МБУ «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека»

Нижневишурская сельская библиотека

**Тропинка к забытой деревне**

Сборник докладов межрайонных краеведческих чтений

«Рядом с настоящим – прошлое»

Нижний Вишур 2019

**ББК -----**

**М ----**

Ответственные за выпуск – Е.С. Безенцева, библиотекарь Нижневишурской сельской библиотеки

**Тропинка к забытой деревне:** сборник материалов межрайонных краеведческих чтений «Рядом с настоящим – прошлое» / Муниципальное бюджетное учреждение «Можгинская межпоселенческая центральная библиотека»; Нижневишурская сельская библиотека». – Можга, 2019.

Сборник составлен по итогам межрайонных краеведческих чтений «Рядом с настоящим – прошлое».

В конференции приняли участие библиотекари сельских библиотек Можгинского района Удмуртской Республики.

Доклады и сообщения публикуются в соответствии с программой конференции. Видеоматериалы и мультимедийные презентации прилагаются на компакт-диск.

Содержание

Приветственное слово Светланы Анатольевны Сидоровой, директора МБУ «Можгинской межпоселенческой центральной районной библиотеки».

*Добрый день уважаемые участники и гости межрайонных краеведческих чтений «Рядом с настоящим –прошлое»! Вот уже третий год подряд традиционно мы проводим в нашем районе краеведческие чтения. Я рада приветствовать и юных исследователей и их наставников, кому не безразлична история своего края, своей малой родины. Чувство гордости за свою родину, ответственность, память о своих корнях – присущи каждому человеку, где бы он ни оказался после рождения, куда бы его не забросила судьба. Гордимся и мы историей своего края и с большим интересом перелистываем страницы альбома, где прошлое и настоящее оживает перед нашими глазами.*

*Слово для открытия межрайонных краеведческих чтений предоставляется председателю Совета депутатов МО «Можгинский район» Корольковой Галине Петровне.*

Маркова Галина,

*русская поэтесса.*

**Памятник**

Памятник заброшенной деревне-

Дом, давно покинутый, пустой.

Перед ним ты около деревьев

Молча хоть немножечко постой.

Здесь любили, радовались, жили,

Может, и беда случалась в нем.

Да ушли вот люди и забыли...

Ночью он теперь один и днем.

Разрушает дождь его и ветер,

Больше в окнах не цветут цветы.

Старый дом, покинутый навеки,-

Наша боль и наша память - ты!

Ты людским являешься позором

За бесчеловечность нашу, лень...

И глядишь на все немым укором,

Символ всех российских деревень.

**Выгодчикова Валентина Мартиновна,**

*пенсионер с. Большая Уча*

**История деревни Калиновка**

***Часть 1. История деревни Калиновка***

***Истоки Калиновки***

Удмуртская деревня Калиновка появилась в начале 20-х годов прошлого века на берегу реки Сунды в 4-х километрах от села Большая Уча, западнее д. Сундо –Уча. Основана жителями д. Сундо-Уча в поисках свободных земель для устройства новых хозяйств, но по воспоминаниям старожилов всё-таки отправной точкой для переселения стали события гражданской войны. За д. Сундо-Уча шли жестокие бои между белыми и красными, люди в страхе прятались в погребах, подпольях, все они по домам просили продукты, самим хозяевам ничего не оставалось. Несколько родственных семей Рябовых и примкнувших к ним сундоучинцев выбрали приглянувшееся место по направлению к д. Берёзовка всего в 1,5 км от своей родной деревни. Расположенное за логом, в более низменной местности, оно было более скрытным, чем Сундо-Уча на возвышенном месте.

Постепенно стали строить жильё, место для строительства домов определялось простым жребием, и вначале было много споров и недовольств. Всем хотелось быть и ближе к реке, и в то же время не на низине, которая весной затапливалась во время половодья. А улица расположилась буквой Г, поэтому дома вдоль реки оказались в невыгодном положении и их надворные постройки подвергались разрушительному действию повышенной влажности, да и вода в их колодцах, хотя и была пригодной для употребления, оказалась не такой вкусной, как в верхней части деревни.

***Первые дома***

 Строительный лес заготавливали по реке Вале, дома строили сообща, устраивая веме-помочь. Размеры их в основном были приблизительно одинаковы, в среднем, 6 метров в ширину и длину, на три окна по фасаду. На улице, расположенной с севера на юг, окна смотрели на восток. Надворные постройки были рассчитаны на содержание большого количества домашних животных и поэтому были большими, просторными. Для сена и соломы предназначались высокие сараи с возможностью подвоза туда лошадиной упряжки и сразу сбрасывалось на место с телеги. Бани располагались на несколько семей вдоль реки, обязательно парились берёзовыми вениками, и после молодёжь в тёплое время купалась в речке.

Наиболее населённой в деревне была верхняя улица и в направлении с севера на юг проживали следующие семьи:

Клёновы, Петровы, Варя Петрова, Курков Фаддей, Курков Николай, Александровы, Мельниковы, Блинов Павел, Александров Александр, Рябов Елизар Николаевич и рядом был клуб, Блинов Елизар Елизарович, Лебедев Алексей, Рябова Серафима, Рябов Филипп Евдокимович, Блинов Михаил и в самом углу условной буквы «Г» стоял дом Лебедева Прокопия. Пониже, особняком был дом Рябова, по прозвищу «кони», взявшего потом фамилию Кононов.

На нижней короткой улице с запада на восток жили Рябов Василий Кириллович, Рябов Михаил Изосимович, Рябова Анисья Изосимовна, Рябов Иван Павлович, Рябов Леонтий Николаевич, Трухины Андрей и Наталья Евдокимовна.

***Крестьянский уклад***

Внутреннее убранство домов отличалось практичностью и необходимым удобством. Мебель состояла из широких прочных лавок вдоль стен, которые служили ещё и для сна. В центре дома стоял большой самодельный стол, имелись табуретки. Отапливались глинобитными печами. Широкие полати были особенно излюбленным местом для сна. Ежедневно пекли хлеб, пищу готовили тоже в печах или в летних кухнях во дворе, а также на треножном таганке на плите, куда ставился чугунок, под ним разжигали тонкие поленца, хворост, лучины. Многие постепенно обзавелись самоварами. Необходимым атрибутом для семьи были ткацкие станки, на которых хозяйки сами ткали холсты изо льна и шили необходимую одежду. Для пошива зимней одежды, в основном тулупов, у всех были овечьи шкуры, шерсть шла на валенки, чулки, носки и варежки.

***Домашние животные и сады***

Для обеспечения продуктами питания в хозяйстве требовались коровы, овцы, свиньи, гуси, куры. Как тягловая сила нужна была всем своя лошадь, причём ей отводилось лучшее сено, даже чем корове. Интересно паслись свиньи, клеймённые на ушах семейной тамгой, когда весной выпускались в лес и пригонялись осенью часто с выводком. Особенностью Калиновки было увлечение пчеловодством, почти все обеспечивали себя мёдом. Строили ульи, ухаживали за пчёлами. В 60-е годы на улицах отмечался очень приятный медовый запах. А для медосбора хорошим подспорьем были и личные сады, и большой колхозный сад с яблонями, смородиной, крыжовником, китайской черёмухой, которая летом в изобилии росла и вдоль дорог.

На своих огородах и на колхозных полях выращивали различные овощи, которые вместе со льном, коноплёй, различным зерном шли на сдачу государству.

***Часть 2. Колхоз «Калиновка»***

***Первые шаги***

Впервые указание о д. Калиновка появилось в 1927 году, вероятно с образованием самостоятельного колхоза. Официально деревня исключена с учёта 5 декабря 1980 года. Но по воспоминаниям моей мамы, Ольги Кондратьевны, 1923 г. р., они заехали в новый дом, когда ей было три года, то есть в 1926 году. А до этого у них был большой пятистенный дом, который строился, конечно, не один год, ведь всё делалось вручную, главной помощницей была только лошадь. Поэтому достовернее считать временем отсчёта деревни всё-таки начало двадцатых годов прошлого века.

Название деревни напрямую связано с наименованием колхоза в честь уважаемого в те годы всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Наши предки не отличались оригинальностью и к многочисленным другим «Калиновкам» по всей стране добавилась ещё одна. Нужно отметить большие трудности и конфликты на идеологическом положении деревни. Не все хотели объединяться в колхоз и отдавать туда нажитое честным трудом, трудолюбивые хозяйства жили очень самодостаточно, в колхоз первыми вступили бедные, которым терять было нечего. Известен Родион как самый нерадивый хозяин, охотно откликнувшийся на призыв к объединению и получивший какую-то должность, и с важностью ходивший с папкой. Должность председателя колхоза для многих стала очень заманчивой и на этой почве долгое время тлели напряжённые отношения с первым председателем Кондратием Михайловичем Рябовым. Несостоявшимися претендентами на эту должность так и остались и Кузьма Рябов, и Блинов, и Мельников. Вражда между белыми и красными коснулась самым трагическим образом семью Рябова К. М., когда в их отсутствие был подожжён новый пятистенный дом, и им пришлось жить в бане, но вскоре трудолюбивый хозяин построил новый дом на другой стороне улицы, но уже меньших размеров.

***Колхозные будни***

Преодолевая различные трудности небольшой колхоз старался выполнять все планы по разнарядкам вышестоящих органов. Первыми среди соседних деревень оборудовали электродвижок, и уже не с помощью лошадиной силы работала шерстобитка, зерносушилка. Даже в Большой Уче только слышали об электричестве. Инициатором нововведения был Рябов К. М., изучавший этот вопрос в различных городах, его дочь помнила его тетради с различными формулами и расчётами.

В северной части Калиновки расположилась маслобойка, где получали льняное масло для сдачи государству. В середине деревни в здании зерносушилки доводилось до нужной кондиции зерно, по-удмуртски называли итым. За складами были конюшня и ферма, дальше привольно раскинулся колхозный сад.

В колхозе была своя пасека и всем колхозникам в счёт трудодней выдавали мёд.

В колхозной ферме выращивались овцы, отдельно, на окраине леса, была птицеферма, где содержались курицы. После уборки зерновых культур в специальных клетках их выпускали на поля клевать остатки зёрен, птицы сами с наступлением сумерек заходили в клетку. Очень трогательные воспоминания сохранились о засеваемых участках полей горохом специально для детей, они уже знали, что этот горох предназначен им и не бегали по другим полям.

 Большой гордостью для деревни были лошади, которых смогли сохранить во время Второй Отечественной войны для своих нужд, пряча в лесах по распоряжению председателя. Благодаря этому вспашка полей и другие колхозные работы продолжались с лошадьми, а в соседних деревнях пахали на быках. Немаловажно при этом, что была сохранена здоровая конская порода, так что после войны на каждую семью приходилось по три лошади. На некоторые уловки осмеливался идти руководитель хозяйства и при сдаче хлеба государству, чтобы не оставить голодными своих колхозников. Для этого уполномоченного товарища по приёмке хлеба особенно щедро угощали кумышкой и во время его отдыха все отоваривались хлебом. Однако доброта к людям обернулась настоящей бедой. Один из жителей очень желавший занять его место, донёс органам НКВД о распределении остатков хлеба особенно бедным людям. Зная о неизбежных последствиях для семьи репрессированных людей, председатель решил предотвратить это, сведя счёты с жизнью.

В. Колхозные специалисты.

Небольшая деревня старалась развивать все стороны хозяйственной деятельности своими силами и, как в каждом населённом пункте, здесь тоже были свои мастера. Особенно ценились кузнецы, вся железная утварь для домашнего хозяйства, различные инструменты, колёса для телег и многое другое входило в сферу их занятий. Настоящей гордостью кузнеца Рябова Николая Андреевича всегда были особо прочные колёса для телег, без замены они могли преодолевать путь в Елабугу и обратно, когда другие приходилось менять.

***Социальная жизнь деревни.***

Деревенские дети учились в своей начальной школе, которая была на окраине деревни Сундо - Уча, потом её переставили на другое, более возвышенное место в д. Калиновка. Там учились дети и ещё из д. Ильдас-Уча и Токмок. Она была деревянной, одноэтажной, правильно заготовленная древесина этой школы стойко выдержала испытания временем и доныне здание это служит жилым домом в селе Большая Уча. Освободившуюся поляну вскоре облюбовали дети и молодёжь для своих игр и посиделок.

Из архивных документов известно, что учителями в разные годы трудились Орлов Константин Корнилович, с 1938 по 1942, уроженец д. Сундо – Уча; Романова Анна Ивановна с 1941-1942 год, из д. Пазял- Зюмья; Смирнова Елизавета Даниловна из д. Пазял – Зюмья в 1942 году. В 1945 году детишек учили Городских Игнат Осипович, Рябова Ольга Васильевна, Александров Лаврентий Сергеевич. За 1946-47 годы указаны Антонов Алексей Иванович, Гоголева Ольга Максимовна, уроженка д. Пазял -Зюмья. В 1948-49 году учителем работала Куркова Ольга Максимовна, в девичестве Гоголева. В 1950-52 году значатся Чернов Михаил Митрофанович, Куркова Ольга Максимовна. В 1953-54 году их сменили Смирнова Афанасия Николаевна, Шимурзина Мария Владимировна.

Почти все они были выпускниками Можгинского педучилища. Последними учителями были Александрова Фаина Николаевна, Петрова Ольга Ефремовна.

Своего магазина в Калиновке не было, основные товары бытового обихода и продукты чаще получали у заготовителя в обмен на сливочное топлёное масло, льняное масло, овечьи шкуры, мёд, грибы, ягоды и другие излишки домашнего хозяйства.

Медицинская помощь осуществлялась Большеучинской участковой больницей, впоследствии в д. Сундо Уча был организован фельдшерско-акушерский пункт.

***Часть 3. Жители деревни.***

***Семейство Рябовых Кондратия Михайловича и Марии Андреевны.***

Я начинаю рассказ с семьи моего деда и бабушки, потому что дед был первым председателем колхоза до своей кончины в январе 1946 года, а бабушка работала колхозницей на разных работах.

Первый учёный

Анатолий Кондратьевич Рябов родился 23 апреля 1930 года. Рос крепким, смышлёным мальчиком, рано начал помогать во всех домашних делах. В его руках всё как-то быстро ладилось, он научился по примеру сестёр шить на швейной машинке для себя необходимые вещи. После десятилетки поступил в Свердловский горный институт. Работал по специальности на шахтах Урала. Тяга к науке привела его снова в институт, в аспирантуре защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Разработка рудных месторождений». Научную деятельность вскоре стал совмещать с административной и длительное время возглавлял научно-исследовательский институт по своему профилю в Свердловске. В течение последних 20 лет занимал пост директора проектного института «Уралгипроруда» в Свердловске, ныне Екатеринбург.

 За многолетний добросовестный труд награждён орденом Трудового Красного знамени, званием «Заслуженный шахтёр России», множеством почётных грамот и благодарностей. Его сын Сергей и внук Владимир продолжили династию горных инженеров.

Так в маленькой деревне, в удмуртской семье появился первый учёный, ставший примером для младшего брата Геннадия. А для них образцами трудолюбия и усердия служили старшие сёстры и брат, все получившие высшее образование.

Второй учёный

21 августа 1938 года в семье колхозников Кондратия Михайловича Рябова и Марии Андреевны родился сын, он стал шестым из оставшихся в живых детей, многие младенцами умирали от болезней. Он тоже не отличался хорошим здоровьем, рос болезненным, страдал аллергией, из-за непереносимости не мог есть картошку. Но как все работал по домашнему хозяйству, помогал в колхозе. В 9-летнем возрасте остался без отца. При хорошей успеваемости успевал много читать, убегал от сверстников во время игры и в укромном месте читал, ребята звали его, искали и находили с книгой в руках. Рано появился у него интерес к технике, сам много мастерил. Сконструировал даже самодельное переговорное устройство и переговаривался с друзьями, правда, появлялись в это время помехи по проводному радио и земляки догадывались, что юный техник у своего «аппарата». После окончания средней школы поступил в Ижевский механический институт. На каникулах работал в родном колхозе на конюшне, на уборке сена, соломы. По инженерной специальности работал на заводе в Вятских Полянах. Много оставил рационализаторских предложений по усовершенствованию технического процесса. Свои творческие искания продолжил в Механическом институте, где защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. Родным на память оставил свои научные труды «Расчёты цепных передач на ЭВМ», «Лабораторный практикум по деталям машин». Длительное время возглавлял в институте кафедру «Машины и детали».

По семейным обстоятельствам в 1975 году переехал в город Ковров Владимирской области, работал в Технологическом институте, в настоящее время Технологическая академия им. В. А. Дегтярёва. Защитил докторскую диссертацию на тему «Автоматическая трансмиссия мотоблоков». В своей работе стоял у истоков создания кафедры «Машиностроение». До самой своей кончины 22 февраля 2017 года оставался на своём профессорском посту, со всей ответственностью выполняя обязанности преподавательской деятельности, старался быть в ногу с новейшими требованиями технического прогресса.

В жизни всегда отличался скромным, миролюбивым, мягким характером, очень неприхотливым в быту. Приезжая в родные края никогда не подчёркивал своего высокого научного статуса, всегда был рад встрече с любым земляком.

Три учителя и врач.

Для будущих учёных образцами трудолюбия и усердия в семье служили старшие сёстры и брат, все получившие высшее образование.

Профессия учителя стала главным в жизни старшего сына Петра, дочерей Таисии и Антонины. Все душевные силы они отдавали любимому делу и не удивительно, что своим добрым отношением к людям, высоким профессионализмом заслужили почёт и уважение как Учителя с большой буквы. Все ученики сохранили о них добрую память и многие стали их последователями. Все они награждены высокими правительственными наградами. Дочь Ольга работала врачом в селе Большая Уча, в трудные послевоенные годы на её плечи легла вся служба по охране детства, борьба с трахомой, выполняла гинекологические неотложные операции, реанимационные мероприятия взрослым пациентам, помогала хирургам в должности анестезиолога. Удостоена звания «Заслуженного врача Российской Федерации» и Удмуртской республики.

 К, сожалению, Кондратий Михайлович, рано ушедший из жизни, не увидел их дипломов, именно его наказ выполнили все дети о дальнейшем обучении в вузах. И как бы им не учиться дальше, если видели они у отца с двухклассным образованием тетради с расчётами, формулами.

