Свирепое время. Восстание ливенских крестьян.

«Продовольственный вопрос – самый больной вопрос нашей революции» - писал В. И. Ленин. 8 мая 1918 года Ленин пишет “Основные положения декрета о продовольственной диктатуре”, обосновывающие “беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и другой буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба”. А “буржуем” объявлялся крестьянин, даже не использующий наемного труда, но не желающий просто так расставаться с выращенным и убранным своими руками хлебом. Hаставляя экспроприаторов-рабочих, Ленин прямо призывал: “Смерть им!”

9 мая 1918 года выходит Декрет, подтверждающий государственную монополию хлебной торговли (введённую Временным правительством) и запрещающий частную торговлю хлебом. 13 мая 1918 года декретом [ВЦИК](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A) и СНК «О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской [буржуазией](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F), укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», были установлены основные положения продовольственной диктатуры.

Цель продовольственной диктатуры заключалась в централизованной заготовке и распределении продовольствия, подавлении сопротивления кулаков и борьбе с мешочничеством. Наркомпрод получил неограниченные полномочия при заготовке продуктов питания. Декрет от 9 мая объявлял всех имевших излишек хлеба и не заявивших о нём в недельный срок «врагами народа», которые подлежали революционному суду и тюремному заключению на срок не менее 10 лет, бесплатной реквизиции хлеба, конфискацией имущества. Для тех, кто доносил на таких «врагов народа», полагалась половина стоимости не заявленного к сдаче хлеба. Логическим следствием декрета от 9 мая стало появление Декрета от 11 июля «Об организации деревенской бедноты» — согласно ему «повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты деревенской бедноты», в одну из двух задач которых входит «оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев». В качестве поощрения работы комбедов из излишков изъятых до 15 июля выдача хлеба бедноте производится бесплатно, между 15 июля и 15 августа — за половинную цену, а во второй половине августа — со скидкой 20 % с твёрдой цены.

[](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Vladimirov_requisitioning.jpg!HD.jpg?uselang=ru)

Реквизиция хлеба, картина [И. Владимирова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)

Для успеха борьбы за хлеб согласно декрету от 27 мая 1918 года организуются продовольственные отряды рабочих организаций. 6 августа выходит декрет об организации специальных уборочных и уборочно-реквизиционных отрядов. Каждый такой отряд должен состоять из не менее чем 75 человек и иметь 2-3 пулемёта. При помощи их Советское правительство планировало обеспечить уборку урожая озимых засеянных кулаками и помещиками осенью 1917 г. Результативность данных мер была весьма невысока.

В связи с введением продовольственной диктатуры в мае-июне 1918 года была создана Продовольственно-реквизиционная армия Наркомпрода РСФСР (Продармия), состоящая из вооружённых [продотрядов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4). Для руководства Продармией 20 мая 1918 года при Наркомпроде было создано Управление главного комиссара и военного руководителя всех продотрядов.

Несмотря на это, поступления зерна были весьма невысоки и давались большой кровью. За полтора труднейших месяца до нового урожая 1918 года рабочие добыли немногим более 2 млн пудов хлеба, оплатив его жизнями более 4100 коммунистов, рабочих и бедняков. В хлебных районах России урожайные годы всегда сменялись неурожайными и одни создавали “тыл” для других. Это в нормальной жизни. Hо, за годы революции все запасы были отняты продотрядами, а крестьяне просто перестали сеять больше, чем нужно самим, — все равно отдавать даром. Тогда стали выгребать и семена. Hайденный в хозяйствах хлеб выметался до последнего зернышка. Общеизвестно, что свободная торговля в ленинском воображении была одним из самых жутких кошмаров. А хлебная монополия и распределительное снабжение — вовсе не временной мерой, а одним из главных политических принципов построения коммунизма. Он писал: “…Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление: “Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать” — так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу — это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало”.

На объединенном заседании ВЦИК, Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и профессиональных союзов 4 июня 1918 года Ленин заявил: «…Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем, по расчету осторожных специалистов, еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Мы далеко не в состоянии эти избытки собрать в государственные запасы и соединить. Давайте браться за это дело с большими усилиями…». В августе 1918 года он дает указание наркому продовольствия А. Д. Цюрупе: «Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде (Орловская губ. –А.П.), где, по ряду отзывов и по свидетельству ревизовавшего этот уезд наркома внудел Правдина, положение дел в смысле удушения кулаков и организации бедноты образцовое. … Дать задание – очистить уезд от излишков хлеба дочиста. … Среди рабочих голодных губерний (и среди голодных крестьян там же) развернуть массовую агитацию: в поход на жнитво в Елецкий уезд!». И началось. Елецкий уезд очистили так, что потом пришлось продовсом спасать его жителей от голода.

В мае 1918 года только что организованный Орловский губпродком принял постановление об изъятии хлебных излишков у кулаков. Создавались уездные продовольственные комитеты, контролировавшие подвоз зерна к ссыпным пунктам. В помощь им были организованы шесть реквизиционных отрядов, в которые входили 519 человек. Продотряды не только реквизировали хлеб у кулаков и боролись со спекулянтами, они должны были помогать крестьянам ремонтировать сельхозинвентарь и машины, организовывать коллективный обмолот хлеба и сдачу его государству. В селе Сретенье Орловского уезда Орловской губернии крестьяне также переживали от советской власти насилие продразверстки, в которой активное участие принимали некоторые местные бедняки. Один из них донес в волость на двор зажиточного односельчанина, которых по дому звали «Судины» из-за того, что они всегда избирались в местные судьи, сообщив о запрятанном зерне. Прибывший продотряд из села Лаврово, состоявший из городских, нашел зерно и на своих подводах вывез в волость. Доносчику из реквизированного ничего не дали, хотя обещали выделить зерно в качестве награды. По этому поводу ябеда ходил по деревне, всем жаловался на неблагодарность власти и, долго сокрушался тому, что поверил их обещанию. Деятельность продотрядов и комбедов встретила ожесточённое сопротивление кулачества. Пользуясь этим, эсеры спровоцировали целый ряд антисоветских вооружённых выступлений в Кромах, Малоархангельском и других уездах. В 1918-1919 гг. в губернии было подавлено более 27 кулацко-эсеровских мятежей. Особенно крупным было кулацкое лево-эсеровское восстание в Ливенском уезде в августе 1918 года. Операцию по ликвидации этого восстания возглавили член губкома партии М.Н. Буров и член губисполкома М.А. Переславский.



