***«ИЗ ОДНОГО ГНЕЗДА ПТЕНЦЫ, А В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ РАЗЛЕТАЮТСЯ»***

Историческая повесть

Четыре рассказа-воспоминания почетной гражданки района, ветерана педагогического труда Клавдии Ивановны Крутых посвящаются 110-ой годовщине основания села Новая Еловка.

Вступление

*«Ветеран педагогического труда»*

Клавдия Ивановна Крутых – почетная гражданка Большеулуйского района и ветеран педагогического труда. У нее более 45 лет работы сельского учителя. Под ее неутомимым руководством был основан школьный музей «Боевой и Трудовой Славы» в селе Новая Еловка. В настоящее время музей насчитывает более 3000 экспонатов.

Клавдия Ивановна родилась в августе 1926 года, в селе Новая Еловка, в семье Шиманюк Ивана Ивановича. Выросла, выучилась в этом селе. Вышла замуж за односельчанина – агронома, Крутых Ивана Архиповича. Окончила молодая студентка Ачиское педучилище – трудилась сельской учительницей начальных классов. Спустя несколько лет, после успешного завершения заочного обучения исторического факультета Красноярского пединститута, Клавдия Ивановна работала преподавателем истории в старших классах Новоеловской, восьмилетней школы. С 1965 эта школа была преобразована в среднюю, Крутых Клавдия Ивановна стала ее директором. Одновременно, она являлась преподавателем истории в старших классах.

Клавдия Ивановна почтим всю свою трудовую, педагогическую деятельность провела в Новоеловской средней школе. Она сейчас находится на заслуженном отдыхе. У нее уже преклонный возраст – в августе этого года ей исполнился 81 год. Так что, эта заслуженная пенсионерка-ветеран педагогического труда является одной из старейших жителей Новой Еловки. К тому же она сама – живая летопись: история села.

В ее памяти сохранились события минувших лет, воспоминания-рассказы односельчан. В настоящее время многих нет в живых. Они ушли в мир иной.Но Клавдия Ивановна до мельчайших подробностей помнит вспоминания тех людей.

Недавно она мне рассказала о своем дедушке – Шиманюк Иване Устиновиче-переселенце в Причулымье из западных губерний Российской империи. С какими огромными трудностями на первых порах встретились переселенцы на новом месте, и в каких непомерно тяжелых условиях им пришлось осваивать и обживать участок Еловый.

Но самая радостная и приятная для сибирской родовы Шиманюк была новость, которая произвела огромное впечатление на все их семейство. Это радостное сообщение находилось в письмах родного брата Клавдии Ивановны – Шиманюк Ивана Ивановича.

У него необыкновенно сложилась фронтовая судьба. Тернистые дороги войны привели его в родные с детства места своего дедушки – Ивана Устиновича Шиманюк. Боевому летчику, офицеру Советской армии, орденоносцу пришлось встретиться с потомками своей родословности. Побывать и погостить на родине своего любимого предка – в деревне Симоновка Гроденской области. Конкретно узнать и установить, что именно из этой деревни произошел сибирский род в Причулымье Шиманюк.

О своих воспоминаниях по истории села Новая Еловка, мне подробно рассказала – Клавдия Ивановна Крутых – незабываемая и глубоко мной уважаемая, моя первая учительница.

*«ДЕРЕВНЯ СИМОНОВКА-ГРОДЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ».*

*Вспоминание первое.*

На вырубленной просеке между переселенческой деревней Листвянка на участок Еловый виднелась конная дорога. Эта проселочная дорога была проложена весной 1897 года, первыми ходоками-переселенцами на участок Еловый.

По ней двигались медленно, не спеша три лошадиные подводы, груженные различным сельскохозяйственным инвентарем и домашним скарбом. На телегах сидели люди. На первой подводе ехал переселенец Степан Овцов со своей супругой и двумя, несовершеннолетними дочерями. Сзади за телегой, на привязи шла бурой масти корова.За буренкой бежала трехмесячная телочка. Следом за первой двигалась вторая подвода. На ее телеге разместилось почти все семейство Овцовых. Конное шествие замыкала третья подвода. На теле сидел Иван Шиманюк и управлял лошадью. Рядом, между нехитрым, домашним скарбом нашла свое место его молодая жена – Екатерина, средняя дочь семейства Овцовых. На руках держала завернутого в хустку**1** десятимесячного сына Ванюшку. От долгой и утомительной дороги и легкого покачивания матери ребенок спал, только иногда всхлипывал носиком. Обличием – этот светлоглазый мальчишка был похож на деда – Устина Ивановича Шиманюк.

Молодые супруги молчали. Каждый из них находился в своих размышлениях. Неизвестность лежала и таилась перед ними. Как сложиться судьба переселенца на новом месте никто из них не знал, и дальнейшую жизнь в Причулымье предугадать было невозможно.

На двадцатилетнего парня с широко открытыми, небесной поволоки синевы-лазурь, глазами нахлынули воспоминания. Перед глазами Ивана, как будто наяву, предстала его родная деревня – Симоновка. В памяти всплыл очертания отца, матери, старших братьев и сестер.. молодой переселенец погрузился во воспоминания.

Иван родился в 1878 году, в многодетной семье Шиманюк. Он у отца с матерью был самым младшим сыном, и больше всех остальных детей его любили родители: за тихий и спокойный нрав, за глубокое почтение и уважение отца и матери.

Вырос светло-русый мальчишка в ладного, статного парня в болотистом Полесье Белорусии – деревня Симоновка Гродненской губернии, в которой безвыездно проживала вся его родословность: Шиманюк и Шеманок.

Родители его по местным крестьянским меркам жили зажиточно. В доме имелся достаток. Отец, Устин Иванович, со своим семейством обрабатывал земельный надел, оставшийся ему по наследству. Ухоженная, мозолистыми, крестьянскими руками, земля приносила неплохие урожаи зерновых и других сельскохозяйственных культур. От своего тяжелого труда кормились и на это жили.

В своей деревне Устин Шиманюк считался умеющим вести домашнее хозяйствог, справным мужиком: крепким крестьянином-середняком. Со своим достатком он смог дать начальное образование младшему сыну, так что в Иван Симоновке считался грамотным человеком. После окончания учебы стал работать приказчиком, в лавке именитого купца: поляка, пана Юзефа Казимировича Домровского – в местечке Люблино, расположенного в двух верстах от деревни Симоновка. Это местечко было населено в основном торговыми и предприимчивыми людьми – поляками и евреями.

Юность – пора пылкой любви и страстной влюбленности. В молодые годы незаметно пришла первая любовь к Ивану Шиманюку. Приглянулась ему деревенская, синеокая девица-красавица, его одногодка, средняя дочь из семьи Овцовых – Екатерина. Крепко запала под сердце молодому парню, растревожила его душу, с длинной светло-русой краса-косой односельчанка. Дня не мог прожить, если у них не было любовной встречи. Постоянно думал о будущей суженной. Хотел Иван жениться на ней, как полагается по русскому православному обычаю. Но против такого брака оказались его родители, в особенности отец – Юстин Иванович

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Хустка – теплая, вязанная вручную, шерстяная шаль. Разговорная речь жителей Гроденской губернии.

Ему ни в коем разе не хотелось породниться с наймитом-батраком. Причина была одна: глава семейства Овцовых – Степан в деревне Симановка считался безземельным крестьянином. Устина Шиманюка не очень устраивал сват-бедняк, постоянный батрак, который гнул спину на тяжелой работе у зажиточных односельчан. В батраках ходило все трудоспособное семейство Овцовых, но выйти и нужды и бедности Степану никак не удавалось, в СиминовкеОвцовы отличались своим трудолюбием. Об их старательном труде с уважением отзывались деревенские жители.

Устин Шиманюк не брал во внимание и как-будто не замечал трудолюбие Овцовых. Для него лежало одно препятствие – это бедность Степания и отсутствие у него земельной площади.

Тихий, спокойный сын, почитающий отца и мать, пошел против родительской воли. Любовь к своей суженной оказалось во много раз сильней, чем сыновние чувства.

В доме Устина Шиманюк произошла сора между родителями и младшим сыном. Иван, обидевшись на отца и мать, ушел жить к свое суженной. Тесть – Степан Овцов был не против брака средней дочери с Иваном Шиманюк – приветливо встретил его.на правах зятя Иван остался жить в бедной семье Овцовых.

Прошло полтора года. Все это время младший Шиманюк работал в лавке у пана Домровского. В родительский дом заглядывал редко. Если заходил, то постоянно у него происходила ссора с отцом. Устин иванович на уступки сына не шел – крепко держался своих принципов: родство с беднейшим семейством Овцовых ни за что не хотел иметь.

У молодых супругов Шиманюк Ивана с Екатериной в 1897 году появился наследник, назвали его Иваном – по имени молодого отца. В это время началось переселение малоземельных и безземельных крестьян из западных губерний Российской империи на малозаселенные, необжитые пустоши в Сибири. Царское правительство всеми мерами поощряло стремление землепашца к переселению – выдавались на проезд, на прокорм, на новое местожительства безвозмездные ссуды. Денежная сумма, по тем временам, была немалая – хватало ее обжиться и обзавестись домашним хозяйством на новом месте, а со временем зажить безбедно – почувствовать себя исправным хозяином.

Об сказочном и удивительном богатстве Сибири, об ее плодородной земле, жирной и сдобной, как пасхальный хлеб, по Гродненской губернии ходили баснословные легенды. Распространению таких легенд способствовали ходоки-переселенцы, возвращающиеся из студёной Сибири за своими семьями. В их словах находилась только часть правды о богатствах Сибири. Много было вымысла и красочного преувеличения. Они расхваливали вольготную жизнь в далеких, неизвестных краях. Из их слов следовало: беззаботно и припеваючи могут жить в сибирской, глухой тайге даже «гультай»1и последний «лайдак»2, пропивший и промотавший все свое хозяйство.