***Мастера своего дела.***

Многочисленное родство Рябовых представлено ещё и заслуженным учителем Филиппом Евдокимовичем, работавшим в гороно г. Можги, подготовившим много достойных математиков.

Рябов Альберт Фёдорович поддерживал высокую честь Калиновки на почётной должности пчеловода, представляя на полки магазинов высококачественный мёд с колхозной пасеки в Калиновке. Причём трудиться с пчёлами профессионально начал с 45 лет и быстро постиг секреты мастерства, конечно, пригодились навыки, полученные с детства, многие дети этой трудолюбивой деревни приобщались к работе с пчёлами с детства. После армии, получив специальность электромеханика, работал электриком, за добросовестный труд неоднократно заносился на доску Почёта колхоза, получил звание «Ветеран труда».

Рябов Пётр Николаевич много сделал для колхоза «Россия» в области строительства различных хозяйственных объектов для колхоза «Россия», социальных учреждений села, жилых домов. Перечисление всех возведённых им зданий наглядно свидетельствует о большом масштабе его работ за 27 лет на посту главного строителя колхоза. Надёжные плотины учинских прудов на долгие годы оправдали старания П. Н. Рябова, подтвердив его высокие профессиональные качества. Под его руководством построены и распахнули двери новая благоустроенная участковая больница села, спортзал, пристрой школы, сельская баня с центральным водоснабжением и канализацией, дом культуры в Ломеслуде, памятник героям Гражданской войны в селе. Практически строительство всех ферм колхоза в то время тоже было в его ведении. Благодарная память селян стала высшей наградой талантливому специалисту.

Его брат Рябов Елизар Николаевич получил образование агронома и применял свои знания на ниве сельскохозяйственного растениеводства и некоторое время возглавлял агрономическую службу колхоза. Свой опыт передал он своему последователю Вершинину Леониду, знаменитому своим передовым новаторством.

Большим уважением в колхозе пользовался Рябов Леонтий Николаевич, долгие годы в должности заведующего фермой получал высокие показатели производства, отличаясь высокой ответственностью и усердием.

Ефимова Тамара Петровна с детства загорелась идеей стать учителем и, несмотря на все трудности послевоенной жизни, смогла исполнить свою мечту и, закончив Ижевский пединститут, до выхода на пенсию учила детей иностранному языку.

И, куда бы ни привела калиновцев их судьба, все они достойно трудились каждый на своём посту, высоко поддерживая честь своей маленькой чудесной родины, потому, что с детства были приучены к любой работе.

***Часть 4. Закат деревни.***

В связи с постановлением о неперспективных деревнях множество процветающих деревень навсегда исчезли с карты нашей страны. Там, где раньше кипела трудовая жизнь, шумели сады, паслись колхозные стада коров и овец и из личных подворий, теперь гуляет ветер по унылым пустырям. Одинокие деревья черёмух да заброшенные дома кое-где напоминают о своей разрушенной деревне.

С 1967 года деревня стала прощаться со своими жителями, многие перевозили свои дома, хозяйство в село Большая Уча, в д. Сундо–Уча, в город Можгу. Последними жителями деревни Калиновка согласно Похозяйственной книге за 1971-73годы указаны:

Акмаровы Михаил Егорович и Раиса Семёновна,

Александровы Александр Васильевич и Фаина Николаевна,

Мельникова Марфа Андреевна,

Александровы Лаврентий Сергеевич и Парасковья Родионовна,

Вершинин Семён Александрович и Александра Осиповна,

Рябовы Елизар Николаевич, Любовь Ивановна, Николай Андреевич, Елена Герасимовна.

Лебедева Любовь Петровна,

Чернышова Екатерина Петровна,

Зайцевы Михаил Алексеевич и Серафима Николаевна,

Блиновы Пётр Павлович и Ульяна Константиновна,

Курбатова Парасковья Васильевна,

Рябов Василий Кириллович,

Рябова Клавдия Васильевна и Николай Иванович,

Лебедевы Юрий Алексеевич и Парасковья Ильинична,

Рябова Мария Николаевна с родителями Павлом Ивановичем и Марией Васильевной,

Рябов Леонтий Николаевич и Антонида Петровна.

Каково было с детьми и с престарелыми родителями обустраиваться на новом месте, когда основной тягловой силой была лошадь, в организациях в селе были свои конюшни. Машины и трактора использовались для общественных нужд, но благодаря отзывчивости водителей тех лет при многих трудоёмких работах оказывалась существенная помощь.

Источники информации:

1. Можгинский районный архив.

2. Вичужанин А. Г., Мокрецова Н. Д., «Я люблю тебя, «Россия», Ижевск, Удмуртия, 2009 год, стр. 222.

3. Информаторы:

Рябов Альберт Фёдорович, 1946 г.р., пенсионер, житель села Большая Уча, предоставивший кроме устного материала фотографии из личного архива.

Рябов Василий Петрович, 1953 г. р., пенсионер, житель с. Большая Уча,

Ефимова Тамара Петровна, пенсионер, житель д. Большое Волково Вавожского района.

Автор благодарит всех за предоставленные материалы и фотографии.

**Пушков Степан и Городских Юлия,**

*учащиеся 8 класса МБОУ «Большеучинской СОШ»*

**История деревни Калиновка**

Со временем они забываются, но с каждой деревней связаны люди, события, факты....

Их нельзя забывать!

Все мы, жители одной планеты, - земляне. Все мы, соотечественники – россияне. В то же время мы живём на земле, являющейся исторической родиной удмуртского народа. Каждый из нас может стать носителем знания о своём крае, об исторических и духовных корнях и связи народов, населяющих территорию современной Удмуртии. Каждый может стать хранителем культурного наследия, стать другом и защитником своего родного уголка.

Деревня – это целый мир, яркий, цельный, своеобразный, полный жизни, полускрытой от постороннего глаза. Чтобы познать её, нужны не часы и дни, а месяцы и годы. Ну, а мы лишь пройдёмся по деревне, посмотрим, подумаем… Расположена Калиновка, вблизи реки Сундинка, а рядом - Сундо-Уча.

 Деревенька небольшая: 21 двор и к самым огородам подступает лес, богатый грибами и ягодами.

Избы крупные, добротные, красивые. Неподалёку – амбары. Огороды, поля и вся деревня окружена изгородями из жердей.

Если присмотреться на такую деревню со стороны, в планировке есть железная, нерушимая закономерность: чтобы и хозяину было удобно, и соседу не мешало, и вид деревни не портило. Планировка не «по шнурку», а «под линейку», так чтобы дома не теснили друг друга.

«А весной деревня утопала в яблоневых и сиреневых ароматах, летом в зелени», - с восхищением, любовью отзываются о деревне бывшие жители.

Сегодня мы видим интерес людей к своим историческим корням. Эта работа находит живой отклик у жителей бывших деревень. Люди охотно делятся своими воспоминаниями.

Из воспоминаний Ираиды Ивановны Мельниковой, учительницы Сундо-Учинской школы:

 «Калиновка появилась в 1928 году. Многие жители переехали сюда из соседней де¬ревни Сундо-Уча. Их привлекло красивое место для обоснования деревни.

 Первыми председателями колхоза имени Калинина были Михаил Яковлевич Блинов и Кондратий Михайлович Рябов. Семья Кондратия Михайловича Рябова дала стране уникальных людей, таких как:

Рябов А.К., кандидат технических наук, кавалер ордена Трудового Красного Знамени;

Выгодчикова O.K., заслуженный врач Удмуртии и РСФСР;

Рябов Г.К., доктор технических наук, профессор (свыше 80 научных работ и авторских свидетельств);

Долгих А.К., учитель биологии и химии, отличник народного образования СССР;

Крылова Т.К., учитель математики, отличник народного образования СССР;

Рябов П.К., учитель биологии и химии, отличник народного образования, заслуженный учитель России.

В Калиновке были свои мастера. Хорошим специалистом считался кузнец Николай Рябов, он же изготавливал сани и телеги.

Деревня была односторонняя, неподалёку протекала небольшая речка. На берегу стояла мельница, куда жители из соседних деревень привозили зерно, делали крупу, мололи муку. А ещё, в деревне была пасека и большой яблоневый сад с кустами смородины.

В Калиновке жили Курковы, Блиновы, Мельниковы, Рябовы. В деревне была начальная школа, а раньше она стояла в соседней деревне Сундо – Уча, так и осталось это название - Сундо-Учинская начальная школа. Здесь начинали свою учёбу старшие дети Александры Назаровны и Николая Спиридоновича Вершининых (один из сыновей – Аркадий Николаевич, является руководителем ООО «Россия»). В этой школе много лет работали учителя Александрова Фаина Николаевна и Смирнов Петр Кононович, а закрыли школу в 1979 году».

Из архивных данных мы узнали, что в 1945-47 учебные года работали: Антонов Алексей Иванович и Гоголева Ольга Максимовна, а в 50 –е годы – заведующим и учителем - Чернов Михаил Митрофанович и Куркова Ольга Максимовна.

Ещё одно воспоминание, жителя Калиновка Альберта Фёдоровича Рябова:

 « Приобщаться к пчеловодству начал еще в 12 лет; когда жили в деревне Калиновка, помогал деду. И потом, когда деда не стало, мы переехали в Большую Учу, но дома всегда были улья. Моя трудовая деятельность первоначально никаким образом не была связана с пчеловодством - я работал электриком в колхозе, потом мастером общепоселковой котельной. Но в один момент почувствовал необъяснимую ностальгию по своей бывшей деревне, по пчёлам, что решил пойти к председателю Вершинину А.Н. и попросить открыть пасеку. И не где-нибудь, а на том месте, где стояла моя бывшая деревня. Председатель одобрил решение, и вскоре на пустыре возникла пасека».

Несмотря на то, что уже нет этой деревни больше сорока лет, мы можем судить по источникам и по воспоминаниям бывших жителей, что в колхозе работали от зари до зари. И в военное время с теплотой в душе вспоминали женщин деревни, которые своим здоровьем, своим трудом приближали Великую Победу в тылу, работая в колхозе. У большинства из них были ребятишки, которых нужно было кормить и содержать. Особенно трудно было и женщинам, у которых мужья погибли на фронте и на руках остались маленькие дети.

 Дети с 7-11 лет наравне со взрослыми пололи хлеб, боронили, дёргали лён, помогали убирать сено, пасти коров, и овец, а зимой заготавливать дрова. « В военное время тяжело жилось, но мы всё равно находили время для игр. Не хватало хлеба, холодно, в лесу не было сучков, корешков для топки печей, а рубить лес строго запрещалось. На тот момент довольно много было нищих, которые ходили по домам и просили милостыни, хотя и нам было почти нечего есть, но мама всегда подавала им немного еды» - такие воспоминания тех далеких времен детей военного времени… Наступил мир. Но жизнь и после войны была очень трудной. Всё шло на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

Работы было много, поэтому работали практически все от мала до велика. Народ был дружный: и гуляли вместе, и помогали друг другу в любом деле. Все делалось легко и весело.

Деревня жила по тем временам зажиточно, благодаря умелым и мудрым руководителям колхоза: Блинову Михаилу Яковлевичу и Рябову Кондратию Михайловичу. В то время мельница играла самую важную роль: из близлежащих деревень приезжали молоть муку. Благодаря мельнице были построены мини-электростанция, шерстобитка.

Все необходимые условия того времени были в деревне: это маленький продуктивный колхоз, для жителей всегда находились рабочие места, кузницы, большой яблоневый сад с пасекой, маслобойка, для взрослых-клуб, где собирались по вечерам, для детворы-детсад и школа.

 Шли годы…и в период реформирования в 1956 году это маленькая деревня объединилась с другим колхозом. Так, в окрестностях деревни Калиновка исчезли деревни: Ильдас Уча, Березовка, Токмок, Рябово. Но время неумолимо и в 1983 году деревня прекратила своё существование. Ещё живы жители исчезнувших деревень. Пока не поздно, необходимо собрать живые свидетельства истории.

В заключении хотелось бы сказать, что собирая материал по крупицам, невольно наталкиваемся на мысль, что знание истории своей Родины, её прошлого помогает лучше оценить настоящее, воспитывает любовь и уважение к людям труда. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Вырастет бурьян, как памятник на забытых могилах деревень. Наше поколение и знать не будет о том, что в таких глухих местах когда-то жили, работали, веселились люди. Хотим выразить слова благодарности всем людям, кто помог нам при написании исследовательской работы.

Много страданий выпало на долю деревни. Это тяжкий труд в годы Великой Отечественной войны и бесперспективность. Благодаря нашему исследовательскому проекту нам стали очень близки, понятны переживания бывших жителей ушедших деревень о разорении их малой Родины. И мы не хотим, чтобы такое произошло и с нашим родным селом Большая Уча. Пока живет деревня, значит, живет Россия!

Мы считаем, что достигли поставленной цели, а именно восстановили память об исчезнувшем населенном пункте.

 Мы только в начале пути по восстановлению доброй памяти забытой этой деревни. Нам удалось встретиться лишь с несколькими жителями, но данное исследование можно продолжить, так как в нашем селе есть еще бывшие жители Калиновки. И тогда летопись родного края не прервется, удастся восстановить разорванную цепь исторического прошлого и настоящего.

Да, у этой деревни и нет будущего, но место в нашей памяти ей необходимо найти.

Жители деревни не желают расставаться со своей малой Родиной и ежегодно встречаются, берут с собой своих внуков, рассказывают об интересных моментах жизни.

Список использованной литературы:

1. Вичужанин А.Г., Мокрецова Н.Д. Я люблю тебя, " Россия": История развития ООО"Россия" Можгинского района Удмуртской Республики. - Ижевск: Удмуртия, 2009.

2. Составление Г.П.Блиновой "На просторах Можгинской земли"-Ижевск: Удмуртия, 2009.

3. Ресурсы сети Интернет

**Сергеев Артем,**

*Ученик 5 класса МБОУ «Мельниковская ООШ»*

**История поселка Лесной**

Что такое Родина? Это луга, леса, степи, моря …, это место, где ты живёшь. Но в жизни каждого человека есть ещё и малая родина – это место, где он родился, где провёл своё беззаботное детство. Каждому человеку необходимо знать историю Родины, а особенно историю своей малой родины, потому что история деревни – это частичка истории целой страны, её возникновение на карте, рождение нового человека, известных и знаменитых людей. Но я хочу узнать побольше об истории малой родины своего папы, потому что сегодня эта деревня отнесена к категории исчезающих деревень. Судьба многих деревень в 70-ые годы была трагична. Около полутора тысяч деревень в Удмуртской Республике прекратили своё существование как неперспективные[2 c.12]. Многие населённые пункты стёрты с лица земли настолько, что уже неизвестно их былое месторасположение. И быть может через несколько лет от деревни, в которой родился мой папа тоже не останется и следа, как и от многих других деревень Удмуртии. Это посёлок Лесной (ныне деревня Лесной).

***Историческое прошлое деревни***

Оказывается посёлок Лесной начинался с пасеки, которая находилась на «журавлинке». Журавлинка – это поле, где было много журавлей. После сильного пожара журавли улетели, а место это так и стало называться «журавлинка». Сейчас опять слышны их голоса. Пасекой занималась семья Красильниковых. Неподалёку от пасеки был летний загон «Чебер луд». [3 c. 58]. Первоначально назывался «Заготскот», руководил хозяйством Мелькишев.

В 1944 году Пычасской конторой «Заготскот» был выделен строительный материал, из которого построили два 2-х этажных дома. Из соседних деревень узнали, что имеются квартиры, и стали съезжаться сюда люди из деревень Шихово, Шипулино, Удмуртский Пычас.

Вначале было три фермы, держали свиней. Постепенно строили новые животноводческие помещения, закупали молодняк крупного рогатого скота, было много лошадей – имелся свой конный двор, т.к. многие работы выполнялись на селе на лошадях. Какое-то время были филиалом от Можгинского мясокомбината. И примерно в 1953 - 1960 г. селение получило статус посёлок «Лесной». Так как вокруг был сплошной лес.

 В 1961-1962 гг. в посёлке открыли начальную школу, до этого ребята ходили в школу на станцию Карамбай. Примерно в 1963 -1965 годах в этом здании открыли ясли – сад, а школу перевели в другое помещение (которое первоначально планировали открыть как убойный цех, но потом что- то не заладилось и забивать животных не стали). Ребят в садике и в школе было много, потому как по тем временам в семьях было в среднем по 5-7 детей.(см. Приложение 2). В школе обучалось более 50 учеников, работало несколько учителей: Антонина Петровна Максимова, Флюра Мухтаровна Каримова, Любовь Ивановна Лялина и др.

В 1966 году присоединили деревни Удмурт Пычас (ныне д. Мельниково) и Сюгаил и переименовали в совхоз «Сюгаильский», директором был Василий Андреевич Мокеев. Численность населения составляла 353 человека. Совхоз был миллионером, было много техники. Всех, кто приезжал обеспечивали жильём. Создали свою строительную бригаду, строили быстро, но и добротно. В1970 - х годах посёлок был самым процветающим. Была своя хлебопекарня, два магазина: продовольственный и промтоварный, клуб, ясли – сад, общественная баня, что для сельской местности большая редкость, начальная школа, медицинский пункт, свой радиоузел. В клубе демонстрировали кинофильмы, была развита художественная самодеятельность. Агитбригада выезжала на поля и прямо во время обеденного перерыва ставили концерты. В 1975 году открыли новую кирпичную школу, у школы была своя котельная, отапливалась углём. Ребят в школе к этому времени было уже не много, работало два учителя: Лялина Любовь Ивановна и Красильникова Нина Романовна. А в 1978 году остался один учитель и обучал он три класса одновременно (см. Приложение 3).

Испокон веков жители деревни занимались земледелием и животноводством. Выращивали пшеницу, горох, рожь, овёс, картофель, занимались заготовкой кормов. И поэтому в посёлке были и склады для хранения зерна, картофелехранилище, сушилка. На полях работали с ранней весны до поздней осени. А после тяжёлого трудового дня рабочие могли помыться в просторной общественной бане, которая в летний период работала бесплатно. Добивались высоких привесов скота. Исембаева Людмила Афанасьевна была удостоена высокой награды «Орден Ленина» за получение высоких привесов на откорме крупного рогатого скота. Появилась своя подстанция – здесь трудились Павел Глебович Глебов и Аркадий Александрович Глазырин. Было четыре мощных прожектора. В домах появились первые лампочки, а до этого жили при керосинках. Подстанция действовала только до 24 часов, а потом после предупредительного сигнала её отключали.

