицы Тифлисской, мой муж добровольно ушел служить в ряды Красной Армии. В этот момент ко мне, как жене красного партизана, явились на квартиру, чтобы убить меня и мою семью Клюшников Захар и Ларионов Кузьма. Ими была взята моя мать Александра, которую расстреляли. В разговорах с Ларионовым Федором мне он говорил, что в Яру расстреляли 107 человек. Расстреляли северинского мальчика 14 лет, который долго просился, но все же его убили. Когда его расстреливали, то всего выстреливали 7 раз».

Андреев (бедняк): «Лазарев Данила Григорьевич во время Гражданской войны был помощником атамана. Занимался грабежом на хуторе Северин, избивал жен красноармейцев. Бывший казак Мясищев Леон Яковлевич: «Во время моего беженства с красными войсками дома оставалась мать старуха, которую ограбили, арестовали и водили на расстрел ночью вместе с Марией Павленковой, и остались живы благодаря откупа». Гончаров Роман Михайлович: «Кудактин Семен Васильевич при белых в 1918 году изрубил женщину в хуторе Северин».

Протокол Тифлисского станичного Совета: «Сабельников П.А. в 1918 году проявил себя активным палачом красных партизан. По показаниям Войтова Р. и Павленко П., Сабельников П.А. был добровольным палачом, истязавший красных партизан без каких-либо разбирательств суда, а лично по своему усмотрению, как это было с Ермоленко И.Ф. и другими красноармейцами».

По данным Тифлисского станичного Совета «Карателями белой армии в 1918-1919 годах, кроме перечисленных выше, являлись казаки: Нефедов И.П., Данилов Д.М., Саморядов В.И., Сальников Т.П., Сальников Т.М., Тишин П.П., Бородинов М.С., Кудактин П.В., Андреев Я.Е, Карпачев С.В., Сабельников Т.Е. Представленный список является лишь небольшой частью белогвардейских палачей, грабителей и убийц мирных беззащитных семей красных партизан. В большей части имена и фамилии этих палачей известны.

Это полковник Корягин, председатель военно-полевого суда, выносившего один приговор – расстрел. Атаман Зубенко с братом и подручными, о которых я упомянул ранее.

Стражниками служили казаки станицы Тифлисской Звягинцев К.Я, Саморядов Д.Д., Кузнецов А.М., Кулабухов М.С. и другие.

Активными, жестокими палачами были Тишин П.П., Сальников Карп и Кучеревский Василий.

Казак Прокофий Головачев: «Я знаю, что Кучеревский Василий неоднократно делал налеты за кубанские хутора, где грабил семьи партизан, в результате чего Кучеревский в то время сильно нажился: лошадей, косилок и т.д. Вообще по 1918-1919 годам Кучеревского я знаю как человека жестокого, грабившего партизанские семьи, предававшего суду и расстреливавшего кого вздумает».

Приведу один типичный пример деятельности карателей, который мне известен с детства, а теперь подробно описанный Соколовым А.Ю. Это карательные акции палачей Сальникова Карпа и Кучеревского Василия в отношении семей красноармейцев.

Убийство жителей хутора Северин Чубричкина Федора Арефьевича и Сухинина Андрея произошло 21 июля 1918 года на хуторе генерала Маркозова, ныне хутор Шевченко Тбилисского района.

Чубричкин Федор Арефьевич (1855-1918). Иногородний. Пришел на Кубань пешком со своей семьей, жена и двое детей, из Тамбовской губернии. Крестьянин. Поселился в хуторе Северин около 1880 года. Работал с семьей по найму у (*помещиков*) Пеховских с Старой экономии. Затем арендовал землю у Пеховских. В семье было 6 детей. Три сына: Петр, Иван, Игнат и три дочери: Мария, Татьяна, Елена. По улице Гоголя, в центре ее, имел дом и две хаты. Старший сын Петр, на момент революции был женат и имел детей. Старшую дочь Марию отдал замуж за вдовца купца колбасника Шевлягина, с которым состоял в кооперации. Занимался скупкой скота и торговал мясом. Все три сына вступили во 2-й Северо-Кубанский полк и воевали в его рядах. Самому младшему Игнату было 16 лет. Все трое сыновей погибли в боях против Белой армии и при переходе через калмыцкие пески в Астрахань. Чубричкин Федор Арефьевич расстрелян 21 июля 1918 года на южной окраине кладбища хутора Маркозова (Шевченко) карателями-казаками станицы Тифлисской. Все мужчины семьи Чубричкиных погибли на полях боев Гражданской войны.

Показания Чубричкиной Прасковьи (1860-1933): «Гр-н Кучеревский Василий в 1918 году был активный белогвардеец и жестоко расправлялся с семьями красных партизан. Я в 1918 году переехала жить в хутор Маркозов (жили на квартире у Юриных), т.е. беженка. Когда белые заняли Кубань, то гр. Кучеревский появился на этом хуторе и когда он встретил моего мужа, то они пришли к нам на квартиру и забрали моего мужа на допрос. Он Кучеревский говорил, что у тебя три сына в красных, поэтому ты тоже большевик, и забрал как будто на допрос. Но, как активные белогвардейцы, они, Кучеревский В. и Сальников К., и другие, я этих не знаю, самовольно расстреляли моего мужа, содрали с него одежду и говорили, что нужно и добраться до других». Чубричкина Ф.А. повели к кладбищу и под рядом стоящими скирдами сена расстреляли. Он похоронен, точнее сказать закопан на окраине кладбища.