Стало известно СтепаноОвцову о добровольном переселении безземельных крестьян на необжитые земли – пустоши в далекой, студеной Сибири, что переселенцу царской властью оказывается значительная денежная помощь – в виде поощрения. Не раз ему приходилось слушать похвальные рассказы ходока-переселенца, вернувшегося из сибирских краев. Верил его лживым словам безземельный Овцов – считал их чистой правдой.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Гультай–ленивый, беззаботный человек.
2. Лайдак – пьяница, пропойца. Разговорная речь жителей Гродненской губернии.

Задумался над этой проблемой мужик-бедняк. Боязно было ему срываться с родного места и ехать всей семьей в неизвестные края.

Камень, лежащий на одном месте, и тот мхом обрастет, - думал Степан. –Прижился я здесь в родной Симоновке. Могилы – здесь мох предков. А что имею? – кидал он мысли неводом, рассуждая сам собой: - Ни клочка земли. Одна покосившаяся избушка, крытая соломой, и та уже чуть не по самые окна вросла в землю. За нее держаться и жить в бедности. Нет, лучше на новом месте».

Держал он семейный совет с родственниками. Родные ничего определенного сказать не смоги. Всю ответственность по решению проблемы, о переселении в Сибирь, возложили на главу семейства.

Отдельно тест вел разговор с Иваном Шиманюк. Уважал и любим Степан Овцов молодого зятя: за спокойный и тихий нрав, за грамотность, не по годам рассудительность, гордился им на людях, ужителей деревни Симонова.

Зять посоветовал тестю: « Ехать в Сибирь. Остаться в родной деревне – это значит: и в дальнейшем жить в бедности. А там, на новом месте, - подытожил свой совет Иван: - Судьба изменчива, возможно улыбнется счастье нам и заживем безбедно. И я с вашей семьей еду, тятя». – Обрадовал Степана Овцова, таким сообщением младший сын Устина Шиманюк. Иван отца Екатерины Овцовой вежливо называл тятей. «Не смогу я жить без Катюши и сына. – В конце разговора с тестем грустным тоном сказал зять. – Один пропаду от тоски и горя».

После этого разговора с Иваном Степан Овцов окончательно, без каких-либо сомнений, решил весной 1898 года ехать, всей семьей в загадочную и неизвестную Сибирь. Мужик находился ещё в силе. На «Масляной недели», в этом году ему исполнилось 47 лет, перешагнул на 48-ую ступеньку жизни. Так что, обрадованный поддержкой зятя, безземельный Овцов обрел в себе уверенность. Ему стали не так страшны поджидающие, будущие трудности в сибирских краях. О своем решении ехать в Сибирь, вместе с семейством Овцовых Иван сказал родителям. От такого неожиданного сообщения и необдуманного решения сына мать заплакала. Отец, нахмурив кустистые брови, ответил ему сердито, с обидой: «Раз ты, мой младший сын, такой «вытлук»1 не хочешь слушать отца и мать, езжай с голодранцем Степашкой в каторжную Сибирь».

Устин Шиманюк непочтительно относился к свату-бедняку. Старался «обрамизить»2Степана Овцова: называл его уменьшительным, ребячьем именем: «Степка, Степашка. – А чаще всего унизительными кличками: - Голодранец, лодырь, гитцель».3

С обидой на свата и все семейство Овцовых, что к ним ушел жить Иван, Устин продолжал с устрашающей угрозой рассказывать непослушному сыну: «Какая незавидная доля ожидает семейство Овцовых в каторжной Сибири».

«Как будто ты не знаешь, - говорил отец ему: - Сибирь полна беглыми «варнаками»4 – каторжниками. Все «тати»5 прячутся по лесам. Сами они громадного росту, звериного вида, зубы у них – лешачьи, рыжие, как у матерого жеребца. У каждого нож тесак за поясом. При встрече быстро распорют требуху переселенцу-Степашки и выпустят из нее кишки. Прикончат все семейство Овцовых и в том числе тебя. Езжай в Сибирь, если тебе жизнь не дорога».

Такую, незавидную и мрачную судьбу в Сибири представил отец сыну. Иван Шиманюк эти слова отца не принял в серьез и во внимание. Ему было понятно, что родитель наговорил, напридумывал эту чепухус обидой на него, но остаться в родном доме он не мог. Любовь к ненаглядной Катюши поборола сыновние чувства. Он решил окон6чательно уехать в Сибирь с Екатериной и со своей семьей Овцовых.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Вытлук – непослушный человек.
2. Обрамизить – опозорить, унизить человека. РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ
3. Гитцель – глупый человек, дурак. ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ.
4. Варнак – преступник.
5. Тать – разбойник, убийца

*«ЗДРАВСТВУЙ! СТУДЁННАЯ СИБИРЬ»*

*Вспоминание второе*

В губернском городе Гродно переселенцы были отправлены по железнодорожной магистрали в Енисейскую губернию, Ачинский уезд. В Гродно Степану Овцову и его зятю выдали проходные свидетельства переселенца, а на продовольствие – часть денежной ссуды. Иван Шиманюк получил 13 рублей.

«Остальной, денежный размер ссуды они получат по месту прибытия в сибирском городке Ачинске», - так объяснил им губернский распределитель переселенцев.

Долгий и длинный пусть оказался для «рассейского мужика», пока паровоз, пыхтя черным дымом и свистя белым паром, не дотащил товарные вагоны с переселенцами до места назначения. Прибыло семейство Овцовых вместе с зятем в уездный, сибирский городок Ачинск в конце апреля 1898 года.

Стоял холодный, мрачный день. Солнце не проглядывало и скрывалось среди серых туч. Сыпался обильно мокрый снег. Налетали порывы леденящего ветра. После уютного тепла вагона-теплушки на перроне переселенцам стало зябко. Они съежились от пронизывающего холода.

Сибирская весна ни сколько не была похожа на теплую весну в «Рассеи» . В это время, на родине переселенца – деревне Симоновка, началась посевная кампания.

Ненастная погода на Степана Овцова подействовала удручающе. «Известно – студёная Сибирь »- сказал тесть Ивану с глубокой грустью, - «Пойдем на вокзал, там немного согреемся ». -Предложил он.

Семьи Овцовых и Шиманюк отправились в деревянное, побеленного известью в красно-кирпичный цвет здание вокзала. В небольшом помещение железнодорожной станции находилось несколько семейств, приехавших из западных губерний Российской империи.

Они нашли свободное, укромное место – расположились там. Тесть и зять пошли на регистрацию переселенцев.

Регистрация приехавших переселенцев из России проходила в небольшой комнате – в самом здании вокзала. Такой процесс регистрации устраивал безграмотного крестьянина. У него создавалось меньше суеты и нервозности.

Уездной властью рассматривались проходные, переселенческие документы. Определялось дальнейшее местожительство этого крестьянина, решался вопрос какой-именно размер земельной площади причитается ему. Проводился окончательный расчет по безвозмездной ссуде. Направление на новое место жительства выдавалось главе семейства – в основном, в малозаселенную Большеулуйскую волость, которая имела запасные, переселенческие участки.

Имелось предписание, его превосходительства, распределителя крестьян-переселенцев по Енисейской губернии: « Крестьяне, переселенцы, выходцы из одной волости, губернии должны селиться вместе, жить компактно. Уездным властям рекомендуется размещать их селения на одном переселенческом участке…»

Уездная администрация города Ачинска старалась выполнять это указание, его превосходительства. Селили переселенцев из одной волости и губернии на определенном месте – запасном участке.

Степан Овцов и Иван Шиманюк прошли регистрацию. Каждому из них было выдано направление на местожительство: Большеулуйская волость, переселенческий участок Еловый. Произведен окончательный расчет по безвозмездной ссуде. Иван Шиманюк получил на домоустройство 75 рублей, на приобретение семян – 14 рублей. Оставались у него еще не израсходованные деньги, полученные в городе Гродно.

Уездный начальник по переселению крестьян , добродушный, сорокалетний мужчина, посоветовал Степану И Ивану: «Приобрести лошадь, и добираться до участка Еловый на гужевом транспорте. Расстояние не близкое. От города до участка составляет 30 верст. Лошадь можете купить на рынке. – Сказал он. – Базар находиться в настоящее время на привокзальной площади. Его устраивают временно местные жители, пока длится приезд переселенцев».

В конце разговора уездная власть пообещала, что через 2-3 недели из Ачинска приедет землемер с помощником на участок Еловый. Семействам Овцову и Шиманюк отведут согласно регистрационным документам соответствующие земельные площади.

Степан Овцов от такой приятной беседы с уездным распределителем переселенцев остался доволен. Глаза у него светились радостью. При нем, по его мнению, находилась баснословная денежная сумма. Он по секрету сообщил зятю, что с малых лет, как помнит себя, не был таким богатым, как сейчас.

После короткого, семейного совета Овцов Степан, его супруга, зять с молодой женой отправились на привокзальную площадь, на рынок. Екатерина временно оставила десятимесячного сынишку на попечение детворы Овцовых.

Привокзальная площадь была наполнена разными голосами домашних животных: ржанием лошадей, утробным мычанием коров, криков овец, повизгиванием поросят, хрюканьем свиней, кудахтаньем кур. Базар был заполнен телегами, сельхозинвентарем и другим, необходимым для крестьянина домашним скарбом и утварью. Для переселенца выбор предстоял большой. Цены на домашних животных были не баснословные, а умеренные. Рабочая лошадь стоит 3 рубля, дойная корова – 2 рубля, двух и трехмесячный теленок – 50 копеек, трехмесячные поросята 20 или 30 копеек, хряки-кабаны, годовалые и старше возрастом – 1 рубль и 1руб. 50 копеек.

У жены Степана от такого, огромного изобилия домашних животных разгорелись глаза. Ей непременно захотелось стать зажиточной хозяйкой: купить кроме лошади, корову, овец, поросят, куриц. В этом желании поддержала ее дочь – Екатерина.

Степан остудил неумеренный пыл супруги и дочери. Сказал им отчетливо резонно: «Где вы будете держат всю эту домашнюю живность? Пока нет - ни кола, ни двора! Еще не добрались до места назначения. Обживемся, - успокоил он жену и дочь. – Со временем все будет».

