МОУ «Жиганская средняя общеобразовательная школа»

«Жиганск - Вторая Родина С.П. Афанасьева и Ф.А. Андросова – чурапчинских переселенцев»

Подготовил:

Афанасьев Айсен

ученик 6 класса «В»

МОУ «ЖСОШ»

Руководитель:

Чахова В.С. учитель

русского языка

и литературы

Жиганск 2010 г.

Содержание

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Рыбодобыча и охотпромысел в Жиганске в годы войны 1941-1945г.
4. Депортация, ставшая национальной трагедией
5. Хотя и не рвались рядом снаряды
6. Практическая часть
7. Светлой памяти Ф.А. Андросова
8. Воспоминания жизни С.П. Афанасьева
9. Заключение
10. Приложение
11. Библиография
12. Введение

В этом году вся страна отмечала 65-летний юбилей Великой Отечественной войны. Наш улус не стал исключением, было проведено множество мероприятий, посвященных этой дате. Одним из наиболее запомнившихся для меня мероприятий было чествование ветеранов – переселенцев чурапчинского улуса. Я увидел, с каким уважением и благодарностью относятся чурапчинские переселенцы к местному населению, которые в трудные годы войны оказали им неоценимую помощь. Особые слова были посвящены Николаю Шемякову, председателю райсовета тех лет, спасшему от верной смерти. Слова благодарности ему и семьям Жиганска за возможность продолжить свой род, жить и радоваться жизни. Уходят в далекое прошлое события 40-х годов, все меньше становятся ветеранов, людей, которых помнят те страшные события истории нашего народа. И мы потомки свидетелей тех лет узнаем некоторые подробности от наших дедов. Вот и мой дедушка Афанасьев Георгий Семенович не раз вспоминал тихими теплыми вечерами своего любимого отца, моего прадеда Семена Петровича Афанасьего, который вынужденно был переселен из родной Чурапчи в северный Жиганск, как и 1736 его соотечественника. Из дедушкиных рассказов я знал, что корни нашей семьи уходят в далекую и незнакомую мне Чурапчу, но я как-то не хочу ограничиться лишь знанием, поэтому решил заняться исследование этой темы. Не за горами 70-летний юбилей переселения жителей Чурапчи в районы рыбной ловли (Кобяйский, Жиганский, Булунский). Нашу работу мы бы хотели посвятить именам простых людей, которые скромно трудились на благо не только нашего Жиганска, но и нашей Родины. Среди которых имена моего прадеда Семена Петровича Афанасьего и его друга юности Филиппа Афанасьевича Андросова, нам бы хотелось, чтобы о них осталась добрая память, как о людях на судьбу, которых выпали тяжелейшие испытания, несмотря ни на что они сумели прожить достойно, работали самоотверженно, были прекрасными семьянинами. У обоих многодетные семьи, есть внуки и даже правнуки. Они приобрели здесь в Жиганске вторую Родину.

Целью нашей работы является изучение и систематизация документальных и биографических данных чурапчинских переселенцев. Из этого вытекают следующие задачи: обработка материалов по теме; показать героический труд колхозников по обеспечению фронта рыбой; увековечивание памяти чурапчинских переселенцев – С.П.Афанасьева и Ф.А. Андросова.

Результатом нашей работы является веб-сайт, посвященный чурапчинским переселенцам, работавшим в Жиганском районе.

1. **Теоретическая часть**
2. **Рыбодобыча и охотпромысе в Жиганске в годы войны**

**1941-1945**

Начале 1941 года в районе было 7 сельхозартелей 1 товарищество.

Быстрыми темпами строились новые населенные пункты Линда, Конора, Сыалах, Уолба и Менкерэ.

В годы войны в результате укрупнения и объединения мелких колхозов в районе осталось пять сельскохозяйственных и два рыболовецких колхоза. В посеках продолжалось строительство жилых домов, школ медпуктов, магазинов.

В годы войны все население нашего района было мобилизовано на помощь фронту. Главным лозунгом того времени лозунг «Все для фронта, все для победы».

Первым крупным мероприятием по оказанию помощи фронту была организация рыба добычи. В марте 1942 года было принято постановление о добычи рыбы в районе в широком масштабе, был доведен план на 1942 году по линии рыбзавода 710 тонн, по линии сельхозартелей- 230 тонн, всего 1000 тонн рыбы было мобилизовано все население района. Включая детей и подростков. Рыбаки работали круглосуточно и невероятно трудных условиях выполняли планы на 100 и более процентов. Второй важной задачей была пушно добыча. Охотники хорошо понимали, что пушнина- золотой фонд страны. Отдельные охотники принимали обязательства выполнить план на 400 процентов. Тогда среди охотников и рыбаков был популярным лозунг «Одна белка - один фашист, одна баранатка – один фашист ». Как и весь советский народ трудяшийся района с первых месяцев войны начали оказывать денежную и материальную помощь фронту. Помощь бала разнообразной. Колхозники отчисляли трудодни, охотники бесплатно сдавали пушнину, рабочие и служащие перечисляли десяти- пятнадцати дневную, а то и месячную зарплату. В 1941 году колхозники внесли в фонд обороны 96 тысяч рублей деньгами и облигациями госзайма, 11 килограммов 526 граммов серебра, 62,5 грамма золота, на строительство танковой колонны 9 тысяч рублей, отправили более 300 теплых вещей, 4 тысячи различных подарков.