Буров Михаил Никитич (1889 – 1955)

В  1941  году, участник тех событий председатель губернской чрезвычайной комиссии Буров Михаил Никитович присылает в  Орёл письмо, в  котором рассказывает о  непростой обстановке, сложившейся в  губернии в  период контрреволюционного мятежа в июле – августе 1918 года: «Всем известно, что Орловская губерния представляла собой цитадель сил бывшей помещичьей России. Достаточно одного факта, чтобы убедиться в  этом. В  Орловской губернии находилось более 1600 помещиков. Не менее показательным в  реакционном отношении представляли собой и  такие города, как Орёл, Елец и  Ливны, насыщенные главным образом старым дворянством, помещиками и  крупными торговцами. К  тому же Орловская губерния, за исключением Брянского уезда, имела недостаточно развитую промышленность и  тем самым не имела достаточно предприятий. Поэтому революционная борьба требовала от большевиков не только организованного, но и  тактического умения овладеть массами рабочих, крестьянской беднотой и  середняков, а  также интеллигенцией. Не надо забывать и  то обстоятельство, что в  Орловской губернии большое засилье имели социалисты-революционеры и  прочие меньшевики. Я  уж не говорю о  таких, с  позволения сказать, партиях, как народники, кадеты и  другие. Ко всему этому во время войны в  Орле было сосредоточено достаточно большое количество войск из 10 тысяч офицеров, из которых большая часть поддерживала царя и  вела отчаянную борьбу за реставрацию монархии. Всё это заставляло военно-революционный комитет и  Губернскую ЧК вести работу в  необычных для прочих губерний условиях».

Ливенское восстание

В книге «Крестьянское восстание в Ливенском уезде Орловской губернии в августе 1918 года» Константин Таратухин пишет, что об отречении императора Николая II в Ливнах узнали 6 марта. Большевики сразу же попытались взять ситуацию под контроль. На спиртоводочном заводе, фабриках, железнодорожной станции были организованы митинги и собрания, из тюрем выпустили арестованных. Группа большевиков попыталась склонить на свою сторону солдат расквартированного 257-го запасного пехотного полка. 15 марта в Ливнах состоялось собрание большевиков, на котором был избран местный партийный комитет. Руководителем комитета стал Иван Данилович Селитренников, его ближайшим сподвижником стал член комитета Д.И. Денисов (Обух). Оба лидера большевиков Ливенского уезда, были видными членами РСДРП(б) и имели большой опыт подпольной работы.

Однако попытка большевиков взять ситуацию в уезде под свой контроль, натолкнулась на противодействие со стороны местной интеллигенции, части крестьянства и других представителей общественности, которые не желали разгула анархии. В городе был создан Комитет безопасности, в состав которого вошли сторонники созыва Учредительного собрания, поддерживавшие Временное правительство. Комитет возглавил городской голова купец И.И. Красов, а во главе уездной управы стоял офицер Л.Г. Заседателев. Уездной продовольственной управой после Февраля 1917 г. руководил М.Ф. Адамов. Начальником городской милиции был А.Н. Чернский, которого называли "верным служакой старого строя". И хотя большевики смогли создать в 257-м полку свою ячейку, вскоре она распалась. Для работы с населением был образован Временный общественный комитет (комиссаром комитета стал князь В.В. Голицын), а Ливенский Совет рабочих и крестьянских депутатов оказался в фактической изоляции. Но вот произошел октябрьский переворот. Большевики и их союзники активизировали свою работу. Для оказания помощи ливенским большевикам брянско-орловский комитет РСДРП(б) прислал 2-х своих представителей, которые дали указания о подготовке к вооруженному восстанию. Был разработан детальный план вооруженного захвата власти, в который входило: занять телефонную станцию, обезоружить милицию, созданную при Временном правительстве, захватить оружейный склад, арестовать членов комитета безопасности, общественного комитета и всех тех, кто мог, по их мнению, противодействовать захвату власти. В уезде разгорается вооруженная борьба: отряды большевиков пытаются разоружить городовых и стражников, в сельской местности бедняки, поддерживавшие большевистский переворот, захватывают помещичьи имения и хозяйства зажиточных крестьян. Вот что говорится в телеграмме управляющего имением князя Мещерского (Жерновец Ливенского уезда):