Услышав разговор на белорусском языке, к ним подошел смугловатый юноша. Он тронул за рукав армяка Степана Овцова и спросил у него: «Дидько, - дядя. Вы сейчас из «Россеи» приехали? Я чуял-слышал вашу «мову» - разговор.» - Паренек вопросительно смотрел на земляка и ждал его ответа.

- «С Гродненской губернии мы.сейчас только приехали,- ответил ему Степан, и сам с удивлением спросил его: - А ты откуда будешь, такой шустрый хлопец?»

- «Я, тут с тятей. Приехали мы на базар. Меня кличут Никитой, а тату Андреем. – Скорогспешно сообщал о себе кареглазый хлопец. – Мы – тоже «россейские»- из Городненской стороны. Прозвище наше - Шаховы».

Подошел к ним отец Никиты – почти одногодок Степана Овцова. Как и сын он был смугловатый, кареглазый, сорокалетний мужчина. Представился землякам – Андреем, по отцу – Васильеичем. Завязался разговор.

Вновь приехавшие переселенцы с глубоким интересом расспрашивали земляка. Он едва успевал отвечать на их вопросы. От него узнали, что семьи Шаховых приехали Причулымье в 1896 году, из Гродненской губернии, Волковыского уезда, деревни Барановичи. Обосновались переселенцы в деревне Стрелка. Семейство их было многочисленно – состояло и шести самостоятельных семей. Все семейство насчитывало более тридцати ее трудоспособных членов.

«Женатые сыновья живут вместе с родителями, - рассказывал новым землякам Андрей о жизни переселенца в Причулымье: - Всеми семьями руководит патриарх рода Шаховых, его дед – Иван Васильевич. Ему сейчас 92 года, но старик еще в силе. Весной сам, первым начинает сев яровых затем к делу приступают его сыновья: идут по пашне вслед за отцом с лукошками, наполненных зерном, и разбрасывают их. Детвора, сидя верхом на лошади, боронит засеянное поле».

От него узнали семьи Овцовых и Шиманюк, что кроме многочисленного семейства Шаховых в деревне Стрелка обосновались и живут их земляки-переселенцы из Гродненской губернии. Это многодетные семьи – Кремза, Якубовых, Терентьевых, Боровковых, Стальмаковых, но эта семья – из Витебской губернии. За Стрелкой расположена еще одна переселенческая деревня – это Листвянка. Она основалась в 1986 году, а деревня Стрелка – в 1895 году. За деревней Листвянка, в трех верстах от нее, расположен участок Еловый. Он начал обосновываться первыми переселенцами прошлой весной в 1897 году. На этом участке уездными властям рекомендовано селиться семьям Овцова и Шиманюк и в дальнейшем жить на нем.

У Степана Овцова от приятных новостей земляка на душе стало веселей. Он с облегчение вздохнул и самоуверенно, радостным бахвальством сказал: «Была бы землица, а работать на ней «рассейский мужик» не побиться».

Андрей сочувственно посмотрел на земляка, и неодобрительно покачав головой, с улыбкой ответил ему: «Земли вдоволь хватает в этих местах. Но каждый клочок ее достается с великим трудом. Не очень легко отнять эту землю у непролазной чащобы леса: раскорчевать, разработать, распахать целину необходимо. На десять раз "соленым потом" умоешься, пока таежную полянку до сева доведешь».

С житейским опытом приобретенного в Причулымье землепашца - неустанной борьбой переселенца с сибирской тайгой, Андрей Шахов познал цену изнурительного, тяжелого труда в этих местах. Он Степану дал добрый, поучительный совет: «Один не справишься. От жадности работы на ней – «хрип», спину сломаешь и горб наживешь».

По совету земляка Степан Овцов купил себе две рабочих лошади, по три рубля каждая. Зять приобрел одну. Естественно, купили три новенькие телеги, конские сбруи. Приобрели деревянные сохи, с окованным рылом-наконечником в толстое железо, два стальных плуга, бороны. По мнению Андрея Шахова, его земляки, на первое время, для будущего сева запаслись необходимым сельскохозяйственным инвентарем. Можно было собираться в путь-дорогу.

Запрягли лошадей, погрузили на телеги и упаковали приобретенные покупки. Семьи переселенцев отправились из приветливого, сибирского городка в дальнюю дорогу.

Подъезжая к деревне стрелка, Андрей Шахов, неожиданно остановил свою лошадь, слез с телеги и отправился к подводе Степана Овцова. Он ехал впереди всех, указывая землякам дальнейший путь. Остановил лошадь Иван, направился к ним: «Узнать, что там произошло?»

Страшного и опасного ничего не случилось. Неожиданную остановку их земляк объяснил просто: «Пока доберемся до участка Еловый – время будет позднее. Придется вашим семьям ночевать под телегами. – Я подумал: - Ночи стоят сейчас холодные. С вами ничего не произойдет. Не замерзните. Потемлей укроетесь кожухами. А малыш? – рассудительно вел разговор он: - За ночь перемерзнет, заболеть может. Так что на ночь оставайтесь у меня, - утвердительным тоном сказал им старший Шахов. - Переночуете в избе. А рано утром отправитесь в путь. До деревни Листвянка вас проводит мой сын Никита. Он поедет верхом на лошади. От Листвянки до участка Еловый доедите одни. Дорога одна – прорубленная просека в прошлом году. Расстояние недалекое – три версты. Спокойно доберётесь. Варнаков – беглых каторжников не опасайтесь. – Посоветовал землякам Андрей. – В этих местах их нет. Никто из переселенцев и старожителей-сибиряков, «чалдон» никогда не видел».

По окончанию разговора он с усмешкой сказал: «Красивые сказки – на придуманное вранье про беглого каторжника в наших местах».

С его разумными советами согласились Степан и Иван. Остались семьи Овцова и Шиманюк ночевать у гостеприимного земляка.

Рано утром с восходом солнца, они отправились в дальнейший путь. Сопровождал их, сидя верхом на лошади, в седле, сын Андрея Шахова – Никита. За телегой Степана Овцова на привязи шла корова. За ней бежала телочка.

Вчера вечером, сидя за столом, во время трапезы-ужина, который не обошелся без ковша хмельной медовухи ради встречи с земляками, патриарх рода Шаховых уговорил новых переселенцев: «Купить у него корову с трехмесячной телочкой».

«Она не помешает вам, а мальчонка постоянно с молоком будет. – Объяснял землякам 92-летний старик: какую выгоду предлагает он. – Исчезнет необходимость приобретать молоко у соседей, а дойных коров сейчас мало у кого имеется на участке Еловый – люди не успели еще обзавестись буренками».

« Так что покупай, - советовал им старейшина рода Шаховых, Иван Васильевич. – Прокормить скотину – прокормите. Старой зеленой травы по лесу хватает. Присмотр за ней будет осуществлять детвора. Сейчас весна. В скором времени лес зазеленеет и свежая травка подрастет. Летом она вообще в чащобу леса не попрется – гнус не позволит. Около дома будет крутиться».

С его вескими, резонными доводами согласились семьи Овцова и Шиманюк. В особенности не терпелось супруги Степана приобрести буренку – кормилицу.

Ударили по рукам, выпили «магарыч»1: сделка купли-продажи состоялась. За домашнюю живность уплатили переселенцы патриарху рода Шаховых всего два рубля.

Наконец, исполнилась заветная мечта бедной семьи Овцовых – приобретена дойная корова с телочкой.

Перед самым въездом в деревню Листвянка Никита Шахов, попрощавшись с земляками, поехал домой – в Стрелку. Дальнейший путь семьям Овцова и Шиманюк предстоял одним. Миновали эту переселенческую деревню: кое-где стояли избы, а так в большинстве виднелись землянки.

За Листвянкой началась проселочная дорога на участок Еловый, которая извивалась и петляла по девственному лесу, имя которому – сибирская тайга. Эта дорога обходила колки, наполненные весенней водой и прилегающие к ним с бесчисленными травянистыми кочками, «мочаги» - болотца, заросшие густым кустарником. Она находила наиболее возвышенные и сухие места таежных полянок, удобные для проезда гужевого транспорта.

Изменчивы климатические условия в Причулымье. Вчера, почти весь день, моросил дождь с мокрым и липким снегом. Сибирская весна была похожа на позднюю осень в России. За ночь, к утру, погода изменилась6 «повисло ведро» - сегодняшний день выдался теплый, солнечный.

«По такой дороге быстро не поедешь. – Думал Степан Овцов. – Все имущество растеряешь по пути».

Приходилось ему на лошади объезжать колдобины, сухие валёжины. Не раз колеса телеги погружались в топкую грязь «мочагов», но сильная лошадь вытаскивала их на сухое место.

На противоположной стороне телеги сидела его жена - Мария. Супругу разморило весеннее тепло, она, опершись обеими руками об нее, дремала. Рядом с ней уместились две меньших дочери: десятилетняя Анастасия и восьмилетняя Ольга. Детвора, от безделья, нашло себе забавное занятие: вела подсчет глухарей, сидевших на ветвях каждого дерева. Но сосчитать краснобровых косачей не предоставлялось возможности – боровой птицы было много и в большом количестве, и вдобавок она перелетала с одного дерева на другое. На втором подводе, среди сельскохозяйственного инвентаря и имущества, разместились четверо сыновей семьи Овцовых. Старший 19-летний сын Николай управлял лошадью. Рядом с ним сидел средний Антон 17-летний, коренастый парень-крепыш. По другую сторону телеги расположились их младшие братья-погодки: 15-летний Иван и 14-летний Александр.

Старшие братья женаты еще не были – ходили холостыми парнями. Степан Овцов не торопил и не заставлял насильно жениться старшего сына, отлично понимал: «не очень захотят родители в деревне Симоновка отдать свою дочь в бедняцкую семью. Ладно, двух старших дочерей пришлось выдать замуж за таких же бедняков, родители которых по бедности ничем не отличались от свата».

Дочери, вместе с мужьями, остались в родных краях. Зятья побоялись покинуть насиженные места и ехать вместе с тестем в студёную Сибирь. Только один из них – Иван Шиманюк, поругавшись с родителями и не испугавшись трудностей, осмелился ехать с ним – в неизвестные края. Подвода зятя с его супругой и десятимесячным сынишкой следовала последней.

