**Была такая партия**

Первым председателем пре­зидиума Тубанаевского райкома РКП (б) стал А. М. Московцев (уроженец с. Бор), к этому вре­мени уже занимавший долж­ность председателя исполни­тельного комитета съезда Сове­тов Тубанаевской волости. Затем последовательно его возглавля­ли богородский рабочий М. И. Шеронов, И. А. Малышев и Е. К. Шебаршин.

К осени в Тубанаевском районе действовало 12 сельс­ких ячеек, в составе которых насчитывалось 69 членов партии. Но впоследствии чис­ло коммунистов стало умень­шаться. На это оказывали вли­яние «реакционное» (как сказа­но в одном из документов тех лет) отношение населения к партии (особенно в крупных зажиточных селах) и периоди­ческие перерегистрации чле­нов РКП (б). Имели место и случаи ликвидации ячеек вы­шестоящими органами. Напри­мер, в 1919 году Нижегородс­кий губком партии принял ре­шение о расформировании Грязновской ячейки, члены ко­торой не выполнили решение ЦК о 10-процентной мобилиза­ции коммунистов на фронт.

Через год после создания ячейки в селе Спасском в ней ос­талось лишь 4 коммуниста. По­хожая ситуация сложилась и в Татарском Маклакове. Партий­ным строительством в этом селе руководил Мигинский райком РКП (б). Вскоре после создания численность местной ячейки увеличилась до 85 членов. Но в 1921 году в ней оставалось толь­ко 8 человек. Остальные были исключены или вышли сами по разным причинам. А в Монас­тырском Ватрасе ячейка распа­лась совсем и была вновь сфор­мирована только в 1930 году.

В апреле 1921 года Тубанаевский райком РКП (б) был лик­видирован, а вместо него были созданы Спасская и Прудищинская волостные парторганиза­ции, объединившие в своих ря­дах коммунистов соответствую­щих укрупненных волостей.

На 1 января 1925 года чис­ленность Спасской волостной партийной организации состав­ляла всего 39 человек. Из них 20 коммунистов проживали в селе Спасском. В основном это были работники волкома партии, волисполкома и других органи­заций. Следующей по численно­сти ячейкой в волости являлась партийная организация Тубанаевки -12 членов, остальные две ячейки - в Высоком Оселке и Турбанке - состояли соответ­ственно из 4 и 3 коммунистов.

Но несмотря на то, что в во­лостной парторганизации состо­яла незначительная часть мест­ного населения, ее руководящий орган - волостной комитет РКП (б), а затем ВКП (б) руко­водил всей жизнью волости, в том числе и контролировал ра­боту волостного исполнительно­го комитета (сокращенно волисполком или вик) - по советской конституции высшего органа местной исполнительной власти, назначаемого на волостном съез­де Советов. Приведем характерный пример. 20 мая 1924 года бюро Спасского волкома партии рассмотрело вопрос о снятии с за­нимаемой должности председате­ля волисполкома тов. Бокова, ко­торый якобы применял диктатор­ские формы руководства. Доклад­чиком по этому вопросу на бюро был секретарь волкома ВКП (б) тов. Бирев. По его словам, Боков, собирая очередное заседание вика, не пригласил на него пред­ставителя волкома, и, мало того, «проводил диктаторски данное за­седание, не спрашивая на то сан­кции партийного органа». В результате члены бюро постановили снять Бокова с занимаемой должности и направить его на подходящую работу «в более сла­бую волость».

Важное место в деятельности волостной парторганизации зани­мала агитационно-массовая рабо­та. В дни революционных празд­ников коммунисты по разнарядке волкома разъезжали по селам и деревням, где проводили митин­ги. А 3 мая 1921 года на собрании членов волостного комитета РКП (б) рассматривался вопрос о строительстве на базарной пло­щади села Спасского ораторской трибуны, под которую было реше­но переоборудовать пьедестал па­мятника Александру II. Впослед­ствии в дни праздников трибуну устанавливали в разных местах площади революции.

Кстати, на упоминаемом выше собрании был решен и вопрос о переименовании спасских улиц. Так, базарная площадь преврати­лась в площадь имени товарища Калинина, Нагорная улица стала улицей имени товарища Ленина, Притыка - улицей имени товари­ща Зиновьева, Голодяиха - ули­цей имени товарища Анисимова — чекиста, убитого в Спасском в 1918 году, Глазов порядок - ули­цей Свободы, Новая линия — ули­цей III Интернационала, Кочниха - улицей имени товарища Уриц­кого, Вшивая горка - улицей Ок­тябрьской революции.

В годы нэпа в центре внима­ния волкома партии оказывались и различные проблемы хозяй­ственной жизни, в том числе по­ложение на местных государ­ственных предприятиях - Турбанской фабрике и Тубанаевском ко­жевенном заводе, развитие про­мысловой кооперации, возобнов­ление Спасской ярмарки.

В 1929 году в связи с рефор­мой местного административно - территориального деления воло­стные парторганизации были лик­видированы, а вместо их создавались районные организации ВПК (б). Причем создание таких партийных структур предшество­вало появлению соответствую­щих советских и хозяйственных организаций, что еще раз подтвер­ждало руководящую роль комму­нистической партии в Советском государстве.

I Спасская районная партий­ная конференция состоялась 6 июля 1929 гола - за день до открытия I съезда Советов Спасского района. Именно на партконференции практически были предре­шены все постановления съезда. Показательны и такие факты. Если из 123 делегатов съезда ком­мунистов было всего лишь 35 че­ловек, то в районном исполни­тельном комитете членами ВКП (б) являлись 12 человек, или половина его состава, а из пяти членов президиума райисполкома партбилет не имел только один человек.