В связи с трудным пложением колхозов Чурапчинского района постановлением бюрообластного комитета ВКП (б) №213 от 12 августа 1942 года было решено до 10 октября направить в северные районы республики 40 колхозов на трудовой фронт-рыбодобычу.

В наш район прибыло 11 колхозов (624 семьи: 1824человек).Чурапчинцы вместе с жиганцами самоотверженно трудились на рыбодобыче и на охотпромысле, вносили свой вклад в перевыполнение государственных планов. Партия и правительство высоко оценили труд население нашего района в годы войны. Трудящиеся района и райкома ВЛКСМ за помощь фронту в годы войны получило благодарность Государственого Комитета Обороны СССР и Советского правительства, 235 человек были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. »

Работало так называемых переселенцев 5907 человек. В якутском Совнаркоме был создан специальный отдел переселенцев. Курировал его заместитель Председателя Совнаркома С.Э. Борисов.

1. **Депортация, ставшая национальной трагедией.**

История депортированных в Якутии еще не изучена. Их было десятки тысяч, спецпереселенцев – немцы, чечени, финны, латыши. Особенно много депортированных работало в шахтах, на рудниках и полигонах «Дальстрой». По архивным данным только в системе Якутрыбтреста Совнаркоме был создан специальный отдел переселенцев. Курировал его заместитель Председателя Совнаркома С. Э. Борисов.

В Жиганском районе судьба свела чурапчинских переселенцев с ленинградскими финнами. Исконные жители России – ингермаландские финны из- под Ленинграда были депортированы в марте 1942 года и доставлены в Якутию на рыбные промыслы. Они жили и трудились в одинаковых условиях с чурапчинцами из колхоза «Хаяхсыт». Артель финнов носила название «28 гвардейцев».

По воспоминаниям секретаря комсомольской организации колхоза «Хаяхсыт» П.П. Флегонтова, к весне 1943 года погибло от голода, неустроенности быта и брюшного тифа 200 финнов. Это – судьба только одной группы депортированных. Ныне живут в Якутске три сестры Путкне – Мария, Екатерина и Вера Семеновна. Эти пожилые женщины с глубокой благодарностью вспоминают о хаяхсытах, их председателе А.К. Филиппове, которые помогали им во всем, по-братски относились к финнам. Горе и страдания у них были общие. Условия жизни и труда были тяжелые. В колхозе «Хаяхсыт» за зиму погибло 117 человек, в Натарах – 317 человек финнов и якутов. Практически эти люди были депортированы на смерть. Чего иного можно было ожидать, если их оставили на произвол судьбы в 400 километрах от райцентра, без связи, на песчанном берегу Натары.

Организаторы переселения- бывший министр земледелия Якутии, председатель комиссии по переселению чурапчинцев Н.Г. Анашин и заместитель Председателя Совнаркома С.З. Борисов. Провели депортацию сжатые сроки – за декаду. За это время было доставить около шести тысяч человек в Нижний Бестях. Переселяли всех колхозников, не считаясь ни с чем: престарелых инвалидов, сирот, семья призванных на фронт, больных, беременных женщин. Семье разрешалось брать только 15-18 килограммов вещей, все имущество, тысячи голов скота и лошадей оставлялись на произвол судьбы. При переселении применялось насилие, оно якобы оправдывалось законами военного времени. По рассказам очевидцев тех событий, зам. предсовнаркома С.З. Борисов принял все меры, чтобы люди не уклонялись от отъезда. Кто не соглашался, подлежал аресту.

Комиссия по переселению чурапчинцев не позаботились о питании людей и корме для скота на пути следования. Голод начался уже в Нижнем Бестяхе. В пути погибло 20 человек. По архивным данным, в трех северных районах погибло около двух тысяч чурапчинцев-переселенцев. Инициативная комиссия ныне установила имена 1266 погибщих, в целях увековечивания памяти старалась установить имена погребенных в братских могилах. Труд оказался адским, итоги приблизительными.

Инициативная комиссия располагает многими материалами, рассказывающими о голодной смерти колхозников, бывших ударников и стахановцев. Умирали целыми семьями. Приведу несколько фактов о трагедии шестидесятилетней давности.