Внезапно размышления Степана были нарушены неясным шумом. В лесной чащобе раздавался приглушенный треск сухих сучьев. И этот шум приближался все ближе и ближе к проселочной дороге. Кто-то невидимый и неизвестный выходил из леса к ним на встречу.

Проснулась жена, испуганно спросила мужа: «Не варнак-каторжник идет нас резать?»

- « Не похоже на это, - неуверенно ответил ей Степан, - Каторга без всякого шума напала бы на нас, а этот напрямую ломиться по чащобе леса, что треск сучьев стоит».

Дочери, забыв свою детскую забаву, от страха прижались к матери, вопросительно смотрели на отца и ждали его защиты от варнака-супостата.

От своих, произнесенных слов Степан Овцов не успокоился, тревога поселилась в его душе. Грозящая опасность для жизни семей Овцовых и Шиманюк надвигалась – отчетливо стал слышен треск сучьев.

«Какие-то лихоимцы подкараулили нас, в скором времени выйдут из леса, и тогда начнется грабеж. – Страшные мысли наплывали на переселенца. – Варнаки никого в живых не оставят. – Это ведь каторга. – Думалось Степану в эти минуты поджидавшей и неминуемой гибели его родных. – Злодею-татю очень легко убить человека».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Магарыч – алкогольный напиток, сопровождающий при сделке купли-продажи

Он воинственно настроил себя: дать решительный отпор разбойникам. Степан остановил лошадь, громко крикнул сыновьям и зятю, чтобы они приготовились к защите от нападения варначины-каторги.

Переселенцы – «рассейский народ», вооружившись топорами, косами, деревянными трехрогими вилами, смотрели на угрюмую чащобу Причулымской синь-тайги и ждали появления и нападения разбойного «люда».

В скором времени появились сами «варнаки» - в шагах десяти, впереди от лошади Степана вышли на проселочную дорогу три лесных зверя. Российский крестьянин с испугом, а более того, с особым интересом рассматривал этих диких , неизвестных ему травоядных животных. Своей внешность они чем-то были похожи на домашних лошадей, но имелись серьезные различия: передние ноги – высокие, а задние – низкие, голова была, такая, самая, как у лошади.

Впереди важно шествовал самец с красивым, иззубрено-рогатым головным убором. За ним, чуть пониже ростом матерого зверя, следовала безрогая лосиха, а за ней бежал теленок. Лоси не спеша пошли мимо испуганных переселенцев. Самец черно-вороным взглядом, искоса и настороженно смотрел на лошадей – отдаленных сородичей. Стоявшие около телег люби его не интересовали, так как таежный, лесной зверь не был напуган человеком и не опасался встречи с ним. Через некоторое время лоси-сохатые углубились в чаще леса, а затем скрылись в ее дебрях.

Никогда не видел российский крестьянин таких красивых зверей. Это была его первая встреча с таежными обитателями. В лесах Гродненской губернии эти травоядные животные не водились – места обитания у них были избраны бескрайние просторы сибирской тайги.

Впечатлений от происшедшей встречи с таежными «гостями» у семей Овцовых и Шиманюк было предостаточно.ушли в сторону воспоминания и переживания о родных краях.

Тема разговора потекла по новому руслу – об сибирских лесных обитателях. Обсуждение ее продолжалось до тех пор, пока не показались постройки участка - Еловый. В скором времени у его жителей узнали, что у них произошла встреча с дикими травоядными животными лосями, или как их называют в Причулымье «сохатыми».

В окрестностях участка Еловый этих диких лесных животных предостаточно. Для человека они опасности не представляют и вреда не причинят.

Впоследствии, прибывшим переселенцам – членам семей Овцовых и Шиманюк, много раз приходилось видеть, на близком расстоянии, этих лесных зверей – лосей или сохатых.

*«УЧАСТОК ЕЛОВЫЙ»*

*Вспоминание третье.*

Наконец, доехали семьи Овцовых и Шиманюк на гужевом транспорте до участка Еловый. Встречать новых, приехавших переселенцев, вышли почти все жители это селенья. Эти две семьи оказались первыми перелетными птицами из далекой родины российского крестьянства. Их приезд был самый ранний в этом году. Ожидался приезд переселенцев через неделю, а возможно чуть позднее: когда сибирская весна в Причулымье повернется на лето – лес оденется в клейкую, зеленую листву и вылезет молодая сочная трава.

С огромной радостью происходила эта волнующая встреча. Хотелось в первую очередь бывшему «россейскому мужику» - недавнему переселенцу, а сейчас жителю участка, перенесшую лютую сибирскую зимушку, в холодной землянке и в ней, едва «не окочурившись» от ледяного дыхания рождественских и крещенских морозов, услышать родную «мову» - слово: голос родины предков. Вопросов накопилось у каждого много – не успевали друг другу отвечать на них.

Иван Шиманюк спросил у подошедших людей к его подводе «Где можно найти и увидеть старосту участка?»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Не окочурился – не замерзнуть. Разговорная речь жителей Гродненской губернии.

Ему был необходимо вручить старосте предписания-направления уездной власти города Ачинска: «Разрешение поселения и дальнейшего проживания семьям Овцова и Шиманюк на участке - Еловый».

Степан Овцов, зная, что зять его грамоте обучен и в ней смышлен, ссылаясь на свою безграмотность, еще в губернском городе Гродно категорически отказался какое-либо иметь дело с «гумагами», возложив весь процесс переселения их семейств на Ивана Шиманюк. Зятю ничего не оставалось больше делать, как взвалить эту рутинную, бумажную волокиту на себя: иметь и хранить надежно переселенческую документацию, а при необходимости – вести деловые разговоры с «высокопревосходительствами» и «благородиями».

«Да, вот он сам идет вас встречать» - ответила Ивану молодая женщина, указав правой рукой на подходившего к его подводе пожилого мужчину со светло-русой, аккуратно подстриженной бородой, с многочисленными проблесками седины головы и бороды.

Старостой участка оказался самый первый переселенец – Яков Леонтьевич Михайлов, 57-летний мужчина, приехавший ранней весной 1897 года вместе с семьей, а также с близкими и дальними родственниками, как по отцу, так и по матери с Гродненской губернии.

Были в прошлом году ходоки-переселенцы из других западных губерний Российской империи: Витебской, Могилевской, Орловской. Но они долго не задержались на участке – возвратились назад. Обещали приехать этой весной 1898 года со своими семьями, но пока их приезда нет.

Яков Леонтьевич Михайлов был избран «миром»1 участка, на его «сходе»2 старостой, как опытный, мудрёный в житейских делах человек и находился в этой должности почти год. Сейчас он с приветливой улыбкой на лице шел встречать, приехавших в этом году новых переселенцев.

Подошел староста к стоявшим подводам семей Овцова и Шиманюк, дружелюбно поздоровался с ними. Справился о здоровье. Спросил: «Благополучно ли они доехали до нового местожительства?»

Узнав, что они останавливались с ночёвкой в деревне Стрелка у Андрея Шахова и что у его деда купили корову с телочкой, Яков весело заулыбался и ответил: «Приветливое семейство Шаховых: земляки наши из одной Гродненской губернии. В деревне Стрелка - много переселенцев из «Гродни». – Пояснил он новым односельчанам. – Дружелюбные и приветливые люди».

Степан в разговоре с односельчанами упомянул о недавней встрече на проселочной дороге, недалеко от участка Еловый, с неизвестными дикими животными, похожих на домашних лошадей.

«страху натерпелись мы великого. Боязно стало. Перепелякались3 все. - Рассказывал он новым знакомым: \_ В пору, сейчас «перепалахи»4надо делать каждому из нас. Эти дикие кони тихо, мирно прошли мимо нас – никого не тронули».

Люди заулыбались. Кто-то из жителей участка, стоявших около трех подвод , ответил ему: «Это лоси, или как называют их в здешних местах «сохатые»».

Староста добавил к ответу односельчаннесколько слов: «Лосей бояться не следует. Опасны в зимние время голодные волки. Они большими стали, бродили этой зимой около нашего селения. По ночам воют страшно. Смертельного страха нагоняют на человека своим воем такого, что волосы дыбом встают, и мурашки по коже бегут».

Иван Шиманюк, во время разговора с главой селения, отдал ему два документа, выданные уездной властью на право местожительства семьям Овцова и Шиманюк на участке Еловый. Староста взял этих два листка казенной бумаги с рукописным текстом и тисненными на них гербовыми печатями Российской империи. Яков Леонтьевич, внимательно рассмотрев их, а затем развел в сторону руки и извиняющим, виноватым тоном сказал: «Безграмотен я! Не читать, не писать не умею. Не смотря на то, что «миром» старостой селения выбран. И на нашем участке никого нет, чтобы грамоте был обучен, - проговорил эти слова староста с горьким сожалением. – В переселенческих деревнях – Листвянка и Стрелка и то вряд ли найдется грамотный человек. Возможно у чалдон есть такой грамотей, но я его не знаю. Всегда с казенными бумагами езжу к волостному писарю, в Больше-Улуй, для их прочтения и по прочей надобности».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Мир – деревенская, сельская общественность.
2. Сход – общее собрание деревенских жителей.
3. Перепелякались – испугались.
4. Парепалахи делать – лечение деревенскими знахарками человека от сильного стресса или испуга. Разговорная речь жителей Гродненской губернии.

Ивану стало жалко этого, безграмотного пожилого человек, что ради прочтения каких-то циркуляров ему приходиться ездить в волость. Он попросил его на время вернуть ему этих два листочка для прочтения, объяснив жителям участка, что грамоте обучен. Староста отдал их.

Иван Шиманюк читал рукописный текст, как будто говорил, выдерживая пунктуационные знаки; точки, запятые. В конце текста он прочитал фамилию распределителя переселенцев по Ачинскому уезду, его звание, должность и дату оформления документа.

Люди находились в шоке, в огромном изумлении: никому не верилось, что на участок Еловый приехал такой грамотный переселенец.

