Народному комиссару Внутренних дел СССР Берия

от з.к бывшего работника УНКВД ЛО Чаплина Сергея Павловича

заявление

Гр-н Народный Комиссар, в Вашем лице я обращаюсь к партии и правительству и убедительно прошу Вас разобраться в моем деле, которое с 23-5-39 г. числится за особым совещанием НКВД СССР.

Два года тому назад, 1-07-37г. я узнал, что в Москве арестован мой брат Николай Чаплин, бывший начальник Подора Кировской железной

Мне было предъявлено обвинение в том, что я являюсь членом к.р. организации правых, во главе которой якобы стоят Рудзутак, Антипов, Сулимов и Сырцов, и в которую якобы вовлек меня мой брат Н.Чаплин. Тогда же я заявил, что это ложь, и что я никогда и в каких к.р. организациях не состоял и к.р. деятельностью не занимался. 29-07-37 г. я был переведен в "Кресты", где просидел в одиночке без единой прогулки и буквально на голодном пайке 5 месяцев до 1-01-38. Ни разу за 5 месяцев я никем не был допрошен, писал заявление Заковскому, в котором утверждал, что я арестован ни за что. 1-01-38 я был переведен обратно в ДПЗ где 3-01-38 меня допросил работник ДТО Кировской железной дороги Кириллов, который предъявил мне по существу новое обвинение в том, что я являюсь членом к.р. организации на Кировской дороге, созданной якобы Н.Чаплиным. Я заявил, что это ложь. Прошел январь и февраль 38 г., и не единого допроса. В марте меня один раз допросил начальник ДТО Кировской железной дороги Шумский, который, угрожая избиением и карцером, требовал от меня показаний. После этого допроса я сидел без вызова до мая 1938 г. В мае мне зачитали показания Н.Чаплина, В.Чаплина, Ледникоа, Охотина и Мусатова. Зачитали эту чудовищную ложь и клевету на меня, без единого конкретного факта, и не дав очных ставок. В мае еж от меня требовали показаний, под угрозой избиения, о моей, якобы, шпионской деятельности в пользу сначала Японии, потом Англии, без всяких на то оснований.

Июнь, июль и август 1938 г. я сидел без допроса. 27 августа 1938 г. меня вызвали на допрос, следователь Баланов бросил на стол дело и с улыбкой заявил: "Читай и удивляйся".

То, что я прочел в деле - показания Н.Чаплина, Ледника и других - все это меня дьявольски поразило и мозг мой буквально стал дыбом. В отношении меня была самая наглая, ничем не прикрытая клевета без фактов, голословная грубая ложь. Что касается их самих, то мне впервые стало об этом известно и не укладывалось и до сих пор не укладывается в сознании. Тогда же мне переквалифицировали обвинение, и если раньше была ст.58 п.10 - 11, то прибавили теперь, без всяких на то материалов, пункт 8. На этом закончилось т.н. "следствие". 22-10-38 я предстал перед военной коллегией Верхсуда СССР по обвинению в пр. пр. 58 п. 8-11 УК. Приходится удивляться, как могу прокурор Вышинский утвердить такое обв. заключение, когда в деле не было показаний о причастности моей к террору, ведь Н.Чаплин в своих показаниях заявил, что он к террористической орг. меня не привлекал, тем самым отпадают показания об этом Ледника и Охотина, которые показывают, что им, якобы, говорил об этом Н.Чаплин. Сам же якобы руководитель трр-группы Цодиков ни слова не говорит обо мне, как участнике терр-группы. В обв. заключении говорилось, что я принимал участие в 2-х покушениях на наркома Кагановича: в конце 1935 г. и летом 1936 г. На суде я заявил, что я лишь в декабре 35 г. прибыл в СССР из заграничной командировке по линии ИНО ОГПУ, а с мая по октябрь 1936 г. я не встречался с Н.Чаплиным и др., и что все это ложь, и я ни в чем не виноват. Суд направил мое дело на доследование, которое кончилось после единственного допроса, произведенного 4-11-38 г. Ни очных ставок, никаких новых материалов доследование не дало, а ограничилось одним протоколом, в котором указывалось на мое отсутствие из СССР с мая 1933 г. по декабрь 1935 г.

В декабре 1938 г. меня вызывает новый следователь, и заявляет, что дело мое начинается сначала и требует от меня показаний, уже о предательской работе в УНКВД ЛО, намекая на какой-то неведомый мне заговор, заявив, что дело к.р. организации на Кировской дороге следствие больше не интересует. Снова угрозы избиения и пр.

И в ночь с 27 на 28 января 1939 г. меня вызывают на допрос 3 следователя - Голод, Ковальчук и Кривоногов и под командованием пом.нач. 2 отдела одевают мне наручники и приступают к зверскому избиению резиновыми палками. Круг замкнулся. От меня требуют показаний о каком-то заговоре внутри УНКВД ЛО, требуют новых лиц из отделов УГБ, из райкомов и Обкома ВКП (б). И я, распластанный на полу в холодном кабинете с зажатыми ногами и горлом и связанный по рукам, в состоянии обреченности, начинаю чудовищную клевету на себя и на всех моих знакомых. Меня снабдили бумагой и карандашом, и я в одиночку построил легенду о своей контрреволюционной деятельности, никогда не существовавшей в природе. Эта легенда была записана стенографически, а потом переработана в нужном для следствия духе в протоколы допроса.

15 февраля 1939 г. я был вызван комиссаром Гоглидзе, который заявил, что все мои показания - ложь и клевета, что я сижу ни за что. В апреле 1939 года был написан новым следователем Ивановым отрицательный протокол, и было закончено следствие. И сейчас я сижу и жду решения Особого совещания. Сколько и куда? Два года в тюрьме и предстоящий лагерь. За что? Кому и зачем все это нужно? Заплевали, затоптали в грязь, украли честное имя, исключили из партии как врага народа, оторвали от работы, от семьи, от любимых детей. И все ни за что. С 1919 года воспитывался и работал в комсомоле, с 1929 года в партии, 15 лет пропагандист, 10 лет самоотверженно работал в КРО и ИНО ОГПУ - НКВД, из них почти 3 года работал за границей, где угробил свое здоровье. Никогда не был в оппозициях. В 1923-1924 гг. был затравлен троцкистами на рабфаке в Москве, ушел добровольцем во флот, где боролся в 25-26 гг. с зиновьевцами. Разоблачил как зиновьевца-троцкиста секретаря ЦК ВЛКСМ Цейтлина и др., написав об ихней подрывной работе письмо в ЦК ЛКСМ. Это письмо зачитывалось в ЦК ВКП (б) и известно было Сталину. Я не враг народа, не контрреволюционер, а честный и идейный большевик и готов это доказать на любой работе. НКВД имеет возможность проверить меня, дав мне любое задание с верным риском для жизни. О контрреволюционной деятельности братьев я ничего не знаю. Чаплина знал, как преданного сталинца. Если мне нет веры, то уничтожьте меня, но я не желаю ни за что сидеть в тюрьме или в лагерях. Требую возвращения к радостной жизни и кипучей деятельности. Другая жизнь мне не нужна.

з.к. Чаплин.