Из колхозников «Красного роста» вернулись в Чурапчу только шесть человек и восемь детей. Ветераны Е.Е. Владимиров, ныне живущий в Тикси, и Г.И. Захаров, проживающий в городе Якутске помнят о захоронении на берегу реки Лунха в местности Аппаны около 30 человек без гробов, в общей могиле, без надмогильных крестов, без указания имен. Это были колхозники из колхозов «Тонургэстээх» и «Олоххо киирии». Ветеран войны В.И. Осипов вспоминает о том, что весной 1942 года, будучи курсантом Всеобуча Хампинского наслега, в составе взвода Всеобуча из 38 человек приежал хоронить погибших в местности Хатырын Хомо. Взводом были похоронены в братской могиле 40 человек. В этом ужасном событии он участвовал 18-летним пареньком, до призыва на войну. Также похороны, видимо. Были организованы по команде свыше из-за отсутствия среди переселенцев людей, могущих хоронить своих близких.

В августе 1943 года после массовой гибели людей от голода и неустроенности обком ВКП (б) своим постановлением создал и направил в Кобяйский район правительственную комиссию во главе с Е.К. Притузовой заместителем председателя Президиума Верховного Совета, Комиссия документально зафиксировала все ужасы переселенческой эпопеи. За год жизни В Кобяйском районе количество семей сократилось на 123, погибло 627человек, в том числе из-за голода-439 человек. Выявлено 195 больных и инвалидов, 205 детей-круглыхсирот, 279-полусирот. Призвано в армию из числа переселенцев 140 человек. Переселенцы зимовали в заброшенных полуразваливающихся юртах, хотонах по разным наслегам. Не были организован выдача им лимита и доставка лимитных продуктов, так как многие переселенцы не могли принимать участие в труде. А кто работал, не мог даже добывать рыбу на свое пропитание. В районе не было запасов муки и других продуктов.

В нашей истории переселение чурапчинцев остается как трагедия и боль всего якутского народа. Это еще один факт огульного командного метода руководства, без ответственного отношения к судьбам людей.

**Архивные данные.** Бюро Якутского обкома ВКП (б) от 11 августа 1942 года рассмотрело вопрос «О мероприятиях по колхозам Чурапчинского района». Было отмечено: «Для большинства колхозов Чурапчинского района создалась крайняя бесперспективность в ведении их полеводческого и животноводческого хозяйства. Хозяйственная основа большинства колхозов оказалась расшатанной, финансовое состояние подорвано. Создалась угроза дальнейшему содержанию и сохранению общественного колхозного скота. Вместе с тем имеется полная возможность использования трудовых ресурсов этих колхозов в рыбной промышленности республики ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 6 января 1942г.»

Высшее партийное руководство республики постановило: «1. перевести 30-40 колхозов Чурапчинского района на устав рыболовецких и сделать рыбную ловлю для них основным видом хозяйства, а сельское хозяйство второстепенным, подсобным.

2. Переселить в связи с этим 30-40 колхозов Чурапчинского района в районы рыбной ловли (Кобяйский, Жиганский, Булунский).3. Подготовку и само переселение произвести в текущем году, не позднее 10 сентября…» Была создана правительственная комиссия из восьми человек во главе с наркомом земледелия ЯАССР Н.Г.Анашиным. К сожалению, это решения партии выполнялось в пожарном порядке. С мнением чурапчинцев не очень- то считалось. Их принудили покинуть родные дома. Партийный циркуляр претворялся в жизнь без должной подготовки. Баржи подали с опозданием, они оказались переполненными. Из Нижнего Бестяха отправили 4988 колхозников. При этом в Булунский район поехали 759 человек 10 сентября, в Жиганск – 1736 человек 18 сентября, а в Кобяйский – 2493 переселенца только 20 сентября. Речной транспорт не был приспособлен к перевозке такого количества людей и скота. На баржах отсутствовали элементарные условия для пассажиров. Им разрешили взять с собой в дорогу минимум продуктов, вещей, кормов для скота. Бедные животные в дороге из-за нехватки сена грызли деревянные части баржи. Вся тяжесть забот по размещению и обустройству приехавших ложилась на плечи руководителей районов, колхозов. Документы Жиганского райкома ВКП (б) свидетельствуют, что готовиться к приему переселенцев начали только с середины августа. Району, в котором насчитывалось около трех тысяч жителей, предстояло принять в начале зимы более полутора тысяч голодных, больных людей. Их устраивали в необжитых местностях, после навигации, при полном отсутствии строительных материалов. Продовольствие выделялось по строго ограниченному скудному лимиту. Одиннадцать колхозов, прибывших в Жиганский район, были укрупнены, некоторые из них вошли в состав местных хозяйств. Этим людям, можно сказать, повезло. Они разместились на сравнительно освоенных участках. А вот члены колхоза «Хаяхсыт» и «Октябрь» были высажены практически на голом месте, им пришлось осваивать новые участки. Ради спасения людей, сохранения скота председатель Жиганского райисполкома Н.В. Шемяков, как депутат Верховного Совета СССР, обратился за помощью в соседний Булунский район. «Выделить сено на содержания 20 голов скота». Вспоминает П.П. Флегонтов, член Совета ветеранов Чурапчинского улуса в 2005 года, пятнадцати летним юношей прибывший в Натару: «Пять колхозов были направлены на голый берег участков Талахтаах и Натара. Здесь переселенцам, натерпевшимся в дороге нужды, пришлось туговато. Пока строили жилье, устраивались на новых местах, потеряли не мало близких…в первую зиму бригаду из 18 человек отправили рыбачить на Улахан – Кель. Мы оснастили невод обычным способом, как у себя на родине. Но все наши попытки были безуспешны, ничего не смогли добыть. Мы не знали, как делаются сети, особенностей рыбодобычи на северных озерах. Голодали, в последние дни даже не было желания, силы встать, чтобы натопить времянку. Не далеко от нашей палатки жил рыбоприемщик Киренский, рядом стоял амбар с продуктами. Мы не могли попросить у него продукты, даже дойдя до крайней степени истощения. В это время, возвращаясь из Булунского района, председатель Жиганского исполкома райсовета Николай Васильевич Шемяков на ямщицкой станции Тулук узнал о нашем бедственном положении, отложив другие дела, сразу приехал к нам в Улахан Кель. Вскипятив чай, сначала напоил нас, потом подкрепился сам. Затем договорился выдаче продуктов авансом. Как мы были рады тем 9 кг. масла, мешку муки, сахару и соли. Получили также четверть чая, свечи. Пробыл у нас несколько дней, обучил секретам северной рыбалки. С того времени мы никогда не возвращались без улова. Не мало воды утекло с тех пор, но я не забываю о тех днях, с благодарностью вспоминаю человека, спасшего нам жизнь». Переселенцы многим обязаны Николаю Васильевичу. Во многом благодаря этому человеку, поддержке местного населения чурапчинские переселенцы пережили ту трудную зиму 1942-1943 годов.

