**Конференция «Судьба солдата», 22-25.11.2018 г.**

Подготовка к переизданию Книги Памяти Томской области через восстановление списка 166й стрелковой дивизии (1 формирования)

и при помощи поисковых отрядов

Книга Памяти Томской области была издана в 1994 году в четырех томах. Пятый том вышел в свет позже – в 1997 г. с дополнительным и уточненным списком.

Из той части Новосибирской области, которая в 1944 г. была выделена как современная Томская область ушло на фронт **157183** человек (по данным учета), каждый второй – не вернулся.

В этих пяти томах информация собиралась по данным военкомата, что удалось найти в ЦАМО, по личным письмам, документам, которые сохранились на руках у людей. В Книгу были внесены не только уроженцы Томской области, но и, по просьбе родных, имена тех, кто был призван в Новосибирской области в томские дивизии и воинские подразделения. Так же, в Книгу частично вошли имена умерших от ран в томских госпиталях, у которых не было указано место призыва и рождения – т.е не удалось установить, куда направить данные о нем.

С тех пор КП не переиздавалась. Но информация сильно изменилась: выявились имена, не внесенные в КП, особенно, пропавшие без вести, и, наоборот – указан, как погибший, а человек жив! Например, уроженец Томской области наш знаменитый и любимый актер Иннокентий Михайлович Смоктуновский (Смоктунович), числился пропавшим без вести до 1993 г.! В КП Томской области он уже не указан – мы то знаем земляка, но в Книге Памяти Красноярского края, откуда его призывали, он так и числится «пропавшим без вести».

До определенного времени, до момента появления сайтов МО, Книга Памяти являлась основным источником информации для родственников, которые хотели бы знать судьбу своих погибших. Но, так как в ней было много неточностей, она мало чем помогала. К тому же, ветеранам или родным погибших тяжело видеть искаженную информацию или вовсе ее не найти. На воинском мемориале ранее не учтенные имена вносятся, делаются новые плиты. А вот с печатной Книгой это сделать сложнее.

Появился сайт ОБД-Мемориал с документами – новыми подробностями, данными о судьбах, открылись архивы ЦАМО, поисковые отряды устанавливают имена найденных солдат. И Книга Памяти стала не таким точным источником данных. Но ведь она издана в бумажном варианте, и переиздать ее не так просто - а значит, сначала надо внести все изменения до определенной даты, потом сверстать, напечатать… А информации становится больше, архивы все больше открываются.. И опять – переиздавать? Да, приходим мы к выводу – переиздавать, но при этом делать и электронный вариант, чтобы правки было легче и быстрее вносить, чтобы родные могли их быстрее увидеть. Делать электронный вариант и размещать в сети Интернет – так он будет более доступным для всех заинтересованных лиц.

С чего все началось. Работая в полевых поисковых экспедициях на местах боев 166й стрелковой дивизии (1 формирования) в Смоленской области, поднимая солдат и устанавливая их имена, а также получая данные от других отрядов, стали сверять судьбы с Книгой Памяти ТО. Обратились и в военкомат области для сверки со списком личного состава дивизии. Дивизия была сформирована по штату военного времени и отправлена на фронт из г.Томск в первые дни войны в полном составе. Это 14483 человека.

И вот в военкомате ТО таких списков и учетно-послужных карточек не оказалось. И теперь мы сами, по крупицам, донесениям о потерях, донесениям госпиталей, документам, сохранившимся у родных, воспоминаниям ветеранов восстанавливаем список личного состава дивизии с установлением их судеб. Удалось точно установить судьбы более 3000 человек.

Так как, я занимаюсь конкретно судьбами личного состава 166-й стрелковой дивизии 1-го формирования (томского), то и примеры в презентации привела именно по этой дивизии, истории ее боевого пути - так как считаю, что невозможно установить судьбу бойца, не восстановив доподлинно боевой путь непосредственно воинского формирования. А в большинстве публикаций о дивизии есть неточности и не раскрыта полная ее история. Например, практически мало где указано, что некоторая часть личного состава была в лагере военнопленных, об участии в партизанском движении пишется скромно, в основном именами командиров, о том, что один батальон был направлен в другую сторону от основного места боевых действий – только в одной книге, не исследованы места излечения в медсанбатах и тыловых госпиталях, не доказано достоверно число вышедших из окружения именно из числа личного состава дивизии. НО БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ МЕСТА ГИБЕЛИ.

Ошибки в публикациях, подтвержденные документально:

Путаницу вносит и требует более тщательной проверки службы в 166-й стрелковой дивизии именно 1-го формирования тот факт, что дивизия была приказом расформирована в декабре 1941 г., а с **января 1942 г**. – этот номер был присвоен 423 стрелковой дивизии с той же нумерацией воинских подразделений. И даты так близки, что многие путают эти дивизии.

Перед началом войны, дивизия проводила сборы и учебу на полигоне в г.Юрга. У большинства установленных воинов дивизии указана дата призыва март-апрель-май 1941 г. Младший комсостав и специалисты по некоторым ВУС были с началом войны распределены в различные воинские формирования региона, но, так как, они были также на учебных сборах в Юрге, есть ошибочное мнение, что если, призван Томским ГВК или РВК в мае 1941 г., то был однозначно в 166й дивизии. Но то не так. К тому же, сформированный в 1939 г. в составе дивизии 231 саперный батальон и 23 строительный батальон были в апреле 1941 г. направлены на строительство укрепрайона в Прибалтику, Кальварию, и на западную границу.