В Лесном было два пруда, назывались они Старый и Бараковский. На Бараковском пруду какое- то время разводили даже уток, но оказалось не выгодным это дело и разведение уток прекратили. Потом построили третий, он назывался Новый (см. Приложение 1). Здесь начали разводить рыбу, занимался этим мой дедушка Сергеев Иван Петрович. Этот пруд есть и по сей день, хотя на сегодня он очень обмелел из-за прорыва дамбы. Находится он в живописном месте и является любимым местом отдыха и купания не только жителей деревни Лесной, но и деревни Мельниково. На Бараковском пруду тоже сохранился, но он очень сильно заилен, мелкий, а вот Старый пруд полностью зарос ивняком.

Распад деревни

В конце 70 – х годов началась политика укрупнения населённых пунктов. Она то и привела к расформированию деревни. Жители деревни должны были переехать в Мельниково, а их родная деревня прекращала своё существование. Люди не хотели переезжать, но тогдашние руководители страны предпочли объявить их «бесперспективными», перевозя оттуда коровники, закрыв там детский сад, школу, клуб, магазины. Со слов жителей, распад деревни начался с того, что в 1980 году в д. Удмурт Пычас (Мельниково) построили новый детский сад – ясли, поэтому в пос. Лесной детсад закрыли и всех детей стали возить в д. Удмурт Пычас на автобусе. Но из-за осеннего бездорожья садик переводят на круглосуточное содержание. В 1985 году закрывают и переводят в д. Мельниково школу. В связи с этим люди стали уезжать, кто в д. Мельниково, а кто и дальше. Не стало магазинов, медпункта. Также в 1985 году в д. Мельниково построили и сдали в эксплуатацию двухквартирные кирпичные дома и 4 деревянных дома. Так из Лесного переехали 20 семей. В посёлке в основном остались жить пенсионеры и дачники.

Местность в округе деревни живописная, кругом леса, луга. А сколько земляники и грибов росло в лесу.

Со слов Лошкарёвой Василисы Кузьмовны: *«Хотя в деревне еще оставалось население, но сельскохозяйственных объектов уже не было, закрылись клуб, магазины, хлеб продавали прямо из хлебного фургона, сначала ежедневно, а потом и вовсе через день. За продуктами приходилось идти в ближайшую деревню Мельниково, иногда приезжал в деревню автомагазин, который привозил необходимые продукты и товары первой необходимости. Но постоянное бездорожье не позволяло и автомагазину приезжать регулярно. Постепенно не стало и медпункта».*

Сергеева Капитолина Александровна вспоминает: «*…и так приходилось своих детей отправлять после 4 класса в Мельниковскую школу, а тут и вовсе маленьких - семилетних собирать в дорогу. Отправишь их на неделю, переживаешь всю неделю, как они там, в интернате. Да и дорога плохая, весной и осень - грязь, не проехать, а зимой заметет - дороги не видно и ходили наши ребятишки 5 км, никакого подвоза не было. Родители, конечно же, в первую очередь думают о своих детях, поэтому народ стал разъезжаться кто в город, кто в близ лежащие села и деревни. Да и работы не стало. Вот так и мы переехали в д. Мельниково*». 1985 - 1989 годы стали годами интенсивного развала деревни.

***Жизнь деревни в настоящее время***

В настоящее время сохранились почти все улицы деревни, но уже с полуразвалившимися и большей частью нежилыми домами (см. Приложение 1). На данный момент в деревне осталось 8 жилых хозяйств, в которых проживает 17 человек, преимущественно пожилого возраста, средний возраст которых составляет 55 – 60 лет. В летний период здесь проживают дачники и число жителей увеличивается до 30 – 35 человек. На сегодня в деревне нет ни магазина, ни медицинского пункта, да и автомагазин сюда больше не приезжает. За продуктами и товарами первой необходимости жители ходят, а у кого есть свой транспорт, ездят в соседнюю деревню Мельниково. Тем, кто не может сам, в силу своего возраста, везут дети. Как памятник среди деревни стоит полуразвалившееся здание школы. И полей уже не стало. Всё заросло осиной, березняком, да и улицы летом утопают в высокой траве. Лишь заброшенные дома, черёмухи да яблони у покосивших ворот напоминают о том, что когда – то в этой деревне жили и трудились люди. На сегодня главной проблемой добраться до Лесного – непроходимые дороги. Хорошо хоть ещё зимой дорогу чистят от снега, а уж весной да и осенью не пробиться в деревню. Некоторые жители в молодости покинув родные места построили добротные дома и вернулись обратно в деревню: Красильников Владимир Павлович, Глазырин Александр Аркадьевич, Лошкарёв Иван Абрамович, Суворов Николай. Из воспоминаний Красильникова В.П. *«Моё детство прошло в деревне, много нас ребятишек было в своё время. Весело жили: собирались на гулянья, помогали родителям, подростками помогали хозяйству, гоняли скот в Ижевск вместе со взрослыми, возили со станции Карамбай корма для животных. Но перспективы для молодёжи в деревне не было и молодёжь тянулась в город, так и мы со своими братьями уехали в город. А в середине 80-х годов задумали с братом построить себе дома в деревне. Строили долго, т.к. только по выходным. Планировали разводить КРС, но младший брат после постройки домов от идеи отказался. Вот так у нас ничего и не вышло. Теперь вот живем в деревне с супругой, нам здесь нравиться. На лето приезжают внуки, вдоволь вокруг ягоды растут, грибы. Далеко мы живём от города, от трассы и поэтому считаем, что живём относительно в чистом экологическом районе».*

Стало доброй традицией собираться жителям на День деревни в Троицкую субботу. Только жителей, к сожалению, остаётся с каждым годом все меньше и меньше (см. Приложение 4).

Список использованной литературы:

1. Данные Можгинского государственного архива.

2. Кедров Ю.Ф., Волков Э.В. Вчера, сегодня, завтра Советской Удмуртии – Ижевск: Удмуртия, 1990.

3. На просторах Можгинской земли. /Составление Г.П. Блиновой/ - Ижевск: Удмуртия, 2004

4. Из воспоминаний: Сергеевой К.А.

Лошкарёвой В.К.

Красильникова В.П.

**Трошкина Ольга Геннадьевна,**

*учитель географии МБОУ «Нышинская СОШ»*

**Исторически-культурный портрет деревни Николо-Вала до 1917 года»**

***История учреждения прихода церкви в деревне Николо-Вала Поршурской волости Елабужского уезда Вятской губернии.***

 До революции1917 года территория деревни Николо-Вала входила в состав Поршурской волости Елабужского уезда. В результате административной реформы 1924 года Поршурская волость была ликвидирована и ее селения были переданы в состав Можгинской волости Можгинского уезда, а также образован Поршурский сельский совет. Чуть позже был образован Новоошмесский сельсовет, затем - Нышинский сельсовет. В 2004 году он был преобразован в Нышинское сельское поселение.

В ближайшую округу в 60-80 годы 20 века входили следующие населенные пункты:

- Ныша – деревня - административный центр

- Комяк - деревня

- Кинеус - деревня

- Поршур - село

- Старый Ошмес - деревня

- Новый Ошмес - часть деревни Ныша с 1978 года

- Мамашур - часть деревни Ныша с 1978 года

 В него также входили исчезнувшие либо нежилые деревни:

- Альнецк - нежилая деревня с 1978 года

- Верхний Чемошур- нежилой выселок с 1978 года

- Санча - нежилая деревня с 1978 года

- Покшур - нежилой выселок с 1979 года

- Каменногорск - нежилая деревня с 1981 года

- Дубровка - нежилая деревня с 1984 года

- Николо-Вала - нежилая деревня с 1984 года

- Качка - нежилая деревня

 Деревня Вала появилась, скорее всего, во второй половине 18 века. Основателями ее были русские переселенцы, главный контингент которых явился сюда из разных уездов Вятской губернии. Так, переселенцы Нолинского и Сарапульского уездов встречаются в семи различных селениях, из Малмыжского и Вятского-в трех, из Орловского-в одном селении Поршурской волости. Хотя большинство русских переселенцев стремилось поселиться именно в удмуртских селениях. Удмурты, хотя и были убеждены, что с прибытием русских произойдет вымирание их самих, но, как народ добродушный и уступчивый, позволяли селиться русским в своих деревнях, отводя им усадебные места ниже своих, вниз по течению рек, что, по их мнению, предохраняет их от вымирания.

Тем не менее, появлялись и чисто русские населенные пункты. Откуда именно были основатели деревни Николо-Вала неизвестно. Письменных упоминаний по этому поводу не обнаружено.

Починок Вала, а именно под таким названием встречается впервые название населенного пункта, упоминается в 1829 году в составе прихода Свято-Троицкой церкви Бемышевского завода (с Куваки, с Бемыш) Елабужского уезда. Наряду с ним в этот приход входили еще следующие населенные пункты: Бемышевский завод, д.Поршур, д.Нижний Кармыж, д. Верхний Кармыж, д.Нынек, п.Санников, с.Куваки и т.д.Сведений за более ранние годы по документам ЦГА УР не обнаружено.

Одной из главных обязанностей православной церкви в Российской империи являлось утверждение в населении покорности к государственной власти и уважения к Царской Семье. Государство и Церковь совершенно по-разному представляли себе задачи церкви. Согласно «Символу веры» христианская церковь-это собрание избранных Богом людей, призванных хранить Его слово, исполнять Его волю и совершать Его дело в мире. И поэтому главной задачей церкви является помощь человеку в общении с Богом и наставление его на путь спасения. Государство понимало предназначение более утилитарно. Церковь выполняла функции «регистрации актов гражданского состояния» православного населения: рождения, брака, смерти с исполнением обрядов крещения, венчания, отпевания. Духовенство обязано было докладывать властям о распространении суеверий, раскола и сектантства, о непосещении прихожанами церкви и несоблюдении постов.

Приход Бемышевского завода находился очень далеко и поэтому по определению Святейшего Синода от 24 мая 1833 года был открыт приход в селе Биляр Билярской волости Елабужского уезда. Он начал свою работу в июле 1833 года.

В его состав вошли селения, ранее входившие в приходы сел Алнашское, Бусурман - Можгинское и Кувакское. В 1847 году (сведений за более ранние годы по документам ЦГА УР не обнаружено) в приходе числились: село Биляр, поч.Санников, д.Юртошур-Какси, поч.Колтымак, поч.Сайка, д.Большие-Какси, д.Какси, д.Старые Какси, д.Поршур, д.Верхние Вало-Какси, д.Вала.

Вместо имеющейся в деревне Биляр деревянной часовни устроена временная церковь во имя Архистратига Михаила. Эта церковь существовала до 1842 года, затем была упразднена и в 1851 году разобрана.

В 1842 году Вятской духовной консисторией выдана храмозданная грамота на строительство каменного храма с двумя приделами. Храм заложен 7 июня 1842 года, в нем освящены престолы в честь Михаила Архангела и Святых Апостолов Петра и Павла. Строительство велось очень долго, почти 12 лет. Объяснялось это тем, что финансирование строительства шло очень тяжело - прихожане очень неохотно жертвовали свои деньги ввиду бедности. Наконец, в 1860 году строительство храма было завершено. 2 июля 1861 года освящен главный престол во имя Воскресения Господня.

В 1859 году жители деревень Качка, Санча, Красноперовка, Малый Кармыж, Вала, Поршур обратились в Вятскую духовную консисторию с прошением об открытии церковного прихода в деревне Поршур, обьясняя это плохими дорогами и дальним расстоянием до церкви в селе Биляр, к которой они относились.

Приход села Поршур-Какси был открыт по ее определению от 20 марта 1862 года. В его приход вошли селения, ранее входившие в приходы сёл Биляр,Можга и Бемышевского завода, в том числе село Поршур-Какси, п. по реке Слече, п. по речке Вале, п.Красноперовский, п. по реке Ощмесь и починок Альнецкий.

В 1862 году на средства прихожан перевезена из села Можга и построена деревянная церковь с одним престолом, которая была освящена 17 марта 1863 года во имя Святого Николая Чудотворца в Поршуре. Эта церковь позже, в 1891 году, была перевезена в село Асаново, вместо сгоревшей там 9 декабря 1890 года.

Новая деревянная церковь построена в 1884-1889 годах без единого гвоздя с одним престолом, освященным второго июля 1889 года во имя Святого Николая Чудотворца. Известно, что при церкви 9 марта 1906 года открыто церковно-приходское попечительство.

В 1903-1906 годах в деревне Никольская - Вала, входящей в приход церкви села Поршур, был построен молитвенный дом - бывшая деревянная церковь из села Асаново.

В 1910 году построена деревянная церковь, приписная к церкви села Биляр. Известно по метрической книге за 1924 год, что в состав прихода входили д Никольская Вала и д. Малый Кармыж. Сведений об открытии самостоятельного прихода по документам ЦГА УР не обнаружено.

Эта церковь сгорела от пожара 19 ноября 1917 года. На сельском сходе было принято решение об устройстве нового молитвенного дома. Сведений об его строительстве и об освящении по документам ЦГА УР не обнаружено.

Молитвенный дом в селе Николо-Вала закрыт на основании указа Президиума Верховного Совета УАССР от 12 декабря 1940 года. Это здание было передано исполкому Можгинского райсовета для использования в качестве культурного учреждения.

***Исторический анализ документов***

***церкви Билярского прихода за 1901-1902 года.***

 Богатейшие данные, оставленные нам в наследство православной церковью: обыски брачные, книги регистрации родившихся, крестившихся и умерших служат хорошей источниковой базой, показывающей уклад жизни, обычаи, нравы народов в тот или иной исторический период. Эти источники пока мало исследованы.

Какие же данные можно получить из этих источников для характеристики жизни народа?

Для анализа были взяты 2 источника.

 - Первый источник- «Обыск брачный по Билярскому приходу Воскресенской церкви» за 1901 год. В этом году приход охватывал в основном удмуртские деревни.

 - Второй источник-«Книга регистрации браков, родившихся и умерших по Билярскому приходу Воскресенской церкви» за 1902 год.

Положительным обстоятельством в исследовании жизни жителей именно в это период можно считать то, что конец 19-начало 20 века отличались относительным демографическим спокойствием, отсутствием войн, голода и других стихийных бедствий для данной местности. Иначе говоря, этот период является наиболее типичным для оценки семейно-бытовых явлений, таких как брак, рождение ребенка и смерть людей. Эти годы показательны еще и тем, что соотношение мужчин и женщин в деревне не носило столь большой разницы, как это произошло позже, уже в годы Первой мировой и гражданской войн с 1914 по 1920 годы.

В «Обыске брачном…» зарегистрировано 70 браков. Из вступивших в брак 7 вдовцов и 6 вдов. В 15 случаях браки заключены с однодеревенцами, в остальных - выбирались брачные партнеры в основном в пределах прихода. Среди удмуртов до сих пор существует обычай, когда в их выборе будущих супругов предпочтение отдается женихам и невестам, родившимся в другой деревне или выходцам из другого рода. В этом, очевидно, проявляется мудрость народа, воспитанная в веках на основе длительного исторического опыта, чтобы не было кровосмешения. Данные этого документа лишь подтверждают этот принцип. Церковный приход, в пределах которого выбирались брачные партнеры, несомненно, помогал знакомствам и сватовствам. Абсолютное большинство бракосочетаний совершено с благословения родителей, а при их отсутствии - старших братьев.

«Самовольных» браков отмечено всего 4,при этом 1 из бракосочетающихся был сиротой.

«Обыск…» наглядно показывает, что самый активный возраст вступления в брак как мужчин, так и женщин по данному приходу-18-25 лет. В возрасте 17 лет женился только один мужчина, при этом его невеста была19-ти лет, а среди девиц в 16 лет вышла замуж тоже всего одна, жениху ее было 19 лет.

«Крайний» возраст вступления в брак среди женщин-47 лет (один случай), а среди мужчин-57 лет (2 случая).

 Из общего количества зарегистрированных абсолютное большинство вступило в брак впервые.

Второй брак зарегистрировали только вдовые, что позволяет судить о том, что расторжения браков в исследуемый период по данному приходу не было.

Примечательно, что у вступающих в брак большой возрастной разницы не наблюдалось, хотя одновозрастных браков было всего 11.

Грамотных среди женихов было 14,среди невест-3.Причем,поручителей при браке брали в основном грамотных. Церковь играла положительную роль, обучая местное население в церковно-приходских школах. Но, судя по подписям грамотных женихов и невест, они ограничивали свою учебу только умением читать и писать.

Много интересной информации дают и церковные книги регистрации рождений и крещений. Дети были в семье желанными и особо оберегаемыми. С ними они всегда связывали свою будущую судьбу во всех отношениях: спокойную обеспеченную старость, получение дополнительного надела земли, наследование нажитого добра и т.д. Бесплодие, бездетность считались настоящим несчастьем. Если такое случалось, удмурты брали на воспитание детей, оставшихся без родителей, из своей деревни, своего рода или старались взять приемных сына или дочь у русских нищенок, которые с охотой отдавали своих детей, лишь бы отделаться от тяжелой обузы. Среди удмуртов «отказников»и нищих не наблюдалось, поскольку всех неимущих, убогих и сирот община по решению своего кенеша (совета) брала на собственное воспитание и обеспечение.

Большое внимание уделяли охране ребенка от разных злых сил, колдунов и завистливых людей, поскольку новорожденный считался незащищенным от их влияния. Охранные меры были связаны еще и с тем, что смертность среди детей младенческого возраста была весьма и весьма высокой.

Книга регистрации рождений по Билярскому приходу в немалой степени подтверждает вышесказанное. В 1902 году в этой церкви крестили 468 младенцев. Из них 107 русских, 9 марийцев, остальные-удмурты. Из общего числа крещеных незаконнорожденных было 56 младенцев (почти 12%) среди удмуртов и 3 из 9 детей, родившихся от мариек. В 8 случаях родилась двойня: 9 мальчиков и 7 девочек. Притом, однополых было: мальчиков 3 пары, девочек 2 пары, а смешанных-3 пары.

Очевидно, церковный обряд крещения воспринимался удмуртами также, как и русскими, как возможность сбережения своих младенцев от злых сил, болезни и смерти.

Огромная смертность была вызвана влиянием социально -бытовых, экономических условий, бедностью местного населения. Все это приводило к тому, что расширенное воспроизводство было минимальным.

