Последнего брата сберегла «бронь»

Алексей БАСТРОН

Томский Федор Ипатович (1900-1942 гг.), уроженец деревни Львовка Голубовского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК летом 1941 года. Участник Гражданской войны, участник подавления Кронштадтского мятежа 1921 года. В Великую Отечественную – рядовой, стрелок 1216 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Пропал без вести 26 марта 1942 года в районе деревни Соколово Старорусского района Новгородской области. Сведений о награждении нет.

Томский Калистрат Ипатович (1905-1942 гг.), уроженец деревни Львовка Голубовского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК. Сержант, командир отделения 3 отдельного стрелкового батальона 118 отдельной стрелковой бригады 48 армии Брянского фронта. Погиб 5 июля 1942 года. Похоронен на Орловском бригадном кладбище у деревни Гвоздяное Залегощенского района Орловской области. Сведений о награждении нет.

Томский Петр Ипатович (1906-1943 гг.), уроженец деревни Львовка Голубовского сельского совета. Рядовой 65 стрелковой дивизии. Умер от ран 18 января 1943 года. Похоронен у деревни Каменка Ленинградской области. Сведений о награждении нет.

Томский Павел Ипатович (1909-1942 гг.), уроженец деревни Львовка Голубовского сельского совета. В РККА призван Седельниковским РВК в августе 1941 года. Старший сержант, командир взвода 1214 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Погиб 23 марта 1942 года. Похоронен в деревне Воскресенское Старорусского района Новгородской области. Сведений о награждении нет.

Томский Харлам Ипатович (1921-1942 гг.), уроженец деревни Львовка Голубовского сельского совета. Рядовой, стрелок 1 батальона 998 стрелкового полка 299 стрелковой дивизии. Умер от ран 2 декабря 1942 года в 307 отдельном медико-санитарном батальоне. Похоронен в 500 метрах северо-западнее хутора Ерзовка (могила № 1, четвертый с юга в нижнем ряду) Волгоградской области. Сведений о награждении нет.

Вместо предисловия

До сих пор не пойму, почему в школьную программу по литературе не введено сильнейшее произведение советского автора Анатолия Иванова «Вечный зов». На его основе, как ни на каком другом, можно проводить настолько сильные и пронзительные уроки, которые дадут заряд патриотизма и должного воспитания не одному поколению.

Кто-то не согласится со мной и скажет: «Выдуманная семья, искусственно созданный сюжет». Отнюдь. Автор настолько точно подметил эпоху, все перипетии того времени, что это произведение и сегодня очень востребовано. А насчет судеб братьев Савельевых, метавшихся от бедности к богатству, от белых к красным, а в Великую Отечественную – от Красной Армии к фашистам, тоже не все так просто. Подобных примеров можно найти массу, причем в реальной, а не в литературной жизни. Один из них – семья Томских из седельниковской Львовки.

Шесть сыновей вырастили Ульяна и Ипат Томские. Федор, Поликарп и Павел работали механизаторами, Петр – в животноводстве, Харлам – учителем, а Калистрат – председателем львовского колхоза имени Буденного. В годы войны все они, кроме Поликарпа, которого оставили по «брони» как механизатора, ушли на фронт и не вернулись. У каждого из братьев, кроме младшего Харлама, были дети. У кого двое, у кого трое, а у кого и четверо. На Томских долгое время держалась добрая половина деревни Львовка и это немудрено: шесть крепких мужиков с многочисленным потомством закрывали значительный фронт сначала единоличного сельского хозяйства и ремесла, а затем и общественного. Братья, а позже и их дети крепко стояли на ногах, жили дружно и мирно. Так было до начала Великой Отечественной войны.

Сегодня сложно проследить жизненный и боевой путь братьев Томских. О некоторых из них оставили записи в районном поисковом объединении и газете «Сибирский труженик», втором томе сборника «Щи из горькой лебеды» родственники и земляки Наталья Соковина, Иван, Алексей Томские и Федосья Силявина. Благодаря этим документам, а также рассекреченным сведениям Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации хотя бы ненамного удалось приподнять завесу тайны с ратных судеб львовских земледельцев.