И к началу войны, в мае, было начато формирование этих подразделений заново, из вновь призванных на сборы. Таким образом, даже можно считать, что формирований было 3 – одно довоенное и два – в период войны.

Первые эшелоны были отправлены на фронт 26 июня, последние - 30 июня 1941 г. Дивизия отправлена из Томска практически полностью укомплектованной. Доукомплектование было только в Москве. 1-й батальон 423 СП из Москвы был направлен на Псков и принял первый бой в районе ст.Дно, потеряв практически весь состав. Этот факт мало где упоминается, что также направляет поиски в другую сторону. Однако, поисковики поднимают там наших земляков именно из этой дивизии.

Практически во всех публикациях указано, что из 14483 человек из окружения вышли 517 и считается, что это число оставшихся в живых, что дивизия погибла. На начало сентября дивизия насчитывала уже только половину состава – около 7000 человек. Как получилась такая цифра - 517, документально не установлено, из окружения выходили хаотично и не только бойцы нашей дивизии – это общее количество вышедших в том районе, в рапорте **не указано**, что это всё бойцы конкретной дивизии. Но, ведь были и раненные-излечившиеся, направленные в тыловые госпитали. Учли ли их? Были попавшие в плен, среди которых есть как умершие в плену, но и освобожденные. Так же, многие оставшиеся на захваченной территории воевали в партизанских отрядах Смоленской области, есть погибшие, но есть и вышедшие к передовой линии Красной Армии и продолжившие боевой путь в других воинских частях. Тут приходится тщательно работать с информацией о ветеранах, так как их больше чествуют по их последнему месту службы, где они стали Победителями. Так же, у погибших в других воинских частях указано только последнее место службы, но его фронтовую историю не всегда удается восстановить.

Эти данные вносятся в Книгу Памяти пока в ручном варианте – прямо в экземпляре Книги дописываются новые данные. Переиздание Книги Памяти долгий и трудоемкий процесс.

2 примера несоответствия и уточнения.

*-* ***Иванов Николай Максимович****, младший сержант, 1912 г.р., был призван Томским ГВК из Туганского района Новосибирской области в мае 1941 г., направлен на фронт в составе 166й стрелковой дивизии командиром отделения. Согласно списку о безвозвратных потерях Томского РВК 1947 г., пропал без вести в ноябре 1941 г. А согласно Книги Памяти ТО – пропал без вести в октябре 1942 г. Его останки нашел поисковый отряд «Обелиск-Вязьма» в Вяземском районе Смоленской области. Перезахоронен в г.Томск, родственники живут в Томске, участвовали в захоронении.*

*-* ***Лиханов Фёдор Яковлевич****, рядовой, 17.06.1910 г.р. с. Гришино Новосибирской обл. призван Молчановским РВК согласно Книги Памяти ТО – пропал без вести в октябре 1941 г. , а также искажено имя (Федот); установлена дата пленения: 03.10.1941 г., место пленения: г. Вязьма. Последнее место нахождения: шталаг IVВ, ныне в 8-ми км от г. Мюльберга, Саксония, Германия. Дата смерти: 15.09.1944г. Есть карточка военнопленного с фотографией, что оказалось важным для родных*

*-* ***Данилюк Михаил Петрович****, красноармеец, 01.01.1910 г.р. Д.Фунтики Тяжинский район Новосибирской области, призван Молчановским РВК 05.09.1941 г., согласно Книги Памяти ТО – погиб в плену в г.Вязьма в 02.1942, по Донесению послевоенного периода – пропал без вести, установлена дата пленения: 09.10.1941 г., место пленения: г. Вязьма. Погиб в плену 14.03.1942 – в Цайтхайн II (Саксония) могила - участок 409, блок I, ряд 7. Есть карточка военнопленного*

И таких примеров много, только по 166й СД, историей которой мы занимаемся плотно. Но Томичи воевали и в других воинских частях. Нам, как поисковикам и архивистам, такие искажения понятны и нам легче найти уточняющие данные, документы. Но вот консерватизм историков, краеведов не дает перейти к активной работе по исправлению данных. В нашем академическом городе больше придерживаются, пусть не совсем точных, зато написанных сотрудником музея, списков и истории дивизии. И мнение архивистов и поисковиков хоть и слушают, но к работе не принимают. Для создателей первой Книги Памяти 1994 года издания действительно было сложно сделать ее максимально достоверной – не было такой технической оснащенности, как сейчас. Не было раскрыто такое количество информации. К сожалению, первый текстовый набор для печати той Книги Памяти безвозвратно утерян. Поэтому нужно все начинать сначала. Естественно, не хватает активистов-единомышленников, особенно, в районах, не хватает людей для набора текстов, это ведь очень ответственная, кропотливая и напряженная работа.

Книга Памяти была издана не по районам, а в целом по области, поэтому целиком какой-то том не отдашь для работы в населенный пункт, но и заниматься судьбами уроженцев других местностей трудно – расстояния большие, транспортная доступность сложная, а ведь надо и с людьми поговорить и документы внимательно изучить.

Поисковики видят судьбы солдат с другой стороны и им легче разобраться в терминологии военного времени.

Мое твердое убеждение – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДОСТОЙНЫ, ЧТОБЫ ИХ СУДЬБЫ БЫЛИ ОТРАЖЕНЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ДОСТОВЕРНОСТЬЮ. В установлении судьбы солдата надо идти до конца, проверять все возможные источники информации, искажения, а не довольствоваться опубликованными в каком-то одном источнике данными.

Наталья Бариевна Морокова

Евгения Медникова,

эксперт по работе с архивами

МИПОД «Бессмертный полк»

г.Томск

8-952-884-0620