Они стремились крестить их сразу же после рождения. В день рождения окрещено 38 младенцев, на следующий день-130, через день 96, на третий 82. Всего же за 4 дня после рождения окрещено 355 детей, через 7 дней - 407 (87%).

При этом крестьяне, как удмурты, так и русские, стремились быстрее отправить обряд крещения независимо от дальности своей деревни от церкви, привозили детей в день рождения за 15-25 км в любое время года, также независимо от того, законно родился ребенок или нет. Так, мальчик Петр, родившийся у дочери крестьянина деревни Нижний Кармыж Савелия Архипова Евдокии, родился 6 августа, а окрещен был 7 августа. Как у удмуртов, так и у русских не отмечено ни одного случая, когда ребенок оставался бы некрещеным более одного месяца.

Крестьяне считали необходимым регистрировать также мертворожденных. Их всего по данному приходу за 1902 год было 12.

Довольно подробную статистику дает ведомость умерших по Воскресенской церкви за 1902 год. За этот год зарегистрировано 187 умерших (89,8% к числу родившихся), в том числе 96 лиц мужского пола и 91 лицо женского пола. При этом в младенческом возрасте, т.е. до 1 года, умерли 87 детей, в том числе 47 мальчиков и 40 девочек (всего 40% к числу родившихся), от 1 года до 6 лет-125 человек. Далее уровень смертности резко снижается: в возрасте от 6 до 10 лет умер 1 человек, от 10 до 15-ни одного, от 15 до 20-3 человека, от 35 до 80-6человек.

Ведомость дает также сведения о причинах смерти. Своей смертью, т.е. от старости, умерло 13 мужчин и 12 женщин, от поноса-23 мальчика и 18 девочек; от коклюша-13 мальчиков и 6 девочек, от оспы -8 мужчин и 14 женщин, от чахотки-4 мужчины и 4 женщины, от грыжи-1 мужчина и 3 женщины. Зарегистрирован всего 1 умерший от пьянства.

Болезни, от которых умирали дети и взрослые, в основном были не сложного характера и при надлежащем состоянии медицинской помощи они могли быть легко вылечены. Но, как и в этом приходе, так и на всей территории так называемых «удмуртских» уездов медицинская помощь для населения в то время была крайне слабой.

Список источников:

1. Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических названиях.-Ижевск: Удмуртия,1997 год.

2. Куликов К.И. Гришкина М.Г. История Удмуртии в XV – начале XIX века.-Ижевск: Удмуртия.

3.Православные храмы Удмуртии: Справочник-указатель.-Ижевск:Удмуртия,2000год/Составители Зайцева И.Н.,Самарцева Г.И.

4. Хрестоматия по истории Удмуртии.-Ижевск:Удмуртия,1981 год.

5. Электронный ресурс [URL-адрес]: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нышинское\_(сельское\_поселение)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29)

6. Брачные обыски за 1901 год. ЦГА УР.Ф.37, оп.1, д.1-5

7. Метрические книги записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по Воскресенской церкви прихода села Биляр за 1902 год. ЦГА УР. Ф.Р-620, оп.1, д.4-7.

**Бакулина Татьяна Сергеевна,**

*краевед, ветеран педагогического труда с. Можга*

**История деревни Кинягил**

Я живу в селе Можге, и раньше вокруг нее было много деревень, которые впоследствии исчезли. Это Юрук, Черный Лог, Бикбай. Последней деревней, которая исчезла в 1978 году, стала деревня Кинягил. Изучая архивные документы, я поняла, что деревня Кинягил появилась более 150 лет тому назад. Можно сказать, что кинягильцы могли бы отметить 150-летний юбилей деревни, но судьба Кинягила сложилась по-другому. Повлияло отношение государства к маленьким населенным пунктам, где не стало магазина, клуба, фермы, потому что жителям негде было работать, а рядом находился город Можга. Не каждая деревня может похвастаться таким юбилеем. 150 лет – это большая дата, очень значительная, поэтому надо ее отмечать, рассказать о деревне, ее жителях. Некоторые жители этой деревни переехали в село Можгу, они уже состарились, но пока кинягильцы живы, живет и память о деревне.

***Происхождение деревни Кинягил и ее названия.***

Несуществующий населенный пункт.

Деревня размещалась в 7 километрах от города Можги в сторону Алнаш по трассе Ижевск - Елабуга с левой стороны в 500 метрах от трассы. Близлежащий пункт - село Можга в 2 километрах на юг. Деревня находилась на покатом месте к крутому логу, по которому течет река Кинягилка и собирает подземные воды.

Есть несколько версий о происхождении названия деревни.Одна из легенд, которую записал известный русский путешественник и этнограф Г.Н. Потанин, побывавший летом 1881года в селе Можге, гласит: «Прежде здесь жил некто Мордан, у него было три сына: Можга, Кинягил и Сибы. Впоследствии племя их разрослось, всем стало тесно, тогда Мордан объявил, что он со своим младшим сыном Можгой остается на том же месте, а два другие брата должны выселиться. Таким образом, возникли три деревни: Можга, Кинягил и Сибы. По второй версии отмечается, что в период христианизации из села Можги ушла часть удмуртов и образовала деревню Кинягил. В этой местности были названия логов: Чущъялнюк, Чумойнюк, Кионнюк, удмуртская топонимика объясняет слово Кинягил - Волчье логово - кионкар.

Деревня Кинягил находилась на речке Кинягилке, в которую впадают речки Безымянка, Можгинка.

***Занятия и жизнь жителей до революции.***

Жители деревни вырубали лес, выкорчевывали пни, расчищали участки под посевы. Благоприятные природные условия позволяли заниматься земледелием и скотоводством. Хозяйство было натуральное: удмурты изготовляли все, что нужно было для жизни.

Они пользовались орудиями труда: серпом, косой, сохой, топором, скребками. Охотники мастерили ловушки для зверей: капканы, силки, луки и стрелы. У женщин развито было прядильное, ткацкое дело, вязали, вышивали. Старейшие рода ежегодно распределяли работу: мужчины работали в поле, изготовляли орудия труда, охотились, женщины работали в домашнем хозяйстве. С развитием земледелия и ремесла постепенно деревенский боляк распадается на отдельные семьи. Земля, леса, пастбища остаются в общем пользовании. Основу сельского общества составляла семья, где у каждого были свои функции. Во время сенокоса или уборочной 3-5 семей выезжали на луга, дома оставались лишь немощные старики, больные и младшие дети. В удобном месте разбивался лагерь, ставились палатки - пологи и начиналась работа. Вставали еще до солнца, пока трава не обсохла, и косили до завтрака, затем косили еще до 11-12 часов. После обеда несколько часов отдыхали и работали до позднего вечера, пока было светло. Поло-возрастное разделение труда выражалось в том, что косили и метали сено в стога самые сильные и молодые мужчины; женщины ворошили сохнущее сено и готовили еду.Подростки работали на лошадях, в обязанности детей входило поддерживание огня в костре,ловля рыбы для артельной ухи и заготовка ягод к чаю. Работая и питаясь совместно, готовый продукт делили по числу ревизских душ, на которых отводился надел.

В деревне было две улицы с домами по обеим сторонам. В одном конце деревни, ближе к городу, жили удмурты, они были основателями деревни. В другой части жили русские, которые приехали в конце 19 века из Нолинска Новгородской губернии.

***Первые колхозы.***

После октябрьской революции была организована Трудовая Коммуна. В деревне был сельсовет. По данным государственного архива в 1921 году всего было жителей 238, число дворов- 45, число имеющих избирательное право- 87, работников сельсовета- 2.

Возрастной и национальный состав на 24 февраля 1923 год составлял

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До года | 1-5 | 5-12 | 12-18 | 18-55 | От 55 |
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| Рус. | 2 | 2 | 11 | 20 | 16 | 8 | 14 | 14 | 23 | 30 | 5 | 16 |
| Удм. | 1 | — | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 17 | 19 | 6 | 11 |

В годы Первой Мировой и Гражданской войны погибло много мужчин, число жителей деревни, особенно удмуртов, сократилось. Вместе с тем в 20-е годы приходилось им выполнять продразверстку, ходить на принудительные работы, очень часто за неподчинение арестовывали хозяина семьи, отправляли в тюрьму. Общие вопросы обсуждались на собраниях граждан деревни.

Производили рожь, овес, пшеницу, горох, ячмень, картофель, лен. Колхоз уже назывался «Цветущая Удмуртия». В первой бригаде было 29 человек, во второй-26.

Заработанное выдавалось продуктами, зерном, цыплятами. В 1950 году колхоз получил название «Путь Ленина», а в 1960- Красный путь», в 1963 году село Можга и Кинягил были объединены в совхоз «Можгинский».

***Годы Великой Отечественной войны***

В годы Великой Отечественной войны кинягильцы сдавали хлеб государству, шили и вязали теплую одежду, собирали деньги на военную технику, работали на лесозаготовках, пахали на быках, но жили дружно, помогали друг другу едой, в работе. Большая нагрузка легла на плечи женщин и детей.

Медаль «За доблестный труд» в 1941-1945 годах получили:

Барбакова Анна Ивановна

Иванова Елизавета Ильинична

Костылев Яков Семенович

Мокрушин Андрей

Мокрушина Евдокия

Мокрушина Агафья

Иванова Нина

Шкурихина Зинаида и многие другие.

***Воспоминания жителей о деревне***

Самая старейшая из живых жителей Кинягила Лузянина (Барбакова) Анна Ивановна родилась 25 сентября 1919 года.

Она вспоминает:

- В семье было четверо детей, я самая старшая. В школе пришлось учиться полтора года. В нашей деревне был отдельный колхоз, перед образованием которого никого не раскулачивали: так решили на собрании жители деревни, хотя были три семьи богатых Селезневых. Они имели двухэтажные дома, шили сапоги, нанимали учеников, были у них молотилки. Удмурты и русские жили мирно, молодежь нанимала дом на вечеринки. В 50-е годы в деревне было примерно 60 домов, две улицы, контора, пожарная.

Воспитывалась я у дедушки. В 1939 году выучилась на трактористку, работала на колесном тракторе. Помню, что председателем у нас был Барбаков Федор Васильевич. Когда образовался совхоз «Можгинский», кормила лошадей, телок. Жалко, что не стало нашей деревни, место было очень красивое, в каждом огороде черемуха, яблони, вокруг лес. Костылева (Мокрушина) Лидия Андреевна родилась в деревне Кинягил в 1929 году, рассказала: «До войны в 30-е годы председателем был Мокрушин Петр Андреевич. За хлебом иногда ездили в город, стояли в очереди. Когда началась Великая Отечественная война, мы были молодые, хотелось наряжаться, но одежды не было. У удмуртов было место для моления между двумя оврагами. До сих пор помню рассказ удмуртов о священной липе. После великой Отечественной войны в колхозе пасли скот на дальних лугах. Доярки жили в летнем лагере. Бригадиром был Костылев Яков Семенович. В 1960-е годы в деревне провели водопровод. Не хотелось нам переезжать в село Можгу, но делать было нечего. Сейчас на месте деревни только поле, отдельные деревья и дорога. С родной деревней связана вся моя жизнь, жалко ее до слез.»

Мокрушина Анна Андреевна вышла замуж в деревню Кинягил в 1946 году за вдовца, у которого было двое детей. Она вспоминает: «Работала рядовой, летом кормила цыплят, ухаживала за телятами, овцами.В конце войны в Кинягиле была «вошебойка». Это была большая лежанка, которую накаляли, на нее складывали верхнюю одежду и прожаривали, чтобы не было вшей, потому что они разносили заразную болезнь тиф. Кроме этого, в деревне был ветряк, с помощью него качали воду, этой водой поили телят. В 50-е годы построили конный двор, коровник, были свои молотилки, комбайны. В деревне в основном жили семьи-удмурты: Ивановы, Игнатьевы, Леонтьевы, Петровы, Исаевы. Русские семьи: Костылевы. Мокрушины, Барбаковы. Умели жители деревни веселиться, отдыхать и работать, праздники проводили на одном месте, на большой поляне. Молодежь играла в волейбол, футбол. Самой старой была бабушка Барбакова. Я не жалею, что прожила в этой деревне больше тридцати лет, здесь я научилась работать, жить в семье, ухаживать за детьми».

Игнатьева Александра Захаровна родилась в 1927 году в деревне Кинягил: «Семья была большая, с детства работала в колхозе, грамоте училась мало. Жили мы в верхней части деревни. Недалеко был большой, длинный лог, в котором из-под земли брала начало речка Кинягилка. В логу было много чистых подземных ключей, и мы брали воду из них. В логу устраивались 11 семейные моления, там варили кашу с мясом, а кости взрослые закапывали в землю. Нам, детям, объясняли, что это делается для того, чтобы погода была хорошая, хороший урожай, чтобы никто не болел. С русскими мы жили дружно, помогали друг другу во время войны. С детства мне нравилось вышивать, но на это не было времени. Когда вышла на пенсию, стала больше заниматься любимым делом. В Кинягиле прошла моя жизнь, и нельзя без слез вспоминать об этой деревне».

***Известные люди деревни Кинягил.***

В деревне Кинягил родилась и получила первые трудовые навыки Иванова Елизавета Ильинична. Герой Социалистического Труда, передовая доярка совхоза «Можгинский». С семнадцатилетнего возраста трудилась в животноводстве. С 1965 года работала телятницей в совхозе «Можгинский». Трудовые заслуги доярки отмечены присвоением звания «Мастер животноводства 1 класса», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, орденом Ленина. Она награждена знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник десятой пятилетки», Почетной Ленинской грамотой. В 1981 году признана лучшей дояркой района, в 1982 году ей вручен диплом «Мастер - золотые руки». Елизавета Ильинична избиралась членом Можгинского горкома КПСС, Членом бюро горкома партии, делегатом трех областных партийных конференций, делегатом XXV съезда КПСС.

В 1965 году вышла замуж в деревню Кинягил и Мокрушина Фаина Федоровна, кавалер трех орденов Славы, передовая доярка совхоза «Можгинский».Она не жалеет, что в молодости ей пришлось жить в этой деревне, потому что это было самое красивое место из тех, что она видела. Особенно нравились чистые родники, которые давали вкусную воду, можно сказать, святую. Люди были дружные, добрые, приветливые, встретили ее как родную. Деревенские праздники запомнились на всю жизнь: было весело, красиво, никто не напивался, удмурты и русские угощали друг друга своими блюдами, больше запомнились удмуртские перепечи с грибами, с яйцами, а как удмурты пели: хотелось и плакать, и смеяться. Нравилось ей, что в Кинягиле ребята тоже дружно жили, не делились на удмуртов и русских, помогали младшим в учебе, не оставляли их по дороге из школы, так как ходили в школу в село Можгу через лес.

Молодежь селилась в селе Можге или в городе Можге, и население Кинягила старело и уменьшалось, поэтому в 1978 году деревню покинули последние жители, многим из них были представлены благоустроенные квартиры в селе Можге.

Все бывшие жители деревни Кинягил добросовестно трудились в совхозе «Можгинский» на ферме, в саду, в питомнике, в теплице. И до сих пор они вспоминают родные места, где родились и выросли, и считают эту деревню своей родиной, отчим краем, как сказал удмуртский писатель Флор Васильев:

Родины себе не выбираем,

Имени себе мы не даем.

Землю, где родились и живем,

С детства называем отчим краем.

Много воды утекло из речки Кинягилки, многое изменилось. Родные края, край родниковый... Известно, что без родника нет речки, без семени - ростка, без корней - дерева, без прошлого - настоящего, и это прошлое может создавать и хранить только сам человек.

Его память, разум, его способность должны бесконечно продлевать культурную ветвь жизни, помнить о своих предках - единственное хранилище того, что всегда было выше золота, оружия и власти.

И хочется сказать всем людям:

«Не забывайте прошлого, делая шаги в будущее, вспомните о тех дорогах жизни, по которым прошли ваши предки, помните об исчезнувших деревнях и их жителях».

Список литературы:

1. Архивная справка.

2. Е. Черашняя «Отчий дом», Удмуртия, Ижевск 1982 год.

3. Сборник статей «Государство и общество», Удмуртия, Ижевск, 1987 год.

4. Документы из музея «История села Можги»

**Гарипова Валентина Сергеевна,**

*учитель родного и русского языка МБОУ «Большесибинская ООШ»*

**История исчезнувшей деревни Алмач**

"Родина! Когда, мы произносим это слово, перед мысленным взором встает великая держава с ее богатствами, трудовыми свершениями. Однако, у каждого человека есть свой, милый сердцу уголок земли, где он родился, увидел свет солнца, сделал первые шаги, учился, получил путевку в жизнь».

 Любовь к родной земле - могучее чувство. И народ в своем творчестве это всегда отражал очень образно. Песни, поэзия наших современников тоже очень эмоционально передают то отношение к Отечеству, которое мы гордо величаем патриотизмом. Но сколько грусти сейчас можно встретить в современной лирике о русских селах и деревнях.

В.А. Солоухин писал: «Сотни деревенек исчезают или исчезли с лица земли. Деревеньки с их вётлами, светлыми колодцами, баньками, часовнями (а то и с церквами и с колокольнями) растаяли, растворились в синеватых ли, в серых ли просторах земли, и сами места, где стояли деревни, запаханы. А ведь там жили люди, бегали ребятишки, пелись песни, играли гармони, бубенцами звенели свадьбы, сенокосы и ярмарки пестро украшали привольную зелёную землю. Собрать хотя бы названия исчезнувших деревень и передать их потомкам».

Эти слова писателя запали в душу, заставили о многом задуматься. Свою судьбу имеют не только люди, но и деревни, посёлки, города. Как и люди, они рождаются, взрослеют и, к сожалению, порой умирают. Почему так случается? Причины могут быть самые разные. А со временем даже названия забытых населённых пунктов уходят и стираются из людской памяти.

Как пусто все на родине моей:

В полях у хижин заросли полыни.

В деревне нашей было сто семей,

А нынче нет их даже и в помине…

Проблемы сельских поселений и причины их возникновения.