В сибирской деревеньке

Старший сын Томских, Федор Ипатович (а по воспоминаниям сына, Алексея Федоровича Томского, – Липатьевич), родился 26 марта 1900 года. В 18 лет паренька из Львовки призвали в армию Верховного Правителя Сибири Александра Колчака. С боями он дошел до Иркутска, где в одну из ночей произошел переворот. К утру на всех административных зданиях этого восточносибирского города уже висели красные флаги. Его однополчане не стали ввязываться в бой и всем составом перешли на сторону красных. После проверки в ЧК Федор Ипатович был зачислен в состав войск 2 армии Михаила Тухачевского.

Однако на этом его участие в Гражданской войне не закончилось. В марте 1921 года вспыхнул Кронштадтский мятеж. Тогда гарнизон города и несколько экипажей кораблей Балтийского флота выступили против большевиков. Полк, в котором служил Федор Томский, бросили на подавление восстания. Кстати, большого перевеса, особенно в людях, молодому советскому командованию создать не удалось. На стороне восставших было 18 тысяч бойцов, 140 орудий и около ста пулеметов. Им к началу первого штурма 8 марта противостояли 17,6 тысячи солдат и офицеров, 159 пушек, 433 пулемета и 25 самолетов. Руководил подавлением мятежа Тухачевский. Ожесточенные уличные бои длились десять дней, и к 18 марта последние очаги сопротивления были подавлены. По данным советских источников, штурмующие потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными. При взятии Кронштадта было убито более тысячи «мятежников», свыше двух тысяч было «ранено и захвачено в плен с оружием в руках», более двух тысяч сдались в плен и около 8 тысяч ушли в Финляндию.

Началась расправа не только над теми, кто держал в руках оружие, но и над населением, поскольку все жители мятежного города считались виновными. Их уничтожение происходило с ведома Феликса [Дзержинского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). К расстрелу были приговорены 2103 человека и к различным срокам наказания 6459 человек. С весны 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта с острова. В течение последующих лет оставшиеся в живых участники кронштадтских событий неоднократно вновь [были репрессированы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). Лишь 10 января 1994 года Президент России Борис Ельцин своим указом реабилитировал участников Кронштадтского восстания.

После демобилизации из армии Федор Ипатович вернулся в родную Львовку, а когда в деревне был образован колхоз имени Буденного, работал в нем трактористом. Осенью на своем «колеснике» таскал прицепной комбайн «Коммунар», работал машинистом «молотяги» М-1000. Он и его подчиненные на этой чудо-машине обмолачивали зерновые снопы. Зимой, как и другие колхозники, готовил и возил из леса деловую и дровяную древесину.

Однажды (это было во второй половине 1930-х годов) отец Федора Ипатовича, не подумав, «брякнул» языком про советскую власть. Тут же в органы НКВД последовал донос. Приехали оперуполномоченные и арестовали Ипата Томского. Федор и Калистрат направились в Седельниковское районное отделение НКВД вызволять отца. Авторитет у братьев был не только в родной Львовке, но и на уровне района: Калистрат был коммунистом, председателем колхоза имени Буденного, Федор на руках имел мандат участника подавления Кронштадтского мятежа, фронтовик. Это-то и спасло отца от лагерных застенков, а может, и от смертного приговора особой тройки НКВД. После трех суток ожидания в сельском амбаре Ипата Томского отпустили домой.

Сегодня можно только гадать, какое внушение сделали сыновья отцу, чтобы тот держал язык за зубами. Второго такого случая, когда главу большого рода под честное слово отпустили бы без наказания, репрессивная система СССР вряд ли допустила бы. На карту теперь были поставлены не только жизнь Ипата, но и головы его сыновей – Федора и Калистрата. Одному теперь в любой момент могли припомнить участие в белогвардейском движении, второй мог лишиться поста председателя колхоза.

Кстати, именно после этой встречи с сотрудниками наркомата внутренних дел, как ни странно, Федора пригласили на работу в НКВД. Но он отказался, несмотря на то, что чекисты не раз приезжали к нему с агитацией. Так до начала Великой Отечественной войны и работал он в колхозе.

Война

Семья у Федора Ипатовича к 1941 году была уже большой. На фронт его провожала жена Евгения Филипповна, её мама, баба Аня, дочери – Валентина Евдокия, годовалая Анюта – и трехлетний сын Алексей. Повестку принесли прямо в поле, а на следующий день всех повезли в Седельниково.

По воспоминаниям Алексея и со слов матери Евгении Филипповны, Федора Ипатовича проводили через реку Исас. Прощаясь, все долго и безутешно плакали. Трехлетний Алеша в это время был на руках папы, так как очень устал, пока шел пешком с родителями. Он мало что понимал в то время, как не осознавал и того, что в последний раз видит отца.