"Волостное земство декретом Ленина восьмого насильственно захватило имение Жерновец Ливенского <у> князя Мещерского. Арестовано управление. Боимся насилия. Просим немедленно принять меры. 13 ноября 1917 г. Управляющий Беккер". Всего же в конце 1917 г. (если верить данным, приведенным в книге Ковалева "Ливны") в уезде было совершено 19 погромов помещичьих имений. Причем, речь идет только об имениях помещиков, о разорении зажиточных крестьян не сказано ничего. Захват большевиками власти в Ливенском уезде проходил отнюдь не гладко. Действия большевиков натолкнулись на мощное сопротивление местной власти и поддержавшей ее общественности. Вот что писалось в газете "Брянский рабочий" 17 декабря: "В Ливнах власть принадлежит городской думе, состоящей из кадетов. 8 декабря, когда в местной части был получен приказ об уничтожении офицерских чинов, то офицеры заволновались и открыли стрельбу по солдатам. Одного писаря, настаивавшего на исполнении приказа, арестовали. В комиссариате, между прочим, организуется белая гвардия". И лишь только 7 января 1918 г., опираясь на солдат из 257-го полка, а также вооруженные отряды "рабочих и беднейших крестьян", большевикам наконец-то удалось сломить сопротивление "кадетской милиции" и арестовать руководителей местного самоуправления включая городского голову И.И. Красова. Краевед Геннадий Рыжкин пишет, что революция в Ливнах, по словам местного активного участника тех событий, Д.И. Денисова, началась с приездом в город Ивана Селитренникова, коммуниста, служившего в запасном полку гарнизона города Коломна. Выходец из рабочей среды (сын печника Черкасской слободы), выпускник ливенского реального училища, он с юных лет искал справедливость. В окопах первой мировой вступает в коммунистическую партию, а когда в армии начался разброд, готовит восстание в части. По болезни комиссован, и в конце 1917 года приехал на родину. Опыт революционной борьбы пригодился, быстро оценив обстановку и увидев разрозненность протестных сил, Иван начал решительно действовать. Собрав вернувшихся с фронта солдат в Ямском училище (ныне – север базарной площади, когда-то – магазин «тройчатка»), обсудив положение, организовал солдат на вооруженное выступление.  
7 января, как условились, собрались возле училища, каждый привел с собой недовольных соседей, крестьян, кустарей. Узнав о цели сбора, к группе присоединились крестьяне из слобод, городские мещане и ремесленники, а также случайно оказавшиеся рядом крестьяне из деревень. Как управлять массами, Селитренников знал, ведь он был членом Российской коммунистической партии и имел опыт подобных выступлений в Коломне. Рядовые милицейские чины сразу же доложили о сборище недовольного народа начальнику милиции Чернскому. Тот немедля прибыл к училищу и стал уговаривать толпу разойтись. Его увещевания не помогли, мало того, протестующие сразу направились к милиции на Казанскую улицу. Предъявили требования сдать полномочия и оружие, на что милиционеры сразу согласились. Затем толпа пошла на Соборную (ныне Ленина), арестовала промышленника М.Ф. Адамова, самого богатого в городе, Ф.А.Заседателева, проживавшего на улице Казанской (ныне  
К. Маркса), других людей. Дневное выступление группы И.Д. Селитренникова закончилось.  
Власть меняется. Вечером в Народном доме (ныне центр молодежи «Лидер») намечалось заседание буржуазного Совета, образованного еще 13 апреля 1917 года. Настроение у собравшихся было приподнятым – накануне все отпраздновали Крещение. Но неожиданно появились солдаты во главе с Селитренниковым и предложили Совету сдать полномочия. На вопрос: «С какой стати?» восставшие ответили, что в городе все хуже и хуже с продовольствием, и в этом виноват буржуазный Совет. Возникли споры, и тогда члены Совета Жорковская, Писков, Салынь, Черепов вместе с председателем Федоровичем были арестованы. Их увели, оставив открытым помещение. Оно осталось безнадзорным и вскоре все исчезло: и печати, и документы, и дела, не говоря уже о мебели. В тот же день был образован Военно-Революционный Совет (ВРС), который обратился к населению с "Манифестом", где объявлялось о принятии властных полномочий. Кроме того, ВРС заявил, что ближайшие его задачи состоят в установлении контроля за работой учреждений и предприятий, подавлении сопротивления свергнутой контрреволюции, проведении перевыборов Совета. При этом ВРС предупредил, что неподчинение его распоряжениям "будет рассматриваться как контрреволюционные действия" со всеми вытекающими последствиями. Для проведения этих мероприятий ВРС преобразовали в Военно-Революционный комитет (ВРК), о чем 9 января 1918 г. по телеграфу сообщили в Петроград Совету Народных Комиссаров. 25 января 1918 г. ВРК организовал созыв I Ливенского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Собралось около 500 человек. На съезде председателем Селитренниковым было предложено послать поздравительную телеграмму в СНК на имя Ленина. На съезде объявили о переходе власти в городе и уезде в руки Советов. Съезд одобрил существование военно-революционного комитета и принял решение о создании в уезде власти на «большевистских началах», выделив из своего состава в ревком трех товарищей: Крюкова, Калинина и Пчельникова. Образовался также исполнительный комитет уезда. Председателем стал Селитренников, отделами руководили: продовольствия – Калинин, земледелия – Крюков.  
Место вновь созданному органу отвели в доме Адамова. Как вспоминал Денисов, «хозяин дома запротестовал: «…есть казенное училище, где Совет может разместиться». Но Селитренников так «цыкнул» на него, что спустя 3-4 часа дом был очищен, а семья владельца перешла куда-то во двор (вскоре Адамов вообще покинул Ливны, уехав в Крым). 26 января 1918 г. был издан декрет Ливенского ВРК, подписанный председателем Селитренниковым и секретарем Архангельским о роспуске земского и городского самоуправлений. Кроме того в декрете отмечалось: "Всем служащим всех учреждений, саботирующим и не признающим советской власти, предлагается подать в отставку не позднее 15 февраля сего года".  
Обосновавшись на новом месте, исполком приступил сначала к изысканию средств на свое существование, а также на содержание милиции, Красной гвардии за счет самообложения налогом торговцев. Но из этого ничего не вышло, они запротестовали, поэтому исполком ввел контрибуционно – насильственное взимание налогов. Далее на повестке дня стояла национализация банков. Но случилось непредвиденное. 16 марта на станцию прибыл эшелон с вооруженными людьми из Орла под командованием Иосифа Бермана. Встретили их местные богачи с радостью и даже цветами, надеясь увидеть в них освободителей от власти комиссаров. Но когда солдаты Бермана после ареста Селитренникова и угроз перестрелять и перевешать всех комитетчиков, стали очищать лавки и лабазы от муки, крупы и сахара и даже покушались на крестьян, приехавших по случаю Масленицы в Ливны продать сметану, масло и яйца горожанам, и которые спасались от новоявленной власти бегством, стало ясно, что это за гости. Это была шайка грабителей, именовавшая себя комитетом по борьбе с контрреволюцией. На открывшемся 19 марта очередном съезде Советов Бергман заявил, что он социал - революционер и прибыл разогнать из власти кучку авантюристов, не пользующуюся авторитетом народа. Его поддержали делегаты. Избрали новый исполком, который большинством принял предложение расследовать все преступления предшественников во главе с Селитренниковым. Коммунисты потеряли власть, во главе Совета стал, по сути, лидер местных эсеров И.И.Клепов, а эсеров поддерживали в большинстве своем торговцы, офицеры, солдаты, учителя, крестьяне. Клепов – уроженец села Козьмодемьянского, учитель по первому образованию, офицер – по второму, по убеждениям – социалист – революционер. Воевал в первую мировую, избирался солдатами в комитеты, состоял в центральном комитете партии. Демобилизован в начале 1918 года и приехал на родину. Но ему главенствовать в Совете и в редакции газеты «Пахарь» долго не пришлось. На более решительные действия эсеры тогда так и не решились. Селитренников и еще несколько подвергнутых аресту большевиков вскоре были освобождены. Обстановка в уезде продолжала оставаться сложной. С фронта возвращались домой солдаты. И не только распропагандированные в окопах и на кораблях большевиками, но и сами убежденные большевики. Среди них были: Т.Ф. Архангельский (впоследствии секретарь исполкома), Д.Д. Прикащиков (будущий председатель исполкома), И.К. Шестопалов (матрос – подводник из д. Ровенка, зам. военного комиссара), другие. К апрелю роль большевиков стала влиятельной, а 18 апреля 1918 года в Ливнах образовался комитет Российской коммунистической партии, возглавил который Дмитрий Дмитриевич Прикащиков, бывший матрос, родом из деревни Анино Ливенского уезда. Он и встал на должность председателя вместо добровольно ушедшего Клепова. Комиссаром по военным делам стал матрос Шестопалов, по продовольствию - матрос Долгих, И.Д. Селитренников стал управлять местным ЧК, юстицией - Коган, коммунальным хозяйством - Иванников, образованием - Д.И. Денисов, уголовным розыском ведал Емельянов, судьей стала Косякина. Вскоре население Ливенского уезда ощутило на себе политику "военного коммунизма". Торговцы и владельцы различных предприятий были задушены непосильными "денежными обложениями". Продолжалось разграбление помещичьих имений и владений зажиточных крестьян. Для "нужд Ливенского Совета" конфисковали типографию Мишина. Все это вызывало нарастающее сопротивление не только измученных реквизициями "излишков хлебного запаса" крестьян, но и рабочих, торговцев, интеллигенции, а также местного духовенства. Более того, начала расти оппозиция большевикам в самом Ливенском Совете. Ведь в марте 1918 г. состав Советов был еще весьма неоднородным. Как явствует из воспоминаний Шестопалова, в составе исполкома из 37 человек (по 1 от волости и 6 от города) большевиков было 5, эсеров - 18, меньшевиков - 4, анархистов - 1, беспартийных - 97. Попытки большевиков расширить свое влияние за счет создания в селах "комитетов бедноты" также натыкались на противодействия. На сельских сходах в Васильево и Волово крестьяне кричали, что обществу не требуется комитет лодырей и лежебок, грозили порезать комитетчиков. Большевикам пришлось проводить сходы под вооруженной охраной. Даже беднейшая часть крестьянства Ливенского уезда, которую привлекли обещанием раздачи помещичьей земли, вскоре стали сторониться большевиков. "А зачем нужна земля, если весь урожай все равно отберут?" - спрашивали они. При обсуждении основных вопросов текущей политики между большевиками и представителями других политических партий начала разгораться острая борьба. Большевики стали в ультимативной форме требовать от депутатов Совета избрания на все ключевые посты своих представителей. Дело шло к вооруженному конфликту, особенно после того как Ливенская организация РКП(б) настояла на проведении III уездного съезда Советов в мае-июне 1918 г. Съезд состоялся в Ливенском городском театре. На съезд прибыло около 1000 делегатов. Вот как вспоминает о тех событиях один из участников - М. Черных (член РКП(б) с 1918 г.): "На съезде были зарегистрированы 4 фракции: большевиков - 37 человек, фракции левых социалистов-революционеров и меньшевиков, насчитывающие до 400 человек, и фракция анархистов - 7-9 человек. На съезде развернулась жестокая фракционная борьба. Выборы президиума продолжались почти 2 дня. Крайнее напряжение наступило на 6-й или 7-й день работы съезда, когда началось голосование резолюций по докладам о текущем моменте. И когда при первом голосовании резолюция фракции РКП(б) не получила необходимого большинства голосов, большевистская фракция обратилась к съезду с заявлением о необходимости сделать перерыв на заседание фракции. Съезд отверг это заявление и пытался продолжать работу после ухода коммунистов". Естественно, большевики не допустили дальнейшую работу этого неподконтрольного им съезда. Опираясь на верный им отряд Красной гвардии, они вынуждают делегатов съезда сделать "перерыв", а далее - набирают "новых делегатов съезда". Механизм для этого был уже отлажен. Местные ячейки РКП(б), комбеды собирали сельские сходы, и "делегаты тут же переизбирались". А что делать со старыми делегатами? Некоторых (например, П. Дыбенко) заставили "изменить свое поведение". А остальных разогнали! Сперва сместили руководившего съездом эсера Клепова, заменив его на Приказчикова (Октябрьского), по другим источникам – Прикащикова. О дальнейших событиях комиссар по военным делам Шестопалов вспоминает следующее: "К этому времени в Ливнах было 2 военных силы: вооруженный отряд Красной гвардии под руководством большевиков и 252-й полк под руководством офицеров-эсеров. Рядом со зданием уисполкома помещалось здание городского хозяйства, которое охранялось караулом из 19 солдат 252 полка при 2 пулеметах. С 4 бойцами я снял этот эсеровский караул, отобрал оружие и передал красногвардейцам. Эсеры подняли скандал по поводу разоружения караула, а через неделю мы отобрали у штаба полка и последние пулеметы. Мой помощник Бакуров пригрозил офицерам-эсерам полка, чтоб они "не шумели", иначе будут расстреляны. Эсеры притихли". Таким образом, благодаря своим решительным действиям к началу лета 1918 г. большевики фактически полностью захватили власть в городе и уезде. Усиливался большевистский террор: начали изгоняться и уничтожаться все "враждебные элементы", особенно представители аристократии, к числу которых относился князь Владимир Владимирович Голицын. Однажды летним днем 1918 г. в дом Владимира Владимировича пришли местные крестьяне и предупредили, что на завтрашний день намечен захват дома и его уничтожение с сожжением. "Завтра вас будут сжигать", - сказали крестьяне. Эти же и еще другие крестьяне помогли вывезти в Ливны часть имущества: часть мебели, самую необходимую одежду, посуду и прочие вещи, которые можно было за столь короткий период собрать да еще и увезти. На следующий день с утра дом и все постройки были разграблены (грабь награбленное!) Сам дом и все, что было вокруг, сожжено (что нельзя разделить - уничтожить!). Хозяева же успели покинуть дом накануне ночью. Владимир Владимирович перебрался в Москву и поселился на Арбате (в подвале одного из домов). Усиливалась борьба и против зажиточных крестьян. Вот что вспоминает один из участников тех событий М. Автономов (член КПСС с 1919 г.): "Поступило указание Ливенского уездного Совета произвести учет имеющегося у кулаков хлеба, а все излишки направить в город. На второй день мы пришли к кулаку А.С. Зубцову. Было решено весь излишек хлеба у него отобрать... Этот кулак проявил большое упорство и хитрость. … Было учтено все наличие хлеба у Зубцова".