В тот же день, и в последующие, каратели проводили еще расстрелы. Показания Арины Яковлевны Сухининой: «Я, гражданка Сухинина, по делу убийства моего мужа Андрея и гражданина Чубричкина при отступлении Красной армии в 18-м году. Мы со своим мужем уходили в беженцы за Кубань со своей станицы в хутор Маркозов и остановились со всей семьей у гр-на Горишного. Когда белые заняли хутор Маркозов, то мой муж нанялся пасти череду. Но тогда появились белые, и мы встретили Кучеревского и Сальникова Карпа, и, они нас хорошо знали, мы жили в станице Тифлисской, и тут же пристали к нам. И Сальников стал говорить: «Вы чего здеся, все уже дома, а вы здеся». То мы ему сказали, что мы здеся работаем. То Сальников стал прикладом бить моего мужа и вести его в станицу. Я стала просить Сальникова и Кучеревского и упала перед ними на колени. Они начали бить моего мужа. Когда я начала кричать, то Кучеревский начал бить меня сапогами, которые снял с Чубричкина и ударил разов несколько по голове, потом стал ударять прикладом и избили меня, что я стала без чувствия, то они повели за огороды и расстреляли моего мужа … . И забрали одежу. Но не только Кучеревский сделал это над моим мужем, но он как голодный зверь расправлялся над семьями красных партизан, ни давал покоя, ни днем, ни ночью».

Взаимная ненависть между казаками-белогвардейцами и иногородними-красноармейцами с казаками-красноармейцами, зародившаяся в годы Гражданской войны, сохранялась почти полвека и затихла только в 3-4 поколениях их потомков, но память о злодеяниях того времени жива и поныне. Забыть о них невозможно.

Вернемся к полку. С названием Северо-Кубанский их было два. 1-й Северо-Кубанский появился раньше нашего. Его организовал и возглавил революционный матрос Рогачев из жителей станиц Старовеличковской и Полтавской. 1-й Северо-Кубанский участвовал в обороне Екатеринодара на позициях у Самурских казарм. Вместе со 2-м Северо-Кубанским полком Софонова и 1-м Екатеринодарским Демуса обороняли Таманский участок фронта от белогвардейских и немецких кайзеровских войск.

В дальнейшем эти 3 полка с Таманского участка были отозваны (июль 1919 г.) и оборона участка осталась под контролем отрядов, составивших в последствии Таманскую армию.

Рогачев уже в августе возглавил группу войск, которая оборонялась на левом берегу Кубани. В станице Северской он был отравлен женой владельца мельницы, всыпавшей яд в кувшин с молоком. О причинах отравления можно только предполагать. Похоронен Рогачев в станице Белореченской. После смерти Рогачева 1-й Северо-Кубанский полк назвали его именем (имени Рогачева), а командовать полком назначили Костенко.

В Гражданской войне на Кубани принимал участие и 2-й Северо-Кавказский полк Дмитрия Жлобы, сформированный из отступивших с Украины отрядов Красной гвардии.

Отдельные ветераны и исследователи Гражданской войны часто путают эти названия – 2-й Северо-Кубанский и 2-й Северо-Кавказский полки. В своих воспоминаниях иногда дают маршруты движения и места боев, не соответствующие действительно происходившим событиям. Эти ошибки присущи даже отдельным историкам Гражданской войны 1918-1922 годов. В.Т. Сухоруков в книге «11-я Армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге в 1918-1920 гг.» утверждает, что 2-й Северо-Кубанский полк участвовал в походе Таманской армии через Туапсе на Белореченскую. Я не могу опровергать это утверждение. Единственно могу сказать, что никогда никто из ветеранов не вспоминал о таком походе полка. Не было их какой-либо реакции на выход фильма об этом событии («Железный поток»).

Поход начался 24 августа 1918 года с сосредоточения группы войск под командованием Ковтюха Е.И. в станице Крымской. Было сформировано 3 группы войск: 1-я под командованием Ковтюха Е.И., 2-я под командованием Матвеева И.И., 3-я под командованием Софонова. Основой всех групп войск был 2-й Северо-Кубанский полк.

От Екатеринодара 2-й Северо-Кубанский полк отступал в колонне Мироненко по левобережью Кубани до станиц Петропавловской и Курганной, Армавира и Невинномысской, и брал последнюю с бригадой И.А. Кочубея.

Большой, но скоротечный бой был под станцией Овечка. Здесь северокубанцы действовали вместе с одним из полков Таманской армии. Следующим рубежом, которым овладели северокубанцы вместе с полком Кочубея, была станица Невинномысская и мост через Кубань. В Невинномысской и был эпизод войны, с захваченной в качестве трофея цистерной спирта. Кое-кто из бойцов, желая «пострадать за народ» готов был «за революцию смерть принять» (на цистерне комиссар нарисовал череп с двумя костями и написал «Яд»). Однако командиры не дали возможности совершить такой «подвиг» и, подогнав паровоз, выгнали злополучную цистерну в степь. Документально и красочно это событие отражено в фильме «Кочубей». Ветераны полка иногда вспоминали об этом событии, особенно за праздничным столом. Во время таких встреч и вспоминались боевые походы в Красной армии, бойцов и командиров 2-го Северо-Кубанского полка. Звучали имена бойцов и командиров 11-й армии, да и многих однополчан, сложивших свои головы в боевых походах. Из врагов вспоминали имена Корнилова, Деникина, как правило, без злобы. Ненависть сохранялась только к белоказакам станицы Тифлисской, взявших на себя роль палачей и грабителей.