1. **Хотя и не рвались рядом снаряды**

Минуло чуть ли не полвека, а Семен Петрович Афанасьев и Филипп Афанасьевич Андросов все помнят то заснеженный пустынный берег под горой, на которой вместе с односельчанами высадились после долгого утомительного путешествия по Лене. Не по своей воле отправились в него люди. Никто даже не спрашивал их мнения. Уж надвигалась осень 1942 года, когда жители Хаяхсытского наслега, как и другие их земляки из Чурапчинского района, получили категорическое указание пуститься в ту трагическую одиссею, из которой многие не вернулись домой.

-Обязали нас срочно сдать весь домашний скот, - увспоминает Семен Петрович. Какое там ослушаться? Пригрозили законами военного времени. Налегке целыми семьями двинулись в дальнюю дорогу. Взамен скота выписали справку. Уполномоченные, осуществлявшие переселение, заверили, что мол, по справкам на новом месте получим оленей. Только несбыточным оказалось это обещание.

Оставить родной дом хаяхсытских переселенцев торопили, а потом как неспешно везли их на баржах вниз по Лене. Сутками люди мерзли на открытом воздухе под пронизывающим речным ветром. Уже тогда наиболее слабые не выдержали. Еще в дороге начали умирать ни в чем не повинные люди. Но то было лишь начало крестьянских мучений. Куда больше тягот ожидало хаяхсытских переселенцев в конечном пункте назначения.

Высадились далеко на севере, в Жиганском районе почти на границе с Булунским районом, на неприветливом берегу. Вот, что вспоминает Филипп Афанасьевич Андросов:

- Мы были в отчаянии. Как на зло погода испортилась. Пошел дождь со снегом, а укрыться негде. Отыскали заброшенную изгородь, соорудили около нее нечто на подобие навеса из всевозможного тряпья, что прихватили с собой. Так и коротали время до утра. Да и потом понадобился не один день, чтобы построить более или менее приемлемое жилище. Понятно, обходились весьма примитивными строениями, скорее похожими на сараи, нежели на человеческое жилье. И совсем плохо приходилось семьям тех, кто воевал на фронте, которые остались без крепкой мужской опоры. Колхозы, правда, соорудили для них на скорую руку барак, только каково жить в нем зимой малолетним да старикам, если он продувался насквозь?

- Да жилось, конечно, нелегко, - говорит Филипп Афанасьевич.- но чтобы грозил смертельный голод – это явное преувеличение. Сужу по своей семье из шести человек. В личной собственности у на сбыло пять коров, три-четыре лошади.

- наша семья держала двух коров, двух бычков, - вспоминает Семен Петрович. – понятно, с бескормицей шутки плохи. Только ведь к этому нам не привыкать, засуха – обычное дело в районе. Ну, не хватило бы на зиму кормов, забили бы одну корову. Как – нибудь дотянули бы до следующего лета.