Спасская районная организа­ция ВКП (б) - КПСС (с 1952 г.) - КП РСФСР с января 1991 г.) про­существовала 62 года - до авгус­та 1991-го. В 1963-1964 годах она была расформирована в связи с временной ликвидацией района.

Как сказано выше, числен­ность местной волостной, а затем районной парторганизации перво­начально была небольшой. На 1 января 1930 года в ней состояло 66 членов и 11 кандидатов в чле­ны ВКП (б) - всего 77 человек. Тогда как население Спасского района составляло 62,5 тыс. жи­телей. Рост численности партий­ных рядов стал одной из главных забот райкома. В результате чего к 1934 году в районной парторга­низации значилось уже 298 чле­нов и Кандидатов в члены ВКП (б). Но вскоре дальнейший рост был приостановлен. Руко­водство партии инициировало так называемую чистку ее рядов. Про­ще говоря, речь шла об удалении под различными предлогами из партии «враждебных элементов», чье социальное происхождение не было чисто рабоче-крестьянским,

или инакомыслящих,

 В результате чистки в Спасском районе из членов ВКП (б) исключили 73 человека. Официальные формулировки причин исключения были таковы: за на­рушение партийной и государ­ственной дисциплины - 26 чело­век, пассивность - 22, бытовое разложение - 15, карьеризм и шкурничество - 5, классово чуж­дые и враждебные элементы - 4, двурушничество - 2, перерож­денцы -1. В этом же году вне рамок чистки в районе из партии были исключены еще 11 человек. Резко сократилось и число местных первичных партийных организаций: с 31 до 14.

В 1935 году прошла проверка партдокументов, которая дала возможность исключить из партии еще 6 человек (двух как социаль­но чуждых элементов, троих - за моральное разложение, одного — за растрату). Но крайком ВКП (б) посчитал, что Спасский райком к проверке документов отнесся формально, оставив в своих рядах недостойных быть членами партии, которые были исключены из ее рядов только после вмеша­тельства краевого руководства.

В итоге к 1936 году, когда на­чался обмен партдокументов, рай­онная парторганизация насчиты­вала 183 человека, но из них но­вые билеты получили только 179.

Избавившись таким образом от большинства коммунистов, вступивших в партию в период революции, Гражданской войны и нэпа, ВКП (б) стала пополняться за счет новых членов, политичес­кое сознание которых основыва­лось на слепой приверженности идеям марксизма в интерпретации И. В. Сталина. В итоге к марту 1940 года Спасская районная парторганизация насчитывала в своем составе 217 членов и 150 кандидатов — всего 367 человек. Причем большинство из них—238 человек - по роду занятий отно­сились к служащим, тогда как официально партия признавала себя в первую очередь политичес­кой организацией рабочих и тру­дового крестьянства.

Но вскоре началось новое уменьшение численности район­ной парторганизации. Связано оно было не с очередной чист­кой, а с последствиями Великой Отечественной войны. Комму­нисты были в числе первых доб­ровольно, вступивших в ряды Красной Армии. Первые пять та­ких заявлений бюро райкома

рассмотрело 1 июля 1941 года. 30 июля по партийной мобили­зации на фронт ушло еще 10 коммунистов и комсомольцев, 6 октября - 12, 15 ноября - 15 человек. Всего же к 1 января 1943 года из районной партор­ганизации выбыло 177 комму­нистов (почти половина ее со­става), а встало на учет только 20 из числа эвакуированных. К дню открытая IV райпартконференции (24 января 1945 года) из семи членов бюро, избран­ных перед войной, осталось трое, а из 23 членов пленума райкома - девять человек.

Но вскоре ряды парторгани­зации вновь пополнились. В пер­вую очередь, за счет мобилизо­ванных из армии 290 членов и 99 кандидатов в члены ВКП (б), многие из которых вступили в партию на фронте. Всего же к 1 декабря 1946 года в Спасском районе насчитывалось уже 687 коммунистов. В последующее пятнадцатилетие численность райпарторганизации почти удво­илась и в 1961 году составила 1269 человек, объединенных в 47 первичек. Тут следует учесть, что в состав нашего района тог­да входили и сельсоветы упраз­дненного Курмышского района.

На момент восстановления Спасского района в январе 19б| года (уже без Курмыша) в нем насчитывалось 29 первичек с 835 коммунистами. К 1970 году членов и кандидатов в члены партии в районе стало соответ­ственно 1041 и 25 человек. С тех до конца 80-х годов численность райпарторганизации изменялась незначительно, к приме­ру, в 1982 году она составляла 1028, на 1 января 1989 года -1084 коммуниста. А количество первичных организаций увели­чилось до 44. Самыми крупными из них (свыше 50 коммунистов в каждой) были парторганизаации колхозов имени Чапаева, имени Кирова, имени Буденно­го, «Активист», «Новоусадский», имени Ленина и имени Карла Маркса.

За счет установления разна­рядки по приему удалось приве­сти в соответствие с социальной структурой населения района и социальный состав райпарторганизации, половину которой ста­ли составлять колхозники, 10% -рабочие, 30% - служащие, 10% -руководящие работники. В свя­зи с резким сокращением чис­ленности населения района доля коммунистов в нем, наоборот, значительно увеличилась: с 0,1 % в 1929-м до 3,8% в 1970-м и 6,5% в 1989 годах.

**С. Ледров,**

**кандидат исторических наук**.

Сельские зори. – 2003. - 23 июля. – С. 2.