Семье как-то надо было жить без кормильца. Евгения Филипповна слыла крепкой, сильной, работящей женщиной и, оставшись одна с детьми в начале войны, за себя и за мужа выполняла в колхозе практически все работы. В посевную сеяла зерно, таская на шее тяжелое лукошко с семенами. Приходила пора заготовки кормов для колхозного скота – не выпускала из рук косу, грабли и вилы. И осенью, во время уборки урожая, её опять ставили на самые ответственные участки.

Дети видели маму только ночами, но и тогда ей поговорить с ними было некогда – за день накапливались домашние заботы. Спасибо бабушке Ане – под её присмотром находились и дети, и усадьба, и огород. Ребятишки тоже старались помочь старшим, чем могли.

Федор Ипатович пропал без вести в свой сорок второй день рождения – 26 марта 1942 года. А тремя днями ранее сложил голову в новгородских лесах его младший брат Павел. Как это было?

Осенью 1941 года в Омске начала формироваться 364 стрелковая дивизия. После полугодовой подготовки сначала в омских, а потом и вологодских полевых лагерях сибиряков бросили закрывать брешь, через которую фашисты пытались пробиться к своей, окруженной в районе Демянска группировке. Бои шли не на жизнь, а на смерть. Если посмотреть сводные списки потерь 364 стрелковой дивизии в последние мартовские дни, то число погибших бойцов и офицеров только из нашего Седельниковского района исчисляется десятками. Это не считая санитарных потерь, которые, как известно, втрое превосходят количество павших.

В первый же день массированных контратак погиб Павел Ипатович. Он служил в 1214 стрелковом полку 364 стрелковой дивизии. Он и его однополчане обороняли деревню Воскресенское. А через три дня в соседней деревне Соколово пал смертью храбрых (по документам – пропал без вести) рядовой 1216 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии Федор Ипатович Томский.

26 января 2015 года на сайте «Память народа» мне удалось найти журнал боевых действий 364 стрелковой дивизии за март 1942 года. Почасовые записи начальника штаба дивизии во всей полноте раскрывают ужас и трагизм, что творились в эти дни на передовой. Я приведу выдержки из журнала, касающиеся тех полков, где воевали братья Томские.

**23 марта 1942 года.**

*Приказом 1 Ударной армии 1214 стрелковому полку 364 стрелковой дивизии поставлена задача занять исходное положение: Климково – отметка 30.7, в 7.00 атаковать противника, занять Васильевщину, Маврино и овладеть Подцепочьем, а также установить связь с 201 стрелковой дивизией и обеспечить надежный стык с ней. В районе Климково иметь один-два батальона.*

*1216 стрелковый полк вторым батальоном сосредотачивается в лесу, один батальон – в Кудрово… не допуская переправы противника на Шапкино.*

*Правее наступают 62 и 44 стрелковые бригады, в лесу в районе Васильевщины действует 2 гвардейская стрелковая бригада. Штаб – в Воскресенском.*

*В 4.00 началась атака. Противник оказывает упорное сопротивление, контратакуя мелкими группами. Авиация противника беспрепятственно ведет бомбардировку и пулеметный обстрел районов сосредоточения наших войск и путей подхода. В Климково приземлились десять парашютистов.*

*1214 стрелковый полк ведет бой за Зубакино и на южной окраине Подцепочья.*

*По состоянию на 16.00 противник отдельными группами в 150-200 человек оказывает упорное сопротивление при поддержке своей авиации, которая производит беспрепятственную бомбардировку и пулеметный обстрел с 50-60 самолетов. Противник выбрасывает мелкие группы парашютистов до десяти человек.*

*Действия 1216 и батальона 1214 стрелковых полков в направлении на Климково и Зубакино и двух батальонов 1214 стрелкового полка на Подцепочье задержаны сильной бомбардировкой с воздуха. Один батальон 1216 стрелкового полка понес большие потери. Действия авиации противника проходят без воздействия нашей авиации, поэтому немецкие летчики действуют совершенно безнаказанно, летая на низких высотах и в сомкнутых строях, покрывая расположения наших частей большим количеством бомб, простреливая пулеметным огнем все деревни. От зажигательных пуль горят отдельные дома.*

*К исходу дня боевая задача не была выполнена. Наши части заняли позиции перед населенными пунктами.*

Именно в этот день в одной из атак в районе села Воскресенское погиб рядовой 1214 стрелкового полка Павел Ипатович Томский.