Естественно, что изъятие хлеба начали вызывать ответные действия крестьян. Их поддержали также пострадавшие от "военного коммунизма" торговцы, ремесленники и местное духовенство. Как пишет в своей книге Ф. Ковалев, кудиновский священник собрал "черносотенные" силы у волисполкома, а помошник церковного старосты Зиборов "спровоцировал самосуд" над членами комбеда Пиляевым и Сараевым. Они были избиты местными крестьянами, и только вооруженный отряд лебедских коммунаров спас их от ярости селян. А в селе Кривцова-Плоша вел пропаганду отец Илья. В церкви во время богослужения Илья предавал анафеме советскую власть, в проповедях призывал паству к борьбе с безбожниками. Крестьяне стали готовиться к вооруженной борьбе. В ряде сел начали ходить слухи о близком конце советской власти. Этим решили воспользоваться и члены различных политических партий, у которых к тому времени разошлись пути с большевиками. В конце июля - начале августа в Ливнах состоялась нелегальная конференция левых эсеров юго-восточной части Орловской губернии. В резолюции, принятой конференцией, было записано: "большевики это приказчики германского империализма", "большевики душители трудового крестьянства". Конференция приняла постановление организовать восстание. В уезде велось объединение всех враждебных большевикам политических партий и организаций. Стал создаваться штаб восстания, в который вошли представители левых эсеров, бывшие офицеры Русской армии, крестьяне; стал разрабатываться план выступления, налаживалась связь и разведка, продолжались поиски оружия.  
Все это дало основание именовать крестьянское восстание в Ливенском уезде не иначе как "кулацко-эсеровским мятежом", иногда прибавляя к этому слово "белогвардейский". Конечно, уездное ЧК чувствовало надвигающуюся угрозу. Продолжались аресты "враждебных элементов", закрывались храмы и подвергались репрессиям священники, естественно, в первую очередь те, которые не признавали власти Советов. Одновременно с этим начался принудительный призыв на военную службу в Красную армию лиц, служивших в войсках унтер-офицерами. В Ливнах за 4 дня было призвано и находились на сборном пункте военкомата на Акатовой улице 2000 унтер-офицеров. Но предотвратить восстание большевики так и не сумели. 14 августа 1918 г. в селе Кудиново, расположенном в 35 км к югу от Ливен, крестьяне, руководимые председателем Ливенского уисполкома эсером с дореволюционным стажем, бывшим царским политзаключенным Клепиковым Н.П., легко и быстро разогнали сельский Совет, комбед, ячейку РКП(б), восстановили дореволюционные порядки и, ободренные успехом, разослали конных нарочных по всем 18 волостям уезда с заранее отпечатанным предписанием Клепикова (он был не только председателем уисполкома, но и редактором уездной газеты “Пахарь” и председателем уездного ревтрибунала) “по получении сего последовать примеру кудиновцев – свергнуть власть деревенских лодырей и пьяниц, убить их и идти на Ливны”.