Мне довелось видеть живых ветеранов 2-го Северо-Кубанского полка. Многих знал близко, видел и слушал их часто. Их рассказы и легли в основу этого очерка. Все они были патриоты Родины, преданные Советской власти. Это: Беляев Иван Калистратович, 1898 г.р., Демченко Федор Никанорович, 1896 г.р., Енин Никифор Степанович, 1900 г.р., Пархоменко Иван Павлович, 1902 г.р., Пархоменко Георгий Павлович, 1906 г.р., Мышакин Кузьма Иванович, 1895 г.р., Тороп Никита Степанович, 1906 г.р.

К юбилейному 1967 году – 50-летия Октябрьской революции, были составлены списки участников Гражданской войны по сельским Советам. Они, конечно, не охватили всех красных партизан, а, вероятнее всего, учли живых на момент составления. Считаю необходимым перечислить в этой статье имена бойцов 2-го Северо-Кубанского полка:

Синицын Кондрат Федорович, 1899 г.р., артиллерист;

Пономарев Павел Васильевич, 1898 г.р.;

Смадик Петр Иванович, 1983 г.р.;

Мышакин Кузьма Иванович, 1895 г.р.;

Лотхов Дмитрий Егорович, 1886 г.р.;

Беляев Иван Калистратович, 1898 г.р.;

Мещеряков Георгий Михайлович, 1899 г.р.;

Купреев Иван Аремьевич, 1903 г.р.;

Золотухин Иван Николаевич, 1891 г.р.;

Ковалев Матвей Павлович, 1890 г.р., воевал в Северинском отдельном батальоне 2-го Северо-Кубанского полка;

Чех Дмитрий Фомич, 1902 г.р.;

Таранов Иосиф Владимирович, 1891 г.р.;

Титарев Григорий Иосифович, 1891 г.р.;

Актурин Лаврентий Игнатьевич, 1897 г.р., командир взвода;

Богдан Петр Яковлевич, 1895 г.р., 2-я Кавказская батарея;

Литвиченко Василий Прохорович, 1902 г.р.;

Дудник Дмитрий Николаевич, 1892 г.р.;

Медовник Алексей Андреевич, 1897 г.р.;

Лаптев Иван Игнатьевич, 1890 г.р., командир эскадрона;

Богатырёв Федор Васильевич, 1891 г.р., командир конной разведки;

Головко Денис Иванович, 1895 г.р.;

Васильев Трофим Ефимович, 1896 г.р.;

Суменко Дмитрий Прохорович, 1900 г.р.;

Маньков Александр Ефимович, 1885 г.р.;

Сотников Николай Кирилович, 1892 г.р.;

Загорулько Григорий Михайлович, 1895 г.р.;

Пендеров Иван Николаевич, 1877 г.р.;

Прокопцев Иван Моисеевич, 1895 г.р., командир отделения пулеметчиков;

Прокопцев Егор Моисеевич, 1897 г.р.;

Свистунов Павел Андреевич, 1891 г.р.;

Сокольский Яков Георгиевич, 1902 г.р.;

Пащенко Иван Миронович, 1887 г.р.;

Рогожин Дмитрий Николаевич, 1896 г.р.;

Заика Иван Никитович, 1897 г.р.;

Купреев Иван Артемович, 1903 г.р.;

Нужа Семен Алексеевич, 1896 г.р., 4 взвод, 6-й роты;

Попруженко Георгий Иванович, 1897 г.р.;

Смага Филипп Никифорович, 1897 г.р.;

Крыжный Даниил Никифорович, командир 2-й батареи.

Читая список бойцов полка, на память приходят строки Ольги Берггольц на братской могиле на Пискаревском кладбище в Ленинграде: «Хотелось бы всех поименно назвать, да список утрачен, и негде узнать». Время не сохранило очень многие имена.

Численность бойцов 2-го Революционного Северо-Кубанского полка была более 2 тысяч человек. Личный состав полка постоянно в боях выбывал из строя и пополнялся новыми бойцами. На место погибших в строй становились новые бойцы. Историки, исследовавшие боевой путь 11-й Красной армии, сделали вывод, что потери армии за время боев и отступления составили более 35% личного состава. Если принять за основу потерь эту цифру, то в полку погибало от 700 до 900 человек. Незначительная часть погибших похоронена в родных станицах и хуторах, но для большей части павших бойцов местом упокоения были неизвестные могилы по пути боев. Огромной по площади братской могилой стали безводные калмыцкие и астраханские степи, которые на расстоянии 600 километров устилали своими телами бойцы 11-й армии.

В самом начале Гражданской войны на Кубани, с конца марта до августа 1918 года, при обороне левобережья Кубани, полк нес значительные потери в боях. Погибших красных партизан отправляли в родные станицы и хутора для погребения.

Напомню, что их называли партизанами потому, что 11-я Красная армия того времени была не регулярной и формировалась не по призыву, а из добровольцев.

И сегодня во многих населенных пунктах сохраняются братские могилы 2-го Северо-Кубанского полка. Большая братская могила находится на кладбище хутора Северин. Здесь покоятся бойцы полка, погибшие в самых первых боях с белогвардейцами на рубеже станица Тифлисская – хутор Северин. Такие же могилы есть на хуторах: Зубов, Марьинский, Зиссермановский, Старо- и Новоармянский, Красный Зеленчук, станице Геймановской, селе Ванновском и других населенных пунктах. Памятники на этих могилах сохранились даже во время немецкой оккупации района, а также во время ликвидации Советской власти в лихие 90-е годы, теперь уже прошлого столетия.