К тому же людей безжалостно выгнали из дома вовсе не для того, чтобы где-то обеспечить им более сытное существование. Вот уж где голодали хаяхсытские колхозники, так это на новом месте. В первую зиму им отпускали на трудоспособного человека лишь по семь, а на иждивенца – по три килограмма в месяц. А так как переселенцам еще негде было здесь жить, то удивительно ли, что многие не вынесли выпавших на их долю нечеловеческих испытаний. В первую же зиму, по словам С.П.Афанасьева, умерли 117 переселенцев из Хаяхсытского наслега.

- Страшные происходили вещи, - дополняет Ф.А. Андросов. – В морозном декабре 1942 года у оставшихся в живых в живых иной раз недоставало сил хоронить умерших. По нескольку дней лежали мертвецы около юрт. Невероятно, но с этим как-то свыклись. Не до мрачных суеверий было…

Филипп Афанасьевич в ту трагическую зиму потерял отца. Выехали с ним на рыболовецкий участок километров за 150 до нового поселения, если можно назвать его таковым. Через какую-то неделю отец заболел. У него поднялась температура. Филипп Афанасьевич уговорил местного эвенка отвезти больного на оленях к семье. Добирались четыре дня. Только и там условия явно не тянули на лазаретные. Через полмесяца еще недавно вполне здоровый мужчина умер.

Нет, вовсе не заботой о людях диктовалось то изгнание чурапчинских крестьян из родных мест. Да производственной необходимостью здесь всего не объяснить: вместе с трудоспособными гражданами переселяли и немощных родственников, от которых большой пользы в работе не жди. Весьма просто сослаться на особенности военного времени. Ведь вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 6 января1942 года «О развитии рыбной промышленности в реках Сибири и Дальнего Востока». Однако, хотя контроль за его исполнением осуществляется, понятно, по законам военного времени так ли уж обязательно было для реализации намеченной программы жертвовать человеческими жизнями на трудовом фронте, где не рвутся снаряды? Похоже, тогдашние руководящие работники слишком поздно спохватились выполнять то постановление. Зато, как водится у нас, уж взялись, то стали проявлять неудержимое административное рвение. «Социалистическая Якутия» в статье «Северная одиссея чурапчинских колхозников», опубликованной 17 сентября 1989 года, называла имена некоторых руководителей, причастных к той трагедии. Хотят они того или нет, но есть у них право все списывать на трудности военной годины?

- Уверен, не погибло бы в первую зиму столько людей, будь у нас хотя бы месяц – другой, чтобы обустроиться на новом месте, - категоричен Филипп Афанасьевич Андросов. – Если уж понадобились работники на рыбодобыче, то переселяться надо было хотя бы летом. Тогда бы мы успели хоть что – нибудь построить на пустынном берегу. Кстати, в последующие зимы переехавшие в Жиганский район хаяхсытские колхозники болели куда меньше, а уж до смертельных случаев из-за холода не доходило…

Когда вышло разрешение, почти все оставшиеся в живых чурапчинцы незамедлительно вернулись домой. Однако кое-кто остался и в Жиганском районе. Вторую Родину обрели здесь С.П.Афанасьев и Ф.А.Андросов. и не считают себя обделенными судьбой. У обоих крепкие многодетные семьи. Дети нашли свое мести в жизни. Появились уже внуки. Словом, можно утверждать, что жизнь у ветеранов сложилась. Несмотря на пенсионный возраст, оба еще находят силы работать. Даже о тяжелых лишениях военных лет вспоминают с оптимизмом: многое отняли у них тогда, но с ними оставалась молодость. К тому же плохое человек старается забыть. Только это не означает, что его не было. Прошлого из памяти не выбросить.

Е.Ростовцев,

Газета «Социалистическая Якутия»

От 10 марта 1990 года

**III. Практическая часть**

1. **Светлой памяти Ф.А. Андросова**

Андросов Филипп Афанасьевич родился 15 сентября 1924 года в с. Хаяхсыт Чурапчинского района в семье Кондратьева Василия Трофимовича и Анны Николаевны. У них было девять детей, бедная семья, что не удивительно для Якутии 20-х годов, к тому же, отец рано потерял жену и один, как мог, пытался прокормить своих детей. Бедность вынудила отдать Филиппа на воспитание сестре отца, у которой на тот момент детей не было. Через два года у приёмных родителей родилась дочь Елизавета, с которой они вместе росли.

Весной 1942 года Филипп окончил седьмой класс, а осенью вместе со многими земляками попал под так называемую «программу переселения колхозов Чурапчи». Совершенно неожиданно, под угрозой военного времени их колхозы отправили в северные районы на организацию рыбного промысла для фронта. Весь путь следования к месту назначения и само прибытие сопровождалось холодом и голодом, смертью родных и близких. Он не совершал громких подвигов, как и все чурапчинские переселенцы из последних сил старался работать под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Они беззаветно верили и надеялись на лучше будущее. Благодаря стойкости и мужеству тысяч таких людей страна выстояла и победила.