Требования, изложенные в привезенной бумаге, для руководителей волостей не являлись неожиданными. Клепиков заранее готовил их к этому, даже оружием снабдил. С 25 января 1918 г. при каждой волости для охраны общественного порядка были созданы милицейские отряды в 15-20 человек. Клепиков под предлогом их довооружения и перевооружения раздал каждой волости по 2-3 тысячи винтовок, патроны. В волостях ожидали сигнала к выступлению.

На следующий день после событий в Кудиново Советскую власть свергли во многих волостях уезда и, до конца выполняя указания председателя уисполкома, конных нарочных из волостных центров направили по всем населенным пунктам со строгим приказанием: объявить в каждой избе, чтоб все мужчины от 20 до 60 лет немедленно прибыли в волость. За неявку – расстрел. В волостных центрах всем прибывшим выдавали винтовки и отрядами направляли к Клепикову. К концу следующего дня набралось их 8 тысяч. Эта армия имела 8 пулеметов, командующим ею стал Клепиков, а бывший царский полковник Гагарин С.П. – начальником штаба. Идейными вдохновителями и кредиторами Клепикова и его окружения были: миллионер, владелец Ливенского спирто-водочного завода и крупнейшей мельницы-крупчатки на р. Сосне (четырехэтажная кирпичная коробка которой стоит до сих пор) и одновременно ледовский землевладелец Адамов П.Ф. и владелец Ливенской табачной фабрики Домогацкий.

5 тысяч восставших осадили Ливны. Там противостояла им одна недоукомплектованная рота и интернациональный отряд из военнопленных в 85 человек. И город, и находившиеся там государственные учреждения, и телеграф, и военные склады были взяты, как и волости, без труда.

Причина Ливенского восстания и его первоначального успеха не только в хорошей подготовке и организации, но и, прежде всего, в недовольстве крестьян продразверсткой, то есть безвозмездным отбором зерна, и государственной хлебной монополией, когда была запрещена без специального разрешения и продажа зерна, и размол его, и даже перевоз в пределах населенного пункта (все дороги круглосуточно охранялись, при нарушении запретов все зерно конфисковывалось). К августу 1918 г. из Орловской губернии продотрядами было вывезено хлеба в 2 раза больше, чем из Курской, хотя производилось его там значительно меньше. А из уездов Орловской губернии больше других поставлял хлеба Ливенский, потому что он был самым южным и там были лучше, чем в других, почвы и климат. Поэтому недовольство крестьян Советской властью было здесь особенно сильно. Крайне негативно воспринималась крестьянами и мобилизация в Красную Армию, которая с июня 1918 года перестала быть чисто добровольной.  
Вскоре восставших поддержали и в самом городе, хотя поддержка эта выразилась не в вооруженном выступлении, а всего лишь в отказе подавлять его. Две тысячи призванных унтер-офицеров собрались на митинг и постановили "разойтись по домам", что и сделали за небольшим исключением. Таким образом, попытка большевиков подавить восстание при помощи мобилизованных унтер-офицеров провалилась.  
А в деревнях росло крестьянское выступление против большевистской диктатуры. Крестьяне мстили за действия военно-ревизиционных отрядов, за расстрел своих родственников и местного духовенства, за поругание и осквернение храмов. В селе Крутое крестьяне арестовали большевиков Григория Шподкина и Стефана Кобцева, были убиты руководители волостных комбедов - Медвижинского, Большовского, Знаменского волостей. Главный штаб восстания расположился в селе Кривцова-Плата Кудиновской волости. Повстанцы собрали "войско" человек 600, вооружили их захваченным у большевиков оружием: винтовками и даже несколькими пулеметами. Вокруг села были вырыты окопы. Местные большевистские руководители Аким Булавин и Дмитрий Пятин - были схвачены местными жителями и убиты. Посланных в село 4 красногвардейцев восставшие раздели, избили и отпустили в Ливны к начальству. Это было 14 августа.  
Базой для сосредоточения основных сил повстанцев стали деревни Козьминка и Бородинка. Быстро организуясь, сметая волостные и сельские Советы, восставшие захватывали всюду, где только можно, оружие. За короткий срок силы повстанцев выросли в 5 значительных отрядов под командой И.И. Клепова, Я.Н. Чернского и И.Н. Фурсова.  
15 августа 1918 г. собрался на заседание Ливенский уисполком под председательством Прикащикова, он же Приказчиков (Октябрьский). Постановили: "Подтвердить введение в городе Ливнах и его уезде осадного положения, повторить приказ о мобилизации унтер-офицеров и избрать коллегию из 5 товарищей по ликвидации контрреволюционного выступления в Ливенском уезде, которым передать всю полноту как оперативной, так и политической власти в Ливенском уезде. В состав коллегии вошли уполномоченные от губисполкома товарищи Буров и Переславский и от Ливенского уездного исполкома товарищи Приказчиков, Баранов, Долгих". В помощь местным большевикам послали отряд интернациональных войск численностью 49 человек, понимая, что местные части Красной гвардии, состоявшие в основном из крестьян, могут отказаться стрелять в таких же как и они сами крестьян-повстанцев.  
Но пока удача была на стороне восставших. 18 августа восставшие двинулись на город. Навстречу наступавшим из восточных волостей повстанцам был послан отряд в 80 большевиков и 55 красногвардейцев с 2 пулеметами под руководством Селитренникова. Когда стемнело, его отряд был разгромлен восставшими. Селитренников был убит. По другой версии, ему удалось уйти и вернуться в город. В это время, разогнав охрану на железнодорожной станции, крестьяне захватили оружие и направились на базарную площадь, где собралось большое количество людей. Узнав об этом, туда отправился Селитренников и попытался не то уговорами, не то угрозами заставить толпу разойтись. Не став слушать Селитренникова, прибывшие повстанцы ударом вилами в спину сбили его с лошади, а потом нанесли смертельный рубящий удар лопатой по лицу.  
В 9 часов вечера, когда после экстренного заседания уисполкома его члены стали выходить из здания, на лестнице их встретили повстанцы криком: "Руки вверх!". Шестопалов и Коган открыли по ним огонь из револьверов, те растерялись и разбежались. Октябрьский (Приказчиков) и предгубчека уехали на легковой машине в сторону Орла "за помощью". Командование обороной города перешло в руки Шестопалова.  
Вблизи города начали сосредотачиваться отряды повстанцев, около городской тюрьмы их собралось около 5000.  
Чрезвычайной комиссией было сделано распоряжение занять все выходы в город, за город были также посланы заставы, и тут началась перестрелка, перешедшая в затяжной бой. Наступающие открыли огонь из захваченых ими пулеметов. На этот момент артиллерия у обоих сторон отсутствовала. Несмотря на свою малочисленность (по данным в книге Ковалева, у большевиков было всего 200 человек при двух пулеметах), красноармейцы начали давать довольно энергичный отпор. Но тут в тыл большевиков ударили поддержавшие восстание горожане и вынудили их оставить позиции на окраине города.  
Красные войска отступили к вокзалу. К ним на помощь прибыл предгубчека Буров со своим отрядом, но это не оказало существенного влияния на ситуацию. Буровым были даны телеграммы в губернский военкомат и по линии Тула - Орел - Курск с просьбой о высылке помощи. Но события развертывались с такой быстротой, что не было никакой возможности получить своевременное подкрепление.  
Вечером 18 августа восставшие захватили арсенал и казначейство. Буров со своим отрядом отступил в сторону Русского Брода. Совет с оставшимися большевиками оказался в осаде.  
На следующий день к Ливнам подтянулись повстанческие отряды с Воронежского большака, сформированные из кудиновских, ольшанских и евлановских крестьян, численностью не менее 600 человек, вооружённых винтовками и пулемётами.