К сожалению, «старанием властей» утрачена могила командира Красной армии Татузова и красноармейца Маврина, замученных 28 марта 1921 года бандой Захарченко Конкретно место могилы этих героев сегодня указать не может никто. И этот пример не единственный в истории памятников.

В 1926 году, при подготовке и реализации мероприятий по празднованию 10-летия Великой Октябрьской революции, в центре хутора Северо-Кубанского в память о 92-х воинах 2-го Северо-Кубанского полка, погибших за установление Советской власти на фронтах Гражданской войны, был сооружен величественный памятник.

По масштабу сооружения, архитектурной композиции он был одного стиля с памятником на Бородинском поле. Равного ему в округе в те и в последующие времена, не было. Значение памятника было огромно, ведь это был населенный пункт, в котором жили люди, связанные одной судьбой, одной историей. Никаких белогвардейцев в хуторе не было. Иногородние и казаки, жившие в хуторе были исключительно красноармейцы 11-й Красной армии. Это было очень дружное гражданское сообщество, для которого праздники и трудовые будни, радости и горе принимали общехуторской масштаб.

Памятник условно делил хутор на две части – от конторы правления колхоза до памятника, и от восточной части до центра, где стоял памятник. Самое значимое событие в жизни юноши - служба в армии, и, конечно, проводы на службу. Служба в армии была честью и гордостью парней. Не служивших в армии было очень мало, они считались социально не полноценными. Каждый призывник в окружении провожавших его родственников и друзей шел по хутору с восточной части до самого памятника около 2 км. Жители хутора выходили из своих домов, к каждому юноша подходил и получал напутствия и пожелания. Такой же обычай проводов в армию был и в западной части хутора.

Памятник стоял на перекрестке дорог, одна из которых (с севера на юг) вела на хуторское кладбище. Как правило, похоронная процессия останавливалась у памятника и минутой молчания отдавала дань памяти воинам 2-го Северо-Кубанского полка, положившим свои жизни на алтарь свободы.

Все митинги, собрания жителей хутора проводились около памятника, так как он стоял на главной площади (позже её назвали Красная). Рядом с памятником располагались здания сельского Совета с каменной трибуной и бюстом Сталина (потом Ленина), а также клуба.

По традиции, главными праздниками в хуторе были: 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской революции, 23 февраля – День Советской Армии, День Победы – 9 мая, дни выборов в марте. Все остальные даты и праздники отмечались скромнее. Из религиозных праздников самыми почитаемыми были Рождество, Пасха, Троица. Жители хутора - патриоты, преданные Советской власти, все же оставались русскими людьми православного вероисповедания и культуры.

Слом памятника в 90-е годы ХХ века, во время реставрации капитализма, вызвал возмущение и негодование коренных жителей хутора. Но защитить памятник оказалось некому. Граждане иногда бессильны перед волей властей. Житель и уроженец хутора Козубов Александр Иосифович писал в районной газете статью с призывом сохранить памятник. Но власти поступили по-своему. В то время было модно и безнаказанно рушить памятники коммунистической эпохи, которая уходила в небытие вместе со своими символами и героями.

В годы войны немецкие оккупанты пытались разрушить памятник, отстрелили красную звездочку на его вершине, но сам памятник устоял. У оккупантов не было мощной техники, а взрывать не решились, или взрывчатку пожалели. А вот у наших разрушителей в 90-е годы техника уже была, и очень мощная. Крушить ею можно было все, и, главное, безнаказанно.

Вот так, в наше время и на наших глазах, под благовидным предлогом, была разрушена и утрачена, возможно, навсегда главная достопримечательность хутора Северо-Кубанского и главная духовная святыня северокубанцев, сохранявшая память о героях Гражданской войны. Каждый житель, проходя мимо этого памятника мог вспомнить своих предков и родственников навернувшихся с полей жестоких боев, где они сражались не только за свое, но за светлое будущее последующих поколений. В этом они были убеждены.

Разрушенный памятник - это нож острый в сердцах потомков героев Гражданской войны. Крушение памятника стало символом разрушения Советской власти.

Все в хуторе знали, что в основание памятника заложена бутылка, в которой находился список бойцов, погибших в 1918 – 1920 годах, 92 фамилии. При разрушении памятника его не обнаружили.

Вероятно, бутылку просто выбросили. Может быть, копия этого списка и храниться в одном из неизвестных архивов. Поиски пока не увенчались успехом.

Но имена погибших красных партизан 2-го Северо-Кубанского полка все же большей частью сохранились. До нашего времени дошло два списка. Первый, это список красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг. на мемориале Ванновского сельского поселения. Всего 30 фамилий бойцов 2-го Северо-Кубанского полка:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Беляев В.К. |
| 2. | Беляев З.К. |
| 3. | Беляев И.И. |
| 4. | Беляев И.И. |
| 5. | Борзенко А.А. |
| 6. | Борзенко К.П. |
| 7. | Евдаков С.В. |
| 8. | Евдаков И.В. |
| 9. | Зайцев М.С. |
| 10. | Заголовацкий С.К. |
| 11. | Кравцов Д.Ф. |
| 12. | Котов М.К. |
| 13. | Куликов И.Ф. |
| 14. | Куликов И.Ф. |
| 15. | Мышакин К.И. |
| 16. | Мезин К.Д. |
| 17. | Орлов Е. |
| 18. | Опрет Ф.Н. |
| 19. | Пивоваров П.М. |
| 20. | Пивоваров С.М. |
| 21. | Погребняк М. |
| 22. | Феночкин Г.М. |
| 23. | Феночкин М. |
| 24. | Харчиков Т.И. |
| 25. | Харчиков П.У. |
| 26. | Харчиков Н.И. |
| 27. | Харчиков Я.И. |
| 28. | Хомутов |
| 29. | Щедринов П.П. |
| 30. | Якубин М.М. |

Все перечисленные - члены семей и родственники жителей хутора Северо-Кубанского.

Второй список начертан на гранитных плитах памятника воинам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войну в центре хутора Северин.

Списки погибших в Гражданскую войну собирались и составлялись под руководством директора школы № 4 Есина В.И. и учителя Коноваленко А.М.

Коноваленко на велосипеде объехал всех жителей хутора Северо-кубанского и записал имена родственников, погибших в 1918 – 1920 годах. На основании полученных данных был составлен список из 109 фамилий, которые были начертаны на могильных плитах. 92 погибших из 109 и являются родственниками жителей хутора Северин, в 1922 году основавших хутор Северо-Кубанский.

На кладбище хутора Северин расположена могила красных партизан 2-го Северо-Кубанского полка, погибших в первых боях с белогвардейцами станицы Тифлисской. На могиле был сооружен памятник с фамилиями погребенных в ней бойцов. Во время немецкой оккупации, потомком бывших владельцев хутора Терашкевичей памятник был разрушен. После освобождения Тбилисского района от немецких захватчиков, его восстановили, но уже без списка красноармейцев. Изменника Родины и палача С. Терашкевича вместе с другими предателями повесили на главной площади станицы Тбилисской.

Вернемся к истории Гражданской войны.

К концу 1918 года 11-я Красная армия потеряла стратегическую инициативу окончательно. Противостояние Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и крайкома ВКП(б) с одной стороны, и штабом армии во главе с командующим И.Л. Сорокиным закончилось трагически. По приказу главкома 21 октября 1918 года в Пятигорске были арестованы, а затем расстреляны руководители только что созданной Северо-Кавказской Советской Республики. Это председатель ЦИК А.И. Рубин, секретарь крайкома РКП(б) М.И. Крайний, председатель ВЧК Б.Г. Рожанский и член ЦИК С.А. Дунаевский и Власов. Сорокин пытался сфабриковать документы, обличающие перечисленных большевиков в измене делу революции, но армия не поверила в авантюру. 29 октября состоялся 2-й Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа и представителей 11-й Красной армии, который объявил Сорокина и весь его штаб вне закона, подлежащему немедленному аресту и доставке в Невинномысскую для суда.

Съезд назначил командиром Федько, командира одного из украинских полков. 30 октября Сорокин и сопровождавшие его лица были арестованы в окрестностях Ставрополя командующим Таманской армией М.В. Смирновым. 3 ноября в камере ставропольской тюрьмы Сорокин был убит командиром 3-го Таманского полка, уроженцем Славянска-на-Кубани Иваном Высланко.

Воспользовавшись безвластием в 11-й Армии, белые повели наступление на Армавир. Под их натиском краснодарская дивизия под командованием Демуса не удержала город и начала отступать к Невинномысской. В течение ноября белогвардейцам удалось оттеснить войска красной армии к предгорьям и на южную часть Старополья. Положение красной Армии ухудшалось с каждым днем.

В то время как Белая армия получала непрерывное обильное снабжение боеприпасами, оружием, обмундированием и продовольствием от союзников через Новороссийский порт и проводила мобилизацию мужского населения на занятой территории, Красная армия находилась в тяжелейшем положении. Наступило ненастье, наступала зима, а в 11-й Армии не имелось не только зимнего, но даже летнего обмундирования. Бойцов косил тиф, отсутствовали медикаменты, не хватало госпиталей и медперсонала. Армия почти не снабжалась продуктами питания и фуражом. Не хватало боеприпасов: на одно орудие было не более 20 снарядов, на винтовку не доставало даже по одной обойме патронов. Фронт обороны 11-й армии растянулся на 250 км от Большого Лимана до Кисловодска. В то же время из 103 тысяч человек, числившихся в армии к началу 1919 года, боеспособных было не более 60 тысяч, остальные были ранены или больны тифом. На вооружении армии имелось 248 орудий и 750 пулеметов.

Белая армия Деникина к январю 1919 года насчитывала 100 тысяч человек, в том числе 25 тысяч кавалерии и имела 1380 орудий и 4404 пулемета. Преимуществом белых были явным.

Новое командование 11-й Красной армии наконец-то приступило к переформированию частей. Все части сводились в четыре дивизии. Пехота формировалась в полки четырех батальонного состава. Каждой стрелковой дивизии придавались: кавалерийский полк, артиллерийская бригада, саперный батальон и караульная рота. Дивизии стали полноценными войсковыми соединениями.

Что мешало Реввоенсовету и командованию армии сделать это раньше? Наверное, партизанщина, гулянки, парады, борьба за власть и амбиции лидеров, не желающих попадать под чье-то командование.