**24.03.1942 года.**

*1216 стрелковый полк* (в котором воевал Федор Ипатович – **А.Б**.) *в ночь с 23 на 24 марта провел перегруппировку, занял район обороны на северной опушке рощи, что севернее Соколово в полутора километрах. Разведкой боем удалось установить, что перед фронтом 1216 стрелкового полка действуют до двух полков пехоты с достаточным количеством минометных батарей и пулеметов. Со стороны Подцепочья действует офицерская школа СС.*

*24 марта с утра противник повел шквальный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь по боевым порядкам. До 50 самолетов противника произвели бомбардировку и пулеметный обстрел. После огневой подготовки противник пошел в атаку.*

*Перед фронтом 1216 стрелкового полка наступало до полка пехоты, отдельные крупные группы автоматчиков и до роты офицерской школы СС. Полк хорошо подготовил огневые средства, противник был подпущен на близкую дистанцию, после чего по нему был открыт ураганный огонь из пулеметов, минометов и приданной артиллерии. Противник, неся большие потери, в замешательстве начал откатываться назад. В этот момент подразделения полка пошли в контратаку, уничтожая фашистов огнем и штыком.*

*После этого боя противник отброшен на исходные позиции к южной окраине Подцепочья и деревни Зубакино. В этом бою противник потерял до 500 человек убитыми и ранеными, и полностью была уничтожена офицерская школа СС…*

**25 марта 1942 года.**

*В течение ночи противник активности не обнаруживал, непрерывно освещал ракетами впередилежащую местность. С рассветом до батальона пехоты пытается наступать от Ново-Свикулово на Соколово.*

*364 стрелковая дивизия в течение ночи с 24 на 25 марта провела перегруппировку, и к утру части дивизии занимают следующие позиции: 1212 стрелковый полк с батареей минометного дивизиона из района севернее и северо-западнее Соколово перешел в район Великого Села и отсюда повел наступление на Колышкино и рощу, расположенную юго-западнее этой деревни…*

*1216 стрелковый полк с батареей минометного дивизиона упорно обороняет рубеж 500 метров северо-западнее Воскресенского – северная опушка леса севернее Соколово – дорога от Ново-Свикулово на Соколово. С утра ведет борьбу с противником, силою до батальона наступающим от Ново-Свикулово.*

*Потери на 23 марта 1942 года включительно: убито среднего комсостава – нет, младшего начсостава – 5, рядового состава …* (пропуск в документе, вероятно сведений ещё нет – **А.Б.**)*, ранено среднего комсостава 10 человек, младшего – четыре, рядового – 157 человек. Конский состав – убито 36 лошадей…*

*В течение 25 марта дивизия выполняет поставленную задачу: овладеть Колышкино и упорно оборонять остальные рубежи, занимаемые частями дивизии Колышкино – Воскресенское – северная опушка леса севернее Соколово. Имеющиеся в дивизии значительные потери вызваны почти исключительно бомбардировкой и пулеметным обстрелом авиации противника. Нашей авиации в воздухе нет.*

*По состоянию на 20.00 после окончания налета авиации, при поддержке четырех танков, свыше двух батальонов пехоты противника овладели Воскресенским…*

*1216 стрелковый полк выбил противника из леса севернее Соколово и восстановил положение, уничтожив при штыковой атаке свыше 200 фашистов. Полк организует оборону на север и северо-восток совместно с подошедшими в Соколово подразделениями 1214 стрелкового полка...*

**26 марта 1942 года.**

*В течение дня наземный противник пытался наступать в разных направлениях, ведя сильный минометный огонь. Воздушный противник в течение всего дня производит непрерывную бомбардировку и пулеметный обстрел с воздуха, нанося тяжелые потери, особенно 1212 стрелковому полку.*

*1216 стрелковый полк со вторым батальоном 1212 стрелкового полка удерживает позиции на перекрестке дорог из Воскресенского на Соколово и Ожедово первое, отбив попытку противника нащупать со стороны Подцепочья вдоль дороги от Воскресенского на Соколово. До роты противника наступают на этом направлении…*

26 марта, в свой день рождения, в Соколово и погиб Федор Ипатович Томский.

