**1905 ГОД В КАМЫШЛОВЕ**

Первая русская революция привела в движение все слои общества. Много славных дел и на счету камышловских подпольщиков.

По призыву большевистского подполья с 9 по 21 декабря басто­вали рабочие-железнодорожни­ки, создав угрозу срыва движе­ния между Екатеринбургом и Тю­менью. К ним присоединились ра­бочие кожевенного завода.

Русско-японская война принесла жертвы и лишения. Только камышловцев в ней погибло 283 че­ловека, много вернулось искалеченных и раненых. В январе 1906 года в городе произошли волне­ния уволенных в запас солдат. Нижние чины толпами являлись в управу, требуя выдачи пособия. В городском архиве имеются под­линные документы: письмо пред­седателя Камышловской уездной земской управы от 16 января 1906 года уездному исправнику с просьбой «сделать наряд в здании Управы полицейских стражников» и секретное предписание Перм­ского губернатора от 24 января уездному исправнику «быть гото­вым на случай беспорядков со стороны запасных нижних чинов и при первом же проявлении ими насилия подавить таковые силами полицейской стражи, а винов­ных привлечь к ответственности».

Много шума в Камышлове наде­лал хорошо организованный и ус­пешно проведенный побег из камышловской тюрьмы профессио­нального революционера Вилонова Никифора Ефремовича. О H. Е. Вилонове написано в книге Л. И. Брежнева «Воспоминания». Побег «товарища Михаила» —такова революционная кличка Вилонова — организовал А. А. Лу­кин. По воспоминаниям сестры Лукина Дарьи Алексеевны, в ор­ганизации побега Вилонова при­нимал участие солдат по имени Аким (возможно, это была рево­люционная кличка).

Камышловские подпольщики го­товились к боевым действиям, собирали оружие. Из жандарм­ской дежурной комнаты ст. Камышлов были похищены три вин­товки, сумка с патронами, два заряженных револьвера. Оружие похитили Павел Петрович Попов и 16-летний Николай Удников. При обыске у П. П. Попова было об­наружено много революционной литературы в том числе «Извеще­ние УК об объединительном съе­зде РСДРП». «Ко всем рабочим России от депутатов-рабочих Государственной думы». «Манифест к армии и флоту» и другие, все­го 59 наименований.

П. П. Попов был арестован, о дальнейшей судьбе его неизвест­но. Николай Удников также был арестован, отбыв наказание, ра­ботал на кожевенном заводе, принимал активное участие в ре­волюционной работе, в период гражданской войны был комис­саром 1-го Камышловского полка.

События 1905 года не прошли мимо и учащейся молодежи. Ги­мназистки выпускного класса же­нской гимназии составили пети­цию для передачи ее окружному начальнику и прекратили занятия. Прошел месяц, волнения гимназисток не утихали, и начальница гимназии пишет уведомление уездному исправнику о педагоги­ческом совете и о сборе родите­лей, на котором предполагалось обсуждение петиции учащихся. К письму была приложена петиция. Подлинник письма начальницы гимназии хранится в горархиве, а петиции нет ни у нас, ни в об­ластном госархиве.

Организатор волнения гимнази­сток Вера Салтыкова (позднее Вера Алексеевна Карасова), дочь прогрессивных камышловских учи­телей Алексея Михайловича и Ма­рии Андреевны Салтыковых, в 1969 году писала: «Мне трудно сейчас передать дословно содер­жание нашей петиции, но смысл ее был таков — протест против существующих порядков в нашей гимназии, о бестактности, бесчеловечности руководящих кадров гимназии».

В женской прогимназии была традиция — выпускной класс фо­тографировался с начальницей и другими педагогами. На фотографии выпускников 1906 года первого выпуска женской гимназии начальницы нет. Е. И. Навалихина отказалась фотографироваться, заявив, что она не хочет снимать­ся с бунтарками.

Революция была подавлена, ца­рское правительство жестоко рас­правилось с революционным про­летариатом. Был арестован ста­чечный комитет железнодорожни­ков, подвергались репрессиям и другие участники революционных выступлений, но революционное движение не было сломлено.

Из секретной переписки камыш­ловского жандармского ротмистра Улитина с начальником Перм­ского губернского жандармского управления (копии этой перепис­ки имеются в горархиве) видно, что даже в годы реакции в городе не прекращалась революцион­ная работа, которую возглавляли А. А. Лукин и С. Е. Чуцкаев. С. Е. Чуцкаев в 1906 году был посажен в крепость, затем сослан из Петербурга на родину в наш город под гласный надзор камышловской полиции.

Улитин высылает в Пермь список на группу революционеров «более ярую против царствую­щего дома и ныне существующе­го государственного строя». В этом списке наряду с Чуцкаевым С. Е. и Лукиным А. А. значатся Солдатов Ф. H., Мещеряков С. А., Макаров Е. А., Макарова Е. Л., Еремеев Г. М. и другие. В этот же период в Камышлов С. Е. Чуцкаеву пришло пять писем от Ан­дрея– Я. М. Свердлова.

Жандармский ротмистр в доне­сении пермскому губернатору от 28 сентября 1909 года просит: «…в интересах поддержки в уез­де надлежащего порядка и охра­нения благонадежности настаиваю на выселении Лукина и Чуцкаева».

Еще больший размах получила работа камышловских подпольщи­ков в годы подъема революционного движения, когда в 1914 году в город приехали П. Н. Подпорин, В. Д. Жуков, П. П. Бажов.

Г. Темерева, председатель совета горархива.

(За коммунизм. – 1983. – 12 июля (№ 110). – с.2)