19 января 1919 года белые снова прорвали фронт 11-й Армии на участке Таманской дивизии между святым Крестом (Буденновск) и Георгиевском. Армия оказалась разорванной на две части. Тиф сильнее вражеских пулеметов косил бойцов. В армии насчитывалось свыше 50 тысяч тифозных больных. Малочисленный медицинский персонал почти весь вышел из строя. Участники Гражданской войны, командиры Красной армии Н.С. Никифоров и Ф.Ф. Крутоголов в своих воспоминаниях ярко и подробно описывают ужасы перехода 11-й Армии из Кизляра на Астрахань. В составе 1-й дивизии отступал и 2-й Северо-Кубанский полк.

4-го февраля 1919 года новый командарм 11-й Левандовский отдал приказ об отступлении частей 11-й Армии на Астрахань. В этот же день последние части армии покинули Кизляр.

Для того, чтобы описать трагедию этого похода, приведу воспоминания Ф.Ф. Крутоголова: «Страшные астраханские пески… До районов сосредоточения – Оленичево, Промысловка, Яндыки, Михайловка и других населенных пунктов Астраханской области четыреста километров. Я преклоняюсь перед героизмом бойцов нашей 1-й стрелковой дивизии, с которыми прошел этот немыслимо тяжелый путь. Даже больные и раненые, предпочитая гибель в песках вражескому плену, уходили с армией.

В день выхода из Кизляра выпал снег. На четвертый день похода ударил мороз, затем подул встречный, пронизывающий до костей ветер. Он нес с собой песок и снег. Началась страшная метель. Вскоре иссякли запасы воды и продуктов питания. А дорога с каждым днем становилась все труднее. Песчаные дюны и барханы все чаще и чаще вставали на пути. Буран засыпал глаза, рот, уши песком и снегом. Бойцы, одетые в летнее ветхое обмундирование, укутанные женскими платками, покрывалами, тряпьем, почти разутые, двигались как призраки. Ветер валил с ног не только пеших, но конных вместе с ослабшими от голода лошадьми. Стоило заснуть на 10-15 минут, как наступала гибель: человека заносило песком и снегом, он превращался в безымянный холмик на пути следовавших за ним его товарищей по оружию. Армия катастрофически таяла. Тысячи её бойцов и командиров нашли себе могилу в астраханских песках. В пути скончался член Реввоенсовета 11-й Армии Сергей Одарюк, командир 1-й стрелковой дивизии Науменко и многие другие бойцы, комиссары и командиры. Смерть ежедневно уносила сотни красноармейцев. 400 километров отступления 11-й Армии были устланы трупами героев Кубани. Около 35 тысяч человек дошли до Астрахани».

Напомню, что на 20 октября 1918 года в 11-й Армии насчитывалось 124 тысячи человек. 50 тысяч были оставлены в последних пунктах дислокации больными тифом, судьба их неизвестна, выжить удалось не многим, 35 тысяч человек были убиты в боях и погибли в песках. Из отступивших войск были сформированы 3 пехотных, одна кавалерийская дивизия, три артдивизиона и два кавалерийских дивизиона.

2-й Северо-Кубанский полк вошел в 33-ю Кубанскую дивизию (комдив Левандовский). Часть бойцов попала в 14-ю стрелковую дивизию 9-й Армии. Таким образом, в результате переформирования 2-й Северо-Кубанский полк как самостоятельная боевая единица перестал существовать. Батарея полка под командованием К. Пондарева стала основой артдивизиона.

Весь 1919 год бойцы Северо-Кубанского полка воевали на фронте при обороне Астрахани, на Дону, а весной 1920 года освобождали от белых Екатеринодар. Но, какими ожесточенными не были бы бои середины 1919 года и последующего 1920 года, по количеству потерь они не идут ни в какое сравнение с боями при отступлении на Астрахань.

Наиболее боеспособной частью во время отступления была конная бригада Кочубея. Эта бригада шла в арьергарде отступавших частей армии и сдерживала натиск белогвардейских полков. По приходу в предместья Астрахани командование Каспийско-Кавказского фронта бригаду разоружило и расформировало, а Кочубея отстранили от командования. Легендарный комбриг не подчинился и ушел с группой красных казаков через пески на святой Крест. По пути он был пленен и повешен в этом городке. Вина за гибель комбрига, как и за смерть десятков тысяч бойцов 11-й Армии лежит на командовании Каспийского фронта.

Наказания за эту вину никто не понес.

Бойцы 2-го Северо-Кубанского полка после его расформирования воевали в 33-й Кубанской, 14-й, 50-й дивизиях, а также в Таманской армии и Стальной дивизии Дмитрия Жлобы. Судьба разбросала их по полкам и полям боев Гражданской войны.

Сегодня тема революции и Гражданской войны понемногу уходит со страниц печати, стирается в памяти людей. Наблюдается какое-то стремление части общества предать этот исторический период и его события забвению.

Думаю, вряд ли это удастся. Каким бы трагичным и жестоким не было наше прошлое, оно было и остается нашим, и память о нем сопровождает нас на пути в будущее. Устремляясь вперед, мы пытаемся оторваться от прошлого, но оно все равно преследует нас.

Важно хорошо усвоить уроки Гражданской войны и ни в коем случае не допускать войны в будущем.

Использованная литература:

1. В.Т. Сухоруков. XI Армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге (1918-1920 гг). Москва. 1961 г.

2. Ф.Ф. Крутоголов. Огненные версты. Записки участника Гражданской войны на Юге России. Краснодар. 1975 г.

