МБОУ «Яготинская средняя школа»

Алтайский край Благовещенский район с. Яготино ул. Мира 39

Тема проекта:

«**Исчезновение деревень с карты Алтайского края»**

 Руководитель проекта

 Скрынникова Кристина

 Александровна

 учитель истории

 Барнаул 2016

Содержание проекта:

 Оглавление……………………………………………………………. 2

 Введение……………………………………………………………… 3

 Основная часть………………………………………………………. 4

 Памятники архитектуры…………………………………………….. 10

 Заключение…………………………………………………………... 11

 Используемая литература…………………………………………… 12

 Я в степи Кулунды влюблен,

 Там ветер песнь свою поет.

 Наш Благовещенский район

 Под солнцем Родины живет

 Под флагом с гимном и орлом

 Мы малой родине поем.

 С тобой отец - родной Алтай,

 Сестра - Сибирь, Россия -Мать.

 И никогда не забывай —

 Нам вместе жить и побеждать.

 Живи, трудись, шагай смелей

 Под колокольный перезвон.

 На карте Родины моей

 Есть Благовещенский район.

 Мы бы хотели затронуть очень актуальную тему «Исчезновение деревень с карты Алтайского края». А ведь это наша культура, ниши обычаи и традиции, наше прошлое, без которого не может быть будущего. Деревни имеют свои судьбы: рождаются, переживают определенные события в истории, а порой и умирают. А задумываемся ли мы, почему вместо деревни остались одни руины? Кто здесь проживал, и как сложилась судьба этих людей? Что мы можем сделать, чтобы будущее поколение знало о существовании этих сел? Ведь если не предпринимать ни каких мер сейчас, потом это будет невозможно. Ведь поколения сменяют друг друга и многое стирается в памяти.

 Мы с ребятами, когда выбрали эту тему, столкнулись с такой проблемой, как нехватка источников об истории этих деревень, лишь архивные справки. Опрашивали старожил и узнавали все по крупицам.

 Основная цель нашей работы – сохранить память о селах, которых уже нет, для наших потомков. Таких сел во круге оказалось огромное количество. Но мы хотим рассказать о «Сибирском партизане» Благовещенского района, которого уже нет на карте.

 Нет на карте деревни моей,

 А ведь был же когда-то посёлок,

 Больно душам твоей и моей,

 Что поделаешь, так было сделано.

 Но местечка прекрасней, милей,

 Где бродили, встречая рассветы,

 Нет на свете дороже, родней

 Наших песен, с тобою не спетых.

 Исчезновение сел началось не сегодня и не вчера, а с середины 60-х годов, когда численность деревенских жителей сократилась до половины всего населения страны (тогда СССР). Да и по всему миру из года в год нарастает отток людей из сельской местности в город. Наш край исключением не стал.

 Кулундинская степь издавна была кочевьем алтайского племени телеутов. Эти земли считались малопригодными для оседлого жи­тельства и земледелия. Веками степь жила замкнутой, первобытной жизнью. Если внимательно оглянуться назад, посмотреть на прожитые страной, районом, селом годы, то везде можно найти памятные места, связанные с каким-нибудь историческим событием, сыгравшим значительную роль в строительстве социализма, укреплении благосостояния народа. У пожилых людей, ветеранов труда после посещения этих мест в памяти всегда живо встают события того далекого времени, отголоски тревожной молодости, прекрасное и героическое время труда. Молодым же людям, детям надо обязательно знать прошлое своего района, села, так как в нем незримо отражается героическое прошлое всей нашей прекрасной Родины. И на нынешнем этапе развития знание того, чем жила наша страна, поможет в революционных преобразованиях социально-экономической жизни общества.

 А между тем в дальних окрестностях села Яготино есть место, где в дальние 30 –е годы зарождался коллективный труд людей, жила и работала коммуна «Сибирский партизан», озаряя своим светом труд крестьян на строительстве новой коллективной жизни. Сейчас слово "коммуна" ассоциируется со словом общее, но когда поговоришь с бывшими коммунарами, послушаешь их живые воспоминания, начинаешь понимать, что не только общее звало людей в коммуну, но и мечты о счастливой жизни, труде на благо и процветание всего народа, звали этих людей на новые необжитые места.

  Прошло почти 60 лет со дня организации коммуны, война, время вырвали из жизни многих первых коммунаров, но ещё остались очевидцы тех событий. На их рассказах и основано описание того, что происходило в 1929 - 1932 годах.

Очень мало людей знает , особенного среднего и молодого возраста, а они сами не охотно вспоминают то время, но между тем живут в Яготино коммунары Крылова Наталья Петровна, Хмель Евдокия Ильинична /в то время Листун/, Кочерга Иван Иванович.

Если кто едят по трассе Благовешенка - Кулунда и минует железнодорожный переезд около разъезда Кучук, то прямо на юге можно увидеть рощу из тополей и клёнов и развалины указывающие на то, что здесь когда то жили люди. Правее рощи в метрах 500-ах, растёт небольшой околок состоящий их одних тополей , называемый в народе "Большой сад". Это место, открытое всем ветрам, сохранилось благодаря тем деревьям посаженным в такие далёкие сейчас 30-ые года. Эти деревья уже полвека помогают человеку, летом спастись в тени от жары июльского солнца, когда кажется что весь воздух раскалился до предела и уже нечего не хочется кроме спрятаться в то место где тополя старательно сохраняют ночную прохладу. зимой, они помогают ориентироваться в бескрайней белой степи, когда от ослепительной белизны снега становилось больно глазам. Когда же и как появились эти лесонасаждения?

  В 1922-23 годах образовалось товарищество по обработке земли. Люди поселились на свободные земли. Жилось очень тяжело. Делали саман, а из него лепили постройки, к одной землянке ставили вплотную вторую и так далее, как в настоящее время кооперативные гаражи. Были построены сараи, в которых содержался скот, овцы. Воду брали из колодца, вырытого своими силами в начале поселения. В то же время тозовцы посадили тополя и были ещё высажены смородина, крыжовник, когда в 1929 году рядом поселилась коммуна, ещё сохранились ягодные кустарники, которые в то время уже не плодоносили, сказалась нехватка влаги. Старым колодцем коммунары пользовались для полива огорода, да нём росли капуста, огурцы, помидоры, морковь, свекла.

   К сожалению не удалось пока установить ни одной фамилии тех людей, кто жил и работал в товариществе, но что они любили природу и заботились о её сохранении мы видим и сегодня. Так появился "Большой сад".

  Ближний к развалинам сад начали сажать коммунары коммуны "Сибирский партизан" в 1929 году, досаживали весной 30-го года. В центре были высажены плодово-ягодные по аналогии с тозовским  садом, смородина, крыжовник, полукультурные яблони. Эти кустарники со всех четырех сторон были обсажены тополями и клёнами, так спасали урожай от ветров, постоянно дующих и всё рвущих в нашей степи.

  К сожалению садоводство в последствии как-то было забыто и только было возобновилось в 60 -е годы. Большим энтузиастом этого дела был и сейчас является таковым работавший тогда председателем исполкома Яготинского сельского совета Фризен .Дмитрии Андреевич. Это он впервые районировал считавшиеся нерастущими в наших местах ель голубую, сосну, липу, орех, облепиху. Дмитрии Андреевич, находясь на заслуженном отдыхе, активно помогает сельчанам посадочным материалом, дельным, научно обоснованным советом.

  Сохранившиеся развалины и сад указывают место где в конце 20- ых годов основалась первая в округе коммуна "Сибирский партизан".

Место для жилья первыми коммунарами было выбрано прекрасное, селились вокруг пресного водоёма, в нескольких сотнях метров простиралось хотя и солёное, Кучукское озеро. Летом, особенно в зной, озеро помогало своей прохладой, спасало от выгорания траву и урожай. Да и соли было вдоволь. Кругом буйно цвели всё лето травы. Это сейчас осталось их мало, так как в погоне за цифрами, целина была поднята почти до самого берега Кучукского озера. Какое было раздолье для скота, только не ленись заготавливай сено на зиму столько, сколько осилишь. А какие были благодатные песчаные почвы, на них каммунары выращивали бахчевые. Арбузы росли хотя и не большие, но по вкусу казалось, что они вбирали в себя всю солнечную энергию, и от этого ещё ярче блестели своими полосатыми боками, отливающих тёмно-зелёным цветом. Кажется, что сама природа сопутствовала удаче и пришла на выручку людям и люди, как будто чувствуя её силу и мощь.. старались изо всех сил, чтобы зажить в достатке и радости. К сожалению находились и такие, кто думал ,что в коммуне можно только есть и спать, а работать спустя рукава или совсем ничего не делать. Такие в коммуне держались недолго. Придут, поживут месяц, другой и уходят в другие места в поисках лёгкой жизни. Они оставляли после себя недобрые воспоминания, которые ,впрочем, скоро забывались, уступая место новым заботам, встававшим постоянно перед первыми коммунарами.

  Весна 1929 года. Она была дружная, только начало пригревать мартовское солнце, как незаметно, за несколько дней, освободилась земля от снега. Напитанная влагой от осенних дождей и талого снега, земля-кормилица готова была взрастить хлеб, то основное без чего не мог жить человек.

Около 20-ти семей из Леньков изъявили желание жить и работать в коммуне. Торопились люди, надо было успеть на новом месте вовремя посеять пшеницу, просо, посадить огород, разбить сад, да и жильё нужно как можно быстрее. Среди приехавших были Пузин Степан, Лактионов, Архипов, Негодяев, Непочатый.

 Внесли своё личное имуществе, лошадей, скот. птицу, плуги, бороны, другой сельхозинвентарь, всё; что у кого было, выбрали председателя / им стал Лактионов/ и началась новая жизнь. Время коммуны совпало с раскулачиванием. В Нижнем Кучуке у кулаков были отобраны два двухэтажных дома, которые перевезли в коммуну и использовали под жильё.

  Таким же образом появились амбары. В первое же лето коммунары поставили столовую с подвалом. В подвале были залиты из бетона большие закрома, в которых в первую же осень засолили капусту, огурцы, помидоры и арбузы. Сразу же люди выбурили артезианский колодец, брал воду для приготовления пищи в столовой, поили скот.

 Молва о колодце разнеслась далеко и смотреть на него приезжали люди со всех окрестных деревень. Первое время подходили пить диковинную воду по многу раз в день, стоило только нагнуться, поднести руки к упруго бьющей из-под земли струе воды и сразу же пропадало ощущение жажды. В настоящее время место, где был когда-то колодец, можно найти по бетонным кольцам, сохранившимся и чудом не засыпанным землёй.

  Питались все в столовой и дети и взрослые. Любимым блюдом были вареники. Их часто готовили сообща, сопровождая работу песней. Дома еду никто не готовил. Завтракали, обедали и ужинали по удару железным прутом о большой лемех, подвешенный на проволоке у специально врытого в землю деревянного столба. Примечательно, что в столовую никто никогда не опаздывал. За столом садились по 4 человека, последние ставили кастрюлю, накладывали еду каждый за своим столом. Хлеба, когда было много, давали вдов6ль,ели кто сколько хотел. Вечерами зал столовой превращался в клуб, до поздней ночи пели песни, танцевали. Приехавший из Юсковки Остапенко Илья прекрасно играл на гармошке. В лихих переплясах под весёлую гармонь сходились в кругу плясуны .Гармошке помогали бубены своим лёгким металлическим звоном и глухими ударами, напоминающими негромкие раскаты грома во время весенней грозы. Ложкари выбивали свою частую дробь в такт мелодии и от этого казалось, что играет целый большой оркестр, исполнявший несравнимую ни с чем мелодию, такую простую и понятную, как сама жизнь коммунаров. Но не всегда было весело.

 Зима 29-го - 30- го годов. Она была очень трудной. Из-за малочисленности коммуны и других объективных и субъективных причин кормов было заготовлено мало, да и урожай уродился неважный. Скота было много, так как часть его отобрали у кулаков Нижнего Кучука, Благовещенки, других сел округи и было решено передать коммуне. Не хватало помещений , сараи не были рассчитаны на такое количество скота. В середине зимы начался падёж. Много пало овец и телят. К весне из трёх отар осталась одна. Осенью в коммуне было 240 коров дойных, к весне сохранилось 60 телят. Почти каждый день после ужина в столовой возникали разговоры о нелёгком житье-бытье, несбывшихся пока мечтах. Люди начали покидать коммуну, а новые не ехали. Наступило критическое время, когда решался вопрос, быть или не быть коммуне.

 Но коммунисты Пузик Степан, Хихлов Макар, Бутырский Павел подбадривали людей, следили за тем, чтобы равноправно распределялась одежда, обувь, что бы люди не были голодными. В ту зиму было очень много снега и людям казалось, что в этом месте была не деревня, а большие сугробы с тёмным верхом и торчащими трубами, из которых утром и вечером лениво поднимались дымки и уносились сразу же в снежную, морозную  высь..

  Топили кизяком, кураём, соломой. Трубы старались закрыть побыстрее, тем самым сохранить подольше тепло, так нужное в суровую и лютую зиму. Еда была скудная, картофель варили редко, берегли на семена. Хорошо хоть было много проса, его рушили и варили пшённую кашу. Хлеба давали по 200 граммов на человека.

После Нового года коммунаров стало больше, приехали с семьями Хихлов Макар, Когтенко Свирид, Окунь Александр, Листун Илья, Разгуляй Иван - все из Карпиловки Славгородского района. Из Кременчуга приехали Кочерга Иван, Кашун Афанасий, Адамов Дмитрий. Из Благодатного Ключевского района приехали уже весной Крылов Илья, Гетман, Титяев и другие, всего 7 семей.

Наконец- то наступила долгожданная весна 30-го года. Крестьянские руки сами потянулись к земле. Отсеялись быстро, посеяли пшеницу, овес, ячмень, посадили картошку, арбузы, огород около тозовского колодца. Осталась семенная пшеница , ее размололи на мельнице, хлеба в столовой стало больше. А тут и коровы вышли на зелёную травку, стало больше молока. Делали творог, масло, сметану и этим кормили людей. Жизнь в коммуне пошла веселей, люди оживились и, казалось, не было той вовсе трудной и долгой зимы. Люди работали с энтузиазмом, косили сено, строили жильё, появились новые дома, фермы, амбары. Коммуна постоянно пополнялась, некоторые перевозили свои дома из окрестных сёл, другим давали те, которые отбирались у кулаков.

Интересно, что личного хозяйства, огорода ни у кого не было, люди работали в коммуне, здесь же и питались. В своих домах только спали и отдыхали.

Коммуна государству ничего не сдавала, что производили всё потребляли сами, да ещё и одеждой государство помогало, поэтому и коммуна просуществовала всего около трёх лет и перешла на колхозное производство.

Мы ещё ничего не рассказали о том , как же был налажен учёт труда в коммуне. Если сказать современным языком, весь управленческий аппарат на первых порах состоял из председателя, полевода, он был одновременно и бригадиром, и агрономом, и кладовщиком. После завтрака зимой в столовой, а летом около неё, полевод Негодяев Константин давал наряды на работу, что кому предстояло сделать за день. Если человек проработал день, в специальном журнале ставилась палочка. Начислялись деньги, но на руки их не давали. Если кому что надо было из одежды, приходили в кладовую и набирали товар на такую сумму, какая был заработана. Существовала самая настоящая безналичная форма расчёта. На первых порах одежду и обувь давали бесплатно, по решению общего собрания коммуны, ведь люди приходили очень бедные. Находились и такие, что со ссылкой на неимением одежды и обуви старались увильнуть от работы.

 Летом 30-го года из коммуны уехали последние из первых её основавших. Уехал и председатель Лактионов. В память о нём осталась корова, которую он привёл при создании коммуны. Её в народе звали "Лактюниха" . Она была большая, неуклюжая, но молока давала много, за один удой до 15 литров, за это, наверное, и держали.

 Но коммуна не распалась, Уже к этому времени приехало много народу. Председателем выбрали Хихлова Макара и некогда было горевать об уехавших, приближалась вторая коммунарская зима. К этому времени был опыт, да и жизнь кое-чему научила. Скота оставили столько, чтобы обеспечить ему сытную зимовку. Та осень оказалась щедрой на урожай, природа одарила человека сполна за его упорство и настойчивость. Собрали много пшеницы, картофеля, овощей. Всё это обещало сытную зимовку.

 И опять потянулись длинные зимние вечера с завыванием вьюги и трескучими морозами. Зиму пережили хорошо. Хотя и уезжали люди, но в основном те кто не хотел трудиться. Вокруг партячейки сплотилось крепкое ядро из сознательных коммунаров, да и вновь приезжающие уже по рассказам знали о жизни в коммуне.

  Недалеко от нынешней, одной из лучшей в районе доильной площадки Яготинского отделения совхоза "Орлеанский" , в 20- ые годы возникло коллективное товарищество. Семей 10 объединились для совместной обработки земли. Хаты у всех были из самана, достраивали до-предыдущей три стены и жили. В народе этот населённый пункт так и звали" Коллектив".Оттуда в коммуну переехали Купрюха Пётр, Смеян Анисим.

  Летом 1931 года коммуну возглавил новый председатель. Им стал Кирилл Рудольф. Эстонец по национальности, ленинградский рабочий - двадцатипятитысячник.

  Жена Кирилла Альма работала в коммуне заведующей детским садом. Преданный партии большевик, он был городским жителем и плохо разбирался в вопросах сельского хозяйства поэтому уже при колхозе колхозники выбрали председателем Пузика Степана.

  В коммуне "Сибирский партизан" была и школа, учителем работал Плохих Иван Семёнович. В одной классной комнате сразу обучалась три класса. Старшие дети учились в школах Карпиловки, Орлеана, Благовещенки. Школьники оказывали существенную помощь. Они пололи вручную пшеницу, картофель, помогали поливать огород, ухаживали за скотом, пасли овец.

Коммунары пытались создать и свою пасеку, но попытка окончилась неудачно.

К весне 1932 года окончательно стало ясно, что коммуна приносит государству только убытки, поэтому в апреле она была реорганизована в колхоз  "Сибирский партизан ".Часть скота была роздана людям в личное хозяйств, причём давали тем, кто при вступлении в коммуну отдавал свои скот.

Колхозникам были выделены огороды, где уже весной каждый сажал себе картофель, овощи. Общая бесплатная столовая была закрыта, каждый питался дома. С двухэтажных домов сняли вторые этажи и начали строить вторую колхозную улицу.

 Коммуна многому научила людей, а самое главное -коллективному труду, заботе о каждом человеке и поэтому мы сегодня говорим. что она была действительно первой школой коммунизма. А над страной уже всходила и набирала полную силу заря колхозов.

Памятники археологии

 Первые сведения о памятниках в Благовещенском районе приводит в 1950-х гг. [А. П. Уманский](http://akunb.altlib.ru/2011-05-24-04-02-36/elektronnaya-biblioteka/1113.html). Он указывает на курганные могильники в районе с. Нижний Кучук (Курганные могильники Нижний Кучук 1-3,7), но до начала 70-х годов XX века планомерного научного обследования территории района не производилось. Ситуация стала меняться с началом работ по мелиорации Кулундинской степи. Первые разведочные работы в Благовещенском районе были произведены в 1974 году отрядом Алейской археологической экспедиции Института Археологии Академии наук СССР, совместно с Алтайским отделением ВООПИК в ходе археологического обследования территории Кулундинской степи в зоне строительства Кулундинского канала. В Благовещенском районе были выявлены курганные группы Суворовка 1, 2, Екатериновка 2, Дмитриевка. Работы проводились А.П. Уманским, общее руководство экспедицией осуществлялось В. А. Могильниковым. Он и дал в отчет в ОПИ ИА АН СССР сведения о памятниках Суворовка 1, 2, Екатериновка 2, Дмитриевка. А. Б. Шамшиным в 1979 году при обследовании ряда районов края в зонах строительства мелиоративных систем на территории Благовещенского района были обнаружены новые курганные группы: Нижний Кучук 2, Георгиевка 1-3. Так же в 1986, 1987 и 1989 гг при обследовании проектируемых мелиоративных систем А. Б. Шамшиным были открыты могильники Яготино 1 и Татьяновка .

В 1990-1992 гг. А. Б. Шамшиным совместно с В. П. Удодовым проводились аварийные раскопки курганного могильника скифского времени Нижний Кучук 1. В этот же период были открыты могильник Нижний Кучук 5 и поселение Нижний Кучук 6.

В 2003 году в Благовещенском районе Алтайского края обследование состояния памятников археологии и разведки проводил Д. В. Пугачев. Им были открыты новые курганные могильники Георгиевка 4-6 и обследованы памятники Степное Озеро, Нижний Кучук 1-6, Георгиевка 1-2 .

На сегодняшний день в археологическом отношении обследована лишь небольшая часть территории района. Большинство известных нам археологических памятников Благовещенского района пребывает в аварийном состояний. Площадь курганных могильников ежегодно распахивается по нескольку раз. При повторных обследованиях на некоторых памятниках ранее зафиксированные курганные насыпи уже невидны. Ежегодная распашка может привести к полному разрушению насыпей курганов. Активно разрушаются памятники, находящиеся на территориях населенных пунктов, в ходе непланового строительства. Поэтому необходимо дальнейшее изучение территории района для того, чтобы выявить новые археологические памятники и поставить их на госучет и госохрану, пока они окончательно не утрачены, а также проведение охранных мероприятий для сохранения известных памятников археологии.

Заключение.

Таким образом, проводимая нашим правительством политика в отношении деревни завершилась деформацией психологии сельчан: формировалось чувство превосходства горожан над деревенскими, утверждался более низкий социальный статус крестьян в обществе, возникли унизительные прозвища «Деревня!», «Колхозник!». У крестьян под воздействием неотвратимости гибели периферийных сел утвердилось представление, что село доживает свой век и рано или поздно из него все разъедутся. Сельчане не видели перспективы жизни для своих детей. Земля потеряла свою ценность, и крестьяне стремились переехать в город. Такая психологическая установка способствовала инертному продолжению процессов сокращения поселений в Алтайском крае до конца 20 века.

Запущенный государством процесс ликвидации сельских поселений стал естественным и является разрушительным для аграрного Алтая с его глубокими культурно-историческими традициями крестьянского мира.

Небольшое путешествие в историю сел дало нам возможность окунуться  в  историю  родных мест, задуматься  о прошлом и будущем наших сел – их судьбе, о том, что нужно сделать все зависящее от нас, чтобы наши села существовали для многих и многих поколений.

         А помогли нам старожилы – старые жители сел, очень интересно, с  удовольствием рассказавшие о своей молодости, с любовью – о родных местах.

Список литературы:

1. Дегтярева А.И. ,воспоминания старожил окрестных сел.
2. Животикова В.Е. 1929г. р., Благовещенский район // архив музея ОУ АМСОШ. Фонд устных источников.
3. Кастусев Г.П. «Село в котором ты живешь..» (краткая история села Сибирский партизан)
4. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1961-1965. М., 1986. Т. 10.
5. Лысенко (Хомкина) Л.А. 1947г. р., Благовещенский район, с. Алексеевка // архив музея ОУ ЯСОШ. Фонд устных источников.
6. Щеглова Т.К. Котнев А.В. История Алтайского края. 18-20 вв. Научные и

документальные материалы. Барнаул, 2005. Издательство БГПУ. Кафедра отечественной истории БГПУ