Кто-то их жителей участка спросил его вкрадчиво: «В письме ты такой же бойкий и шустрый»

«Писать умею, -ответил Иван. Для сведения пояснил всем будущий односельчанин: - На родине, в местечке Люблино, работал приказчиком в лавке именитого купца Домровского».

Иван Шиманюк писал на бумаге чисто, аккуратно, красивым, каллиграфическим почерком, понятно. Своей смышлёностью, умом, а в особенности старанием и упорством, приобрел молодой крестьянский парень знания, которым не был обучен в начальных классах. Усвоил основы бумажной, рутиной волокиты-делопроизводства, подчерпнул кое-какие знания по бухгалтерскому учету.

«Да тебе цены нет!» - Радостно воскликнул староста. – Такой грамотный переселенец нам необходим. – похвалили его. – Молодец! – сказал Яков Леонтьевич, но уже с гордостью, что на участке Еловый будет жить столь грамотный человек. – Читаешь ты лучше волостного писаря. Тот не читает, а ползает по буквам, как малое дите по полу».

Волостной писарь был не очень силен в грамоте, к тому же страдал близорукостью, не имел очков. При чтении у него перед глазами буквы сливались, что написано никак не удавалось разобрать. Он, прищурившись, близко подносил бумагу к глазам, казалось, что ползал носом по каждой написанной строчке, читал медленно, с запинками, повторяя одно слово несколько раз.

«Будешь у меня правой рукой. Бумажной работой заниматься. Писарем. – С твердой решимостью сказал староста. – На сходе «миром» тебя выберем моим помощником. Жалование определим», - развивал свою мысль глава селения.

«Сход не нужен. – Зашумел стоявший около подвод народ. – Все миряне собрались здесь. Мы согласны. Грамотны человек необходим деревне». Бывшие переселенцы делились между собой радостными впечатлениями, что среди них будет жить грамотный человек.

С этого времени молодой парень-переселенец обрел уважение у жителей участка. Иван Шиманюк в силу своих умственных способностей грамотности помогал жителям своего селения в составлении разных челобитных: заявлений, прошений и ходатайств, а кому было необходимо письмо написать, то и этому человеку не отказывал. Об его грамотной смышлёности в скором времени узнали многие переселенцы и старожители-сибиряки в Большеулуйской волости.

Степан Овцов попросил старосту: «Показать им место будущего жительства».

«Выбирайте любую полянку, какая вам понравится для жилья. – Ответил ему приветливый глава участка».

С его помощью и других жителей строящейся деревни нашли подходящую, с большой площадью поляну на возвышенном месте с редколесьем. Местность, на которой был, расположен участок Еловый, понравилась Ивану Шиманюк, а в особенности она пришлась по душе его тестю.

Местность участка Еловый представляла бугристую, обширную возвышенность с широкими полями, заросший редким мелколесьем, на которых часто встречались «мочаги» - болотца. Лесные поля чередовались полосами не очень густого леса. Место было выбрано удачное, веселое, удобное для будущего строительства жилья переселенца, с открытым обзором окрестностей участка.

Бугристая возвышенность участка Еловый покатыми уклонами, а местами крутыми спусками-откосами переходила в неизменные полосы-лога и ложбины, по которым густой стеной рос матерый еловый лес. Он сочетался вперемежку с зарослями черёмушника, лозняка, красной и черной смородины. Ложбины и лога были топкими, непроходимыми, с многочисленными травянистыми кочками, достигающие порой - до половины человеческого роста, завалены огромными скоплениями старых, гниющих деревьев и кустов.

По низменным, болотистым топям пролегло русло мелководной речушки Листвянка с родниковой, прозрачной водой. К ее берегам жителями участка Еловый были проложены две проселочных дороги - для подвозки на лошадях питьевой воды в деревянных кадушках-бочках, а также для водопоя домашнего скота.

Через три недели приехал на участок Еловый из уездного города Ачинск землемер с помощником – производили земельные наделы, приехавшим в этом году крестьянам, на основании регистрационных документам переселенца и с учетом мужского пола каждой семьи. Отведены были земельные площади Степану Овцову и его зятю – Ивану Шиманюк, которые граничили друг с другом. Земельные участки у них в угле схождения по низменным логам двух, с прозрачно-родниковой водой, ручьем, обильно заросшим, матерым, еловым лесом. В которых царила дремучая непролазная чащоба. Эта лесная глухомань у жителей деревни Новая Еловка получила свое название «Шиманюков угол».

Непомерно-титанического труда пришлось вложить семьям Овцова и Шиманюк, пока не преобразовали на первое время крохотные, лесные поляны для сева зерновых культур. Каждую поляну очищали от залежей векового валежника, вырубали и раскорчёвывали на ней мелколесье и кустарники, сжигали весь этот древесный хлам и выжигали от старой травы и бурьяна саму поляну, а затем только приступали к распашки целины. Распашку производили на два раза – вдоль и поперек.

За посевной кампанией в скором времени подошла сопровождающая, пожирающим гнусом, сенокосная пора: тяжелый, изнурительный, крестьянский труд летней страды деревенской. Она началась после православного праздника «Петров день».

Вжикали косы – скошенная, зеленая трава аккуратно ложилась в ряды. Семьи Овцовых и Шиманюк занимались заготовкой сена. Впереди всех косарей шел Степан Овцов. Сзади, в двух шагах от него, следовал его зять – Иван Шиманюк. За ним четверо сыновей Овцовых. Последними косарями были супруга Овцова и их дочь – Екатерина.

Идя впереди всех косарей, с усмешкой думал Степан о крестьянской жизни переселенца в Причулымских краях. Он мысленно рассуждал: «Глупым человеком надо быть, чтобы поверить в небывальщину: сказки-байки возвратившихся в 1897 году ходаков-лентяев и пьяниц из Сибири в Гродненскую губернию. «Лайдак»1 красиво наврет и не дорого возьмет, если ты ему «чарку»2 «горилки»3 поднесешь. «Наплетет»4 в три «короба»5 такой чепухи-ерунды. А ты его слова за правду принимаешь, веришь ему. Надо придумать и наврать им небылиц: «Вольготно и припеваючи может прожить в Сибири «гультай»6 и последний, промотавший свое добро «лайдак»».

От тяжелой работы у него на лбу выступила испарина «пота», плечи холщовой рубахи пропитались им и намокли. Надоедливый гнус лез в лицо, прокусывал сквозь рубаху спину. Во всю ширь плеча в руках у него ходила острая, как бритва, «коса-литовка – укладывалась в толстые пласты-ряды скошенная трава. Степан Овцов погрузился в философские размышления: о крестьянской жизни «рассейского мужика» - переселенца в Причулымье. Он, старательно, выводил прокосы косой – «девяткой», не оставляя на них ни одной травинки, размышлял дальше: « «Карачуном»7 будешь сидеть – зубы не долго на полку положить: с голоду помрешь. Насущный хлебушек соленым «потом» достается в Сибири».

«Ох, верны слова моего земляка из деревни Стрелка. Золотые слова! Сказаны они им: «Не в бровь, а в глаз!» Не очень легко отнять землицу у сибирской тайги. – Вспомнил Степан разговор с Андреем Шаховым. – Земельной площади у меня сейчас предостаточно – мало у кого, зажиточного крестьянина в Симоновке, в родной, моей деревне найдется столько, что у меня имеется. А взяться и обработать всю эту целинную залежь, я не могу – «Сил и возможностей у меня нет»». – Мысленно подводил философскую черту под основу своей жизни переселенца в сибирских краях, на участке Еловый в недавно прошлом - безземельный бедняк, Степан Овцов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Лайдак – пьяница, пропойца.
2. Чарка – стопка, стакан.
3. Горилка – спиртные, алкогольные напитки.
4. Наплетет – наговорит.
5. Короб – большой ящик, сделанный из тонких, ивовых прутьев.
6. Гультай – ленивый человек.
7. Карачуном сидеть – бездельничать, ничего не делать, абсолютно не прикасаясь к работе.

Эти примечания являются разговорной речь жителей Гродненской губернии.

Труден и непомерно тяжелым оказался первый год жительства для семьи Овцовых и Шиманюк на новом месте. Абсолютно ничего не было: ни кола, ни двора, ни крыши над головой.

Имелись одни трудолюбивые, привычные к крестьянской работе, мозолистые руки. Постепенно строились, обживались.

К зимним холодам у семей Овцова и Шиманюк стояла избушка-времянка. Ее всем «миром» помогли построить односельчане. Тесновато было ютиться двум семьям в небольшой избенке, но «рассейский мужик» привычен к ней – «в тесноте, да не в обиде».

Топилась русская печь, около нее, в «кути»1суетились две женщины: супруга Степана Овцова и жена Ивана Шиманюк – Екатерина. Помещение избы наполнялось благоухающим теплом.

По соседству с избушкой стояли два деревянных сруба2-заготовки для строительства будущих домов – семьям Овцова и Шиманюк. Во дворе, обнесенного высоким «парканом»3, расположились хозяйственные постройки-времянки для лошадей, крупнорогатого скота и другой домашней живности.

Медленно, мелкими шагами семьи Овцова и Шиманюк, поднимались в жизненную гору, обживаясь, обзаводясь домашним хозяйством, крепкий корень пускали в сибирскую землю Причулымья, с каждым годом укреплялись в ней. Вместе с ними строились и обживались другие переселенческие семьи, приехавшие не только с Гродненской губернии, но из других – Витебской, Могилевской, Орловской.

Совсем недавно – полтора года назад – на этом месте простиралась дремучая, сибирская тайга. Сейчас, рождённая неустанным трудолюбием российского крестьянина-землепашца и хлебороба строилась и росла переселенческая деревня с красивым, поэтическим названием «НОВАЯ ЕЛОВКА!»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Кути- помещение кухни
2. Сруб – деревянный каркас для строительства дома.
3. Паркан – изгородь, выполненная из тальниковых или черемуховых, не очень толстых тычинок-прутьев, которые переплетались в вертикальном положении через три продольные жердины забора.

