ВАСИЛИЙ БЕЛЫЙ. Напутствие юным журналистам - краеведам...

Журналист – профессия необычная. Когда говорят, что журналисты – это не актив, это в корне неверно. Это актив, во-первых, потому, что мы находим проблему, осмеливаемся, продумав всё глубоко и всесторонне, проверив свою версию или точку зрения на авторитетных, уважаемых – прежде всего нами! - людях, выслушав замечания экспертов, вынести её на широкое обсуждение общества. Это очень сильный шаг, свойственный далеко не каждому. Вспомните, как часто вы отсиживались, отмалчивались при обсуждении порой очень важного вопроса или дела – иногда трусливо оправдываясь: «а вдруг я что не то скажу», но чаще – думая банально: «а оно мне надо?» или «мне что, больше всех надо!?»

В то же время, как часто мы недовольны, даже негодуем по поводу того, что нашу ИДЕЮ – такую интересную, нужную (как только до меня никто не догадался!), увы, никто не заметил, не поддержал, не отреагировал И как часто мы обижаемся, если кто из начальства (бывает и такое), заметив нашу идею, сказав нам «молодцы», потом, дальше, не подставляет своё плечо, не подхватывает её – на что мы так надеялись! – да ещё и посмеет упрекнуть нас в том, что «вот затеяли дело, а потом…»

Потом, к примеру, спасовали, хотя мы-то так о себе не думаем. Мы-то ведь вопрос нашли, подняли, заострили и т. д. Чего же людям ещё от нас надо!?

Правы ли мы? Вообще-то правы, если живём в нормальном государстве. Где каждый занят своим делом. К примеру, журналист, поднявший проблему утечек воды в водопроводе, вовсе не обязан чинить трубопровод, да никто ведь из журналистов, редакторов этого и не делает…

Но… Ох уж это наше российское «но». Приведу пример. Кто обязан лечить больных людей, неважно, дети это, старики или кто? Государство. Но вот группа актёров (инициаторами были Чулпан Хаматова и Дина Корзун («В стране глухих»), журналистов и т.д. организовали на сцене «Современника» спектакль, сборы от которого (актёры и все работали бесплатно) пошли на лечение детей. Молодцы, иначе не скажешь. Но они ведь выдумали девиз, обосновали свою выходку. Обоснование звучит так: «Можно и даже нужно ((цитата неточная) предъявлять претензии власти, но если что можем сделать мы, то почему и не сделать?»

Я, естественно, не призываю вас собирать деньги на лечение больного ребёнка – встретившись с таким фактом, можно сделать и что-нибудь иное, навестить, к примеру, больного, посидеть с ним, поговорить…

А если вы «открыли» или «отрыли» иную тему? Например, модную сегодня, но такую нелюбимую властями патриотическую? Нет, военно-патриотическая тема – любимая, но вот переименовать улицу, допустим, Хреновую или Ягодную в имени Героя Союза Миловатского или там установить мемориальную Доску на стену дома – там в 1943 году были расстреляны две абинские девушки, - это так хлопотно, всё так недостоверно…

Как тут быть и что делать? Можно заточить перо и предать огласке всю медлительность, осторожность властей. Уверяю вас, найдутся сторонники вашей позиции. И будут, между прочим, правы. Власть (любую!) всегда есть за что ругать

Но вот деталь. В юбилейный год сторонников у вас будет через край, а в другой, рядовой, - негусто. Другие темы, другие заботы. Хотя та, военно-патриотическая, связанная с Великой Отечественной или, как уже стали и на первом канале говорить, со второй мировой, - неисчерпаемая, бесконечная. Перед теми людьми мы в вечном долгу. Перечислять варианты каких-то акций, увековечений можно долго. Назову только три-четыре. За бои у стен Абинской человеку присвоено звание Героя Советского Союза – одному! – а у нас нет улицы, носящей его имя. В абинском небе разыгралось многодневное – весна и лето! – воздушное сражение, его сравнивают с битвой под Орлом, здесь воевали такие ассы, как Покрышкин, братья Глинки, Фадеев, Речкалов, за околицей Абинской был аэродром «подскока» – а у нас нет даже скромной таблички: здесь и т.д. Под Шапсугской лейтенант Петриашвили закрыл своим телом амбразуру пулемёта, а ему не только не присвоено звание Героя, но мы даже не знаем, где конкретно это произошло...

