ВСПОМНИТЕ, ДРУЗЬЯ… МОЖЕТ, КТО ЗНАЕТ?..

Кончается август – особенный месяц для Абинска… В том числе – и печальный… Не верите? Всего два факта: в августе 1942 года немцы оккупировали станицу, введя «новый порядок» - что это было, мы помним. А перед этим она была подвергнута бомбежке. Война… А в августе же 2016-го – неделю-другую назад, - стало известно, во-первых, еще об одном эпизоде предоккупационных дней, а, во-вторых, и это главное, - приоткрылась не дверь, не окно – так, форточка, не более, щель, в судьбу одного человека, о которой мы, пожалуй, еще и не знаем. А надо бы… А, может быть, кто и знает?..

С Виктором Викторовичем Цыбиным я познакомился в районном музее. Мне позвонили оттуда, спрашивая, не знаю ли я хоть что о человеке с такой фамилией?.. Я совершенно не знал и, по – моему, не слышал даже такой фамилии, а потому и напросился – это интересно же! – на встречу. И не ошибся: интересен и гость музея, но об этом потом, главное, интересна судьба человека, которую пытается распутать и найти место, где он похоронен. Он, по словам гостя, - это Василий Николаевич Цыбин, директор абинского консервного завода в предвоенные и военные – до оккупации Абинской, – годы, дед гостя…

Коротко об ищущем и искомом. Гостя, родившегося в городе Коврове Владимирской области, прожившего большую часть жизни на Севере, судьба недавно – я так думаю, - забросила на Кубань, в станицу Северскую. А к нам, в Абинск, его привело естественное желание узнать, где же похоронен его дед. А его деда, жителя все того же Коврова, в свою очередь, судьба «привела» на Кубань, скорее всего, в конце 20-х годов прошлого столетия. Наверное, в числе известных всем «двадцатитысячников». В книге о станице Мингрельской, написанной директором мингрельского музея Е. Саенко, есть строки о том, что в 1930 году председателем местного колхоза «Победа» был Цыбин.

Где Мингрельская и где Абинск? Где конец 20-х годов и где война? Если так подумаете вы, вы и будете не правы…

Говоря об Абинском консервном заводе, гость упоминает о двух деталях, известных нам обоим. Первое: он мягко поправляет, что завод до войны назывался не так, а «вареньеварочным», а второе – ему известно, что завод перед войной производил в числе главного продукта не только варенье из разных фруктов, но и подсолнечную халву. Эти вещи знают не все. Поэтому я верю этому человеку.

А теперь – об эпизоде и о судьбе… По рассказу Виктора Викторовича, составленному из воспоминаний его отца, Виктора Васильевича Цыбина, в августе 1942 года стало ясно: их с отцом пути расходятся; он – боец истребительного батальона станицы Абинской – уходит в партизаны, а отец – директор завода - уезжает в эвакуацию. Перед расставанием они встретились. Сын приехал к отцу, на завод. Времени было в обрез, не до долгих разговоров…

-- Завод собирались эвакуировать в Сочи, - говорит Виктор Викторович. – Там решено было открыть предприятие. Сборы уже заканчивались. На телегу была уложена документация, еще что-то из нужного в новом месте. Попрощались… Наскоро, на ходу… У обоих было неотложное дело… И тут началась бомбежка… Одна бомба, отец видел, убегая, рванула прямо у телеги…

Свидетелем той бомбежки был подросток Владимир Петрович Градинаров, мир его праху. Он с двумя молодыми бойцами в этот день шел из Ахтырской в Абинскую, на ферму колхоза Кирова. В своих записках он оставил об этом дне несколько строк. Вот они: «Дошли мы с этими солдатами до ж\д вокзала. Буфет открыт, все продукты и вина на месте. Налетели немецкие самолеты и превратили консервный завод и товарный состав, стоявший на рельсах, в развалины».

О том же в далеком теперь 1942 году писал в докладной записке председатель райисполкома А. Мещеряков: « Что касается плодовоягодного завода, то он был разрушен при бомбежке немцами…»

-- Так они и расстались, - заканчивает свой рассказ внук наверняка погибшего. – Больше в семье о Василии Николаевиче ничего не слышали и не знаем… Думаем, что он погиб при той бомбежке. Интересно, где он похоронен?.. – Некоторое время он молчит, потом продолжает. – Меня вообще-то интересует, почему родственники не озаботились этим раньше, ведь нас, Цыбиных, в Коврове много?..