 Главная проблема деревни – проблема вымирания. Тысячи деревень исчезли за период урбанизации в России. В деревнях, которые доживают свои последние годы, остались пожилые люди, в основном, женщины…

Исчезновение деревень порождает в свою очередь целый ряд проблем:

Экономические – нераспаханные земли приходят в запустение, зарастают и это влияет отрицательно на сельское хозяйство. Заброшенные поля – это недостаток зерновых и других продуктов растительного происхождения. Заброшенные поля – это недостаток сырья для многих промышленных предприятий. Заброшенные села - это нехватка рабочих рук в колхозах и совхозах, а значит недостаток сельскохозяйственной продукции. Умирает животноводство, а значит, Россия будет вынуждена закупать продукты животного происхождения за рубежом. Недостаток сельскохозяйственной продукции, а значит опасность модифицированных продуктов питания, отрицательно влияющих на наше здоровье.

Нравственные.

 Вместе с деревнями умирает национальная культура. В мертвых деревнях остается малая Родина людей. Люди теряют свои корни, а это плохо стать «Иванами не помнящего родства».

Деревня всегда была сильна добросовестностью, трудолюбием, любовью к семье. Традиции земледелия, нравственные устои хранились в сельской местности. Но теперь поля приходят в запустение, зарастают травой и кустарником. Без традиций и национальной культуры не может существовать ни один народ. Почему же, сёла всё время уменьшаются, распадаются, исчезают? Проведя ряд исследований информационных источников: газет, сайтов Интернета, мы можем выделить несколько основных причин.

 Во-первых, «урбанизация – рост доли городского населения, процесс распространения городского образа жизни, увеличение числа городов, формирование сети городов».

Древняя Русь была страной городов, норманны ее называли «Гардарикой». Первые города возникли еще в 1 тысячелетии н.э. В 9 веке в летописях упоминаются города Новгород, Ростов Великий, Смоленск, Муром. К 12 веку насчитывалось уже около 150 городов, а до нашествия монголов на Руси насчитывалось уже около 3000 городов.

Во времена Петра I было основано много новых городов. Все знают об «окне в Европу» - Санкт-Петербурге. При Екатерине II было изменено территориальное деление России, создано 500 уездов, для которых были учреждены уездные центры. 165 сел получили статус города.

В XIX в. города, как опорные пункты, были образованы на границах Российской империи: на Дальнем Востоке (Владивосток, Благовещенск), на Кавказе (Грозный, Владикавказ). Более 600 городов было образовано после Великой Октябрьской революции. Больше всего возникло промышленных центров в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере. В середине ХХ в. рядом с крупными городами возникли города науки «наукограды» (около Москвы – Дубна, Реутов, Зеленоград и др.). Выросли города – курорты в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа (Сочи).

 Появились города – центры военной промышленности, так называемые закрытые города. Отмена крепостного права, в период промышленного переворота в России - строительство железных дорог, затем индустриализация 30-х годов – вот основные причины урбанизации.

Во-вторых, уменьшение численности населения. Рождаемость снизилась, смертность высокая.

В-третьих, стремление людей к улучшению качества жизни. Все хотят жить с комфортом, иметь возможность повышать свой культурный и образовательный уровень. Это тоже подталкивает многих к переселению в город.

Я провела небольшой социологический опрос, задавая всего два вопроса ребятам нашей школы: как вы планируете свою будущую жизнь, в селе или в городе? Почему?

 Мнения разделились. Из 45 опрошенных , 24 человека – собирается жить в городе. 21 – в деревне. Рабочие, предварительные выводы таковы: можно жить хорошо и в городе и в деревне. Но отсутствие мотивации к сельскому труду, отсутствие комфорта, низкая оплата труда, отсутствие перспективы пугает молодых людей, и они стараются уехать в город, который привлекает кажущейся лёгкостью и беззаботностью жизни. Поколение за поколением на протяжении века уезжает молодёжь в город. Родители изо всех сил стараются хоть как-то устроить своих детей в городе. «Чтоб только не ползал всю жизнь в навозе, как я» - основной аргумент сельских жителей.

И вот опять мне снится родина.

И вот опять пуржит пурга.

Что мной утеряно, уронено

На те высокие снега?

Что мной утрачено, убито?

Никак сегодня не пойму,

Какой неведомый убыток мешает счастью моему?

(С.А.Кузнецова «И во опять мне снится родина…»)

Ушедшие и уходящие в небытие деревни. Сколько их? Какие названия они носили? Кто в них жил? Тихо и незаметно уходят они из нашей памяти. Не будем перечислять причины исчезновения деревень. Иногда так складывается жизнь, что помочь деревне нельзя и спасти ее некому. И все же боль потери сильна. Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть духовности, культуры, милосердия, нравственности народа, изменяется исторический образ Родины!

Человека хоронят – даты рождения и смерти ставят, фамилию пишут. А деревни стояли века! Их защищали, за них дрались, в них жили, любили, рожали детей… А уходят они при полном молчании. Словно провинились перед нами. Мы не должны похоронить вместе с ними и свою память.

Много изб чернеет по дорогам,

Впустят и не спросят: «Кто таков?»

Каждому поведают о многом

Голосом последних стариков.

Кто они, хранящие преданья,

Вспомни, век мой – близок их закат!

Призраки – без роду, без названья.

Всякий, кто не помнит, виноват.

Нищие и слушать не желают

О далекой, брошенной родне.

Вижу, избы тленье обнимают,

О былом поет наедине.

(Н.Ф. Дмитриев «Мысля о спасительном наследии…»)

Пока еще не поздно, мы должны вслушаться в голоса былого. Есть еще люди, не забывшие прошлого и готовые поведать нам, что было.

Не случайно тот, кто уехал из деревни в город, то и дело с тоской вспоминает свою родину, ощущая свою вину перед ней…

…Сам себя считаю городским теперь я.

Здесь моя работа, здесь мои друзья

Но все также ночью снится мне деревня,

Отпустить меня не хочет Родина моя.

На нашей территории есть несколько деревень, которые исчезли в своё время. Одна из них -деревня Алмач Можгинского района. Видимо, ничего нельзя было уже сделать, чтобы не погасли огни в окнах этих деревень.

Каждый житель исчезнувших деревень тёплыми словами вспоминают о своей малой родине. Из воспоминаний Шутовой Галины Арсентьевны, родившейся в деревне Алмач Можгинского района 22.12.1957 года: «Всё моё детство прошло в деревне Алмач. Эта деревня находилась на самом красивом месте. Односторонняя улица, дома стояли лицами к солнцу. Деревня была большая (со слов стариков 25 домов). Мой дом, пятистенка, стоял на пригорке. По утрам проснёшься, птицы поют, совершенно другая жизнь. Под окном был большой сад, радом школа и больница. Рядом с деревней лес, куда мы бегали по ягоды, грибы, орехи, малину-всего было много…В деревне был большой пруд, в котором водилась разная рыба: окунь, карась, усач. За речкой, недалеко от леса, находилась мельница, там мололи зерно. Рядом стояла пилорама, где пилили дрова. В Алмаче ведь всё было: ферма, кочегарка, кузница. В большой амбар возили зерно с полей. Был большой конный двор, где держали лошадей, даже клички помню : Серко, Серуха, Игорь. На другой стороне моего дома стояла пожарная вышка, там же находилась ручная пожарная машина. Пониже в логу стояли сушилки, где сушили зерно. Рядом с моим домом, недалеко под горкой, стояли две берёзы, там на Пасху привязывали колхозные качели, где вся молодёжь веселилась: пели русские песни. Население в основном было русское, но было очень весело, и жили дружно. Под горкой недалеко от моего дома находилась контора, где бригадир Сергей Степаныч давал наряд колхозникам. Здесь же проводили собрания, ходили на выборы, а в большие праздники собирались всей деревней и стряпали пельмени, особенно осенью, когда заканчивали полевые работы.

Был у нас в деревне большой клуб, где показывали кино, напротив клуба зеленел большой парк. В парке стоял памятник погибшим воинам. Когда я училась в начальной школе, 9 мая ходили всей школой на митинг. В пионеры принимали у этого памятника.

Через три дома от нашего дома стоял магазин, там продавали всё необходимое. Когда мы были маленькими, часто бегали в магазин. Найдём пустую бутылку, её принимали за 12 копеек, покупали халву, которая стоила 1 рубль 33 копейки, давали почти 100 грамм халвы, мы были довольны!

В 1965 году я пошла в 1 класс, начальную школу завершила дома, в своей деревне, а в 5 класс пошла в Нышинскую среднюю школу, где я и закончила 10 классов.

В детстве мы помогали колхозу убирать сено. Женщины косили вручную все лога, их было очень много, а мы, дети, ворошили и загребали. Парни на лошадях с волокушами вывозили поближе к стогу, работа шла весело, непринуждённо.

Летом, особенно после дождя, городские с утра пораньше приезжали в деревню, чтобы сходить в лес по грибы. А машины они оставляли около моего дома, мы просыпались и смотрели удивлённо на такое большое количество транспорта. Вы бы видели, как красиво стояла деревня вся в зелени, каких только деревьев не росло: наша красавица русская берёза, тополя, клён, вяз, черёмуха, яблоня, вишня. Особенно весной, когда всё цвело, стоял аромат везде, не описать никакими словами; пели птицы, особенно соловьи. Я всегда залезала на крышу и читала книги, а над головой кружили стаи птиц, будто что-то говорили со мной, особенно галки (мои тёски).

Одностороннюю улицу разделял большой овраг, в котором стоял колодец, где вода была родниковая, а рядом бежал сам родник. Мы ходили на этот колодец по воду, но от моего дома было далековато… Зимой, когда начинались бураны, дорогу разгребали до колодца, а обратно идёшь, снова дороги нет. А баня стояла далеко в огороде по-чёрному, без трубы, была совершенно другая жизнь: за водой на родник сходить, печку истопить…

В деревне Алмач жили люди с фамилиями Ушаковы, Филипповы, Мурины, Семакины, Бурковы, Кропоткины, Шутовы, Былёвы, Вылегжанины, Туголуковы, Лощаковы, Кокины, Куршины.

В 70-е годы народ начал потихонько уезжать кто куда, в основном в город Можгу. Причиной была отдалённость деревни от центра, города Можги. Чтобы добраться до Можги, надо было вставать рано и идти пешком до Ныши, чтобы сесть на рейсовый автобус, а вечером обратно домой-пешком. В 9-10 классах я осталась одна. Зимой жила в интернате, весной ходила домой, когда была дорога. Закончив школу, дали путёвки на машиностроительный завод (эта путёвка до сих пор лежит), но я не поехала, пожалела родителей, брата-инвалида.

В те 1973-1974-е годы мы перешли в колхоз «Красный путь», а до этого- в колхозе «Заветы Ильича». Все поля перешли другому колхозу, все сады распахали, раскорчевали, зато сейчас поля зарастают бурьяном, а какая была красота! Помню, городские поговаривали о том, что в этой деревне открыть курорт или дома отдыха. А ведь в 60-е годы население было под 100 человек!

Помню случай из детства.

Когда приходило Масленко, нам ребятам, хотелось кататься. Мы шли на конный двор, пока не было конюха, брали большие сани, а оглобли выворачивали. Сани толкали к горке, садились полные сани ребятишек и катались под горку, обратно толкали вручную. Накатавшись, ставили сани на место. Здорово было!

В 1975 году я закончила среднюю школу, а с 1976 года начала работать в колхозе «Красный путь». Пришла на ферму, ростом маленькая, силы не было. Зоотехник Ольга Фёдоровна Семёновна мне сказала, что доярки по-русски разговаривают плохо, и я действительно ничего не понимала, кроме одного слова «дурак». Мне вначале трудно было, но жизнь на месте не стоит, через год я всё начала понимать. Стало полегче жить, но силы не прибавлялось, я то думала, постарше буду, силы тоже будет много, но оказывается нет, так и работала до пенсии дояркой, сейчас отдыхаю. Теперь деревня Большие Сибы стала второй родиной. В 1977 году родителям в Сибах дали квартиру и мы переехали из деревни Алмач, а один год я жила на квартире у Максимовой Нины Серафимовны, она стала мне второй матерью, жили очень дружно. Здесь в деревне Большие Сибы вышла замуж, образовалась семья, родила детей и по сей день проживаю в этой деревне.

Родителей похоронила, дети выросли, сейчас проживаю вдоём с братом Василием. В летние дни ездим в деревню Алмач, родина тянет…каждый бугорок знаком с детсва. Душа болит, а сердце плачет».

Частица малая России

Меж колосящихся полей.

Нет для меня земли красивей,

Нет деревень тебя милей!

Интерес к истории своей деревни, села, района, к собственному происхождению никогда не угасал, но особенно возрос он в последнее время. Это показывают и организованные бывшими жителями деревень встречи с земляками на малой Родине. Вот и съежаются внуки и правнуки тех, кто родился и вырос на этой земле. Люди всё чаще стали интересоваться историей своей Родины, как будто боятся что-то забыть, растерять в суматохе обыденных дней. Уходит старое поколение, и вместе с ним исчезают события, сведения об исчезающих деревнях. Когда встречаешься с бывшими жителями деревень, ощущаешь какой-то особенный трепет. Но сегодня зачастую память о многих деревнях хранят только одинокие черёмухи, заглядывавшие в окна, кусты смородины, заросшие крапивой, кое-где оставшиеся фундаменты домов, да ещё старики, жившие когда-то в этих деревнях.

К сожалению, жителей этой деревни не осталось, кроме Галины Шутовой и Василия Былёва, поэтому информация предоставлена от одного лица. Снят видеоролик о воспоминаниях Галины Шутовой.

Я родилась и выросла в деревне большие Сибы Можгинского района Удмуртской Республики, сама часто ездила в эту деревню в детстве, а в1970-80-е годы наши сенокосные участки располагались на территории бывшей деревни Алмач. За 15 км от деревни Большие Сибы мы ездили на свои участки готовить сено для подсобного хозяйства. Какие красивые места! Какое приволье, воздух, наполненный запахом трав, цветов, леса…Но на сегодняшний день эти участки заросли бурьяном.

Наше образовательное учреждение особое внимание уделяет патриотическому воспитанию обучающихся, а наш музей имени Веры Васильевны Толстой является платформой краеведческого направления работы всей школы. Учителя вместе с ребятами побывали в деревне Алмач, Русские Сибы, Малые Сибы. Они пишут об этом в своих сочинениях (приложение). Мы с трепетом рассказываем об истории исчезнувших деревень.

И как чтят минутой молчания павших на поле боя, так давайте и мы вспомним исчезающие с карты района деревни. Ведь в каждой из них рождались и умирали люди, трудились, воевали, мечтали о счастливой жизни.

Список используемых источников:

1. Солоухин В.А. «Разрыв-трава» (1956), «Ручьи на асфальте» (1958), «Журавлиха» (1959).

2. Солоухин В.А. Сборника повестей «Владимирские проселки» (1957)

3. Нестеров Г.В. «Воспоминания» (2004)-М.; МАКС Пресс,-472 с.

4. Н.Ф. Дмитриев «Мысля о спасительном наследии…» (видеопроект)

**Нестерова Мария,**

*ученица 8 класса МБОУ «Кватчинская СОШ»*

**История исчезнувшей деревни Элько**

**Кельматова Надежда Борисовна,**

*методист Кватчинского ЦСДК*

**Исчезнувшие деревни в окрестностях МО «Кватчинское»**

1. Деревня Элько

Среди ушедших в небытие исчезнувших навсегда малых и неперспективных деревень, на просторах великой России, в недавнем прошлом стояла чудная деревенька Элько, окруженная с трех сторон лесами и плодородными угодьями, после вырубки наделов, населенная новыми переселенцами. И прежде, чем мы начнем повествование о личности легендарного человека, обитавшего в наших краях в далеком прошлом по имени «Элько», считаем необходимым совершить письменный экскурс в недалекое прошлое этой деревушки.

Двадцатые годы - начало становления деревни Элько, были годами благоприятными для всех переселенцев. Тогда еще не было открытых гонений властей: не навязывали, как жить, чем заниматься, как думать…

Переселение было продолжением, отголоском Столыпинских реформ дореволюционной России, приветствовалось освоение новых земель, свободное предпринимательство, свободный труд и т.д.

У удмуртов, как и у татар, были большие семьи, под одной крышей жили все, от прадедов до праправнуков. Свободных земель для растущих семей не хватало и ввиду малых наделов сама жизнь подталкивала к отделению семей, к переселению на другие свободные земли или к освоению лесов под посевные площади, что и произошло с переселенцами будущей деревни Элько.

И так, на совете старейшин д. Кватчи было решено выделить небольшой участок земли, около 30 га, прилегающий к большому лесному массиву, в восточной части, в сторону д. Атабаево. По предварительным подсчетам, должны были переселиться примерно 15 дворов с 5-6 членами семьи и плюс еще 10 дворов молодоженов. Это значительно облегчало положение с наделами в д. Кватчи, а о колхозах и речи не было.

Переселенцы сами должны были обустраиваться, кто как может: рубить лес, расширять свои наделы, самим строиться. Благо, что лес рядом - руби и стройся, место болотистое, но зато там стояли очень крепкие и вековые деревья, которые идеально подходили для строительства дома и других дворовых застроек.

К престольному празднику, в честь иконы Божьей матери Казанской, 4 ноября 1922 года переселилось на зимовку 5 хозяйств. Отметим поименно первых переселенцев - это Афанасьев Никита (Микуш-агай) с семьей, Иван Афанасьевич с молодой женой, Максимов Трифон с семьей, Кузнецов Иван с молодой женой, Кузнецов Николай с семьей и детьми: Федором, Спиридоном, Василием, Екатериной, Анисьей. Все главы семейств родом из позапрошлого столетия 19 века. Несколько слов из воспоминаний и записей об этом событии Кузнецова Спиридона Николаевича: «Отец наш, Николай Александрович с женой Авдотьей (нашей матерью), в присутствии всех 16 членов семьи, совершил торжественный молебен в шалаше (куала) в последний раз. Запрягли лошадей, загрузили постели, столовые приборы, и главное - четверть самогона…

Чинно и важно совершили обряд раздела имущества, не обошлось конечно без слез и прощальных поцелуев. Двинулись в путь, по бездорожью, вверх, по крутой горе, на новое место жительства.

На следующий день после переезда, все 5 дворов были полны гостей. Приехали не только родственники, но и просто знакомые (кто на лошадях, кто пешком), а кто и просто пообщаться с новыми чудо-переселенцами… От гостей не было отбоя целую неделю. На следующий год переселились все намеченные 15 дворов.

Вот тут и возникла проблема: как быть с названием деревушки новых отшельников...