Вспоминает очевидец тех событий, ливенец Алексей Гаврилович Арбузов: "(…) услышали мы, подростки, крики и выстрелы с городской окраины, забрались на деревья, наблюдаем: со стороны Пушкарской и тюрьмы прут массы людей. Вступить восставшим на нашу Кузнецкую улицу (ныне - Рабочая) мешали выстрелы из кирпичной водозаборной будки, стоявшей на углу улицы. Но толпа напирала, окружила будку, взломала дверь и выволокла оттуда человека в красноармейской форме, растерзала моментально…  
По соседству жил отставной полковник А. Леар. Восставшие направились к нему, чтобы склонить его к руководству группой, но он спрятался. После посещения нашей улицы толпа стала еще мощнее и пошла в центр города. Захватила здание уисполкома. Дом был с балконом. Внизу стали мятежники, а сверху на **вилы** сбрасывали активистов советской власти".

К вечеру 19 августа сопротивление большевиков было сломлено окончательно, и советская власть в Ливнах пала. Повстанцы захватили почту, телеграф, тюрьму. Таким образом, к моменту овладения городом мятежники численностью около 10 тысяч контролировали в общей сложности 12 из 25 волостей Ливенского уезда с центром в самих Ливнах. Первым же делом повстанцы учинили ряд самосудов над большевистскими активистами. Так, ими были казнены член уездного исполкома С. И. Иванников, представитель уездного продкомитета А. В. Долгих, комиссар юстиции К. М. Коган, секретарь ЧК по борьбе с контрреволюцией П. Горбач. Трупы убитых большевиков можно было обнаружить прямо на улицах. Помещения советских учреждений были разгромлены.

В книге «Ливны» приводится свидетельство одного из очевидцев тех событий:

«В толпе были бывшие мещане и другие городские жители, и жители пригородов — ямские, казацкие и другие. Всюду, где мы проходили, везде была масса людей с вилами, топорами и просто дубинами. И всюду, где меня вели, массы крестьян. Говорят, что крестьян было около 12 тысяч.»

Среди командиров повстанческих отрядов упоминаются фамилии Т. Артемьев, А. Чернский, И. И. Клепов, И. Фирсов, Ф. Никитин.

Из показаний свидетелей:

«Лозунгом восставших было взять Ливны, Елец, Воронеж, Орёл, а затем Москву».

На короткое время пала советская власть в городе Ливны, многие жители уезда искренне радовались свержению местных большевиков. "Далеко за город разносился несмолкаемый колокольный звон. Непрерывные молебствия, ярко сверкающие облачения, облака кадильного дыма, несмолкавшее пение".  
Но, радость победителей не была долгой. Находясь в состоянии эйфории от победы, они не только не стали предпринимать никаких активных наступательных действий, но даже не позаботились об обороне города. За что вскоре поплатились. Единственное, что они успели сделать, так это выпустить воззвание к крестьянам. Ответные действия большевиков не заставили себя долго ждать. Еще 17 августа 1918 года в связи с вспыхнувшим левоэсеровским мятежом, Ленин направил телеграмму М. Ф. Болдыреву в Задонск с указанием: «Действуйте самым решительным образом против кулаков и снюхавшейся с ними левоэсеровской сволочи. Обратитесь с воззваниями к бедноте. Организуйте ее. Запросите помощи от Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков-кровопийцев. Телеграфируйте. Предсовнаркома Ленин». 19 августа на события в Ливенском уезде Орловской губернии В. И. Ленин послал телеграммы Здоровецкому исполкому на имя Бурова, Переславского и копия телеграммы Губсовдепу о беспощадном подавлении кулацкого лево-эсеровского восстания в Ливенском уезде: «Необходимо соединить беспощадное подавление кулацкого левоэсеровского восстания с конфискацией всего хлеба у кулаков и с образцовой очисткой излишков хлеба полностью с раздачей бедноте части хлеба даром. Телеграфируйте исполнение. Предсовнаркома Ленин».  
К городу уже приближались эшелоны с карательными силами большевиков, в число которых входили: красногвардейский железнодорожный отряд Орла, возглавляемый Н. В. Сорокиным, артиллерийский полк, кавалерийская часть С. Шабошвили, отряд Орловского гарнизона под руководством Семашко. Два крупных вооруженных отряда лебеденский и теличенский вместе с бронепоездом из Курска, вооруженным трехдюймовым орудием и двумя станковыми пулеметами, интернациональный отряд. Интернационалистами руководили член губисполкома Мирон Абрамович Переславский и комиссар Фред Густавович Ионелейт (его называли товарищ Эго),  а одним из интернациональных батальонов командовал венгр Франц Мондре.  И. К. Шестопалов вспоминает: "Утром 20 августа Орловский полк, громя неприятеля тремя орудиями, умело используя броневик, стал теснить мятежников.

    (…) Мятежники, огрызаясь уходили по улицам города. (…) Разбитые банды пытались закрепиться в окрестностях города. По Воронежскому большаку недобитые банды вырыли окопы, другой отряд пытался закрепиться на Московском шоссе. Однако роты Орловского полка после трехчасового боя рассеяли противника".