Пройдя через многие лишения, пережив неоправданное переселение, Филипп Афанасьевич остался в Жиганском районе. Здесь он в послевоенные годы участвовал в восстановлении народного хозяйства, здесь встретил свою будущую жену Людмилу. Его трудовая деятельность началась с назначения его ответственность продавцом Джарджанской торговой лавки в 1946 году ,затем заведующим Натаринской и Кыстатыамской торговой лавке. С того же времени началась и приём пушнины. В1960 году его назначают заведующим пушным приёмным пунктом в районном потребобществе, а после реорганизации системы «Холбос» в 1963 году и перехода на совхозное производство переводят в совхоз «Жиганский» в качестве охотоведа-товароведа по приёмке пушнины. В 1973 году он успешно окончил обучение на факультете повышения квалификации Иркутского сельскохозяйственного института по специальности «охотовед». Филипп Афанасьевич был постоянным добровольным охоткорреспондентом Всесоюзного научно-исследовательского института охотничего хозяйства и звероводства Центросоюза СССР (ВНИИОЗ) по Жиганскому району. Вел наблюдение за численностьи и распространением промысловых зверей и птиц, их кормовой базы и другими условиями существования, собирал необходимые научные сведения.

Он проработал в совхозе по 1997 год, был одним из опытнейших специалистов республики по пушнине. Ввел несколько новшеств в совершенствовании методов первичной обработки пушнины, результатом которых стало увеличение сдачи высокоценных отборных шкурок. Был на ВДНХ, участвовал в Международном пушном аукционе в Ленинграде.

Филипп Афанасьевич прожил большую, насыщенную и интересную жизнь, оставив после себе пусть и небольшое, но достойное наследие. Ведь истинное достижение – это то, что человек оставил после себя: добрую память о делах своих и свое продолжение в детях и внуках.

1. **Воспоминания жизни С.П. Афанасьева**

Для каждого человека алас на котором, он родился ближе и роднее любого места на земле. Мое детство прошло на зеленых лугах летника Тенургэстээх над озером Кетит.

У меня было не простое детство. Когда мне было четыре года, мой родной отец умер от тяжелой болезни «Испанка». Рассказывали, что в это время, в 1918 году, от этой болезни умерло очень много людей. До пяти лет я не мог ходить и ползал на черной земле по всему балагану, к моему счастью, к нам зашел путник и когда стали пить чай сказал: «У вас очень умный, шустрый и добрый ребенок, жаль, что он заболел. Нужно оберечь его судьбу». Он пил чай и долго думал, затем вдруг стал рассказывать: «Нужно забить одну молодую телку, посадить мальчика на теплую кровь с обеденной дойки до четырех-пяти часов. А чтобы он не сполз нужно его связать к столбу» (по сегодняшнему времени четыре часа). Матери и старшему брату было очень жаль телки. Так думали они несколько дней. Это было весной. Они рассказали об этом соседям, они согласились взять половину телки. Скоро телку забили, меня посадили на теплую кровь как велел путник. Через несколько дней я стал ходить и бегать. Я слышал, мать рассказывала людям про то как ее пятилетний сорванец забегал по лугу за бабочками с палкой под ногами, будто скачет на лошади. Прошли годы, и мне пришлось выхаживать слепнувшую мать. Она доила коров, молола зерно на жерновах, выдергивала колосья кнопы, я ей во всем помогал, водил ее по всяким нуждам. Летом я ходил за водой, собирал дрова в лесу, чтобы растопить печь, кипятил молоко, это были моими прямыми обязанностями. Мать ходила в хотон по натянутой веревке. Хотя она была больна, не бросила работать руками, выделывала, обрабатывала для соседей шкуры зайца, теленка. За этот черный пот мать получала мясо и масло. Мы ходили с ней взявшись за руки к соседям, я хорошо помню, как они угощали нас мясом зайца, карасями. Как гласит якутская пословица – от мученика мука не отходит. Когда я учился в четвертом классе, мать тяжело проболела два дня и умерла. Мне было очень тяжко, для моего маленького сердечка – это была самая тяжелая утрата. Даже сейчас, воспоминания тех дней не дают мне покоя.

Наш летник Суедэр чарана стоял в трехстах метрах от второго Чарана, эти аласы друг от друга скрывали лишь лиственницы. Там жила повитуха Ксенофонтова Елена. Мы всегда с нетерпением ждали ее приезда. У повитухи было два взрослых сына. У Николая была жена, младшего прозвали Босуукка (настоящего имени не помню). Я ходил к ним играть, мы с ними ходили на утят с собаками, от добычи доставалось и мне, поэтому они мне очень нравились. Как только Елена переезжала на летник, она справляла не большой ысыах «Кумыс кулуна». Приглашала всех ближайших соседей и угощала вкусным мясом и кумысом. Как хорошо же тогда было. Я точно помню, что в это время я водил мать за руку.