Какая бы не была власть, а требовалось юридическое оформление деревни в волостном правлении. На собрании старейшин было решено назвать деревню именем Элько - человека-охотника, некогда обитавшего в этих краях. Еще были живы 2-3 человека в лице деда Афанасия из рода Яковлевых и две старушки, которые помнили этого человека. Всем им к началу ВОВ было уже за 90 лет. Это личность была известна в официальных кругах, как беглый солдат, сбежавший с театра военных действий на Балканах. Так ли это - уже никто подтвердить не сможет. Единственным мало-мальски грамотным человеком был Александр Ильич, участник войны на Балканах, под Шипкой. Со слов Спиридона Николаевича Кузнецова, именно он знал, что это за был человек и часто общался с Элько, так как тоже был охотником и не выдал его властям. Видимо, побаивался этого загадочного человека, а может из-за солидарности, как к бывшему воину. Говорили, что Элько редко появлялся в деревнях Кватчи и Атабаево, где его знали немногие и еще ночами он посещал одинокую женщину в конце д. В.Кватчи. Человек-легенда многим внушал страх своим видом: высок ростом, весь обросший, черный, как смоль, в вечно потрепанном зипуне, всегда при оружии и кинжале. Он не был похож внешне на удмурта и плохо изъяснялся по-удмуртски, также не был похож на русского или татарина, хотя не плохо владел этими языками. По всем данным, его скорее можно отнести к горцам, но этот тип людей не был знаком оседлым и малограмотным крестьянам здешних мест.

Однако Элько у местных жителей пользовался уважением, так как с его стороны не было никаких претензий к ним. Наоборот, он часто, как говорили старики, делился добычей с охоты и, не вступая в близкий контакт, быстро удалялся прочь. Видимо, он опасался предательства, так как знал, что в деревню часто наведывался урядник из волостного правления села Можги. Мы не знаем конкретно его биографию и личную жизнь. Был ли счастлив этот человек гор и сын природы? Но известно, что его нашли повешенным на спуске большого оврага, в лесу, возле родника, недалеко от д. Кватчи, в конце 19 века или в начале 20 века. При нем обнаружили ружье ижевского производства и скудные, съестные припасы. Но память о нем жива в форме легенды и в названии прекрасной д. Элько. Еще до войны, нас, молодых, старики часто пугали этим именем, что он живет и поныне в лесу, возле деревни…

Мы уже упоминали, что двадцатые годы для переселенцев были действительно счастливыми годами. Начало 30-х люди также пережили безболезненно, несмотря на голод по всей западной России в 1931-1932 годах. Все беды начались где-то в 1936-1937 годах, когда начались насильственная коллективизация и раскулачивание. На моих глазах арестовали мужа моей тетки Федосьи - Ивана Безенцева. Он не успел достроить свой дом в 1937 году, потому что был одним из последних переселенцев д. Элько и одним из беднейших людей. Хотя его отец Алексей был богатым человеком и его не успели репрессировать, он умер и его хозяйство и золото разграбило большевистское государство и все дети Безенцевых оказались нищими и бездомными. Иван Безенцев закончил дни в ГУЛаге, но жена и дети вернулись из ссылки.

Благодаря руководству умного, талантливого председателя Петрова Иосифа Петровича, коллектив сумел подняться на невиданную высоту благополучия той поры (при наличии всего 25 хозяйств) и к началу ВОВ колхоз имел: паровую машину (локомобиль), лесопилку, мельницу, электрическое освещение, шерстобитку, зерносушилку, всякий сельхозинвентарь, пасеку со 150 ульями, более 30 лошадей и т.д. Полей, обработанных руками жителей деревни, было ровно 100 гектаров. Не всякий удачливый фермер может похвастаться таким хозяйством и в наше время. Председатель колхоза «Элько» Петров Иосиф Петрович был репрессирован и умер в ГУЛаге. Тяжелыми были годы ВОВ. Ушло на фронт 23 человека, погибло - 13, вернулись - 10 человек. В 1950 году колхоз "Элько" вошел в состав колхоза "Заря". В 1976 году осталось семь жилых домов, остальные пустовали. Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 1979 года деревня Элько была снята с учета. В 1988 году последние жители перевезли свое хозяйство в д. Верхние Кватчи.

2. Деревня Выльгурт

Выходцы из д. Нижние Кватчи в 1923 году отделились в отдельное хозяйство и дали название деревне "Выльгурт ", такое же название дали впоследствии и колхозу.

В 1930-33 годах в Советском Союзе началась коллективизация. Путь этот был очень нелегким. Крестьяне не хотели расставаться с нажитым хозяйством, вступление в колхоз не было добровольным. Очень было много перегибов, ошибок и даже трагических случаев. Несмотря на это, колхоз все же образовался. В деревне было около 30 домов, было подобрано очень живописное место, с восточной и западной стороны - леса и пруды, в них было много ягод и грибов. С образованием колхоза началась в деревне тяжелая трудовая деятельность. Колхоз считался одним из лучших в районе. так как систематически проводил большую работу по обработке пахотных земель, а также по очистке новых и залежных участков. И вся эта работа проводилась в трудных условиях вручную. На вновь выкорчеванных землях колхоз получал 35-40 центнеров с гектара. Урожай с других полей был довольно низок - 8-10 ц/га.

Несмотря на очень тяжелые времена, люди весело проводили свои праздники, помогали друг другу во всем, строились всем миром. С 60-х годов заметно оживилась в колхозе массово-политическая работа. Основным агитатором и пропагандистом по проведению этой работы был патриот своего дела - заслуженный учитель, отличник народного просвещения - Степанов Иван Степанович. Также уроженцем д. Выльгурт являлся писатель Данилов Григорий Данилович.

Во времена ВОВ, ушло на фронт 23 человека, возвратились ранеными 7 человек.

В 1980 году деревня исчезла с лица земли. Жители д. Выльгурт разъехались кто куда: в д. Водзя, в г. Можгу, в г. Ижевск и другие места.

3. Деревня Бурундуково

Более 300 лет тому назад переселенцы из Можги на правом берегу Валы положили начало деревне Валодор-Можга (Можга у Валы). Вскоре люди поняли, что выбрали неудобное место, в отдельные годы весенний разлив размывал берега и заливало деревню.

Переселились восточнее на два километра. Появилось неофициальное название деревни - Урдогурт (Бурундуково), потому что в ближних лесах водилось множество небольших юрких зверьков-бурундуков. Освоили пустыри, раскорчевали лес, стали заниматься полеводством, животноводством, охотой. Во второй половине 19 века начался приток русских из Вятской губернии (Кировской области). В списке селений Можгинской волости числилась деревня Валодор-Можга с 73 дворами, из них вотяков - 54, русских - 19. В последующие годы возростала русская часть населения и убывала удмуртская. Постепенно в деревне не осталась ни одной удмуртской семьи. Что же случилось, почему коренные жители вынуждены были покинуть родные места и поселиться отдельно в 2-3 километрах? Видимо, сказалось влияние политики царского правительства по отношению к национальным меньшинствам. Так возникла деревня Сутэрнюк, часть удмуртов уехала в другие места.

Деревня Валодор-Можга или Урдогурт стала называться Володор-Можга или Бурундуково. Преобразование Валодор в Володор вполне объяснимо. Окающий говор привел к трансформации слова.

В деревне была школа, но существовала недолго. Дети пошли учиться в Верхнекватчинскую начальную школу. Совместная учеба удмуртских и русских детей сыграла большую работу в сближении, в воспитании дружбы. Русский и удмуртские языки стали доступными и общими для тех и других.

В 1930 году здесь возник колхоз "Утро". В 1951 году он вошел в состав колхоза "Заря", как самостоятельная бригада. С этого момента кватчинцы и бурундуковцы больше узнали друг друга. Это была одна из лучших бригад, народ отличался трудолюбием и аккуратностью. Совместная работа сблизила удмуртов и русских и двуязычие стало обычным для кватчинцев и бурундуковцев. В годы войны на полях и фермах работали в основном женщины. Из 24, ушедших на фронт, вернулись только 8 человек. Но время неумолимо, сейчас на месте деревни остались только каменные фундаменты. Ее жители разъехались в 1965-68 годах.

4. Деревня Тӧдьы Юрт

Деревня Тӧдьы Юрт образовалась в 1913 году. Здесь были расположены земли деревень Старые Юбери и Новые Юбери, проживали люди трудолюбивые, скромные, вежливые, между собой жили дружно, в согласии. Все невзгоды судьбы старались преодолевать без криков и ругани. В 1929 году началась коллективизация, организовали колхоз, но хуторок отдельно не оставили, а присоединили к д. Гущино, к колхозу "Восход". Первым бригадиром был Карп Никитович Никитин. Конный двор находился в его конюшне, тут же построили дом-конюховку. Каждое утро собирались в этом доме, собрания проводились там же. В 1930 году деревню перевели в деревню Чежесть, в колхоз "Восход" и опять ездили на работу туда. Праздники "Первомай", "9 мая", "Октябрьские", " Пасху" гуляли все вместе. Тех, кто приезжал в гости, водили из дома в дом. Первым в деревне построил дом Игнатьев Петр Игнатьевич. В колхозе имелась большая пасека, 18 лошадей. В деревне было 11 домов, работала смологонка, гоняли смолу, продавали в Татарию. Сеяли зерновые и лён. Во время уборки днем работали на косилке, а ночью - скирдовали. Был леспромхоз, сплавляли лес по реке Вала.

Из д. Юрт вышли знаменитые люди: Карпов Петр Карпович - прокурор Красногорского района УР, Иванов Григорий Ильич - заместитель главного врача по терапии ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница", главный терапевт.

Последние жители уехали в 1964 году.

Список источников:

1. Архивные материалы из музея Боевой и Трудовой славы деревни Кватчи;
2. Воспоминания бывшего жителя деревни Элько Кузнецова Г.Н;
3. Интервью с бывшим жителем деревни Тӧдьы Юрт Терентьевым Н.А.
4. Фотографии из семейного архива Степанова И.С. и Осипова С.И.

**Швецова Дарья,**

*ученица 7 класса МБОУ «Горнякской СОШ»*

**Деревня моего дедушки. Бурундуково**

Есть такое место,

Где люди жили вместе.

Где сейчас растет одна трава.

Бурундуково звалась она.

 Швецова Д.

 Малая родина- это место, где ты родился и вырос. Счастлив человек, который детям и внукам может показать место своего детства. А если его уже нет? Если на месте, где была родная деревня, сегодня пустошь, поросшая травой или вовсе карьер? Так произошло с деревней Бурундуково (Урдогурт) Можгинского района. Сохранилось лишь ее название в паспорте.

 Бурундуково- исчезнувшая деревня, которой нет на современной географической карте. Вернуть исчезнувшую деревню не в моих силах, но знать о ней считаю обязана.

 Эта тема мне особенно интересна потому, что мои корни именно из этой деревни. Здесь жили мои прабабушка Бесогонова Лидия Васильевна , прадедушка Бесогонов Василий Федорович, а также мой дедушка Бесогонов Алексей Васильевич. Воочию познать эти места мне не удалось. Но ежегодно до 2017г. всей семьей мы совершали походы на родину наших предков. С каждым посещением этих мест мне удавалось узнавать что – нибудь новое, и с каждым приездом дедушка с волнением и трепетом рассказывал про родные места.

 Я заинтересовалась этой темой, захотелось как можно больше узнать об истоках деревни, выяснить происхождение названия деревни Бурундуково, почему исчезла, и решила написать работу, посвященную деревне, которой уже не существует. Пройдет несколько лет, уйдут из жизни последние ее жители, и историю деревни будет восстановить почти невозможно.

***История возникновения и развития деревни Бурундуково.***

Более 300 лет тому назад переселенцы из Можги на правом берегу реки Вала ниже по течению, в километре-полутора от деревни Нижние Кватчи, положили начало деревне Володор – Можга (Можга у Валы). Так как деревня была на самом берегу, дома в пойме реки в разливы подтапливало, часто тонули дети, люди поняли, что выбрали неудобное место. Жители деревни, населением которой были русские и удмурты, стали разъезжаться кто куда, но в основном русские начали строиться на месте бывшей деревни Бурундуково, а удмурты – на горе, между деревней Бурундуково и Элько. Позднее они основали деревню Сутернюк.

По легенде, деревня получила своё название, благодаря одному случаю: при строительстве первого дома, когда утром строители подошли к срубу, по нему бегал красивый зверёк бурундук (урдо). Вот поэтому её и назвали Бурундуково (Урдогурт), а в документах она до последнего значилась и Володор-Можга, и Урдогурт (Бурундуково).

По данным «Списков населенных мест Вятской губернии1859-1873г.г.» (прил.1), в состав которой входила д. Володор - Можга(Урдо-гурт) (№3936), в деревне числилось 24 двора, всего 185 жителей. Согласно «Реестру селений и жителей на 1891г.» деревня Володор - Можга(№5472) входила в состав Вятской губернии, Елабужского уезда, Можгинской волости, Сюгипудгинского общества. В деревне проживало 48 семей, 308 жителей.

Согласно «Списку населённых мест Вотской автономной области 1924 г.» (прил.2) в деревне Володар – Можга (№33-035) в 1920г. числилось 78 дворов, проживало 345человек, в 1924г. 69 дворов и 372 жителя. С 1924 г. д. Валодор – Можга входила в состав Можгинского уезда, Можгинской волости, Нижнекватчинского сельсовета.

С 1935 года деревня Володор – Можга числится Валодор – Можга ( по названию реки Вала) (по данным «Справочника по административно – территориальному делению Удмуртии») (прил. 3).

В архивном отделе Администрации МО «Можгинский район» сохранилась «Государственная земельная книга регистрации земель Можгинского района Удмуртской АССР», где имеются записи количества хозяйств, начиная с 1941г.

|  |  |
| --- | --- |
| Годы  | Количество хозяйств |
| 1941 | 39 |
| 1945 | 35 |
| 1949-1951 | 34 |
| 1952-1954 | 26 |

Если сравнить численность хозяйств, то количество их постепенно сокращается.

В результате объединения двух сельских советов Нижневишурский и Нижнекватчинский в один сельсовет, по данным книги «МО «Можгинский район – 85»» в 1954г, по данным из «Справочника по административно – территориальному делению Удмуртии» в 1955г., д. Валодор-Можга входила в состав нового сельского совета Нижневишурский.

«Указом президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 30 марта 1960 года Нижневивишурский сельский совет был переведен в Верхнекватчинский», по «Справочнику по административно – территориальному делению Удмуртии»3 (прил. 4) - в 1965г. До конца существования деревня числилась в составе данного сельского совета.

**О деревне и ее жителях.**

Из бесед с Комышевой Ниной Сергеевной 1956г.р и с дедушкой Бесогоновым Алексеем Васильевичем 1953г.р. я узнала, что в деревне было две улицы, расположенные буквой Г(прил.5). За огородами был овраг с несколькими родниками . Был конный двор, который сначала находился у семи сосен, потом его передвинули ближе к роднику, сушилка для сушки льна и зерна, небольшой магазин, клуб ( в кулацком доме). Школа, восьмилетка, располагалась в кулацком доме. Просуществовала она недолго. Потом её закрыли, и дети стали ходить в Верхние Кватчи.

Нина Сергеевна вспоминает: «В деревне проживали семьи Пешковых, Обуховых, Власовых, Созоновых и др.. Жили дружно, вместе отмечали праздники . Было много крепких хозяйств. Во время коллективизации под раскулачивание попала лишь одна семья, потому что был хороший председатель, и он уберег жителей от разорения. Эту семью все жалели – хозяин семьи был очень добрым, порядочным. Его вместе со всей семьей сослали за то, что в имении была мельница, шерстобитка, крепкое хозяйство с длинным амбаром (примерно 50м 2). После раскулачивания в доме этого хозяина открыли клуб, в амбаре хранили зерно».

В 1930 –е г. здесь возник колхоз «Утро». Дедушка Алексей Васильевич вспоминает: « Не все вошли в этот колхоз. Моя бабушка Дарья Карповна Созонова не пожелала стать членом коллективного хозяйства, она стала «единоличницей». В ее хозяйстве до коллективизации были лошади, которых потом отобрали. Но она не бедствовала, несмотря на то, что рано осталась без мужа.

Еще у нее была хорошая швейная машинка. Чтобы не попасть под раскулачивание, было решено машинку закопать в землю. Когда ее откопали, деревянный футляр сгнил. Но она до сих пор хранится в доме моей мамы, Лидии Васильевны». Думаю, что эта машинка будет храниться как семейная реликвия.

 «Единоличником» считался также Пешков Семен Спиридонович – отец бывшего Архимандрида Василида, настоятеля монастырей с. Норья и с. Русский Пычас. У них в хозяйстве также была лошадь, своя кузница. Несмотря на отказ вступить в колхоз, он оказывал помощь местному населению». (По данным «Книги учета членов колхоза и их семей колхоза «Утро» 1947г.» эти две семьи записаны под колонкой «единоличники»).

Из беседы с дедушкой я узнала, что в годы Гражданской войны через деревню проходила линия фронта, в частности Азинские белогвардейские войска. Воспоминания прапрабабушки Дарьи Карповны через столетие дошли и до меня. Дедушка рассказал, как прапрабабушка вместе со снохой прятались в яме от пуль. Стреляли с бурундуковской горы. А у нее был брат Иван, которому сказали: «Если пойдешь за красных – не тронем, за белых – расстреляем». Он выбрал белых. Поэтому его с тремя односельчанами поставили перед ямой и расстреляли.

Недалеко от заброшенной деревни в поле стоят семь красавиц – сосен. По рассказам местных жителей одна женщина во время гражданской войны отправила на фронт семерых мужчин. В честь них она посадила эти сосны. Ни один из них не вернулся назад. К сожалению ни имен, ни фамилий этих мужчин не известны.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 24 человека. Из них вернулись только 8. Среди ушедших на фронт оказался и мой прадедушка Бесогонов Василий Федорович – участник боевых действий с Японией, с Финляндией, участник Великой Отечественной войны. Родной брат прабабушки Лиды Созонов Андрей Васильевич также был отправлен на фронт. Из единственного письма, стало известно, что по дороге поезд, в котором они ехали, попал под бомбежку.

В тяжелые военные годы на полях и фермах трудились в основном женщины, им помогали дети.