Что тут сказать?.. Обратившись в районный архив и встретив всяческую поддержку, я, к своему удивлению, узнал: никаких документов о жизни и работе консервного завода, не говоря уж о таких тонкостях, как то, до какого года он был вареньеварочным, а с какого стал консервным, в архиве нет. Как и того, какую продукцию он когда производил, и кто им, наконец, когда руководил… Так что, думаю, упрек семье стоит снять – вряд ли ей кто мог бы что сказать…

Что документов в архиве нет, это, конечно, огорчает. Еще более огорчительно то, что предприятия –то нет, оно прекратило свое существование, покопаться не в чем – при закрытии завода, говорят, все документы были уничтожены…

Что делать? И я начинаю искать сведения о сыне директора. Чтобы было хоть что… Архив выдает: есть справка о награжденных партизанах Абинского района. О Викторе Васильевиче Цыбине, в частности, там сказано: 1922 года рождения, уроженец города Ковров, член ВЛКСМ, был партизаном отряда «Тихий», оперировавшего в Абинском, Крымском и Северском районах, представлен к награде за партизанскую деятельность. Архив готов выдать родственникам партизана документ, подтверждающий награду. Это, оказывается, не требуется, в семье о наградах партизана знают. Подтверждение нужно мне: оно укрепляет мою уверенность в том, что описанный эпизод с бомбежкой, как говорят, имел место быть. О том же говорит и докладная записка А Мещерякова: «Центр станицы и вокзал были разбиты, было большое количество жертв». Рядом с вокзалом находились: вареньеварочный завод, склады «Заготзерно», лесомебельное производство, самым большим и ближе всех был завод. Там было больше всех жертв.

Последняя надежда на памятник-символ – в 70-х годах прошлого века такие были установлены во дворах консервного, деревообрабатывающего и рядом с правлением колхоза. На всех символах были написаны слова: «Жителям Абинска, погибшим в годы Великой Отечественной войны», но считалось, что, к примеру, на заводском символе будут начертаны имена только заводчан, на ДОКе – только мебельщиков и т.д. Работница музея Т. Макарцева находит фотографию символа на консервном заводе, читаем фамилии. Их здесь 12: Пащенко, Лоек, Корчагин, Запорожец, Тальцев, Мигун,Рудас, Ярмак (фамилия повторена трижды), Щербак. Где екто погиб, не указано.

Прощло уже много лет с установления этих символов, но мне почему-то кажется – я могу и ошибаться, естественно, - что на них предлагалось увековечить память тех солдат, чье место захоронения неизвестно.

В. Н. Цыбина на доске символа нет. Версии, как минимум, две: первая – на время установки на заводе знали, где похоронен директор завода; вторая – к этому времени о Цыбине никто уже не помнил.

Разберем обе, они имеют право на жизнь. Итак, первая: после бомбежки, был один убит или несколько человек – времени устраивать отдельные похороны не было; значит, где-то закопали всех. Даже если назавтра в станицу вошли немцы. Где? Вторая: не помнить вовсе, совершенно о Василии Николаевиче Цыбине могли руководители, общественники завода, но не рабочие…

Вы слышали о Василии Николаевиче Цыбине, директоре вареньварочного завода, а просто о Цыбине?.. Я – нет!.. А вдруг в семьях, где кто-то работал и до войны, - а ведь во многих семьях консервщиков были целые династии, дети сменяли отцов или матерей, внуки – бабушек и дедушек! – кто-то слышал о нем, а кто-то – и помнит. Ведь – я знаю! – есть же люди, что помнят до сих пор абинскую халву… А кое-кто ведь и знает, как ее производили, из каких компонентов… Вдруг халва из Абинской – вкусная и питательная! – напомнит вам что-то о Цыбине… Два эти слова, по моему, неразлучны…

Поймите… Внук ищет могилу деда… Разве можно ему не помочь?..

Напоминаю: он погиб (скорее всего) в Абинской. Во время бомбежки вареньеварочного завода в августе 1942 года.

Мы ждем… Все, кто хоть что знают о Василии Николаевиче Цыбине, откликнитесь…Нам ценно любое, даже крохотное воспоминание или сведение… Звоните: 5-31-41, Василию Белому…