Да стоит ли продолжать?..

Уверяю вас, писать – вам! – об этом, узнавая что-то новое (факты, подробности, мнения людей об этом), будить общественное мнение – это уже поступок, достойный похвалы. А принять личное участие в установке Доски, памятника или другого вида увековечения – это поступок вдвойне.

Говорю это как человек, сделавший кое-что в этой области.. Много лет я занимался с детьми туризмом. В том числе – и увековечиванием памятных мест. В городской черте это делали другие люди: А.М.Недилько, В.А.Козлов, В.М.Лысенко. Но я не могу представить, что кто-то из них устанавливает памятный знак… на вершине горы Шизе. И это сделали мы, туристы первой школы, когда учились в 8-9 классах. А потом мы же, но уже в другом составе, установили (в обоих случаях нам помогали взрослые: работники ПМК-16, мехлесхоза и завода «Восход») и памятный Знак морякам Героя Советского Союза лейтенанта Миловатского. За что мы выражаем даже сейчас взрослым сердечную благодарность.

И в том, и другом случае секретарь общества охраны памятников А.М. Недилько узнал о Знаках от меня и увидел их – на снимках.

Сегодня всё обстоит несколько сложней – особенно если дело обстоит в черте города. Тому пример: установка мемориальной Доски в память о расстрелянных девушках Лузан и Заверюха. Во-первых, сегодня нет фанатов типа Козлова или Недилько, которые поступали так: «ты делай, все организационные вопросы я беру на себя». Я никогда не видел и не слышал, как решались эти «вопросы», но – главное – они решались. Сегодня и деньги, оказывается, нужны, и ответственных найти нелегко. Вот как обстояло дело в случае с Доской… В подготовительных только работах участие принимали и директор ДДТ, и зав РОО В.И. Бурун, а основные тяготы согласования (а Доска была установлена и не во время, и с повреждением) приняла на себя – в том числе и выбивание денег, что уже чересчур, - О.В. Макугон, как руководитель военно-патриотического направления. Что, кстати, весьма кстати – кому же решать патриотические дела, если не патриотам?

В то же время я считаю, что мы – юные журналисты – и есть настоящие патриоты. А потому мы должны, во-первых, находить (в печати, в книгах, воспоминаниях, в том числе и близких вам людей, в архивах – везде) темы для обсуждения, выносить их на люди, замечать и отмечать, если что сделано другими, вашим коллективом. Замечать, между прочим, и то, что не сделано, не делается, а надо бы…

Это большое дело – воспитывать любовь к Родине и малой родине, в том числе, в душах других, всё время играть на этой струне, не впадая в то же время в так называемый квасной патриотизм (типа «наша школа – лучшая в России», «наши ученики – лучшие ученики в стране») и т. д. Лучшие – так докажите делом, фактом, а кричать не надо! Большое дело…

Но… не главное. Нужное дело – не главное, правда, - и участие. Понимаете, когда ты – не под чьим-то напором, а по убеждению, добровольно! – участвуешь в той же установке памятного Знака, ты становишься лучше, выше в своих глазах, сам себя начинаешь больше уважать.

Не верите, думаете: сочиняю Нет. Вот тому пример. Знаете, я работаю давно, представьте, с 1996 года, марта месяца. И всякий год у меня, естественно, были такие же слушатели. И вот в одну из вёсен я рассказал им о том, что на берегу речки Абин в марте 1943 года были расстреляны две девушки, я о них вам уже напоминал. И о том, что в этом месте до сих пор нет мемориальной Доски, а надо бы, давно пора. Так возникла мысль о ней.. Будем говорить так: мысль об установке мемориальной Доски пришла нам. Неважно, что я первый заговорил об этом, а не вы, скажем так. Во-первых, я себя и вас не разделяю, мы – одно общее, «Юные журналисты». Во-вторых, об установке Доски заговорили вы. И это было важно. Потом, правда, вы, то-есть ваши предшественники, по школьной привычке, «сачканули» – даже не попытались нарисовать – а многие учились в «художке»! – эскиз этой Доски. Хотя бы один, я уж не говорю о соревновании, о конкурсе. А потом – чему я очень обиделся! – ваши предшественники не пришли на открытие. Хотя я их приглашал И – очень…

Я тогда, помню, обратился к ним с речью. Всей её я, конечно, сейчас не помню, но одну фразу я приведу. Вот она: «Я не знаю, что чувствовали и чувствуете сейчас вы, не нарисовав, не открыв, упустив и тот, и этот шанс. Я – чувство обиды, обделённости…» Я не хотел бы, чтобы вы когда-нибудь и поступили так, и почувствовали то, что почувствовал я…

Скажу и о другом. О своём поведении. Я, внеся на собрании преподавателей ДДТ, от имени ваших предшественников – нашего общего! – инициативу об установке мемориальной Доски, потом отошёл в сторону. Нет, я разговаривал и с Буруном, и с Созиновой об установке, слышал их оценку акции. Но я не пошёл, возможно, и ругаться, к главе города или в «Родину» (была такая партия) – за деньгами, я не переговорщик и, тем более, не проситель…

Более того – я не стал настаивать на своём выступлении при открытии, предоставив педагогу Е.Ю.Зыряновой (такую фамилию носила тогда Стулова) право прочесть мои стихи «Два ангела». Я просто стоял в сторонке и слушал выступления, видел открытие... Потом, правда, сожалел, что не выступил – ибо только я, наверное, мог бы сказать всё то и о девушках Лузан и Заверюха, и об атмосфере оккупации, и о долгом пути от акта к мысли о Доске, потом от мысли к самой Доске, я – и больше никто… Но я просто не публичный, как говорят, человек.

Наверное, это не так, но я почувствовал себя как бы обворованным. Вернее, так: проигравшим. Не услышанным. Потом всё прошло. Объясню, почему. Я уже устанавливал Знаки и на Шизе, и у Тарзанки, считал я, зачем мне ещё и это!..Сейчас на моём счету ещё и Поклонный камень, хотя там моя только идея и информационное сопровождение, и Знак на бывшем аэродроме «подскока» (работу по факту аэродрома следует продолжить, если есть предложения – я готов их выслушать), есть и другие задумки… Я, например, считаю, что на танке, что стоит в парке Победы, Нужна, просто необходима Памятная Доска о 151-й танковой бригаде, воевавшей под Абинской… Совсем недавно я задумался о том, что Знак у Тарзанки «морпехам» Миловатского – это для ходячих, в основном – туристам, так сказать, «на месте боя», а Знак или даже памятник всем «морпехам», разгромившим 3-ю румынскую горно-стрелковую дивизию на плато Шизе и Грузинки Абинску нужен – всем нам! – в парке Победы, на главной его аллее… Потому что их подвиг того стоит… Точно так же, считаю я, на главной аллее парка Победы нужен и Знак-памятник летчикам, базировавшимся на аэродроме «подскока» в Абинской. Это ведь память и о абинчанах, живщих в годы войны…

У вас ничего подобного нет. Но вы собираетесь стать журналистами-краеведами, а в их деятельности памятники и памятные Знаки – это основное, без них не сохранишь память. Поэтому мой вам совет: никогда не уходите в сторону, начав новое дело, никогда не перепоручайте это другим. Помните: в этом деле никогда нет лишнего участника. Все – необходимые. Понятное дело: один необходим больше, другой – меньше. Но нужны все…

А уж дел по увековечиванию подвигов и дел как военных, так и мирных – а они иногда нуждаются в сохранении памяти даже больше – нам с вами хватит надолго.

А потому переходим к практической части. Кто что имеет предложить?..