3. Сборник документов и материалов «Борьба за Советскую власть на Кубани 1917-1920 гг». Краснодар. 1957 г.

4. А. Ю. Соколов. Бывшие линейные станицы Кавказского и Екатеринодарского отделов ККВ в период 1918-1936 гг.: красный и белый террор, движение бело-зеленых, коллективизация, раскулачивание, голод – как это было (архивные данные). Москва. 2012 г.

5. Ф.И. Елисеев. С Корниловским конным. Москва. 2003 г.

6. Авантюристы в Гражданской войне на Северном Кавказе в 1918 году. Ростов-на-Дону. 1991 г.

7. Я. Саенко. Дмитрий Жлоба. Историко-биографический очерк.

Краснодар. 1964 г.

8. А.И. Деникин. Поход и смерть генерала Корнилова.

Ростов-на-Дону. 1989 г.

9. «Вестник архивиста Кубани» № 15 за 2020 г. Научный историко-архивный альманах. Краснодар. 2020 г.

10. История земли Курганной. Курганинск. 2016 г.

11. А.М. Зеленкова. Станица Тбилисская – страницы истории.

Тбилисская. 2005 г.

12. Воспоминания генерал-лейтенанта Хижняка (в Гражданской войне командир 1-го Ейского полка) «Годы боевые».

13. Воспоминания участников Гражданской войны, бывших бойцов 2-го революционного Северо-Кубанского полка.

Некоторые причины поражения 11-й Красной армии

Причины поражения 11-й Красной армии лежат на поверхности истории этой армии.

Сегодня, спустя сто лет после гибели большей части красноармейских войск в 1918-1920 годах, читая воспоминания участников Гражданской войны на Кубани и Северном Кавказе, можно сделать одно, главное заключение: причина поражения кроется в плохой организации управления 11-й Армии. Как результат, низкая дисциплина, а зачастую и её отсутствие, анархизм, бандитизм части отрядов и отдельных бойцов.

Трагедия обуславливалась, прежде всего, тем, что во главе Советской власти на Кубани удивительным образом стали чужие приезжие из Одессы и других городов Юга России (ныне Украина) люди. Не имеющие опыта руководства войсками, не служившие в армии, по происхождению дети аптекарей, торговцев, ювелиров, банковских служащих и т.д., то есть профессий, не имевших социального авторитета у жителей Кубани. Единственное и главное их преимущество заключалось в том, что они были соплеменниками Троцкого, Свердлова и им подобным. Они осуществляли политическое руководство Кубано-Черноморской республикой и, конечно, цели их и населения Кубани, Ставрополья, Терека во многом не совпадали и были совершенно разными.

Если бойцы 11-й Красной армии боролись не за власть, а за лучшую жизнь, то эти «прикомандированные» Троцким из Одессы боролись именно за власть с далеко идущими политическими перспективами, вплоть до воссоздания Новой Хазарии. Этот лозунг не снят с повестки и в наше время. И население Кубани и бойцы Красной армии приняли пришлых руководителей настороженно и с недоверием. Не зная традиций, мало изучив социально-политическую ситуацию, они допустили целый ряд стратегических ошибок приведших, в конце концов, к гибели 11-й Армии и их самих.

Назначение из Центра донского казака Автономова, затем латышского стрелка Калнина, а впоследствии и кубанского казака Сорокина - военного фельдшера, стало роковыми событиями для армии. Калнин как командир мог быть использован только в подразделении уровня рота, отряд, но не более, так как не имел ни образования, ни личных качеств соответствующих должности командующего. Для этого он был откровенно слаб и не подготовлен. Двое других – Автономов и Сорокин отличались от него. Автономов казачий офицер с боевым опытом. Сорокин также имел боевой опыт, но по образованию военный фельдшер. Всего на всего. Его преимущество заключалось в бонапартистских устремлениях, в поведении перераставшее в авантюризм.

Автономов организовал Красную армию на Кубани, но быстро вошел в конфликт с руководством республики, попытался выйти из под контроля партии большевиков и чуть было не поднял восстание против властей в лице ЦИКа. Но все же у него хватило ума подчиниться решению 3-го Чрезвычайного съезда Советов Кубани и Черноморья, на котором он был отстранен от командования и отдан под суд. Но суда не было. Учитывая его положительный опыт создания армии, он был отправлен на Кавказ для организации Красной армии из горских народов. Такую армию организовать он не успел. Отступая с частями разгромленной 11-й армии на Тифлис, он заболел тифом и умер как боец Красной армии под её знаменем. Обвинить Автономова в действиях приведших впоследствии 11-ю Красную армию к развалу и поражению нельзя.

Командующим 11-й Армии был назначен командир латышского полка, член партии большевиков с 1904 года К.И. Калнин. Латыши в революцию были в моде и авторитете. Главное качество латышских стрелков дисциплина и ненависть к русскому государству. Много зла они наделали России в революцию, да и после неё. Преуспевают в этой деятельности и в нынешнее время.

Недолго Калнин командовал Армией. Воспользовавшись отправкой на фронт бронепоезда охраны станции Тихорецкой, 13 июля 1918 года белогвардейские офицеры в штабе Калнина подняли восстание. Босой, в одних галифе, без гимнастерки и головного убора, без оружия Калнин выскочил в окно из штабного вагона и бежал в станицу Ново-Рождественскую, где были бойцы Тимашевского полка. Очень странно, что во время боя, днем он был раздетым. Вероятно, мирно почивал в штабном вагоне, отдыхал от непосильного труда. ЦИК освободил его от должности главкома по его же просьбе.