В ходе этой операции, как это часто бывало в гражданскую войну, интернациональный отряд сыграл у большевиков роль главной ударной силы и был одной из самых боевых и надежных частей Советов.  
Когда все силы были собраны, красные двинулись на город. К ним присоединились сумевшие спрятаться от крестьянской расправы ливенские большевики. Кое-как вооруженные, слабо организованные и полностью лишенные артиллерии повстанцы пытались закрепиться на подступах к городу и отбить атаку большевиков, но тщетно! Жестокий артиллерийский огонь разрушал позиции повстанцев. После артподготовки красноармейцы начали энергичное наступление и стали теснить восставших. Отряды повстанцев не могли успешно противостоять хорошо вооруженным и многочисленным подразделениям красных. Особого успеха в ходе этой операции добились бойцы-интернационалисты, хотя и сами понесли ощутимые потери. Вскоре восставшие были вытеснены за пределы города и рассеяны огнем артиллерии, частью бежали, частью были уничтожены.  
20 августа в Москву пошло донесение о том, что "установленные в Ливнах и окрестностях контрреволюционные и белогвардейские засады расстреливаются из орудий. Банды бегут. Взято много пулеметов. Сводятся группы арестованных. Отмечаем беспримерное мужество и храброе поведение посланного из Орла интернационального отряда Коммунистической партии. Восстание можно считать ликвидированным вдребезги".  
Тем же днем Ленин посылает Ливенскому уисполкому ответную поздравительную телеграмму: "Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо и, не упуская ни минуты, организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцового Железного полка пошлите тотчас в Пензу. Предсовнаркома Ленин". Ему в унисон вторил основатель ЧК, который на бланках телеграмм из Здоровца, наложил резолюцию: «Елец и Орел подавить беспощадно. Дзержинский». До революции Феликс Дзержинский был сидельцем знаменитого своими строгостями Орловского централа. После революции большевики отлавливали бывших надзирателей Централа и расстреливали. В камере Дзержинского был создан музей. 11 сентября 1987 года в Орле установлен памятник Ф. Э. Дзержинскому.

По свидетельству очевидцев улицы города Ливны были завалены кучами трупов восставших. Особенно усердствовали в подавлении интернационалисты-мадьяры и латыши. 22 августа 1918 года Буров М. Н. и Переславский М. А. телеграфировали Ленину: «Восстание ликвидировано. Ваше распоряжение приводится в исполнение. Похороны были сегодня, при торжественном участии города. С подробным докладом будем. Виновные расстреляны. Дальнейшие аресты производятся».

Бойцов интернационального отряда в количестве 19 человек хоронили в Орле. В боях с кулаками в Ливнах погибли венгры Иожеф Грубер и Янош Оцеляр, немец Генрих Миних и другие интернационалисты. Братская могила интернационалистов, погибших в дни антисоветского Ливенского мятежа, ныне находится на воинском кладбище Свято-Троицкой церкви в Советском районе города Орла. В траурном номере "Орловских известий" от 23 августа 1918 года в самом начале и крупным шрифтом было напечатано: "Сыны трудового народа - русские, латыши, венгры, австрийцы, немцы - пошли без страха на доблестную смерть". Газета «Известия ВЦИК» напишет об итогах восстания: «За всё время сражений революционные войска потеряли свыше 70 товарищей, среди них 4 лучших советских работника. Белогвардейцев выбыло убитыми свыше 300 человек. Главари и местные буржуи расстреляны. Так советская власть, власть беднейших трудящихся масс, расправляется с врагами трудового народа, врагами революции, пытавшимися предательски нанести удар победоносной грядущей мировой революции и социализму».

[Покарать всех участников восстания большевикам было бы крайне затруднительно и потому основную массу крестьян они "великодушно" амнистировали, "принимая во внимание, что они были обмануты пропагандой или участвовали в мятеже по принуждению". Сколько жителей края в указанный период было расстреляно или заключено в тюрьмы вряд ли кто может сказать точно. Если данные на этот счет и имеются, то они до сих пор не обнародованы. Некоторые представления о размахе репрессий того периода дают слова петроградского руководителя большевика Г. Е. Зиновьева, сказавшего во время выступления: "На днях я читал заметку, что, кажется, в Ливнах Орловской губернии было расстреляно несколько тысяч белогвардейцев. Если мы будем идти такими темпами, сократим быстро буржуазное население России".](http://www.dk1868.ru/statii/livny1.htm)

[В сентябре осуждены ревтрибуналом и расстреляны такие активные участники восстания как бывшие офицеры Ф. Никитин, Т. Артемьев, полицейский пристав г. Ливны Ф. Кречетов, купец И. Красов, священник Рязанов, военком Россошенской волости Лобов. Некоторым повстанцам удалось скрыться, среди них И. Клепов, А. Чернский, И. Фирсов; последний в ноябре был схвачен и осужден.](http://www.dk1868.ru/statii/livny1.htm)

[Воспоминания Волкова, добавляют к общей картине следующие немаловажные штрихи: "Священник Семен Оболенский из села Сергиевского переехал в 1918 году в Ливны, купив дом за рекой Ливенкой. В дни восстания с крестом в руках отслужил молебен в честь разгрома большевиков и напутствовал на победу восставших. Его сын, состоявший в партии социал-революционеров, также участвовал в мятеже. Во время расправы над восставшими отца-священника расстреляли, а сын бежал.](http://www.dk1868.ru/statii/livny1.htm)

[Погибших и расстрелянных были сотни. Ночью 21 августа несколько подвод стали собирать трупы. Грузили их навалом и везли к кладбищу. Мотались рваные штаны, пиджаки и рубахи. На кладбище восставших и красноармейцев сортировали и хоронили в отдельные могилы".](http://www.dk1868.ru/statii/livny1.htm)

После подавления восстания жестокие репрессии в отношении рядовых участников восстания, в соответствии с рекомендациями Ленина, не проводились: те повстанцы, которых приговорили к заключению, имели сроки лишь до 5 лет, но в 1937 году большинство бывших мятежников были репрессированы, многие были расстреляны.

Восстание в Ливенском уезде было не случайно. Богатые чернозёмные земли давали возможность крестьянам, в основном из однодворцев, жить зажиточно, в достатке. Ливенцы и должанцы и поныне отличаются своей внешностью, физической красотой и горделивостью. Ливенская земля дала стране много выдающихся личностей: культуролога, одного из основателей цивилизационного подхода к истории Н. Я. Данилевского, философа С.Н. Булгакова, градоначальника и генерал-губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, русского актера П.M. Садовского, авиаконструктора Н.Н. Поликарпова, заслуженного деятеля науки и техники С.М. Белоцерковского, знаменитого врача Л. М. Рошаля, оружейного конструктора А.Г. Шипунова и многих других. Свободолюбие у них передавалось по наследству. Поэтому насилие со стороны большевистской власти вызывало протест, который перерос в вооруженное восстание. Подавление ливенского восстания не принесло повышения авторитета власти большевиков. С приходом на территорию губернии войск Деникина Ливенский уезд, по сравнению с другими, дал наибольшее число добровольцев для белой армии.