После смерти матери я стал жить у старшего брата Ивана Афанасьевича. Невестка сразу же взяла меня в свои железные руки. Для меня началась тяжелая жизнь, я стал для них чернорабочим, так и не познав счастливого детства. Они не разрешали мне играть с соседскими ребятами. Невестки одна за другой велели мне работать по хозяйству. Они и не думали, что я устану, заболею. Летом я собирал коров, ходил за водой, собирал в лесу дрова, топил печь, бегал вокруг якутского комелька – кипятил молоко. Эти обязанности я выполнял день за днем.

Брат Иван Афанасьев 20 лет работал в родном наслеге председателем Совета и потому, не доходя домой уезжал в Чурапчу. Все домашние работы выполнял я сам. Долбил прорубь и бегом в школу, которая находилась в четырех км-х от нас. Но не смотря на это в III-IV классах учился на отлично.

В 1968 г. в музее Чурапчинского района я видел фотокарточку Ивана Афанасьева. По совету знакомых, я, еще с двумя друзьями, Софроновым Дмитрием Дмитриевичем, Марковой Еленой Петровной, целый месяц отдыхали в Первом пионерском лагере в центре Чурапчи. Я тогда в первый раз попробовал хлеб, увидел самолет, приземляющийся на воду и первый маленький трактор во дворе «МТС». Все это я рассказывал одноклассникам на открытии учебного года, а они слушали и удивлялись. После этого я еще не раз ходил в пионерский лагерь с. Дирин.

Иногда летом я охотился на бурундука и полевых крыс. Шкурки заготавливал, сдавал Государству и получал за свою работу у колхоза деньги. Квитанции я сдавал председателю правления «Светлое Эркээйи» Андрееву Василию Ильичу. В народе его звали Мастер Василий, он был моим родственником. Брат в то время работал в Артыале, через него я стал членом колхоза и нашел там работату.

В начале лета после учебы я водил быка. В течение 2-3-х дней заготавливали сено на «Кэтит озере». Все лето с Флегонтовым Прокопием Петровичем, Марковым Петром Петровичем работали наравне со взрослыми. (Марков П.П. умер на Натаре в 1943г.)

Когда еще работали в «Светлом Эркээйи» с летника «Дугду» мы собрали очень большой урожай рожи. Все очень хвалили нас, в то время еще ни кто не собирал токого урожая. Кириллов Роман Афанасьевич косил зерно машино-косилкой, делал не большие бугорки, убирал граблями, а за ним мы убирали остатки.

Я чаще работал с Марковыми, Флегонтовыми. Это было время, когда Петр Марков получил имя Стахановца. И потому под его руководством мы работали с большими успехами. Все его дети были работящими людьми. Февронья и Елена были уже зрелыми девушками. Илья Марков умер на войне. Жаль, что сейчас нет их прямых потомков, которые были бы достойны своих предков.

Колхозы «Светлый Эркээйи» и «Ударный» с. Хадаар слились в одно большое хозяйство и слыли одним из крупных хозяйств в наслеге. Председателя выбрали общим голосованием, им стал Филиппов Афанасий Кириллович.

В то же лето я с очень упитанным, большим человеком по имени Соломов на пашне колхоза охотились на бурундуков и полевых крыс. На охоту мы выходили утром, но все равно ничего толком не получалось. Чтобы поохотиться я прибегал из Дугда в Арылах с. Мандай, а расстояние между ними 6-7 км. Я еле добегал, вижу, а старик только садился за стол позавтракать. Мы собирались и шли на охоту. У него было деревянное ружье – дятер (арбалет), а у меня ничего, я просто гнал бурундуков к нему на встречу. Шкурки бурундуков мы сразу же выделывали. Старик сам сушил выделанные шкурки. Сейчас даже не сосчитать сколько мы наохотили в то лето. В то время член колхоза по закону устава должен был выполнить 60 календарных дней. За все дела я отвечал сам, а мой напарник хвалил меня, и это придавало сил для новых побед. Иногда я ночевал у него, и на охоту мы выходили раньше. Эти выходы мы называли Стахановецким движением. Но даже в эти дни нам не очень-то везло. Потом этого старика судили за то, что якобы он не работал и саботирует людей в колхозе. Его посадили в тюрьму, из тюрьмы он не вернулся.

Потом во время учебы и работы я стал ловить нордой гальян в ручейке Тенургэстээх. Наживкой для меня было тесто, тогда улова было больше. А осенью во время заморозков я ставил петлю и капкан на зайца. Веревку я делал из конских волос. И эта охота была не плохой. Тогда я прославился охотником и избавился от домашних работ.

Этой же осенью поставил большой капкан с семью зубцами. Охота была удачной. Прослышав о моих успехах, брат моей невестки старик Иннокентий Марков показал как делается ловушка из дерева, я попытался его сам смастерить, да ничего путного не получилось. Той зимой зайцев уже стало меньше.