Так была сдана белым станция Тихорецкая – ключевой железнодорожный узел для связи 11-й Армии с центром и Царицыным (Сталинград). Началось отступление Красной армии в 10 превосходившей по численности, наступавшие на неё белые войска.

В Тихорецкой во время восстания белогвардейцев, в штабе Калнина были зарублены военный комиссар Северо-Кавказской республики А.С. Силичев, военный руководитель Сосницкий и начальник станции Булавин. Начальник штаба Балабин не побежал вслед за Калнинам, а отстреливался до последнего и, не желая попасть в руки врагов, застрелил свою жену и себя. Силичев, Сосницкий и Балабин – каждый из них мог стать главкомом вместо сбежавшего Калнина, но все они погибли. Должность главкома упала в руки И.П. Сорокину сама!

Заняв Тихорецкую, Деникин бросил свои силы на Екатеринодар и Кавказскую, с целью захвата остальных главных стратегических пунктов Кубани. Антон Иванович хорошо знал военное дело, умело командовал еще немногочисленной Добровольческой а, впоследствии Белой армией. Стратег был еще тот. В то время как отдельные полки Красной армии стояли насмерть в назначенных пунктах, другие отступали на Екатеринодар «для отдыха и переформирования».

Как правило, это происходило самовольно, под влиянием главарей и горлохватов. Да что там отряды, целая армия Таманская не выполнила приказа, а части Ростово-Батайского участка фронта четырьмя колоннами форсированным маршем начали отход на «новые позиции», т.е. побежали в сторону Екатеринодара.

За короткий срок положение для Советских войск на Северном Кавказе сложилось крайне сложное. Стратегическая инициатива быстро перешла к Белой армии Деникина. Бегство Красной армии началось с того момента, когда главком Сорокин снял с фронта дивизию Науменко направил её на прикрытие Екатеринодара, хотя в тот момент Екатеринодару еще никто не угрожал. Вслед за нею хлынули и другие отряды и полки, восприняв отход дивизии как сигнал к отступлению. Фронт рушился на глазах. Вместо наступления на Тихорецкую началось отступление на Екатеринодар. Вместо занятия стратегических узловых железнодорожных станций и удержания линии Тихорецк – Торговая (Сальск) – Царицын для связи с центром, армия оказалась в районе Кавказских Минеральных вод, где и была обречена на разгром и гибель.

Но самым главным преступлением Сорокина явился расстрел 21 октября 1918 года членов ЦИК, Крайкома и фронтовой ЧК. То есть, Советская власть на Северном Кавказе было обезглавлена. До этого по приказу Сорокина расстреливались командиры несогласные с отступлением армии в район Минеральных Вод. Особенно резонансным было событие расстрела командующего Таманской армией Матвеева. Командир Стальной дивизии Дм. Жлоба увел свою дивизию на Царицын, чем спас город и Южный фронт от падения.

На основании решения Чрезвычайного съезда Советов 30 октября 1918 года Сорокин со своим штабом был задержан временно командующим Таманской армией Смирновым. 3 ноября 1918 года Сорокин был убит в тюрьме города Армавира выстрелом из револьвера в голову комиссаром 3-го Таманского полка Иваном Высланко. Труп Сорокина был закопан за стеною тюрьмы. Могила его неизвестна.

Преступление он совершил чудовищное, результатом его стала гибель десятков тысяч бойцов и мирного населения. Такой была плата общества за авантюризм командующего.

Такова вкратце история, и одна из главных причин поражения 11-й Красной армии. Борьба за власть в руководстве Армии и республики привела к гибели и армии, и республики. Внутренний враг опаснее внешнего, и действия такого врага неизбежно приводят к поражению силы, которая не смогла обезвредить его вовремя.

Те, кто оставляет на командных должностях бездарных и мало компетентных командиров, оправдывая свои действия лозунгом: «А кого? Больше некого!» должны быть готовы к поражению и даже к своей гибели. И чем выше должность такого командира, тем больше опасность для его подчиненных, да и подразделений в целом.

Кандидатуры на пост главкома в 11-й Армии конечно были. Кроме трех погибших на станции Тихорецкая красных командиров военспецов, в армии были достойные должности главкома командиры. Но самой сильной и подготовленной кандидатурой, несомненно, был штабс-капитан, офицер Генштаба царской армии, принявший революцию и сражавшийся в рядах Красной армии Михаил Карлович Левандовский. Он стал главкомом уже в период отступления армии на Астрахань, организовал переформирование армии по военным правилам (*канонам*), но уже был не в состоянии исправить трагическое положение 11-й Армии.

Но 11-я Армия в 1920 году была восстановлена заново. Командование ею вновь принял М.К. Левандовский. После разгрома Белого движения большевики взялись за закавказские буржуазно-националистические образования.

Вновь созданная 11-я Красная Армия под командованием Левандовского сокрушила националистические правительства Закавказья, принесла туда Советскую власть и свободу.

Прежде всего, в этом заслуга 11-й Армии перед Россией и её народом!

Мечты о создании собственных, отдельных от России национальных государств в Азербайджане, Грузии и Армении, буржуазным лидерам этих народов пришлось отложить на 70 лет, до 90-х годов прошлого века.

История преподает уроки, которые нельзя игнорировать в будущем.

 Ю. Удодов, краевед