Во Львовку в начале апреля полетели первые две «похоронки».

Через месяц-другой Томские, впрочем, как и другие жители деревни уже перешли на подножный корм. Благо жили они у самого леса. Бабушка Аня, теща Федора Ипатовича, с мальцами уже в апреле собирала всякую траву: медуницу, «пучки», щавель. Все это сушилось, измельчалось в ступе, и из такой травяной муки женщины пекли лепешки. А когда подрастали лебеда и свекольная ботва, из них варили похлебку. Скотину в домашнем хозяйстве Томские тоже держали, но от неё им доставались лишь крохи – уж слишком обременительны были в те годы задания по государственным поставкам.

К тому же осенью картофель дал очень низкий урожай. Я нашел десятки свидетельств того, что в течение всей войны эта культура так и не дала приличного «приплода». Федосья Климентьевна Силявина в газетном очерке «На Томских держалась половина Львовки» приводит даже такой факт: «*Не знаю, как по-научному назывался тот сорт картофеля, а в народе его прозвали «тягучкой». Выдернешь куст из земли, а на нем много мелких картофелин, размером с боб. Редко попадался клубень, который можно было почистить для похлебки. Поэтому почти все хозяйки варили эту картошку в «мундирах*».

Новые «похоронки»

Апрель, май, июнь 1942 года. Братья воюют. Новых казенных писем в семью не приходит. Душа у родителей только-только начала успокаиваться, появилась надежда, что другие сыновья, рассчитавшись с фашистами за Федора и Павла, вернутся домой невредимыми, как над Томскими разразился ещё один удар: 5 июля того же, страшного сорок второго, погиб Калистрат.

118 отдельная стрелковая бригада, в которой воевал Калистрат Ипатович, формировалась в апреле 1942 года на станции Кротовка Куйбышевской области. В ее состав были направлены бойцы Коммунистического батальона для укрепления партийного влияния в бригаде. Этот батальон был сформирован из коммунистов и комсомольцев в городе Куйбышеве.

После завершения формирования 118 отдельная стрелковая бригада была направлена в 48 Армию Центрального фронта и сразу же заменила в обороне на передовой другую воинскую часть. В летних оборонительных боях 1942 года на Орловском направлении и погиб третий сын Ипата и Ульяны Томских.

– Я помню, как пришла «похоронка» в нашу семью, – пишет в «Сибирском труженике» дочь Калистрата Ипатовича Наталья Соковина. – Мама нас к себе прижала и с причетом голосила на всю деревню. И мы вместе с ней. Самой старшей в нашей семье было 12 лет. Ей дали пару лошадей, и она с ними работала: возила дрова и сено, зерно от комбайнов и даже на хлебоприемный пункт в Екатерининское. Младшие зимой учились в школе, а летом и осенью трудились на заготовке сена и силоса, пололи посевы, собирали колоски. Война лишила нас детства, рано заставила повзрослеть…

Но на этом беды Томских не закончились. В декабре 1942 года погиб младший брат – Харлам. Его воинская часть – 299 стрелковая дивизия – была сформирована в июне 1942 года в [Коврове](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2) Владимирской области и близлежащих районах на базе [157 особой курсантской стрелковой бригады](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=157-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1). В действующей армии она с 30 августа 1942 по 5 февраля 1943 года и с 9 июля 1943 по 9 мая 1945 года. Львовский учитель Харлам Томский воевал лишь в первый период в Сталинграде.

После формирования дивизия была направлена в район [Камышина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD), а оттуда 23 августа 1942 года начала двухсоткилометровый марш к фронту. Бойцам и командирам предстояло сосредоточиться в районе [Ерзовки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), северо-западнее [Сталинграда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4). Без всякого отдыха 4 сентября 1942 года дивизия вступила в бой и понесла тяжёлые потери, что даже явилось причиной написания письма бойцами дивизии на имя [И.В. Сталина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). По результатам письма 27 октября 1942 года Генеральным штабом в [66 армию](https://ru.wikipedia.org/wiki/66-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)) была направлена директива о недостатках управления дивизий на марше и в наступлении.

До ноября 1942 года 299 стрелковая дивизия вела постоянные наступательные действия в районе Сталинграда, а с 19 ноября, в ходе операции под кодовым названием «Уран», перешла в общее наступление советских войск по окружению и ликвидации 6 армии Паулюса.