*«ГОСТЕПРИИМНАЯ РОДИНА ДЕДУШКИ»*

Воспоминание четвертое

Часть первая

*«Деревенское детство»*

Прошло с тех пор, больше сорока лет, как обосновались в переселенческой деревне семьи Овцовых и Шиманюк. Крутые и кровавые перемены произошли за это время в России – прошлись по Причулымью. Не одну судьбу сломали и искалечили у сибирских крестьян.Не обошли они стороной и Новую Еловку.

Грозовой 1919 год отнял у этой деревни 50 жизней ее односельчан. В конце марта этого года они зверски были расстреляны колчаковскими карателями.Окончилась гражданская война. Сибирский крестьянин после опустошительной разрухии эпидемии, пронесших по Причулымью, только встав на ноги, окрепнув, почувствовал в себе силушку, зашагал размашистыми шагами в жизненную гору: разжился хозяйством и почувствовал себя исправным хозяином.

Наступило время сплошной коллективизации – самые трудные и тяжелые годы для землепашца и хлебороба. Кипела и бурлила Новая Еловка в жарких спорах, порой доходящих до драки: - «Вступить в колхоз или нет!»

Вступать в колхоз пришлось всем жителям деревни, а кто не хотел – того ожидала высылка. Единоличная жизнь закончилась у новоеловца, началась у него другая: был образован колхоз «Большевик». Не привычна была такая жизнь для жителя Новой Еловки – бывшего единоличника, а сейчас человека без паспорта, пожизненно вместе с семьей приписанному к колхозу.Видеть ему приходилось результаты своего труда, но ими не пользоваться и не распоряжаться, а за свой подневольный труд получать нищенский трудодень.

Вместе с другими односельчанами прожила это трудное и тревожное время семья Шиманюк – вынесла на своих плечах суровое и тяжелое бремя лихолетья. Быстро пролетели эти прожитые годы – события прошлой давности оказались вчерашним днем.

Неумолимое время начало серебрить голову и бороду главы сибирского рода Шиманюк – уважаемого человек жителя села Новая Еловка. Он среди односельчан пользовался авторитетом. При встречи они называли по имени и отчеству, интересовались здоровьем супруги и членов семьи. С первых дней своего приезда на участок Еловый, молодой переселенец – Иван Шиманюк, заслужил почет и уважение среди его жителей, как смышлёный в грамоте человек, оказывая безукоризненную помощь безграмотному крестьянину, выполнял его просьбу – писал и оформлял «какие ему треба1 по казенной надобности бумаги», а если кому было необходимо письмецо «накалякать»2 – не отказывался.

Иван Устинович сам не заметил, как в 44 года стал уже дедушкой, а его супруга Екатерина – бабушкой. После окончания гражданской войны женился его старший сын Иван, которого в грудном возрасте привезли на участок Еловый. Вырос он незаметно для односельчан в ладного, статного парня и нашел себе суженную – Леонову Дарью Ануфриевну. Появилась новая семья сибирской родовы Шиманюк.

Семья у Ивана Устиновича тоже оказалась многодетной, кроме Ивана родились в Новой Еловки пятеро сыновей и две дочери. В 1922 году у старшего сына родился первенец-мальчишка. Крещенноеимя ему дали Иван, как наследнику и продолжателю рода Шиманюк. Крестили младенца в Крестовоздвиженской церкви села Новая Еловка.

Выросли сыновья и дочери у Ивана Устиновича – женились, выходили замуж. Предпоследний его сын Михаил, а он был с 1913 года рождения, успел обзавестись семьей, женился на односельчанке – Беленя Ольге Андреевне. В 1937 году молодая семья Шиманюк Михаила подарила дедушке и бабушке, с голубенькими, василькового цвета глазенками, внучку – назвали Ниной.

У старшего сына Ивана, тоже стала семья многодетная, за первенцем сыном Иваном, росло пятеро дочерей. Старшая из них была Клава – родилась в 1926 году. В настоящее время – это Клавдия Ивановна Крутых: почетная гражданка Большеулуйского района, ветеран педагогического труда, пенсионерка.

Разрасталось родословное дерево жизни Шиманюк. Крепкими корнями оно врастало в сибирскую землю Причулымья, укрепляясь с каждым годом в ней. Рос первенец старшего сына – внук Ванюша.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание из разговорной речи жителей Гродненской губернии:

1. Треба – требуется что-нибудь.
2. Накалякать – написать.

Окончил, светлоглазый непоседа-мальчишка, начальную школу в Новой Еловке, продолжал учебу дальше: ходил пешком на занятия в деревню Листвянка, в которой открылась семилетняя школа.

Для жителей Новой Еловки было в то, предвоенное время, в диковинку увидеть пролетающий над деревней самолет. Разговоров и впечатлений было от увиденного зрелища много и предостаточно.

Люди, увидев летящий над деревней с фанерными крыльями аэроплан, с радостными возгласами встречали его, крича: «Горлоплан летит!» Другого или иного названия у крестьянина-колхозника пока еще не существовало. Все жители Новой Еловки, от старого до малого, самолет называли «Горлопаном».

Над Новой Еловкой пролегала воздушная трасса: Новосибирск – Красноярск. В краевом центре открылся аэропорт. Самолеты, небесные тихоходы – «у-2», стали часто бороздить воздушное пространство Причулымья.

Деревенская, босоногая детвора с неописуемым восторгом встречала и провожала, почти каждый пролетающий самолет: иногда – высоко под облаками, а другой раз низко – почти над крышами домов деревни. Подростки и малышня бежали вслед за ними, радостно крича и махая руками, но догнать улетающую, железную птицу не могли.

Среди сверстников находился Ванюша, внук Ивана Устиновича Шиманюк. Ему в это время хотелось стать пилотом, управлять, послушной его рукам, железной птицей, низко на ней пролететь над деревней, помахав крыльями самолета, поприветствовать односельчан. Но это были детские мечты, пока еще несбыточные. Желание стать летчиком у него возрастало с каждым днем.

Длинные, зимние вечера. За окном, во дворе студено и холодно. Трещать сорокоградусные рождественские и крещенские морозы, а порой гуляет злющая метель-вьюга. В доме тепло и уютно – топится русская печь. В ее топке потрескивают сухие, березовые поленья. Около печи суетится пожилая женщина – Екатерина Степановна Шиманюк. Ее муж, Иван Устинович, уставший от повседневной работы, забравшись на палати, пристроенных к русской печи, прилег отдохнуть. К нему проворно на печь, на палати, залезает внук Ванюша, пристроившись рядом с ним, просит дедулю рассказать про свои родные края – от куда он приехал в Сибирь.

Начинаются воспоминания бывшего переселенца. Постепенно у Вани слипаются глаза – клонит в сон. Сквозь дремоту сна внук слушает повествование предка, о родной деревне Симоновка, о днях ушедшей его молодости. Детская память цепкая – услышанное запоминается крепко и надолго. Под рассказы дедушки внук засыпает.

Получив среднее образование, внуку Ивана Устиновича – Ванюши непременно захотелось детские мечты осуществить и превратить их в действительность – стать летчиком. Семнадцатилетний Иван Шиманюкв 1939 году поступает в Московское, военное, авиационное училище.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*«Незабываемые, фронтовые места»*

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашисты рвутся к Москве. Авиационное училище вместе с курсантами эвакуируется в Челябинск. Иван Шиманюк по ускоренной программе оканчивает летные курсы. В звании лейтенанта, в качестве летчика бомбардировочной авиации отправляется на фронт.

Начались боевые вылеты самолета-бомбардировщика, пилотом которого был сибирский парень из затерянной в Причулымье деревеньки – Новая Еловка. Приходилось Ивану Шиманюк летать в тыл врага, к партизанам. Доставлять продовольствие, медикаменты, оружие народным мстителям, от них самолетом эвакуировать тяжелораненых, детей, женщин, бомбить в тылу противника вражеские коммуникации, скопление войск и военной техники.

Не раз возвращался бомбардировщик, после очередного вылета, на свой аэродром весь изрешетенный вражескими пулями, на котором был Иван Шиманюк. Но его пилот оставался цел и невредим. Были у него ранения, а затем лечения в госпитале. После выздоровления опять в строй – боевые вылеты продолжать. Сибиряк уже имел опыт бомбардировки вражеских объектов. За годы Великой Отечественной войны ему пришлось сделать 717 боевых вылетов, из них 400 в тыл противника.

Тернисты и изменчивы фронтовые дороги войны, особенно у авиации. Происходит постоянная дислокация полевых аэродромов.

В августе 1944 года Советская Армия вела упорные бои за освобождение Белоруссии. Несколько дней тому назад немецкие оккупанты были полностью изгнаны из Гродненской области советскими войсками. Освобожден областной центр – город Гродно.

Бомбардировочная эскадрилья, в которой служит Иван Шиманюк, а он уже имел звание капитана, расположились в местечке Люблино, в том самом городке, когда-то 55 лет тому назад, в царские времена, работал в нем приказчиком его любимый дедушка - Иван Устинович у богатого купца пана Домровского. Полевой аэродром бомбардировочной авиации находился на широком лугу - за околицей городка. Боевых вылетов на ближайшее время не намечалось – наступило кратковременное затишье. Обслуживающий персонал занимался текущим ремонтом самолетов.

Капитан Шиманюк временно квартировался у поляка, ксендза – Станислава Вольдемаровича Лещинского. В местечке Люблино имел небольшой костел, так как в этом городке проживал много поляков-католиков. При костеле состоял на службе ксендзоном Станислав Вольдемарович Лещинский.

Ксендз, со своей женой, Ядвигой Юзефоновой, жили в небольшом домике, который находился на окраине городка, - по соседству с широким полем, а сейчас на нем временно дислоцировалась воздушная эскадрилья, в которой служил сибиряк.

Супруги были пожилого возраста. Каждому из них переваливало за шестой десяток лет жизни. К советскому офицеру они относились доброжелательно, гостеприимно. Старушка Лещинская старалась приготовить пану офицеру вкусную пищу, но ассортимент продуктов не изобиловал, кроме выросшего в этом году свежего картофеля. В приусадебном участке, и яблок, и груш из сада хозяйка дома ничего не могла найти. Хозяин дома, ксендз Лещинский относился к нему, по-отечески, как к родному сыну, ласково называя сибиряка – сынком или сыночком.

Иван Шиманюк отвечал им взаимной благодарностью – сибирской щедростью. Когда выдавался летному составу очередной сухой паек, то в доме Лещинских накрывался праздничный стол. Советский офицер угощал приветливых хозяев.

Однажды во двор Лещинских зашел дежурный по штабу – молодой сержант. Он спросил у хозяина дома, Станислава Вольдемаровича:

* «В этом доме квартируется капитан Шиманюк?»
* «Да, в этом доме живет советский офицер», - ответил ему ксендз. Он занимался сбором яблок в саду. В это время вышел из дома на крыльцо Иван Шиманюк. Сержант доложил ему, что капитану Шиманюк необходимо явится в штаб воинской части. Они вдвоем ушли.

У Станислава Вольдемаровича внезапно промелькнула мысль: «Не уроженец советский офицер здешних мест?» - Поблизости расположена деревня Симоновка, а в ней, как он прекрасно знал об ее жителях: Полдеревни проживают с фамилиями Шиманюк и Шеманок. – «Не из этой деревни он будет родом?»- возникла у ксендза догадка. – «Возможно он с этих мест?» - Он заметил, что в разговорной речи, словарном лексиконе у офицера иногда встречаются слова жителей Гродненской области. «Вернется в дом советский летчик, конкретно узнаю, откуда он родом? Как его фамилия?» - Прекратив мучившие его сомнения, решил Станислав Вольдемарович.

Через три часа вернулся в дом Лещинских Иван Шиманюк. Настроение у него было радостное, веселое. «Ваше преподобие!- обратился он к ксендзу. – Сегодня у нас общий праздник. Советская Армия освободила Брест-Литовск, вышла на границу с Польшей. Началось освобождение многострадального, польского народа от немецких захватчиков».

У Станислава Вольдемаровича от радостного сообщения советского офицера навернулись на глаза слезы, он заплакал и сквозь них сказал: «Наконец, мои братья и сестры дождались радостного дня освобождения от гнета немца – «Шваба»».

«А вы, Ядвига Юзефовна, - обратился сибиряк к супруге Лещинского, - готовьте праздничный стол. Вместе будем отмечать общий праздник. Угощаться будем «Вторым фронтом»» - Иван Шиманюк показал хозяевам, держащий в правой руке вещевой мешок, наполненный очередным сухим пайком летчика-офицера.

«Вторым фронтом» - солдаты и офицеры Советской Армии называли в шутку продукты питания союзников-англичан и американцев, предоставляемые Советскому Союзу по «Ленд-лизу» соглашению стран антигитлеровской коалиции.

Иван опорожнил рюкзак. Стол в доме Лещинских стал праздничным. На столе расположились две булки хлеба, консервы-большие, высокие банки мясной тушенки, окорок копченного сала-шпик, галеты и другие продукты питания анолго-американского производства. В конце приготовленного сюрприза офицер достал из кармана брюк трофейную бутылку марочного немецкого производства вина и ее водрузил на стол.

Супруга ксендза, от такого изобилия продуктов, всплескивала руками, удивленно восклицая: «Езус, дева Мария! Матка боска! Как много продуктов! Какое богатое кушание!»

Во время беседы за праздничным столом хозяин дома, Станислав Вольдемарович, поинтересовался у офицера-летчика, спросил у него:

* «Какая у него фамилия и откуда он родом?»
* «Фамилия моя Шиманюк. Родом я из Сибири», - ответил Иван, достав из кармана гимнастерки служебное, офицерское удостоверение и подал его ксендзу.

Станислав читал: «Иван Иванович Шиманюк, 1922 года рождения. Уроженец деревни Новая Еловка Ачинского района Красноярского края. Воинское звание – капитан. Летчик бомбардировочной авиации».

«А что Вас так заинтересовала моя фамилия?» - заинтересованно, вопросом на вопрос спросил сибиряк.

«Я думал, что такой боевой офицер – уроженец наших мест, из Гродненской области. А, Вы, пан офицер, оказывается, родились в Сибири», с разочарованием ответил ксендз. – «В соседней деревне Симоновка, недалеко от нашего местечка, у многих жителей имеется такая фамилия Шиманюк. Оказывается, Вы, просто однофамилец», - вернул он назад удостоверение летчику.

«Вероятность не исключается. Возможно, отец и дедушка – мои родственники с этих краев», - на разочарование Лещинског ответил сибиряк. Иван продолжал дальше рассказывать ксендзу, что ему известно о переселении дедушки в Сибирь.

«Да, Вы, оказывается наших краев – родовы Шиманюк! – радостно воскликнул Станислав Вольдемарович. – Хорошо я помню Ивана Устиновича. Подростком был я тогда. Часто видел его, заходя в лавку пана Домбровского. – Окунулся в воспоминания «Его преподобие». – Знаю его отца Устина Ивановича, - продолжал вспоминать ксендз.- Твердый –« кремневый » характер был у него. Огромной настойчивости имелось в нем».

До этого, молчавшая и слушавшая беседу двух мужчин, внезапно, в их разговор вмешалась супруга Лещинского, Ядвига Юзефовна, проговорила: «Я тоже помню и знаю Ивана Устиновича. Каждый день видела его. Моя девичья фамилия – Домбровская. Я, самая, младшая дочь Юзефа Казимировича. – Рассказывала о своих годах юности жена ксендза. – Мне тогда 15-ый год шел. Нравился инее молодой приказчик моего отца. Втайне от всех полюбила его. Это была моя первая любовь. – Продолжала она вспоминать о днях ушедшей молодости. – Никто не знал про мою, девичью любовь, и Иван Устинович не догадывался про нее. Потом он уехал в Сибирь. Я вышла замуж за Станислава Лещинского. Девичья, моя первая любовь постепенно забылась и со временем угасла», - закончила воспоминания Ядвига Юзефовна.

«Вот какое дело выходит », - встал из-за стола и начал ходить по комнате Станислав Вольдемарович. Он размышлял вслух, с философским уклоном: «Из одного гнезда птенцы, а в разные стороны разлетаются. Улетел младший сынок Устина Ивановича в студеную Сибирь – гнездышко семейное свил на новом месте. Началась сибирская родова Шиманюк. – Остановившись на одну минуту посредине комнаты, ксендз продолжал дальше разматывать свою философскую нить: - Выросли из этой родовы верные защитники Отечества. Каких героев-орлов подарила Родине сибирская родова Шиманюк». – После окончания длинного, красноречивого монолога Станислав Лещинский подошел к офицеру-летчику, обняв его по-отцовски и расцеловав Ивана Шиманюк, как родного сына.

Допоздна длилась эта радостная беседа. На ней было решено: Иван Шиманюк берет увольнительный отпуск у командира части. Они, вдвоем с «его преподобием» отправляются в Симоновку, навестить родственников дедушки. Расстояние близкое: от местечка до деревни составляет два километра. Они пешком это расстояние, учитывая возраст ксендза, одолеют за какой-то час.

Командир полка, в звании полковника авиации, без всяких разговоров предоставил Ивану Шиманюк краткосрочный отпуск надвое суток для свидания с родственниками. Но решил, что советскому офицеру-летчику неприлично будет отправляться в гости к родным с пустыми руками, а иметь при себе какие-нибудь подарки и гостинцы. Он немедленно вызвал к себе, в штаб, офицера по снабжению обмундированием и продуктами, и в присутствии Ивана Шиманюк отдал ему приказ: «Найти какое-нибудь лишнее, бывшее в употреблении обмундирование и выдать немного из запаса продовольственных продуктов. – Пояснив снабженцу. – Этот НЗ -неприкосновенный запас отдашь капитану Шиманюк».

Немного подумав, полковник рассудительно сказал: «Как то не прилично будет выглядеть советский офицер, а в особенности боевой летчик, отправившись, в гости к родным пешком. Для поддержания вашего авторитета среди жителей деревни Симоновка отправляйтесь, капитан Шиманюк, на трафейном легковом автомобиле «Опель Блюм». Шофер довезет вас с ксендзе до деревни на нем и вернетесь назад, - предупредил его: - В эскадрилью не думайте отправляться пешком. Не роняйте авторитета советского офицера перед местным населением. Я за вами пришлю автомашину».

Узнав, что капитан Шиманюк отправляется навестить родственников в ближайшую деревню, сослуживцы надавали сибиряку и гостинцев, что двое пассажиров кое-как на сидениях нашли себе места.

Автомобиль за короткое время доехал до Симоновки и остановился в центре деревни. Его со всех сторон окружила босоногая детвора. Деревенская ребятня с особым интересом рассматривала советского офицера. Детский взор скользил по его новому мундиру, останавливался на золотых погонах, особенно он долгим, оставался на орденах летчика. Они своим видом очаровывали шуструю и бойкую детвору.

Капитан Шиманюк с улыбкой наблюдал за резвой, до крайности любопытной пацанвой. Ему вспомнилось свое, деревенское детство: «12 лет назад он таким же шустрым, любопытным был. Бежал по росистой траве и падал, догоняя улетающий самолет».

С помощью всезнающей об деревенских жителях до мельчайших подробностях, неугомонной детворы капитан Шиманюк и Станислав Вольдемарович быстро нашли домик, в котором проживал самый старый-престарый дедушка Шиманюк. Автомобиль со всех сторон, облепленный ребятней , подкатил к его усадьбе. Из кабины автомобиля вышли молодой офицер в форме Советской Армии и пожилой человек в гражданской одежде. Из ограды двора им на встречу вышел хозяин дома – преклонного возраста старик. Серебристый иней давно побелил ему голову и бороду. Он остановился около усадьбы дома и поджидал незнакомцев.

Иван Шиманюк не поспешил навстречу престарелому родственнику, а остановился и попросил ксендза не торопиться - подождать, постояв несколько минут около автомашины.

Объяснил ему сибиряк: «Волнуюсь я перед предстоящей встречей. Необходимо успокоится. Никогда со мной такого волнения не происходило. В неравных боях с немецкими «мессершмитами» всегда был хладнокровен и тверд. А сейчас раскис. Горло сдавили спазмы. Слова произношу с трудом». – Проговорил эти слова боевой летчик.

Они вдвоем остались стоять около автомобиля. Шофер, сидя за рулем автомашины, вел веселый разговор с деревенской ребятней и от ее любознательности хохотал до слез.

Старый Шиманюк с любопытством рассматривал стоящих около автомобиля и разговаривающих между собой незнакомых людей.

«Заблудились, наверное, в наших краях военные, - подумал он. – Подъехали к моему дому, чтобы я им дорогу указал на Люблино».

По одежде пожилого человека старый дедушка Шиманюк сразу определил, что около автомобиля стоит ксендз, а за рулем автомашины сидит шофер. Его старческий, с подслеповатыми глазами, взгляд остановился на молодом офицере.

В короткое мгновение какая-то необъятная радость нахлынула на старого Шиманюк и охватила его. Это радостное чувство расплывалось по всему телу преклонного возраста человека. Оно вдруг учащенно заставило биться сердце. Стоящий около автомобиля советский офицер показался старому деду Шиманюк хорошо знакомым, близко родным ему человеком. Он старался вспомнить: «Где и когда видел этого хорошо знакомого, но сейчас вообще незнакомца?»

Дряхлая, старческая память за давность минувших лет, никак не позволяла ему восстановить его образ. Внимательно всмотревшись в советского офицера, старый Шиманюк вдруг узнал в его облике и чертах лица своего младшего брата Ивана, который двадцатилетним парнем, вместе с женой и грудным сыном, и со семьей Овцовых почти 50 лет тому назад уехали в Сибирь.

Старший внук Ивана Устиновича Шиманюк был поразительно похож на своего предка в молодости. Овал лица, светло-голубые глаза, рост, фигура – были одни и те же выразительной копией молодого дедушки.

Восьмидесятилетний Петр Шиманюк доводился старшим братом Ивану Устиновичу. В настоящее время он находился в крайней растерянности и в полном недоумении. В его сознании не укладывалось увиденное: советский офицер - его младший брат Иван. За это время он нисколько не постарел в Сибири. Такое же самый, молодой остался, какой был 46 лет тому назад – перед отъездом в студеные, сибирские края. Сейчас стоит в военной форме около автомобиля и разговаривает с ксендзом.

«Что у меня очи повылезали? - выругал сам себя старый Шиманюк. – Просто-напросто обмишурился – обознался я. В советском офицере увидел и признал молодого, младшего брата. Мало ли встречается людей на белом свете, похожих друг на друга?» - терзался сомнениями и приходил в недоумение Петр Устинович.

В это время выходили из дворов соседи Шиманюк с интересом смотрели на подъехавший, легковой автомобиль к его дому и стоявших около него двух незнакомцев, которые разговаривали между собой. Невдалеке от них стоял дедушка Петр Шимнюк.

Подходили к соседям Петра Устиновича другие жители Симоновки. Постепенно скапливался народ. Люди вели между собой разговор. Высказывали различные мнения по поводу, приехавших незнакомцев к старому Шиманюк: офицера Советской Армии и духовного лица – ксендза.

Единогласно сходились жители деревни только в одном мнении: «Молодой офицер является высоким и ответственным начальником у Советской власти – это видно по его золотым погонам с серебристыми звездочками на плечах мундира, а в особенности по большому количеству медалей на груди военного».

Обсуждавшие эту проблему «симоновцы» вдруг увидели: пожилой человек подошел к старому деду Шиманюк, и они разговаривали между собой несколько минут. После окончания их разговора начали происходить невероятные события, непонятные жителям деревни. Старый Шиманюк и ксендз стали обниматься и целоваться с офицером. Сгораемый любопытством деревенский народ поспешил узнать, в чем дело?

Обнимая и расцеловывая молодого офицера, Станислав Вольдемарович, плача, сквозь слезы, радостно восклицал: «Отыскался, сынок, след родовы Шиманюк! Нашлись истоки – начало жизни твоей родословности, сыночек!» старый дед, престарый Шиманюк, обнимая двоюродного внука, со слезами на глазах радостно приговаривал: «Дитятко! Родный дитятко!» - Другие, ласковые и нежные слова, на первое время, у старого человека не находились – не давало ему сказать их, внезапно обрушившее на него огромное счастье.

Немного успокоившись, он сказал: «А, я, старый пень, как какой «гунсвот», принял тебя за младшего братишку Ивана. Каким молодцом вырос! «Большим ахвицером» стал. Наверно, в высоком начальстве ходишь?» - с огромной радостью спросил у внука старый Шиманюк.

Необъятная радость охватила жителей деревни Симоновка – через пол века отыскался след Ивана Устиновича. Какого внука подарила сибирская родова Шиманюк? – Боевого летчика, офицера-орденоносца.

Гордо себя повели «симоновцы», возгордились тем, что исток-начало сибирской родовы Щиманюк остался в их деревне – Симоновка Гродненской области, и ведется этот сибирский род от прадеда – Устина Ивановича Шиманюк.

В особенности, горделиво себя чувствовала деревенская ребятня – это было заметно по ее геройскому виду. Она успела принарядиться – щеголяла в подарках капитана Шиманюк: в армейских пилотках и фуражках, а кое-кто из нее - в солдатских гимнастерках. Что военное обмундирование им большое и своим размером велико детскому возрасту, то такая, пустяшная мелочь не беспокоила горделивую пацанвую.

Незаметно пролетел для капитана Шиманюк краткосрочный отпуск. На третий день командир полка прислал за ним грузовую автомашину – американский «Студебеккер». Сибиряк понял хитроумный маневр полковника: «Не уронить авторитет советского офицера перед местным населением». От своей догадки Иван Шиманюк весело рассмеялся.

Тепло, попрощавшись со всеми жителями Симоновки, капитан Шиманюк вместе со Станиславом Вольдемаровичем уезжали на грузовике в местечко Люблино. Но советскому офицеру не так-то было легко отделаться от деревенской ребятни: детворе захотелось прокатиться на автомашине и заодно посмотреть «дяди Ванин самолет». Сибиряк отлично понимал эту бойкую и любознательную пацанву – сам ведь таким 12 лет тому назад любопытным был. Счастливой детворы набился полный кузов автомашины.

С разрешения командира эскадрильи капитан Шиманюк показал свой бомбардировщик любознательной ребятне. Радость наполняла деревенского мальчишку, когда он усаживался за штурвал самолета. Это было заметно по его наполненным, детским счастьем глазам.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Гунсвот – дурак, глупец. – Разговорная речь жителей Гродненской области.

Через несколько дней бомбардировочная эскадрилья из местечка Люблино начала передислоцироваться на территорию Польши. Улетал с нею капитан Шиманюк. Воздушная трасса бомбардировщиков пролегла над деревней Симоновка.

Пролетая на бомбардировщике над родиной деда – Ивана Устиновича, капитан Шиманюк снизил высоту над землей – до бреющего полета. Железная птица летела почти над крышами домов деревни. Ее пилота видели все жители Симоновки – они узнали его, радостно приветствуя, что-то кричали и махали ему руками.

Около своего двора стоял старый Шиманюк и смотрел подслеповатыми глазами на пролетающую над его головой железную птицу. Он узнал в пилоте двоюродного внука – махал ему рукой. Следом за бомбардировщиком бежала, босоногая детвора, радостно крича: «Дядя Ваня! Мы узнали тебя!»

«Таким же самым я в детстве был», - подумалось капитану Шиманюк. Он, качнув крыльями самолета, помахав им рукой из кабины пилота, поприветствовал ставших на всю его жизнь – дорогих и близких ему людей. За деревней бомбардировщик набрал высоту и догнал улетающую эскадрилью.

О своей, незабываемой встрече с родственниками Шиманюк и Шеманок в деревне Симоновка Гродненской области Иван подробно изложил в письме родным в Новую Еловку.

Эпилог

Радостный день Победы майор авиации Иван Иванович Шиманюк встретил в Берлине. За годы войны нашел он свою, фронтовую любовь. Однажды в эскадрилью поступила партия новых бомбардировщиков. Один из них предназначался сибиряку. В кабине пилота Иван Шиманюк нашел небольшой треугольничек письма. Писала девушка-москвичка с военного авиазавода.

В письме имелось пожелание: «крепче бить фашистскую нечисть на этом самолете». Указан был адрес отправителя и его фамилия. Завязалась переписка. В письмах они поклялись в верности любви, а после окончания войны должны обязательно встретиться и пожениться.

В скором времени – после Дня Победы майору авиации Шиманюк Ивану Ивановичу был предоставлен отпуск с выездом на родину - в Новую Еловку. Погостив некоторое время в родных краях, боевой офицер, уехал в Москву и нашел по указанному адресу в письмах девушку-москвичку: Раису – свою фронтовую любовь. Сыграли свадьбу в Москве. Молодожены отправились по месту службы майора Шиманюк: Восточная Германия – город Альтенбург.

После окончания воинской службы майор запаса Иван Иванович Шиманюк, вместе со своей женой Раисой, приехали в родные края. Погостив некоторое время, в Новой Еловке, бывший боевой летчик устроился на работу – заместителем по политической части Сорской МТС, в Хакассии.

Через несколько лет семья Ивана Ивановича Шиманюк переехала в Москву. В столице СССР он заканчивает торговый институт. Ему предоставляется должность – зам.начальника по торговле Дзержинского района города Москвы. От счастливого брака в семье Ивана Ивановича Шиманюк родились две дочери, которые уже выросли, обзавелись своими семьями в настоящее время стали бабушками.

Быстро бежит неумолимое время. Уходят в прошлое – прожитые года. Складывается летопись отдельной семьи, а вместе с ней – история Великого народа – Россиян.

Человеческая память вечна! Никогда не улетучится из памяти сибирской родовы Шиманюк из Причулымья и не забудется ими радостная встреча их родственника со своей родословностью из далекой деревни Симоновка Гродненской области республики Беларусь!

12 сентября 2007 года.

д. Сучково

В.А.Стальмаков.