Главного подозреваемого по делу о  восстании органы НКВД вычислили только в  1937 году. Им оказался уроженец Беломестненской слободы Ливенского уезда, купец третьей гильдии И. Р.  Панов, 1871  года рождения. В 1929-м хозяйство Панова было полностью раскулачено, у  купца остались лишь кирпичный дом и  ссыпной двор. Следствие выяснило, что во время событий 1918 г. он был не просто активным участником контрреволюционного кулацко-эссеровского восстания, но и  его непосредственным руководителем. Из материалов уголовного дела, хранящегося ныне в  архиве УФСБ России по Орловской области: «С оружием в  руках Панов заставлял других граждан идти на восстание. Стрелял из пулемёта по красногвардейцам, находившимся в  Ливнах. Совместно с  другими враждебно настроенными к  Советской власти повстанцами проводил разгром оружейных складов, забирал оружие и  обмундирование, раздавал всё это повстанцам. Также вёл агитацию за соединение с  казаками, стоявшими в  Лисках, чтобы совместно идти в  Москву для свержения советского режима. Во время нашествия белобандитов обвиняемый в  1919 г. встречал их хлебом и  солью под колокольный звон, выдавал белым коммунистов и  советский актив».

13 февраля 1968 года одной из улиц Северного района города Орла присвоено наименование улицы Бурова. Историки [Ю. Г. Фельштинский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) и [Г. И. Чернявский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) отмечают, что, в отличие от белых, которые не находили в массовом терроре идеологической и практической необходимости, [террористическая](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80) политика [большевиков](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) носила принципиально иной характер, так как, несмотря на все демагогические заявления и заверения большевистских лидеров, [советская власть](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) воевала не за интересы народа. Поэтому курс насилия лидерами большевиков проводился в отношении почти всего крестьянства. Опиралась в этих своих действиях советская власть на сельских [маргиналов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) — пьяниц, лентяев и проходимцев, которых украсила при этом регалиями «сельского пролетариата». Советской властью смертельным врагом был объявлен почти весь слой образованных и хозяйственно активных людей, которые несли на себе бремя экономического прогресса страны и являлись носителями её культуры.

В работе «Красный террор» они приходят к выводу, что основная причина красного террора заключалась в отчуждении советской власти от основных социальных структур общества, в её враждебности простым трудовым людям, людям знаний и общественной инициативы. Красный террор, проводившийся с «высочайшего благословения» лидера партии большевиков и главы правительства [В. И. Ленина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD) по своим масштабам, глубине, бесчеловечности, по их мнению, не может быть уподоблен «[белому террору](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F))», который являлся вторичным, ответным и обусловленным обстоятельствами и конъюнктурой [гражданской войны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). Важно отметить то, что в отличие от большевиков, белые не издавали официальных документов о белом терроре.

Историк [П. А. Голуб](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1) в работе «Белый террор в России (1918—1920 гг.)»  утверждает, что красный террор представлял собой защитную, ответную, а потому справедливую реакцию против белого террора, против действий белых и их сторонников в советском тылу и вооружённой интервенции иностранных государств с целью восстановления дореволюционного режима.

Ливенский мятеж был предвестником более мощного крестьянского восстания в 1920—1921 гг., известного как «антоновщина». Историк Т. Шанин отмечает: «Крестьянство смело систему самодержавно-помещичьего насилия и реализовало свой уравнительный идеал, отдав власть в стране поддерживающим его большевикам. Однако стихийная революционность крестьянства и революционно-преобразующие устремления большевизма имели разнонаправленные векторы и стали резко расходиться с весны 1918 г., когда угроза катастрофического голода потребовала хлеб от деревни. Тем не менее, как бы сложно ни складывались отношения большевиков и крестьянства, они выдержали удары контрреволюции. Крестьянская (антипомещичья и антицарская) революция продолжалась и явилась одним из главных факторов победы над белыми, желто-голубыми и прочими» («Антоновщина», Тамбов, 1994 г.). Раскрытие архивов и появление новых документов, пишет орловец Юрий Николаевич Балакин, полковник в отставке, историк, позволяет избежать черно-белого восприятия событий ушедшей эпохи. Многомерность их очевидна, в связи с чем Т. Шанин справедливо пишет о недопустимости разжигания политических страстей при изучении болевых точек истории: «Наука должна «подняться над схваткой», чтобы увидеть народную драму в целом. Каждая из противоборствующих сторон имела свою Правду и свою Неправду. Их невозможно совместить и примирить, но можно и нужно понять, принимая столкнувшиеся силы такими, какими они были на самом деле». Точно также как и в Ливеском уезде – **кровью – происходило и усмирение крестьянства по всей стране**, вплоть до середины 30-х годов бунтовавшего против диктатуры над собой интернационалистов-коммунистов.

В заключение следует сказать, что в братоубийственной гражданской войне друг против друга, всех против всех не может быть ни героев, ни побеждённых, проигрывают даже те, кто считает себя победителем. Однако именно действия восставших явились одной из причин смягчения и пересмотра политики большевиков в отношении крестьянства и перехода к НЭП. Возможно, кто-то подумает, зачем ворошить прошлое, вспоминать не самые героические страницы нашей истории, ведь что большевики, что восставшие вели себя не самым достойным образом: одни убивали и грабили, чтобы защитить своё, нажитое непосильным трудом, имущество, а другие, чтобы обеспечить развитие страны. Эта гражданская война была давно, забылись уже уроки истории. Однако, не стоит быть «Иванами, не помнящих родства». Угроза гражданской войны страшным чёрным вихрем пронеслась над Россией в 90-е гг. ХХ в. Сейчас период распада государства, братоубийственного противостояния русских и украинцев переживает Украина… Именно поэтому необходимо помнить уроки тех событий, ведь в гражданской войне, когда сын восстает против отца, брат стреляет в брата, нет и не может быть победителей и героев.

Сегодня в Тамбове стоит памятник РУССКОМУ ЗЕМЛЕПАШЦУ, босыми ногами и плугом попирающему пулемётную ленту, словно напоминание тому свирепому времени.



Хранителей православных традиций и национального русского уклада жизни и великих тружеников, а именно – хлебопашцев, кормильцев Империи, соль земли русской, восставших в Ливенском уезде и в 1920-1921 гг. на тамбовщине против внутренней политики власти коммунистов, на официальном государственном уровне в СССР именовали «бандитами». Сегодня, по прошествии времени, мы должны признать, что события тех лет были неоднозначны и требуют дальнейшего изучения и понимания для предотвращения ошибок в государственном устройстве страны, недопущении внутренних конфликтов, в основе которых могут быть утопические, зловредные теории, привнесённые, на примере России, враждебно настроенного к нам Запада.

Перелыгин Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии.