БИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я, ЦИПКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, родился 24 июня 1923 г., в семье крестьянина-бедняка ЦИПКОВСКОГО ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА и ЦИПКОВСКОЙ ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, которые проживали в хуторе Фомин Куприяновского сельского совета Заветинского района Ростовской области. Отец и мать батрачили у богатых калмыков, жили бедно, еле сводили концы с концами. Но постепенно Советская власть набирала силу и восстанавливала порядок в калмыкских степях. Отца избрали председателем Куприяновского сельского совета. Но в тридцатых годах наступил сильный голод, и родители вынуждены были переселиться на Кубань в 1931 году в ст. Васюринскую, где отец работал зам.директора и управляющим отделением племсвинсовхоза №612. Мать работала в детском садике кухаркой.

Я в 1930 году пошел в первый класс начальной сельской школы в хуторе Фомин. А когда наша семья переехала в станицу Васюринскую, я продолжал учиться. В 1935 году отца за хорошую работу направили учиться в ВКСХШ (Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа) в городе Краснодаре.

Проживая в Краснодаре, я учился до 1938 года. В Краснодаре в школу пошел и мой младший братишка Толя (1929 года рождения, тоже родился в х. Фомин).

В январе 1938 года, после окончания ВКСХШ отца Краснодарский Крайком ВКП (б) направил директором Братской МТС Ладожского района Краснодарского края, которая располагалась в хуторе Болгова. Я и мой братишка Толя учились в Болговской неполной средней (а с 1940 года средней) школы до 1941 года марта месяца. По решению Краснодарского Крайкома ВКП (б) отца направили в марте 1941 года председателем укрупненного колхоза имени Калинина в станицу Восточную Ладожского района.

Проживая в хуторе Болгове, а затем в станице Восточной (где отец работал председателем колхоза, а мать заведующей детскими яслями-садиком) я во время школьных каникул работал в колхозе им. "Красных партизан" хуторе Болгове вначале рабочим по завозу горюче-смазочных материалов, а затем шофером. В станице Восточной в колхозе "Калинина" с июня по ноябрь 1941 года работал вначале рабочим в колхозе, а когда забрали на Фронт Великой Отечественной войны почти всех молодых шоферов, я стал работать шофером на полуторке. В основном возил с токов колхоза в районную станицу Ладожскую на заготзерно (на элеватор), а оттуда стройматериалы, горючее, эвакуированных людей и т.д.

С конца октября и до 13 ноября 1941 года работал со всеми колхозниками на рытье противотанкового рва.

8-го ноября 1941 года отец ушел добровольцем в формируемые на Кубани Кавалерийские казачьи части из бывших красных партизан ополчения. Он был назначен политруком Кавалерийского Эскадрона в звании старшего лейтенанта.

13-го ноября 1941 года я был призван, Ладожским райвоенкоматом, в ряды Красной Армии. Меня направили в Ордженикидзевское Военно-пехотное училище. В мае 1942 года наше училище было эвакуировано на станцию Ремонтная, станица Дубовская Ростовской области.

В июне 1942 года прямо в поле мы сдали государственные экзамены. Нам присвоили воинские звания младшего лейтенанта и в начале июля 1942 года направили по воинским частям. Меня направили в резерв командования Юго-Западного фронта в 149 запасной стрелковый полк, где я пробыл до 20 июля 1942 года.

21 июля 1942 года меня командование Ю-3 фронта направляет командиром взвода автоматчиков 79 заградительного отряда 62-й армии. С этого момента начинается моя фронтовая, полная неожиданностей, смертельно опасная, жизнь.

Наша часть, в которой я находился, под нажимом, в несколько раз превосходящих сил немецко-фашистских захватчиков, ведет тяжелые оборонительные бои вынуждена была оставлять ранее занимаемые оборонительные рубежи под Калачом на Дону и отходить к Сталинграду.

В течении июля и августа 1942 года шли ожесточенные оборонительные бои на подступах города на Волге. Но противник, с большими потерями в живой силе и технике, смог потеснить наши части и войти в город.

Я не стану описывать как проходила героическая оборона города на Волге, но скажу, что то время, те памятные дни, когда в городе Сталинграде произошла беспримерная в истории битва, явившаяся коренным поворотным пунктом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва показала всему миру силу и мужество нашего советского народа, силу советской военной стратегии и тактики, и вскрыла окончательно всю авантюристичность немецкой наступательной стратегии.

Были дни, когда в смертельной схватке воевало до 2-х миллионов человек. Гром десятков тысяч орудий, лязг и скрежет тысяч танков, разрывы сотен тысяч автобомб, стоны раненых, снег, смешанный с кровью и землей, раздирающий вой пикирующих немецких бомбардировщиков создавали такую картину подобной извержению могучего вулкана. Казалось, что после нескольких таких дней и все провалится, сгинет в бездну. Но прошло 180 дней и ночей этой титанической битвы в городе, к которому были прикованы взоры всех тех, кто ненавидел немцев, для кого Сталинград стал символом мужества, героизма и исполнительной отваги. Сталинград не сдался, он выстоял!

В Сталинградской битве немцы потеряли не только свою живую силу и технику, там было похоронено навеки миф о непобедимости немецкой армии и сумасбродный план гитлеровцев - овладеть Сталинградом и наступать на Москву.

6 ноября 1943 года т. Сталин выступая с докладом на торжественном Заседании Моссовета депутатов трудящихся сказал: "Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться".

В Сталинградской битве мне тоже пришлось участвовать и пережить все те тяжести и невзгоды, которые выпали на долю солдата-защитника Сталинграда, был легко ранен и тяжело контужен. За выполнение заданий командования 62-й армии был награжден медалью "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда". Я не знаю каким чудом я остался вив, после этой страшной сталинградской "мясорубки", наверное, потому, что я видимо родился " в рубашке", еще потому что был молод, здоров, занятие спортом в школе помогло быть выносливым, сильным и смелым. И еще один момент. Мы комсомольцы, молодые солдаты и командиры были воспитаны в духе советского патриотизма и интернационализма, в духе крепкой дружбы всех народов СССР. Чтобы доказать, что действительно мы русские душой и телом преданы партии, правительству и лично т. Сталину, многие из нас подавали заявления о приеме в члены ВКП(б). Я токе в октябре 1942 года был принят кандидатом, а в январе 1943 года в члены ЖП (б). Эта акция для меня имела большое значение, да и не только для меня, но для большинства воинов, которые связали свою судьбу с Коммунистической партией. Ведь не случайно, когда мы воины поднимались в атаку с возгласом "За Родину", "За Сталина"! Этим было все сказано. А ведь было много и таких примеров, когда в атаку шел солдат или командир то говорил или оставлял заявление "Если погибну в бою, считайте меня коммунистом".

Вот такой высокий политический настрой солдат и офицеров вселяли надежду всем, кто принимал участие в боевых действиях за нашу победу над коварным врагом и ведь действительно так и случалось. Благодаря высокому патриотизму советских ладей, великой дружбе всех народов СССР, проявление массового мужества и героизма солдат и командиров, крепкой и неразрывной смычки фронта и тыла позволили командованию вооруженных сил СССР осуществлять свою стратегию и тактику по уничтожению сил грозного противника и добиваться Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, освободить народы Европы от коричневой чумы - от гитлеровского фашизма.

После окончания разгрома армии ПАУЛЮСА в Сталинграде, нашу 62 армию отвели на отдых, пополнение и подготовку к предстоящим боям.

В апреле 1943 года нашей 62 армии было присвоено почетное звание "Гвардейская" и она стала 8 гвардейская. В составе этой армии мне пришлось участвовать в боях начиная под Харьковом (город Изюм) 3-й Украинский фронт, а дальше фронтовая дорога пошла с непрерывными боями в направлении: Запорожье, Апостолово, Новый Буг, Николаев, Одесса, г. Тирасполь. После освобождения Тирасполя нашу 62-ю 8 гвардейскую армию с 3-го Украинского передислоцировали на 1-й Белорусский фронт под гор. Ковель.

С 23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная операция. Мне пришлось участвовать в боях по освобождению Белоруссии и Польши, в составе 17 отдельного стрелкового батальона при Управлении Контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта в качестве командира взвода автоматчиков. Особенно ожесточенные бои были, когда освобождали в Польше Хелм, Люблин, Варшаву, Лодзь, Познань. Жаркие бои разгорелись в январе-феврале 1945г. когда начали форсировать реку Одер и брать г. Кюстрин, и наконец последний решающий этап Великой Отечественной в конце апреля 1945 года штурм Фашистского логова города Берлина. 2-го мая Берлин был взят, а 8-го мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это была великая долгожданная Победа советского народа и союзников над фашизмом.

Должен сказать, что во время боев на всех фронтах, где мне пришлось воевать, я ничего особенного, а тем более героических подвигов, не совершал. Воевал как многие солдаты и офицеры нашей Советской армии. Приходилось все: и в рукопашную атаку на немцев ходить (в Сталинграде), применять все виды стрелкового оружия, когда приходилось отбивать бешенные атаки немцев, особенно когда они были пьяные. На мою долю выпали голод, холод, был и страх, когда вокруг меня погибали солдаты, не хватало боеприпасов, а немец все наступал и наступал, стремясь прорвать нашу линию обороны. Был страх попасть в плен. Этого я боялся пуще всего!

Но мне очень повезло, несмотря на многие лишения, постоянную смертельную опасность, я остался жив.

После Сталинградской битвы с апреля 1943 года, наша гвардейская 62-8 Армия была постоянно в наступлении. Мы поменялись с немцами ролями. Если он до конца 1942 года все время наступал, прижимая нас к Волге на Юге, к Москве и Ленинграду на Севере, то с 1943 года Советская Армия стремительно погнала немецко-фашистских захватчиков на Запад и разгромили его в собственном логове Берлине.

За время боев и выполнения заданий командования 62-8 гв. армии я дважды был легко ранен и один раз тяжело контужен. Награжден за Сталинградскую оборону медалью "За боевые заслуги", за участие в штурме Берлина награжден орденом "Красная звезда".

После окончания войны мне пришлось служить в Советской армии до декабря 1946 года в городе Потсдаме. 17 июля - 2 августа 1954 года во время проведения Потсдамской конференции глав государств победителей (СССР, США, Великобритании) я со своим взводом участвовал в охране конференции. Здесь я впервые увидел Сталина, Черчеля и Трумена. Заполнилось еще одно событие. Нашему батальону было дано командованием Управления Контрразведки "Смерш" Группы аккупационных войск в Германии задание в мае 1945г. - найти БУНКЕР в котором находился штаб Гитлера. И мы его нашли, недалеко от Берлина, в городе ЦОССЕН. Это была очень серьезная и интересная задача. Бункер - это очень большое инженерно-техническое подземное сооружение. Оно состояло из трех этажей. Широкие коридоры, по которым двигались легковые и грузовые автомобили, действовали мощные грузовые лифты. Этот бункер был оборудован новейшей техникой - радио, телефонной связи, работала мощнейшая электростанция. Все это оборудование конечно же было демонтировано и вывезено в СССР.

Мне за время службы в Г С О В Г совместно со своими солдатами приходилось выполнять различные задания: поиски военных преступников, сопровождение железнодорожных эшелонов с демонтированным оборудованием немецких заводов из Берлина и других городов Германии в Москву. Кроме этого каждый день проводилась

учеба солдат и офицеров по совершенствованию боевой и политической подготовки. Приходилось выполнять задания командования по контрразведке. Шел 1946 год, многие офицеры демобилизовались. Мне тоже нужно было определиться. Образование у меня в то время было 9 классов. Война прервала учебу многих ребят в том числе и мою, я не смог закончить 10 классов, поэтому поступить в военный институт или академию я не смог. В связи с этим, я августе 1946 года подал рапорт командиру нашей воинской части с просьбой направить меня на учебу на курсы "Выстрел" по переподготовки офицерского состава. Я исходил из того, что у меня звание гвардии старший лейтенант, должность занимал командира стрелковой роты, прошел всю войну, накопил некоторый военный опыт поэтому считал, что, если уж продолжать служить в рядах Советской армии, значит нужно повышать свои знания и стремиться к военной карьере. Но, как говорят, фортуна мне не улыбнулась, на учебу на курсы "Выстрел" (которые по окончанию учебы давали высшее военное образование и присваивалось звание майор, а впоследствии это давало возможность поступить в институт) я не попал, и мне ничего не оставалось как уйти в гражданку.

В сентябре 1946 года я подал командованию рапорт с просьбой демобилизовать меня из рядов Советской армии. Пока рассматривался мой рапорт в это время стали расформировать и объединять отдельные стрелковые подразделения Управления контрразведки "Смерш" Группы Советских Оккупационных Войск в Германии под расформирование попала, и наша воинская часть где я служил, это ускорило рассмотрение моего рапорта.

И вот 19 декабря 1946 года получен приказ главнокомандующего ГОСВГ о демобилизации группы офицеров, в том числе и меня. Радости не было предела. Наконец все кончилось, и я скоро буду дома.

7 февраля 1947 года я демобилизовался из г. Ваймер, где я находился в запасном полку ожидая и проходя необходимую процедуру перед демобилизацией.

Домой по месту жительства родителей в город Черкесск я прибыл 18 февраля 1947 года. Вначале было радостно и приятно, что дома не нужно по-военному соблюдать четко отработанный режим. Все было хорошо, рядом мать, отец, младший братишка Толя, который работал электриком на электростанции. Но пришла пора кончать отдых и нужно искать себе работу, те запасы денег, что были после демобилизации постепенно расходовались, а пополнения не было. И вот здесь начались мои мытарства мирной жизни. Работу я себе долгое время не мог найти. Промышленность в городе составляли: завод "Молот", Цемзавод и артели "Химпром", "Пятилетка", "Красный партизан", "Новый путь", "Путь к коммунизму", "Мебельщик" и еще одна артель "Красный металлист". Кроме этого в городе были небольшие по численности рабочих фабрики, обувная и швейная. Вся беда заключалась в том, к что свободных рабочих мест в указанных предприятиях не было, устроиться на работу можно было только по великому "блату", а у меня его в то время еще не было. Короче говоря, три месяца я был без работы. Но вот в мае 1947 года мне немного повезло. Я устроился на работу в областной государственный национальный ансамбль "Эльбрус", концертмейстером и работал до июля 1947 года.

Дело в том, что я не был квалифицированным музыкантом профессионалом. Я был самоучка. Сам научился играть на некоторых музыкальных инструментах – на гитаре, мандолине, балалайке, гармоник скрипке и наконец на аккордеоне.

Но к великому сожалению нотной грамоты я не знал, а в нацансамбле концертмейстер должен быть профессионалом. Короче говоря, я вынужден был в конце июля 1947 года уйти из нацансамбля и был без работы до декабря 1947 года. 15 декабря я поступил на работу на Черкесскую Гор электростанцию помощником машиниста и проработал до февраля 1948 года, но, к сожалению, эту должность сократили, и я снова оказался без работы. Но вот 28 февраля 1948 года, мне очень повезло, я был принят на работу художественным руководителем Черкесского районного Дома культуры. Здесь я обосновался капитально. Благодаря тому, что я сильно увлекался художественной самодеятельностью, еще в школьные годы у меня накопился определенный опыт, и в Армии (после войны) мы в своем подразделении организовали художественный коллектив, который ставил спектакли и проводил концерты.

Все это вместе помогло мне быстро освоиться на новой работе. Наш Дом культуры вскорости стал действительно центром культурно-просветительной работы Черкесского района.

8 мая 1948 года в моей личной жизни произошло знаменательное событие, я женился на очень красивой, доброй, ласковой, мною любимой девушке РАЕ БУЦКОЙ. Она родилась в 1928 году, в бедной семье, которая в то время проживала в хуторе Беловском, Ольгинского района, Ставропольского края. Я влюбился в неё по фотографии. Я не стану описывать нашу первую встречу, которая произошла на хуторе, который назывался шерстяной фабрикой Икон-Халкского района, скажу только, что с этого момента мы с ней связали навечно нашу семейную жизнь. И я об этом нисколько не жалею, потому, что её родители для меня стали очень дорогими, я их любил и страстно уважал как своих отца и мать, а может быть и больше. Они меня тоже уважали как своего любимого сына. Для меня такое отношение её родителей было просто счастьем. Я всегда у них получал родительский совет и поддержку по всем вопросам. Особенно от мамы - тещи Марии Ефимовны. Она была необыкновенным человеком. Малограмотная, но богом одаренная женщина, могла дать полезный совет по любым житейским вопросам. Она много читала газет, журналов, художественную литературу и благодаря её феноменальной памяти, она познавала мир житейский таким, каким он был в действительности. Отец-тесть был замечательным человеком, спокойный и выдержанный его характер, мастерство его рук, здоровье и всегда трезвое мышление, вызывало у всех людей, кто с ним общался, безграничное уважение. Одним словом, мне очень повезло в жизни в том смысле, что моя жена, её родители, средний братишка Витя и младший брат, инвалид детства Володя, для меня являются необыкновенными, дорогими и любимыми людьми, которых я очень уважаю.

14 мая 1949 года у нас с Раечкой произошла семейная радость, которую мы с большим нетерпением ждали - родилась дочурка Лида. Это событие обрадовало всех моих и Раечкиных родителей, друзей и знакомых.

Для меня этот день был особенный и не забываемый. Прежде всего потому, что я очень люблю детей и они, наверное, меня тоже. Во-вторых, я очень хотел, чтобы у нас с Раей были дети и не один.

И вот мое желание стало сбываться. Появился первенец - дочурка.

Конечно же приходилось очень переживать, когда она болела то одной, то другой детской болячкой. Мы с Раей еще не знали всех народных мудростей и рецептов, поэтому каждое заболевание ее приводило нас в трепетный страх, как бы чего не случилось, и мы делали всё, что советовали нам пожилые женщины, которые родили и воспитали многих детей. Нам здорово повезло, недалеко от нас проживала детский врач Татьяна Афанасьевна Семенова, которая всегда выручала нас и ночью, и днем. Большое ей спасибо, дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни!

Все наши заботы и переживания не прошли даром. Из малышки выросла красивая, добрая, ласковая, жизнерадостная, отзывчивая девушка, в последствии ставшая заботливой матерью прекрасных трех детей. О ней, о Лиде можно написать целый, роман, о её нелегкой жизни, но я скажу, что не только мы с Раей, но и все наши родственники беспредельно любим её и стараемся сделать все, чтобы её семья была счастлива.

По решению Бюро Черкесского Райкома ВКП(б) 10 апреля 1950 г. меня направили для усиления партийной и культурно-просветительной работы в передовой колхоз-миллионер "Красный партизан” в селе Николаевское. Переехал я туда с семьей. Работал я заведующим Николаевским сельским клубом и был избран секретарем первичной партийной организации колхоза. Подробно о своей работе писать нет необходимости скажу только одно, что партийная организация нашего колхоза считалась одной из сильных в Черкесской области, а коллектив художественной самодеятельности Николаевского сельского клуба, был одним из первых в Черкесском районе, на смотрах всегда занимал почетные места.

24 февраля 1951 года Райком ВКП(б) направил меня работать директором Черкесского районного Дома культуры, который находится в городе Черкесске.

С этого момента я полностью включился в культурно-просветительную работу, которая требовала много времени, особенно в вечерние часы поскольку члены самодеятельного коллектива Дома культуры в основном были рабочие и служащие предприятий и организаций города и их дети. Наш Дом культуры считался одним из лучших в области. Но в марте 1954г. Черкесский район был упразднен и управление районом было объединено с городскими властями. Бюро Черкесского Горкома КПСС 16 апреля 1954г. утвердил меня исполняющим обязанности заведующего отделом культуры Черкесского Горисполкома, а 25 августа 1954 года Исполком Горсовета назначил меня заведующим этим же отделом. На этом посту я проработал до 21 января 1955 года. В это время произошло неожиданное событие, которого никто не ожидал - отдел культуры был, по указанию какого-то недалекого деятеля, упразднен (через полгода его снова восстановили). И я оказался безработным. Долго не раздумывая я решил приобрести рабочую специальность, поэтому поступил на завод "Молот" в качестве ученика шлифовщика 2-го МСЦ (механосборочного цеха). По истечению полутора месяцев я сдал экзамен и получил специальность слесаря шлифовщика 2-го разряда и стал работать самостоятельно. Но работа на заводе "Молот" оказалась недолгой. 14 апреля 1955 года, мне предложил Горком КПСС работать инструктором промышленного отдела, я дал согласие.

Должен сказать, что работа в Горкоме КПСС для меня стала большой школой по многим вопросам жизни политической, экономической, организационной и т.д. Приобретенный опыт партийной работы в Горкоме КПСС и советской работы в исполкоме Горсовета в дальнейшей моей жизни очень пригодился. Работая в Горкоме КПСС в течении 5 лет, я почувствовал, что перспективы на продвижение по служебной лестнице нет, интерес к выполняемой работе постепенно угасал потому, что она была однообразной, никакого новшества не внедрялось, личную инициативу по многим аспектам не поддерживали. Я все чаще и чаще подумывал перейти работать на промышленное предприятие, но к сожалению, меня не отпускали.

Вопрос о переходе из Горкома на предприятие неоднократно возникал еще и потому, что 26 декабря 1957 года у нас с Раечкой пополнилась семья - родился долгожданный сын Саша. Это событие вызвало большую радость как в нашей семье, а также и у наших всех родственников. Пополнение семьи маленьким человечком заставляло меня думать о том, как содержать семью, ведь зарплата у меня была небольшая несмотря на то, что я работал в Горкоме КПСС. Она составляла 110 руб. тогда как рабочие на заводах получали до 250 рублей. Короче говоря, переход на другую работу являлся острой необходимостью. И вот подвернулся хороший случай уйти из Горкома. В 1959 году в Черкеске начал строиться завод резиновых технических изделий, требовались кадры рабочих и инженерно-технических работников.

Я переговорил с директором этого завода Александром Александровичем Голубовым, который сказал: "Нам нужны кадры особенно ИТР, для того чтобы организованно готовить производство к пуску. Я буду просить секретаря Горкома КПСС т. Сухобойченкова, чтобы Вас направили на работу к нам на завод". Так и случилось, по моему требованию, третьему по счету заявлению, Бюро Горкома КПСС своим решением от 18 апреля I960 года, направило меня на работу на завод РТИ. С этого момента у меня началась новая полоса в жизни более интересная, порой трудная, но очень нужная как мне, так и другим моим товарищам по труду.

На заводе я проработал более 36 лет. В начале мне было поручено повезти 60 человек молодых рабочих на Курский завод РТИ для учебы и приобретения нужных знаний специалистов резинщиков. В течении полутора месяцев молодежь училась и работала в сменах прессовщиками, сборщиками, каландроважатыми, клеемещальщицами, вальцовщиками, лаборантами, слесарями по ремонту оборудования, КИПиА и так далее.

На завод из Курска мы вернулись 14 июня I960 года и приступили к подготовке рабочих мест в цехах, к пуско-наладочным работам по оборудованию. Готовили рецептурные карты по изготовлению резиновых смесей, ГОСТы и регламенты. Одним словом, работа кипела.

В начале 18 апреля I960 года меня направили начальником смены подготовительного цеха, руководителем которого был КАЧУР ИСААК Яковлевич, техноруком цеха был Леонтьев, нач.смены Рудой А.М., механиком Косенко Н.

Работа заключалась в отработке резиновых смесей для изготовления клиновых ремней. Было всякое и резина залипала на валках и выходил из строя трехвалковый каландр - это очень сложный аппарат от которого зависело многое. Все неполадки получались по той простой причине, что молодые рабочие прошедшие подготовку на родственном заводе РТИ в г.Курске еще не имели достаточного опыта, в последствии эта причина была устранена и коллектив цеха стал бесперебойно выполнять ежедневно сменные задания в заданном ассортименте.

Наряду с этими работами необходимо было организовать промазку ткани клеем для сборки клиновых ремней. Эту задачу должен был выполнять участок клеев и фактисоварения которой только организовывался. Руководство завода направило меня на этот участок, для того чтобы ускорить указанную работу. Знания, которые я приобрел на Курском заводе РТИочень пригодились. Вскорости участок начал работать нормально, хотя для этого приходилось учить новых людей, работать на клеемешалках, вальцах, промазочных машинах и на котле фактисоварения. Приходилось работать в две смены, а иногда и в три смены. Работа в подготовительном цехе была для меня интересна и поучительна так как этот цех являлся кухней завода, с этого цеха начиналась вся технология изготовления полуфабрикатов вначале для изготовления только клиновых ремней, (первые решетки были изготовлены 21 августа I960 года. Это была первая трудовая победа молодого коллектива завода РТИ), а затем и другие резиновые технические изделия.

В подготовительном цехе я проработал до 11 марта 1965 года. На ряду с выполнением своих служебных обязанностей начальника участка клеев и фактисоварения мне пришлось с сентября I960 года по 1 ноября 1962года выполнять обязанности секретаря партийной организации цеха №1, где на партийном учете было вначале 9 коммунистов и два кандидата, а затем число партийцев постоянно росло.

1 ноября 1962 года на заводском отчетно-выборном партийном собрании меня избрали не освобожденным секретарем партийного бюро завода. Вот здесь мне очень пригодился большой опыт партийной работы, приобретенный в период работы в аппарате Горкома КПСС.

Подробно описывать свою деятельность будучи секретарем партбюро завода я не буду. Отмечу только то, что заводское партийное бюро в целом партийная организация сделали очень многое по оказанию действенной помощи руководству завода по организации и пуску 2-й и 3-й очереди, по идеологическому и нравственному воспитанию членов трудового коллектива, организации социалистического соревнования и по другим вопросам.

Работая на заводе, я чувствовал, что тех знаний, которые я имел, явно недостаточно. Поэтому я в 1962 году поступил, а в 1965 году закончил Всесоюзный заочный химико-технологический техникум в г. Москве по специальности “технология резины". В этом же году я поступил в Московский всесоюзный заочный химико-технологический институт им. Ломоносова, но по некоторым причинам закончив первый курс, вынужден был прервать свою учебу в институте.

8 сентября 1964 года в жизни партийной организации, произошло важное событие. Было проведено отчетно-выборное партийное собрание, на котором стало известно, что нам предстоит избрать освобожденного секретаря. Собрание избрало новый состав партбюро: в него вошли т.т. Голубов А.А., Горбенко Ф.К., Афанасьев В.Ф., Ципковский П.В., Джумаев Б.Б., Костромитин Г.Я, Повод А.Ф., Ситников А.М., Чернов А.А., Кулигина А.М., Шевченко В.И. Освобожденным секретарем был избран Афанасьев В. Ф.

Но вскоре т. Афанасьева В.Ф. Главк резинпрома СССР назначает главным инженером нашего завода, в связи с этим 3 апреля 1965 года на заседании партийного бюро меня избирают освобожденным секретарем.

С этого времени я полностью посвящаю свою жизнь партийной работе на заводе. Коротко не хвалясь скажу, что было всякое и трудности, и упущения в работе, и подъем, но благодаря своей настойчивости, упорной творческой работе, наша партийная организация стала одной из лучших в городе. Это было конечно похвально, но это давалось с большим трудом, постоянной энергичной и упорной работой всех членов партбюро. Секретарем партбюро, а затем парткома завода я проработал до октября 1969 года. После переизбрания в октябре 1969 года, я снова вернулся в подготовительный цех, вначале работал старшим инженером-технологом, затем заместителем (техноруком) начальника, а с июля по декабрь 1971 года начальником цеха.

20 декабря 1971 года на отчетно-выборной профсоюзной конференции завода, я был избран освобожденным председателем профсоюзного комитета. Где проработал до февраля 1978 года. Работа эта конечно отличается от партийной тем, что здесь непосредственно приходилось решать вопросы, касающиеся рабочего коллектива: режим работы, оплата труда, техника безопасности, организация соцсоревнования, социальные вопросы, жилье, детсады, связь со школьными и другими учебными заведениями и самое главное в работе профкома, это контроль за исполнением коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом. Должен немного похвастать в том, что профком завода РТИ по мнению работников Облсовпрофа считался на лучшем счету.

Но как говорят всему приходит время, когда кончается один этап в жизни и наступает другой.

В 1973 году случилась у меня беда. На обоих глазах появилась коварная болезнь - глаукома и катаракта. Вначале, когда было терпимо (я ещене знал об этой болезни) я трудился и не думал менять работу, но, когда глаукома дала о себе знать (в 1975 г. был приступ), я обратился в Облсовпроф, чтобы меня освободили от занимаемой дол­жности по болезни. Решался этот вопрос долго и только в феврале 1978 года меня освободили, и я передал дела т. Русину Н.А.

17 февраля 1978 года приказом директора завода я был назначен зам. начальника отдела главного технолога завода по охране окружающей среды.

В связи с тем, что в нашей стране стали уделять пристальное внимание охране природы, появились Законы об охране лесов, водоемов, земли и атмосферного воздуха, на заводе была создана служба по охране окружающей среды возглавить её и было поручено мне. Для меня была эта работа новая, я мало что знал, пришлось прочитать немало специальной литературы, получить необходимые консультации в госсанэпидстанции, рыбохране, метеослужбах Черкесска и Ставрополья, Кубанском (г. Невинномысск) водном бассейне и т.д. Одним словом приходилось работать и учиться. За время пребывания меня на этом посту сделано на заводе немало мероприятий по охране окружающей среды. Например, по договору с Волжским институтом на заводе проведена ревизия-анализ вредных выбросов в атмосферу оборудованием на котором изготавливается продукция. Это была большая работа, которая шла три месяца. После этого мы на заводе знали, какой станок сколько и каких вредных веществ выбрасывает в атмосферу. Это дало возможность разработать мероприятия, которые позволили довести выброс вредных веществ до санитарных норм. Была сделана маслоловушка, которая позволила резко сократить сброс нефтепродуктов в реку Кубань. Разработана и внедрена водооборотная система, что дало возможность резко сократить потребление хозпитьевой воды на технические нужды и т.д.

Но зрение постепенно ухудшалось, боли глаз стали острее. Пришлось менять место работы. По моей просьбе в мае 1982 года, я пошел работать в цех. КИПиА слесарем по 5 разряду, а в январе 1986 года ушел на пенсию.

Находясь дома в отрыве от коллектива, было непривычно и появилось неприятное чувство одиночества, что ты никому не нужен, никто не поговорит, не спросит тебя о здоровье, о нужде, о том о сем. Короче говоря, создавшаяся ситуация, навела меня на мысль пойти и поработать по мере своих сил.

В сентябре 1986 года, я поступил на работу вахтером в заводоуправление, нашего предприятия. Стало веселей на душе. Я почувствовал, что я еще на что-то гожусь. Работая вахтером, мне приходилось сотрудничать с редактором многотиражной газеты завода "Резинотехник" а затем "Эластик" т. Клабуковым В.А. Но к великому сожалению, по состоянию здоровья, я вынужден был в феврале 1996 года уволиться, уйти, как говорят на заслуженный отдых.

Но связи с коллективом теперь уже открытого акционерного общества (ОАО) "Резинотехник" я не порываю. Я являюсь заместителем председателя Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных сил, председатель секции Совета участников Великой Отечественной войны. На заводе бываю, встречаюсь с людьми и руководителями завода. Становится обидно до слез за то, что ранее большой по численности, многонациональный коллектив, экономически крепкое предприятие разваливается на глазах, и стоит на грани банкротства.

Не смотря на все невзгоды, я не теряю надежды на то, что ситуация изменится в лучшую сторону, и я в меру своих сил и способностей делаю все от меня зависящее чтобы помочь нашему Горкому КП РФ и Городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в восстановлении должного порядка в городе, республике и в целом в России все на благо трудового народа.

Эти короткие биографические воспоминания, я написал для своих внуков и правнуков. Пусть знают, кто были их недалекие предки, может быть им будет интересно знать, кем являлись их дедушки, бабушки, дяди и тети, как они жили, чем занимались, что оставили им в наследство. Тем более, что конец второго тысячелетия стал настолько непредсказуемый и такой непостоянный, что становиться страшно за наших внуков и правнуков. Ведь нынешняя идеология властных структур, направлена на то чтобы изолировать нынешнюю молодежь от старшего поколения, сделать из них послушных, безмозглых исполнителей-роботов, чтобы они ни о чем не думали, кроме как выполнять волю своего хозяина.

И всё-таки я твердо убежден, что придет время, когда российский народ, пробудившись от сна возьмет в свои руки власть и установит в России должный порядок, каким он был при социализме. Вот тогда мои внуки и правнуки, обязательно вспомнят о своих предках и попытаются узнать, кто они.

Вот в этот момент и сыграют свою роль мои биографические воспоминания.

9 декабря 1997 года

П.В. ЦИПКОВСКИЙ