Но после победы требовалось восстановление сельского хозяйства. Посильную помощь в этом оказывали также и дети. Вот как вспоминает об этом Нина Сергеевна: «Все лето мы работали в колхозе за «палочки» (трудодни), за которые потом давали зерно, солому. В июле начинался сенокос. Без помощи взрослых выезжали на Валу на лошадях, где трудились взрослые. На волоки (жердь с ветками) накладывали сено, которое мы перевозили ближе к большим стогам. Потом начинались работы по уборке льна: сначала его теребили, вырывали руками с корнем, потом вязали снопы и ставили их в «бабы». Потом вальками (баклушами) колотили лен. Также помогали сушить зерно. Вот так мы все лето трудились».

**Деревня сегодня.**

К сожалению, в 1965-68г.г. жители разъехались по окрестным деревням, в г. Можгу и Ижевск. Согласно «Указу Президиума Верховного Совета УАССР от 10.05.1979г. деревня Володор – Можга исключена с учета».

До 2016 года эти места были практически нетронутыми: их окружали холмы и лес, где можно было насладиться пением птиц, ароматом цветов , душистых трав и спелых ягод.

В 2016 году уголок, который очень дорог нашей семье, практически превращен в карьер. Но несмотря ни на что , деревня живет в нашей памяти. Жив ее символ – Ивановский ключ, которому, из которого мы традиционно набираем кристально чистую и холодную воду, чтобы принести домой хоть частичку этого места; любимая береза, которую посадил брат моего дедушки Сергей Васильевич около 60 лет назад, вековой тополь, который не обхватишь и вдвоем. И сейчас мы надеемся лишь на то, что не будут возобновляться раскопки. Только тогда сохранившееся можно сохранить для будущих поколений.

Список литературы и источники.

1. Архивные материалы архивного отдела Администрации МО « Можгинский район».

2. Безносова О.М., Дерендяева С.Т. «Справочник по административно – территориальному делению Удмуртии». Ижевск: «Удмуртия», 1995г.

3. Материалы музея трудовой и боевой славы «Заря» д. Кватчи.

4. «МО «Можгинский район» -85 лет». Ижевск: ООО № Астера», 2014.

5. «Родная Вятка» rodnaya-vyatka.ru

Использованы воспоминания жителей с. Горняк Бесогонова Алексея Васильевича и Комышевой Нины Сергеевны.

**Соболева Надежда Николаевна,**

*краевед, заслуженный работник культуры УР из дер. Ломеслуд*

**История деревни Сосновый Ключ**

КЛЮЧ, РОДНИК, ИСТОК.

Слова «ключ, исток, родник» несут единый ёмкий

смысл – исход, начало, первопричина, рождение.

«Вы глядите, как это складно выходит, - родник, родина, народ, род.

 И все эти слова как бы родня между собой».

К. Паустовский.

В небольшой деревне, как и в семье, жили дружно. Вместе работали, отмечали рождение семьи и рождение ребёнка, вместе провожали в последний путь, вместе отдыхали, устраивали праздники, воспитывали детей, учились жизни. Пусть деревня была маленькой и неприметной, но она была живой! И вдруг стала бесперспективной. Не углубляясь в первопричины, следует отметить, что таких населённых пунктов по Больше-Учинскому району, по Удмуртии, по России было много, очень много!

Деревня Сосновый Ключ также не избежала этой участи. Уходят из жизни жители деревни, стираются из памяти живых многие события. Публикации по истории деревни и об её жителях практически отсутствуют. Поэтому возникла необходимость воссоздать историю деревни, сохранить для внуков и правнуков сосновоключинцев память о ней. Заинтересовать читателей изучать историю деревень своих предков. Не обязательно исчезнувших деревень – любых деревень. Всех деревень!

Исторические сведения о деревне Сосновый Ключ, приведённые в этой работе, основаны на архивных документах из фондов Российского государственного архива древних актов (РГАДА г. Москва), Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР г. Ижевск), Государственного архива Кировской области (ГАКО г. Киров), Национального архива Республики Татарстан (НА РТ г. Казань), Архивного отдела Администрации МО «Можгинский район» (г. Можга).

***Образование деревни***

В трёх километрах от д. Ломеслуд при выезде на можгинскую трассу с левой стороны от дороги есть участок ломеслудского поля. Он обрамлён с одной стороны деревьями и логом Шашурнюк, где бежит ручей из нескольких родников. Этот ручеёк вливается в речушку Ужанерку, потом в Кельвайку, в Сундинку и впадает в реку Вала. С прилегающей стороны поля растут яблони. Вот тут, между дорогой и логом, стояла деревня Сосновый Ключ.

Починок Сосновый Ключ в Ревизской сказке 1811 года отмечен как новопоселённый. Однако в этом же документе отмечено, что в предыдущую ревизию 1795 года здесь проживали четыре ревизские души [1].

Итак, в 1795 году на территории Елабужского уезда Вятского наместничества в 5 верстах северо-восточнее деревни Большая Уча на левом возвышенном берегу речки Кельвайка на мысе Гурезьйыл стояли три новых дома.

В радиусе 4-х вёрст от этого места уже жили деревни: Кельвай Уча, известная с 1710 года (сейчас этой деревни нет); Крымбаево (ныне не существует), в 1762 году сюда пришли сыновья Крымбайки Янгилдина, основателя д. Кельвай Уча; починок Чужьем, впервые упомянутый в документе 1782 года; застраивался починок Камыжли Учи.

Западнее мыса Гурезьйыл в 0,3 верстах от будущего починка на другом мысе у лога Кечнюк стояла деревня Сугу Уча, известная с 1719 года. В конце XVIII века её жители стали массово помирать. К 1796 году из девяти осталось только три семьи, которые впоследствии переселились в соседнюю деревню Чужьем.

В поисках привлекательных условий будущие основатели Соснового Ключа нашли вполне подходящее место для проживания. Расчищенная сугуучинцами от деревьев площадка, рядом лес, речка, ключи. Самый сильный ключ бил из-под корней сосен. Он знаменит тем, что его чистая целебная вода уберегла жителей от мора в 1848 году. В том году в Метрической книге Троицкой церкви села Большая Уча с июля по август зафиксирован 221 смертельный случай от холеры в девяти окрестных населённых пунктах [2].

Продолжая славить этот ручей, необходимо отметить, что именно он дал название будущей деревне Сосновый Ключ. Родники давали чистую питьевую воду и наполняли ручеёк Шашур (ша ‘осока’, шур ‘река’), который каждое лето запруживали, устраивая праздник для гусей и хозяек-прачек, полоскавших тут бельё.

Удмурты называли деревню Гурезьйыл (гурезь – ‘гора’ и йыл – ‘вершина’, ‘наверху’) по одноимённому мысу. Позднее, в ХIХ веке, русские именовали её Верхней Белогуской (происхождение этого названия и его связь с деревней не изучена). Речка Ужанерка ( ужан ‘работа’; öр ‘русло’; -ка – рус. суффикс) текла со стороны деревни Витвиновка, удмурты называли её Ужанер (деревня уже не существует).

Название же речки Кельвайка, согласно удмуртским словарям, переводится как кöльы ‘мелкие камушки’; вай ‘приток реки’, ‘ручей’. Следует отметить и лог Кечнюк кеч ‘коза’, ‘заяц’; нюк ‘лог’, ‘овраг’. При дальнейшем изучении истории деревни наверняка откроются и другие места в округе со своими звучащими названиями.

***Жители деревни***

Первые жители починка Сосновый Ключ пришли из деревни Большая Уча из отцовских домов.

Афанасий Кондратьев новокрещённый вотяк из рода Соболевых, сын умершего на тот момент Кондратия Сергеева, внук Келейки Усманова.

Гавриил Стефанов новокрещённый вотяк из рода Петровых, сын Стефана Абрамова, внук Урсайки Бибова.

Артемей Абрамов новокрещённый вотяк (вотское имя до крещения Артем Урсайкин) из рода Курбатовых, сын Урсайки Бибова.

На протяжении почти 150 лет здесь жили только Соболевы, Петровы и Курбатовы. В 40-х годах 20 столетия сюда переселились две семьи: Адамов Михаил Семёнович, родом из д. Крымбаево и Чеботарёва Агафья Александровна из д. Кельвай Уча.

Жители деревни – удмурты имели статус государственных крестьян, занимались земледелием, охотой и бортничеством. Выжимали льняное и конопляное масло. Заготавливали мочало, пряли лён, коноплю и шерсть, ткали. Для своих нужд и на продажу.

«Пахотные земли в Больше-Учинском районе суглинистые, переходящие на возвышенных местах в серые. Мощность почвы (плодородный слой) 3,5 вершка. Матёрая глина залегает от поверхности на 0,5 аршина. Земельный надел крестьян д. Сосновый Ключ на 1884 год составлял 167,41 десятин; лесной надел – 48,23; неудобной земли – 16,79; всего – 232,43 десятин.

Система хозяйства – двупольная. Преимущества этой системы на тот временной момент: можно тщательнее обрабатывать землю, лучше унаваживать и менее истощать природные свойства почвы в тех местах, где не ведётся унаваживание. Обработка земли осуществлялась вотской сохой. Плодосмен по навозу – ячмень ˃ пар ˃ овёс ˃ пар ˃ рожь ˃ пар ˃ овёс ˃ пар ˃ рожь ˃ пар ˃ овёс ˃ пар. Навоз отмечает четыре ржи. Из яровых посевов – овёс, ячмень же только по навозу. Льна на бабу высевают 2,5 пуда. Урожайность ржи по старополью без навоза 36 пудов с десятины, с навозом – 42.

Сенокосы заливные по берегам реки Валы. Урожайность 90 пудов с десятины. Выгон в казне не нанимают: скот пасётся в паровом поле, а после вспашки – в лесах, отведённых крестьянам в лесной налог. Лес дровяной» [3].

Под этими официальными словами скрывался тяжёлый труд крестьянской семьи, которая жила натуральным хозяйством. Во время страдной поры трудились почти без сна и отдыха все, даже старики, дети и женщины на своих, да ещё и на мужских работах. Сельскохозяйственные орудия были несовершенны.

По сельскохозяйственной переписи 1916-17 гг. [4] в д. Сосновый Ключ был всего один плуг и 5 веялок. Борона, лопата, серп, вилы, коса-литовка, цеп – таков был нехитрый набор земледельческих орудий.

В 16 хозяйствах у крестьян были: лошади (37), коровы (45), овцы (158), свиньи, из птиц – куры и гуси. Сеяли рожь, овёс, ячмень, пшеницу, коноплю, лён, выращивали немного хмеля. На приусадебном участке выращивали только самые необходимые овощи (капусту, картофель, горох, редьку, репу, лук, свёклу, морковь, огурцы). Рядом с деревней как плодовые деревья росли черёмуха, рябина, калина, орешник, да ягоды-грибы в лесу. На 16 дворов приходилось мужчин 44 (из них мобилизованы 9 мужчин в возрасте от 21 до 44 лет), женщин 42, из них детей 27, стариков 10, всего 86 душ. В итоге, 40 человек, в основном женщины, трудились и в поле, и дома. Несмотря на сложные моменты, деревня продолжала развиваться и закаляться – выручали, кроме всего прочего, взаимопомощь (веме) и многодетность семей.

А семьи действительно были многодетными. У Алексея Васильева Петрова 1841 г.р. (здесь фамилия как принадлежность к роду, поскольку первые фамилии в документах появились в 1905 г.) родилось 11 детей. Столько же у Парфёна Григорьева Курбатова 1841 г.р. (дед писателя Курбатова И.А.). По десять детей родились в семьях Николая Фёдорова Курбатова 1853 г.р., Афанасия Павлова Соболева 1858 г.р. и Тимофея Алексеева Петрова 1960 г.р. В семьях Афанасия Кондратьева Соболева 1788 г.р., Григория Егорова Курбатова 1800 г.р., Михаила Илларионова Петрова 1862 г.р., Николая Алексеева Петрова 1867 г.р., Тимофея Парфёнова Курбатова 1868 г.р., Ефрема Николаевича Курбатова 1881 г.р. (учитель) родилось по девять детей [5]. В других семьях обычно воспитывались от 4 до 8 детей. Дети в одной семье рождались через 2-3 года.

Многодетные семьи в советское время: семья Ивана Николаевича Курбатова – 9 детей, Леонида Егоровича Курбатова – 9, Ивана Владимировича Петрова – 8, Валентина Ивановича Курбатова – 7, Семёна Ивановича Курбатова – 7, Гаврила Тимофеевича Курбатова – 6 детей.

За период с 1810 по 1910 годы (100 лет) в деревне родилось 396 детей, из них померло 78 (20%), из них до года – 51 ребёнок. Основными причинами детской смертности были – понос, кашель, оспа, слабость рождения, родимец, корь. При анализе возможна небольшая погрешность, поскольку данные взяты из Метрических книг. Из них часть документов в архивах отсутствует. В частности, нет информации за 1867, 1873, 1876, 1877, 1920, 1921, 1922, 1926 годы.

При рождении детям чаще всего давались вот такие христианские (календарные) имена: Анна (21), Александра (18), Иван (15), Михаил (12), Пётр (12), Анастасия (11), Николай (11), Мария (10), Татьяна (10). Однако в дохристианский период в этих трёх родах имена были совершенно другими. Мужчин называли Усман, Келейко, Мамат, Баймурска, Уразайка, Токай, Бибачко, Бибайко. Женщин – Сетынка, Салтанка, Байделетка, Кансулка, Бисулка, Богдачка [6].

Обычно у удмуртов было три имени – церковное, дворовое и банное. Банное имя давалось повитухой в момент рождения. Оно было известно только матери. Так она защищала от сглаза своих детишек.

 Дворовые имена, как правило, образовывались из имени, данного при крещении, но были короткими, удобными в произношении и ласковыми. В д. Сосновый Ключ бытовали вот такие просторечные имена: Омель, Кони, Ляви, Гиры, Васи, Гирги, Лади, Ненёк, Санди, Оки, Насьта, Малань и др.

Первые фамилии в метрических книгах появились в 1905 году [7]. До этого в документах вотяки записаны под своим и отцовским именем. Например, Ефим Афанасьев (Ефим сын Афанасьев), Василий Петров, Фёдор Григорьев. Под фамилией первыми 23 января 1905 года были записаны Афанасий Моисеев Соболев и Гурьян Петров Курбатов при венчании со своими невестами. Чуть позже – Владимир Андреев Петров при рождении сына Афанасия. Происхождение фамилий Соболев и Курбатов выяснить пока не удалось. Здесь много вариантов, не подкреплённых фактами.

А вот в основу фамилии Петров, безусловно, легло имя Пётр. В этом роду был Пётр Васильев, родившийся 11 февраля 1849. Призван на службу в 1870 году, до этого успел жениться и родить дочь Марию. Далее по документам его судьба не прослеживается. И вот в Метрической книге 1911 года [8] записано, что умерла Стефанида Николаева, муж которой «Петр Васильев безъизвестно потерявшийся на военной службе». С большой долей вероятности можно предположить, что потомки носили фамилию Петров в память о погибшем солдате.

За период с 1839 по 1919 год (80 лет) в деревне сыграно 116 свадеб (опять-таки с погрешностью). Потенциальные жёны жили в соседних деревнях Кельвай Уча, Камышлы, Чужьем, Пазял, Токмок, Чемошур Уча (Квакагурт), Зюмья, Большая Уча, Сундо-Уча; и в дальних – Сухая Видзя, Новые Какси, Чужьялово, Лудзиил Нылга, Уе-Докья, Александрово, Павлово, Волипельга, Чечкари. Местные девушки выходили замуж в те же деревни прихода Больше-Учинской церкви. Венчались чаще всего в январе, феврале, ноябре. В сезон хороших проезжих дорог, отсутствия страдных работ и христианских постов.

Деревня Сосновый Ключ, как и материнская Большая Уча входили в приход Казанско-Богородицкой церкви села Вавож (Вавож-Можга, Николаевское Малмыжский уезд), что находилась в 20 верстах от деревни. В 1837 г. старая деревянная вавожская церковь была продана в с. Большая Уча. С 1839 года, после открытия церкви в Большой Уче, сосновоключинцы посещали эту Свято-Троицкую церковь (5 вёрст от деревни).

Все жители деревни были крещёными вотяками, но продолжали чтить культ предков. Основные моменты жизни всегда сопровождались традиционными обрядами. Примерно в километре на юг от деревни, в лесу было молельное место – священная роща, окружённая высокими липами. Там и проводились вотские моленья.

***Школа***

В 1885 году в деревне Сосновый Ключ открыта первая в приходе инородческая школа грамотности [9]. Содержалась на средства приходского попечительства, которое начало свою работу при Свято-Троицкой церкви села Большая Уча с 1868 года. В 1886 году из общей попечительской суммы в 680 рублей на инородческую школу израсходовано 41,12 рублей. В школе учились дети и подростки из деревень Сосновый Ключ, Кельвай Уча, Камышлы, Крымбаево, Токмок. В годы советской власти учебное заведение сменило статус на школу 1-ой ступени. Начальное обучение школьники получали в четырёх классах. Затем продолжали учёбу в сёлах Большая Уча и Красный Яр. В 1923 году школу посещали 34 ученика, в 1937 году – 125 школьников. Преподавание велось на удмуртском и русском языках [10].

С 1910 года до 1940-х годов преподавателем был уроженец деревни Сосновый Ключ, выпускник этой же школы Ефрем Николаевич Курбатов (1881-1949). Образование получил в Карлыганском центральном училище. Экзамен на звание учителя сдал в Педагогическом совете при Казанской учительской семинарии. С 1930 до 1941 года заведующим школы работал житель деревни Кельвай Уча Камашев Адриан Кононович (1900-1942) [11]. Позже школу переместили в д. Крымбаево.

***Колхоз***

В 1931 году 7 апреля в деревне Сосновый Ключ Красноярского с/с Вавожского района Удмуртской Автономной области Горьковского края создаётся колхоз «Шашур» [12]. Активными организаторами колхоза были учитель Курбатов Ефрем Николаевич, крестьяне Курбатов Гурьян Петрович, Курбатов Дмитрий Парфенович и Соболев Конон Данилович. Председателем колхоза стал Курбатов (в документе только подпись, возможно, это был один из вышеперечисленных). Счетоводом работал Соболев К. Д. Председателем ревизионной комиссии – Курбатов (в документе только фамилия). В колхоз вступили все хозяйства, 41 работоспособный житель.

