И в Гражданскую, и в Отечественную – на передовой

Алексей БАСТРОН

Дубко Максим Григорьевич (1896-1942 гг.), уроженец Хотинской волости Лепинского уезда Витебской губернии Белоруссии. Участник Гражданской войны. В РККА призван Тарским РВК Тарского района Омской области, по другим данным – Азовским РВК Ростовской области в 1941 году. Рядовой, сапер 37 стрелковой бригады. Умер от ран 26 мая 1942 года. Похоронен в деревне Заборье Залучского района Новгородской области. Сведений о награждении нет.

В конце 2016 года старейший краевед Седельникова Раиса Семеновна Шевченко взялась за реализацию двух проектов: «О чем шепчет старая лиственница» и «Памятники и памятные места Седельниковского района». В мае 2017 года она начала сдавать в редколлегию не только черновые наброски будущих брошюр, но и рабочие материалы: записи, чертежи, фотографии, копии газетных статей. Так к нам попала статья омского профессора Александра Колесникова «Братья Дубко», опубликованная в районной газете «Сибирский труженик» 10 октября 1989 года к 70-летию освобождения Седельниковского района от колчаковских войск.

В последнем абзаце этого весьма солидного и содержательного очерка есть такая запись: «*С первых дней Великой Отечественной войны Максим Григорьевич, несмотря на свои пятьдесят лет, ушел добровольцем на фронт и погиб в боях в 1943 году. Так ушел из жизни третий из братьев-героев Дубко, чьи имена навечно вписаны в историю борьбы омских партизан за власть Советов*».

Так кто же такой Максим Дубко? Современному читателю, мало знакомому с историей становления советской власти в Седельниковском районе в 1918-1919 годах, его имя мало что скажет. Помнит о нем сегодня лишь старшее поколение. Даже мы, создатели многотомника «А вслед нам токовали глухари», не сразу обратили внимание на отсутствие его снимка в общей базе фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и фондах акции «Бессмертный полк». Поэтому и внесли его в списки нашего района после проверки сведений в базах данных Министерства Обороны России лишь 7 июня 2017 года.

Александр Дмитриевич писал: «*В плеяде замечательных героев партизанского движения в Прииртышье особое место занимают братья Дубко – Дмитрий, Степан и Максим. Вместе с Артемом Избышевым они создали отряд в Седельниковской волости, сами стали командирами партизанских подразделений… К сожалению, материалов о деятельности братьев Дубко осталось мало, а то, что сохранилось, служит сегодня бесценным свидетельством их большого вклада в организацию партизанского движения в Западной Сибири*».

Степан и Дмитрий Дубко погибли в годы Гражданской войны, младший же из братьев – Максим – пережил эти страшные годы, коллективизацию и погиб на фронтах Великой Отечественной войны, только не в 1943 году, как пишет Колесников, а на год раньше – 26 мая 1942 года. Хотя и первой цифре я нашел объяснение. В одном из документов, хранящихся ныне в Центральном архиве Министерства Обороны РФ, есть такая запись: «*Рядовой Дубко Максим Григорьевич, 1896 года рождения, призванный Азовским РВК Ростовской области, умер от ран 26 мая 1942 года. Жена – Мария Петровна Дубко – проживает в деревне Платоно-Петровка Азовского района Ростовской области*». Поверх даты выбытия черными чернилами надпись: «*Считать пропавшим без вести в апреле 1943 года*»!..

Родились братья Дубко далеко от сибирской земли – в Хотинской волости Лепинского уезда Витебской губернии Белоруссии в бедняцкой семье. Семья имела земельный надел, но небольшой участок малородной земли не мог обеспечить её продуктами до следующего урожая. Своего хлеба не хватало и до Рождества. Поэтому парни уже с 8-9 лет вслед за родителями пошли на заработки: пасли панский скот, работали на помещичьем поле. Но как ни трудились, нужда не покидала семью Дубко. В голодный 1891 год умерла мать Дмитрия и Степана.

Подросли парни, обзавелись семьями, едоков стало больше, потому в 1901 году они решили покинуть родные места и в поисках лучшей доли отправились в зауральскую тайгу. Так большая семья Дубко оказалась в Тарском уезде. Нарезанные ранее, в 1893-1895 годах, более или менее удобные участки были уже заселены, оставались лишь места в урманных поселках. Один такой в верховьях реки Шайтанки Седельниковской волости и определили переселенцам. Так семья Дубко стала жить в селе Ново-Михайловке.