В конце ноября 1942 года Харлам Ипатович получил тяжелое ранение и умер 2 декабря в 307 отдельном медико-санитарном батальоне. Похоронен он в 500 метрах северо-западнее хутора Ерзовка (могила № 1, четвертый с юга в нижнем ряду) Волгоградской области.

А его боевые товарищи ещё два месяца, до 2 февраля 1943 года, вели бои по ликвидации окружённой вражеской группировки в районе Тракторного завода Сталинграда.

Пятый

Через полтора месяца после гибели Харлама, в январе 1943-го, был тяжело ранен и умер в госпитале последний из ушедших на фронт братьев Томских – Петр Ипатович.

У него дома остались жена Екатерина Даниловна, дети – Дуся и Пашенька. Во Львовке многих называли ласковыми именами. Наверное, потому, что несколько мужчин имели такие же имена. Из них Пашенька был самым младшеньким. Росточка он был небольшого, но телосложения крепенького.

– Во времена нашего детства во Львовке, как и во многих других деревнях, не было ни радио, ни библиотеки, – вспоминает землячка Томских, Федосья Климентьевна Силявина. – Единственным источником информации была районная газета «Сталинское слово», выходившая три раза в неделю. Однако до войны у нас часто ставили спектакли. Актеры были доморощенные. На просмотр собиралась вся деревня – стар и млад. Взрослые сидели на скамейках, а мы, дети, устраивались на полу. На одном из таких спектаклей я оказалась рядом с Пашенькой. С какой гордостью он говорил мне: «Посмотри, это мой папа играет». Организаторами этих спектаклей была комсомольская организация и учителя, работавшие в нашей школе.

65 стрелковая дивизия, в которой воевал Петр Ипатович Томский, ещё в 1941 году была переброшена на Волховский фронт. В октябре-декабре 1941 года участвовала в Тихвинской оборонительной (16 октября – 18 ноября) и Тихвинской наступательной (10 ноября – 30 декабря) операциях. К концу декабря войска вышли к реке Волхов в районе Киришей и захватили плацдармы на ее левом берегу. С 24 апреля бойцы и офицеры 65стрелковой дивизии вели бои по расширению захваченных плацдармов и удержанию занимаемых рубежей на реке Волхов. В одном из них Петр Ипатович был ранен и 18 января 1943 года скончался в госпитале. Похоронен он у деревни Каменка Ленинградской области.

После гибели отца Пашенька стал работать за взрослого. На закрепленной за ним паре лошадей пахал, боронил, отвозил на ток зерно, готовил с напарником Иваном Гладковым дрова для сушилки, школы, колхозной конторы. А в 1944 году ему доверили молодняк лошадей. Двухлетних жеребчиков и кобыл надо было объезжать, приучать к узде и верховой езде. Каждая животина имела свой характер и норов, ни одной из них не хотелось расставаться со свободой. Поэтому молодые наездники часто оказывались сброшенными на землю. Но это их не останавливало: они снова и снова садились на своих строптивых обидчиков.

Мама Пашеньки и Дуси, Екатерина Даниловна, в войну работала на ферме телятницей, дояркой, а позднее – птичницей. Дуся тоже рано познала, что такое колхозный труд: зимой – лесозаготовки, весной – сплав древесины, летом и осенью – заготовка кормов и уборка урожая. Для девушки-подростка все эти работы были не из легких.

В качество эпилога

Страшную дань собрала Великая Отечественная война с семьи Томских. Менее чем за год – с марта 1942 по январь 1943 года – она уничтожила всех братьев, ушедших из этой семьи на фронт. С родителями остался лишь Поликарп, который на трудовом фронте боролся с фашистами, до изнеможения выкладываясь на колхозных полях, давая фронту хлеб и фураж.

В 2014 году в Голубовке казачьим поисковым отрядом «Пластун» (руководители – атаман казачьей общины Владислав Бурибо, кошевой атаман Владимир Копцев), главой Виктором Жигуновым и специалистом сельской администрации Юрием Колодичем был подготовлен стенд «Бессмертный полк». В числе тех, чьи портреты смотрели на земляков, был и Поликарп Ипатович Томский. Он заслужил право стоять в одном строю с теми, кто бил на фронтах фашистских захватчиков. Он был в «Бессмертном полку» за себя и за своих братьев, фотопортретов которых в первой экспозиции ещё не было. К сегодняшнему дню найден лишь снимок Федора Ипатовича Томского.