Отчёт колхоза за 1933 год. [12] Основная отрасль – зерновая. МТС, молочно-товарных ферм и кустарных производств не имеется. Дворов 18, в этих хозяйствах содержались 18 коров и 60 овец; трудоспособных 48; население 99 душ. Земельный фонд 184.08 га. Из них пашня 161.08 га; сенокосы 10 га; прочие 3 га.

Инвентарь и транспорт: 17 плугов, 14 железных борон, 1 сеялка, 2 самосброски, 7 веялок, 1 льномялка, 3 молотилки конные, 8 одноконного транспорта. Выращивали: рожь, ячмень, овёс, пшено, бобовые, лён, картофель. В колхозе была конюшня на 19 лошадей, 16 из которых рабочие.

В 1935 году колхозы соседних деревень Сосновый Ключ и Кельвай Уча объединились в колхоз «Ужан» [13]. С этого года колхоз добился значительных успехов в работе. Заложили яблоневый сад на площади 0,75 га.

 В конюшнях содержались уже 89 лошадей, на МТФ – 35 коров и пасека на 8 ульев. Помимо прочего в отчёте отмечается 4 взрослых свиньи и 2 овцы. Работала кузница. Наряду с плугами, боронами, сеялками, появились 7 жаток и 9 культиваторов. Культурно-бытовые учреждения колхоза – изба-читальня на 120 мест, детские ясли на 80 детей, красный уголок на 50 мест.

Председатель колхоза – Бакрушев Павел Л. 1909 г.р. Председатель ревизионной комиссии Соболев Конон Данилович 1908 г.р., коммунист. Бухгалтер Чеботарев Василий В. 1917 г.р. Зав МТФ Бакрушев Иван Л. 1890 г.р. Ветфельдшер Соболев Данил Данилович 1914 г.р. комсомолец. Бригадиры – Яковлев Михаил П. 1901 г.р., Камашев Ник. К. 1901 г.р., Петров Иван Владимирович 1909 г.р.

В 1947 году сосновоключинцы вышли из колхоза «Ужан» и организовали своё коллективное хозяйство имени Максима Горького. В 1950 году все хозяйства Красноярского Сельского совета вошли в состав колхоза «Верный путь» с центральной усадьбой в селе Красный Яр [14]. Последнее укрупнение произошло в 1959 году в колхоз «Россия» – один из крупнейших в Удмуртской Республике.

Анализ численности населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Дво-ры | Всего насел. | Муж. | Жен. | Из них дети | Документы |
| 1811 | 4 | 25 | 12 | 13 | 16 | Ревизская сказка [1] |
| 1816 | 6 | 20 | 9 | 11 | 8 | Ревизская сказка [15] |
| 1834 | 6 | 37 | 18 | 19 | 13 | Ревизская сказка [16] |
| 1858 | 5 | 36 | 17 | 19 | 14 | Ревизская сказка [17] |
| 1891 | 13 | 80 | 38 | 42 | 27 | Перепись лошадей [18] |
| 1916 | 16 | 87 | 46 | 41 | 27 | С/х перепись [4] |
| 1937 | 17 | 94 | 43 | 51 | 44 | Похозяйственная кн [19] |
| 1949 | 16 | 75 | 37 | 38 | 18 | Похозяйственная кн [20] |
| 1952 | 9 | 52 | 27 | 25 | 17 | Похозяйственная кн [21] |
| 1958 | 10 | 51 | 21 | 30 | 21 | Похозяйственная кн [22] |
| 1961 | 10 | 56 | 24 | 32 | 27 | Похозяйственная кн [23] |
| 1964 | 9 | 56 | 22 | 34 | 28 | Похозяйственная кн [24] |
| 1967 | 9 | 51 | 22 | 29 | 25 | Похозяйственная кн [25] |
| 1973 | 5 | 21 | 13 | 8 | 7 | Похозяйственная кн [26] |

При анализе показателей заметен положительный показатель роста населения и дворов до войны 1941-1945 гг. Затем идёт значительное снижение численности жителей. Не все мужчины вернулись с фронта. Солдатки с детьми переселились в свою родную деревню. Некоторые семьи для получения паспорта и в поисках лучшей жизни выехали в южные края. Затем пришёл тот самый 1958 год, когда заговорили о бесперспективных деревнях. Ещё 9 лет в условиях недофинансирования жители держались за свою деревню, дома, землю. Вероятнее всего, смирившись, хозяева стали переселяться в ближние населённые пункты. Последней из деревни в 1977 году выехала семья Курбатова Леонида Ивановича в село Большая Уча.

Деревня Сосновый Ключ исключена с учёта Указом Верховного Совета Удмуртской АССР от 27 сентября 1967 года и стала частью деревни Кельвай Уча [27]. На эту дату в деревне Сосновый Ключ в восьми дворах проживал 51 человек. Из них мужчин – 9, женщин – 16, детей – 26. С 1970 года семь семей переселились в город Можга, сёла Большая Уча и Красный Яр, деревни Ломеслуд и Пазял. В 1977 году уехал последний житель. Деревня Кельвай Уча исключена с учёта в 1980 году [27]. На месте деревни сейчас поля сельскохозяйственного предприятия ООО «Россия».

Радует тот факт, что жители деревень Сосновый Ключ и Кельвай Уча ежегодно, в первую субботу июня совместно встречаются на месте бывших деревень.

Русский советский писатель В.А. Солоухин отмечал: «Сотни деревенек исчезают или исчезли с лица земли. Деревеньки с их вётлами, светлыми колодцами, баньками, часовнями растаяли, растворились в синеватых ли, в серых ли просторах земли, и сами места, где стояли деревни, запаханы. А ведь там жили люди, бегали ребятишки, пелись песни, играли гармони, бубенцами звенели свадьбы, сенокосы и ярмарки пёстро украшали привольную зелёную землю. Собрать хотя бы названия исчезнувших деревень и передать их потомкам».

Так давайте соберём и названия, и живую историю этих исчезнувших деревень!

Список источников:

1. Ревизская сказка Елабужского уезда Вятской губернии 1811 года // НА РТ. Ф.3.Оп.2. Д.456. Л.16.

2. Метрическая книга записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Свято-Троицкой церкви с. Большая Уча за 1848 год // ЦГА УР. Ф.1.Оп.1. Д.97. Л.63-118.

3. Материалы по статистике Вятской губернии. Том I. Малмыжский уезд / Сост. Е. С. Филимонов. - Москва, 1886. – 135 с.

4. Подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1916-1917 гг. // ГАКО. Ф.574.Оп.14. Д.172. Л.1-17.

5. Метрические книги записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Свято-Троицкой церкви с. Большая Уча // ЦГА УР. Ф.1.Оп.1. Д.95-130.

6. Ревизская сказка Арской дороги Казанского уезда 1762 года // РГАДА. Ф.350.Оп.2. Д.1190. Л.254-273об.

7. Метрическая книга записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Свято-Троицкой церкви с. Большая Уча за 1905 год // ЦГА УР. Ф.1.Оп.1. Д.119. Л.125об-127.

8. Метрическая книга записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по приходу Свято-Троицкой церкви с. Большая Уча за 1911 год // ЦГА УР. Ф.1.Оп.1. Д.122. Л.446об-447.

9. Клировые ведомости Свято-Троицкой церкви села Большая Уча с 1881 по 1892 гг. // ЦГА УР. Ф.1.Оп.1. Д.90. Л.62об-63; Л.75об-76.

10. Статистические отчёты об обследовании учреждений народного образования Б-Учинской волости Можгинского уезда в 1923 году год // ЦГА УР. Ф.Р-35.Оп.1. Д.353. Л.192-201.

11. Автобиографии и характеристики директоров и заведующих школ. 1940 год // Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район». Ф.219.Оп.2. Д.5. Л.62об-63; Л.14.

12. Отчеты колхозов Вавожского района за 1933 год // ЦГА УР. Ф.Р-117.Оп.1. Д.1157. Л.176-177об.

13. Отчеты колхозов Красноярского сельсовета // ЦГА УР. Ф.Р-1209.Оп.1. Д.30. Л.57-66об.

14. Отчеты колхоза «Верный путь» Красноярского сельсовета // ЦГА УР. Ф.Р-1209.Оп.1. Д.18. Л.1-50об.

15. Ревизская сказка Елабужского уезда Вятской губернии 1816 года // НА РТ. Ф.3.Оп.2. Д.493. Л.34-36.

16. Ревизская сказка Малмыжского Вятской губернии 1834 года // ГАКО. Ф.176.Оп.2. Д.769. Л.308об-309об.

17. Ревизская сказка Малмыжского Вятской губернии 1858 года // ГАКО. Ф.176.Оп.2. Д.1662. Л.390-394.

18. Ведомость переписи лошадей в Больше-Учинской волости Малмыжского уезда за 1891 год // ГАКО. Ф.574.Оп.1. Д.1390. Л.12-12об.

19. Похозяйственная книга д. Сосновый Ключ 1937 год // ЦГА УР. Ф.Р-1396.Оп.1. Д.13. Л.2-111.

20. Похозяйственная книга д. Сосновый Ключ 1949 год // ЦГА УР. Ф.Р-1396.Оп.1. Д.25. Л.2-36.

21. Похозяйственная книга Красноярский с/с 1952 год // ЦГА УР. Ф.Р-1396.Оп.1. Д.34. Л.10-21.

22. Похозяйственная книга д. Кельвай Уча 1958 год // ЦГА УР. Ф.Р-509.Оп.2. Д.152. Л.68-87.

23. Похозяйственная книга д. Белогуска 1961 год // ЦГА УР. Ф.Р-509.Оп.2. Д.209. Л.53-63.

24. Похозяйственная книга д. Белогуска 1964 год // ЦГА УР. Ф.Р-509.Оп.2. Д.261. Л.57-78.

25. Похозяйственная книга д. Кельвай Уча 1967 год // Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район». Ф.193.Оп.1. Д.321. Л.26-63.

26. Похозяйственная книга д. Кельвай Уча 1973 год // Архивный отдел Администрации МО «Можгинский район». Ф.193.Оп.1. Д.446. Л.19об-24.

27. Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии / Сост: О.М.Безносова, С.Т.Дерендяева, А.А.Королёва. — Ижевск: Удмуртия, 1995

**Дмитриева Ираида Елизаровна,**

*библиотекарь 1 категории Мельниковской сельской библиотеки*

**История деревень Шилохово и Шипулино**

Умирают деревни, умирают деревни!

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.

Где отыщется слово суровей и гневней,

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!

Э.А.Асадов

На небе есть звезды, которые горят очень долго. Но есть такие звезды, которые вспыхивают и гаснут очень быстро, оставляя после себя только воспоминания. Со звездами можно сравнить истории деревень. Одни деревни живут сотни, даже тысячи лет, а другие всего-то несколько лет.

У каждого человека есть Родина – большая и малая. Большая – это страна, в которой ты живёшь – наша Россия. Малая Родина – это милый сердцу уголок Земли, где ты родился, увидел свет солнца, сделал первые шаги, учился, получил путевку в жизнь. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю и отчему дому.

Много страданий, много горя и бед выпало на долю российского народа в ушедшем ХХ веке. В вихре исторических событий рушился привычный уклад, гибли миллионы наших сограждан, менялась эпоха. Мы знаем, какой тяжёлой ценой досталось нам каждое свершение, сколько трагедий и горя выпало на долю простых людей. Но, почти не слышна на этом фоне трагедия тысяч обыкновенных деревень и сёл, как-то тихо и незаметно исчезнувших с нашей Земли и географических карт. Ушедшие в небытие деревни. Сколько их? Какие названия они носили?

Вот также и деревня Шипулино. Она возникла в эпоху больших перемен и, прожив пятьдесят с лишним лет, исчезла во время «Ликвидации неперспективных деревень».

Записано со слов: Бобровой А. Е. – 1931 года рождения.

Деревня Шипулино.

Деревня Шипулино находилось в 1 км. от д. Мельниково по Пычасской дороге с правой стороны.

Образовалась деревня в 1887 года и насчитывалось здесь 20 дворов. Деревня была очень красивой, везде росли черемухи. Яблони. Почти у каждого дома были колодца. Она состояла из одной улицы, где проживало русское население и одна семья удмуртов. Люди приехали из разных мест и обосновались в поле на ровном месте, они установили ветряк для подьёма воды из-под земли.

Вблизи деревни было 2 пасеки – эту сторону д. Петухово и Лесоучастка. Председателем колхоза имени «Калинина» был Бочкарев Егор Иванович (1905 года рождения). В колхозе была ферма, где разводили овец, телят, свиней, коров, лошадей. На поля сеяли рожь, пшеницу, гречиху, вику, овес, клевер, просо, коноплю. Вблизи деревни Минчегурт, жители деревни Шипулино гнали смолу.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло по 1 – 2 человека с каждого двора и больше не вернулось. В годы войны председателем колхоза была Бичурина Екатерина Семеновна. В эти годы стригли овец, резали свиней, молодняк, лошадей – все на фронт!

После войны председателем снова стал Бочкарев Егор Иванович. В деревне был построен ветродвигатель для поступления воды.

Традиционным праздником в деревне была Троица, когда вся молодежь с соседних деревень собирались в деревне Русский Уленвай на хороводы. Всем девушкам сшили новые наряды (сарафаны), шила на дому Юшкова Мария. Веселил всех гармонист Трубицин Николай.

В 1946 – 48 годы население д. Шипулино ездило работать на лесозаготовку в д. Постол, Можвай, Пайвай.

После обьединения колхозов жители деревни стали разьезжаться в разные места. Деревня исчезла как неперспективная в 1960 –е годы.

 В деревне Шипулино жил директор Пычасского торфопредприятия Солодянкин Виктор Романович.

Записано со слов: Михайлова Николая Михайловича

«С левой стороны от дороги Пычас – Мельниково, не доезжая до Мельниково, есть поле, называют его Шипулинское, по названию деревни, которая располагалась здесь. Сейчас уже ничто не напоминает о том, что когда-то здесь кипела жизнь, люди играли свадьбы, растили детей, работали сначала на своих наделах, потом объединившись в колхоз. С петухами деревня просыпалась, засыпала за полночь. Весёлой гурьбой носились ребятишки, играя в свои незатейливые игры. Вечером хозяйки встречали с пастбищ свою живность, гоготали гуси, кудахтали куры. Далеко разносился скрип колодца. Деревня жила, развивалась. Пережила гражданскую войну, революцию, сюда вернулись солдаты с Великой Отечественной. Но она канула в небытие вместе со многими деревеньками, судьба которых решилась одним росчерком пера – «неперспективная деревня». Только деревья остались доживать свой век, молчаливо храня историю исчезнувшей деревни.

Шипулино была чисто русской деревней. Была богатой деревней. В своё время председателем колхоза имени Калинина был Е. И. Бочкарёв. Человек с хорошими организаторскими способностями, умел мотивировать своих тружеников на самоотдачу, но и в обиду их не давал. В годы, когда весь урожай с колхозных полей заставляли сдавать государству, председатель умудрялся оставить часть урожая и колхозники не голодали, как это бывало в других колхозах. Был колодец с огромным ветряным насосом. Тяжеловозы породы битюг

С Шихово сюда переехали только Коробейниковы и Завьяловы,

С Шипулино Егор Бочкарёв с начала перебрался в Русский Уленвай, позднее уже в Мельниково. Виталий Романович Солодянкин сразу в Пычас переехал. Ажимов Иван пасечник, переехал в Мельниково. Углежог. В земле рыли огромную яму, кидали туда дрова, поджигали. Потом быстро обкладывали кирпичами и обмазывали глиной, чтобы не попадал воздух.

Народ 90 % разъехался по городам».

Люди жили и трудились в этой деревеньке. Деревня Шипулино прошла славный исторический путь, равный 73 годам. Деревня исчезла, а могла бы жить.

Уходит старое поколение, и вместе с ним исчезают сведения об исчезнувших деревнях. Зачастую, память о них хранят только одинокие черёмухи, заглядывавшие когда-то в окна домов, кусты малины, заросшие крапивой, кое-где оставшиеся фундаменты строений, да ещё старики, жившие когда-то здесь. Многое утеряно и в истории деревни Шипулино. Поэтому, собранный нами материал по проблеме исследования – важный вклад в сохранение исторической памяти о малой Родине.

Работая над проблемой исследования, мы поняли, что знание истории своего края – лучшее средство в деле воспитания патриотизма и уважения к людям труда.

Собранные материалы будут храниться в Мельниковской сельской библиотеке, чтобы ими могли воспользоваться население. Каждый из нас может стать носителем знания о своем крае, об исторических и духовных корнях

Интерес к истории своей деревни, села, района, к собственному происхождению никогда не угасал, но особенно возрос он в последнее время

Мы не имеем права забывать об исчезнувших деревнях. Из Интернета я узнала, что в некоторых областях России проводилась акция «Поставим памятник деревне», во время которой на месте бывших деревень устанавливаются памятные знаки с годами «жизни» деревни, а также составлены книги Памяти исчезнувших деревень.

 Хотелось бы, чтобы эта инициатива повсеместно нашла поддержку у жителей бывших деревень, чтобы каждый, кто пройдет или проедет мимо, задумывался о прошлом и настоящем, без которых нет будущего.

Заботиться о своей малой Родине, беречь её и приумножать – важнейшая задача для нас сегодняшних. А что делать, если уже поздно, если исчезла с карты Земли наша малая Родина? Тогда наша главная задача - СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о ней для будущих поколений.

Список источников:

1. Данные Можгинского государственного архива.

2. На просторах Можгинской земли. /Составление Г.П. Блиновой/ - Ижевск: Удмуртия, 2004

3. Из воспоминаний:

Бобровой А. Е. – 1931 года рождения.

Михайлова Николая Михайловича

4. Интернет-ресурсы: Краеведческий портал «Родная Вятка»

**Бакаева Мария,**

*ученица 9 класса МБОУ «Русско-Сюгаильской СОШ»*

**История деревни Сюрзя**

**Матвеева Елизавета Ивановна,**

*методист по музейно-образовательной деятельности филиала МБУК «Вавожский районный краеведческий музей»*

**«По материалам последней фольклорной экспедиции К.Герда в деревнях Пазял, Партчи и Малиновка в 1929 году».**

**Соколова Лидия Сидоровна,**

*заведующая отделом музейно-образовательной деятельности филиала МБУК «Вавожский районный краеведческий музей»*

**Топонимика Малиновских лугов, родины Кузебая Герда**