«*С жадной крестьянской надеждой на удачу взялись молодые мужики Дмитрий и Степан со своими женами и отцом за работу,* – писал профессор Колесников. – *Построили дом, раскорчевали пашню. Но урманный север оказался скупым на отдачу: яровые попадали под заморозки, озимая же рожь вымахала по грудь, а зерно вышло тощее, щуплое от стылых рос. Как ни старались, но и в Сибири нужда не покидала Дубко*».

В 1909 году младшего Максима отправили на заработки в Омск, а вскоре от непосильного труда надорвался отец. Он скончался в 1912 году. В 1914-м на фронт призвали старших Дмитрия и Степана. Первый был награжден Георгиевским крестом и медалью, в 1916-м – был ранен. Домой он вернулся, когда в стране свершилась революция.

Под конец 1918 года из Омска в седельниковскую Ново-Михайловку вернулся и Максим Дубко, дезертировавший из армии Колчака вместе со своим другом Василием Журовым. Кстати, оба приехали не с пустыми руками – у каждого была трехлинейка. Максим, как и старшие братья Дмитрий и Степан, был активным участником партизанской войны, развернутой на территории Седельниковской волости Артемом Избышевым, а после его гибели, в августе 1919 года, стал заместителем командира Северного партизанского отряда имени Избышева под началом Сергея Васильевича Абрамова.

Он участвовал во всех боях, был командиром одной из боевых групп избышевцев. Один из эпизодов участия Максима Дубко в Гражданской войне я обнаружил в воспоминаниях партизана отряда Артема Избышева Гордея Петровича Зайцева, опубликованных в районной газете «Сибирский труженик» № 100 22 августа 1989 года: «…*После неудачи в боях под Екатерининским, партизаны ушли в тайгу. В нашей группе, где я был старшим, насчитывалось 14 человек. В Инцах на реке Уй у паромной переправы мы устроили засаду, в которую попал казачий разъезд. После винтовочного залпа в белых полетела граната… Преследовать бежавших не было смысла, мы стали собирать брошенные казаками карабины, шашки и другое снаряжение. Максим Дубко добыл себе обмундирование английского сукна, сняв его с убитого офицера*…»

После воссоединения партизан с частями Красной Армии в районе Кукарки Максим Дубко вместе с другими избышевцами вступил в 51 дивизию 3 армии и участвовал в боях на Перекопе. За проявленные мужество и героизм от имени ВЦИК был награжден именными часами с надписью: «Честному воину РККА».

После демобилизации работал в различных советских учреждениях и в колхозах, а с первых дней Великой Отечественной – ушел на фронт. 37 отдельная стрелковая бригада, в которой сапером воевал Максим Григорьевич, была сформирована в 1941 году в Средней Азии. 29 ноября она была включена в состав 16 армии Западного фронта и принимала участие в обороне Москвы, а позже – в контрнаступлении на Волоколамском направлении. К весне 1942 года её перебросили на Северо-Западный фронт для уничтожения запертой в полукольце 16 армии Вермахта в районе Демянска.

Когда наш земляк попал в 37 стрелковую бригаду, сказать сложно: с самого ли её основания или с пополнением, которое приходило дважды. Первое из них – в составе семи маршевых рот – 3 января 1942 года (по национальности преимущественно русские, жители Дальнего Востока), второе – в составе трех маршевых рот – после 16 апреля 1942 года (817 человек – армяне, грузины и другие национальности Кавказа). Многие из бойцов второго вливания, как записано в боевой характеристике 37 отдельной стрелковой бригады от 30 мая 1942 года, из-за незнания русского языка «в бою были малоустойчивы».

С 20 мая, значится в этом документе, бригада вела наступление в направлении деревни Новоселье и Омычкино Старорусского района. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками командование бригады наградило 95 человек, ещё 31 боец 37 отдельной стрелковой бригады получил ордена и медали приказом по 3 Ударной армии. Максим Григорьевич в их число не попал. Он в эти дни был ранен и от последствий ранения скончался. Похоронили Дубко в деревне Заборье Залучского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. Увековечено имя героического партизана Гражданской войны и воина Великой Отечественной в двух Книгах Памяти – по Тарскому району Омской области и Азовскому району Ростовской области. Теперь и в нашем издании.

Установить точнее, как Максим Григорьевич попал в Ростовскую область, пока не получилось, вероятнее всего, перебрался туда он ещё до войны с семьей, поэтому извещение о гибели сапера Дубко было послано на имя жены Марии Петровны Дубко по одной версии на хутор Под-Азовье города Азов Ростовской области, по другой – в деревню Платоно-Петровка Азовского района.