С каждым годом природа сохла, дождей стало меньше, а старики говорили, что к нам идет засуха, а вместе с ней и голод. После этих разговоров, весной 1942 года, снег растаял раньше обычного, наступили заморозки, а затем северный ветер стал неумолим, и земля засохла, растения высохли. Ветер был такой силы, что даже проволока телеграфного столба гудела.

В 1942 году с неба не упало ни капли дождя, наступила страшная засуха. На луга налетела саранча. На холмах был слышен шелест крыльев пролетавшей стаи саранчи. На закате саранча не давала покоя жителям нашей матушки земли. Самая большая саранча была в длину 5 см. Едва зелень появлялась саранча тут же на нее налетала. Выедала все сенокосные угодья и летела дальше, перелетала на леса и съедала молоденькие деревья. Ничего не осталось, потому нашему колхозу пришлось идти на сенокос в другие места. В лесу зайцев стало больше. Старики говорили, что за это время они два раза уродились. В заключение хочу сказать, саранча и зайцы предвестники засухи и голода.

В июне 1942 года меня и моего товарища Проню Флегонтова после школы отправили на работу в колхоз «Объединение» на товарно-молочную ферму с. Арылах. Проня был счетчиком, я - обработчиком молока. Счетчик сдавал молоко мне, я делал из него масло и сдавал кладовщику колхоза.

Когда я работал на ферме Чаран к нам часто приезжали на контрольную проверку. Проверяли меня и доярок на скорость по надою молока, переработке молока в масло, но уезжали проиграв в пух и прах. Среди них были Климова Марина, Адамова Варвара. Я и сейчас помню, как молоко, которое они переработали, мы перерабатывали по второй, и у нас получалась очень густая сметана. Мы тихо и мирно работали себе. И вдруг нас позвали в Арылахскую школу на общее собрание наслега. Наша ферма была ближе и многие из нас пошли на это собрание.

На собрании четко и ясно объяснили, что Чурапчинский район в засухе: «Объединение, Социализм суола, Буденный переедут на север в Жиганск!». В связи с этим наслег Хаяхсыт и еще три колхоза поедут на трудовой фронт. Нам расхваливали северные районы, говорили как хорошо и сытно мы будем там жить. Объявили военное положение, и сказать что-то в ответ было нельзя. Молодых людей на войну уже не забирали, они должны были поехать на благо родины на север в Жиганск добывать рыбу. Старики пытались спорить, чтобы остаться на родине, но не получилось: «Вы переезжаете, готовьтесь!», - велели нам.

Через несколько дней коров из нашей перевели в другие фермы. Сепаратор, посуду и другие вещи положили в церковь с. Арылах. Сторожем остался старик Борисов Яков. Через несколько дней мы собрались и двинулись в путь. Я ехал с семьей брата, вскоре мы приехали к берегу Бестяха. Была осень, река Лена встретила нас неумолимым холодом. Мы обменяли нашу старую корову на муку и деньги с одной русской бабкой. Мы наелись у нее досыта. Мы ушли, а наша корова так и осталась мыча нам вслед. Ее теленка брат забил еще летом и потому, наверное, она очень тосковала.

Жители Бестяха воспользовались тем, что чурапчинцам было трудно выкупили у них все самое хорошее за минимальную цену. А теплохода, как на зло, долго не было. И вот мы поплыли по реке. Не знаю, сколько плыли, вскоре мы стали причаливать и людей целыми колхозами высаживали на берег. Пошли слухи, что нас высадят на Натаре. Мы причалили на берег Натары. И там собрались дети, женщины. Они о чем-то говорят, а мы не понимаем, потом мы узнали, что летом в Натару, как и мы, приехали финны-поляки. Потом мы познакомились с ними по ближе, узнали от них, что здесь умерло очень много людей. Они пилили на рыбзаводе бревна и строили балаганы на несколько семей. Перезимовав на Натаре, они образовали колхоз «28 гвардейцев», пошли на рыбалку под Джарджан на пески Бартая. Там они неводом ловили рыбу, и сдали не мало.

Нам предложили поселиться выше на 1 км. по реке Натара. Мы пошли с семьей на то место. А там с северной стороны глиняная гора, с южной – река Натара. Мы тут же начали строить дом. Некоторые семьи, которые были без мужчин переселили по местным жителям. Мы с нашими чурапчинскими родственниками, которыми жили в одном аласе, стали жить в одном балагане. Мы собирали дрова на вершине горы, перекатывали вниз, и потому работать было легче. Пока строили жилище, мы спали под кустами. Ночью над нами кружил снег, свистел ветер. Через около двадцати дней мы построили маленький домик. Нас в семье было трое, а соседи двое, получилось пятеро работящих человек, так что от других не отставали. Другие соседи выпрашивали у нас то еды, то чего-то другого. Рыбзавод стал выдавать работающей семье 9 кг. в месяц, а не работающей 3,5 кг. американской черной муки. Таким образом, образовалась карточная система. Чтобы получать норму муки многие стали работать. Меня обязали возить бревна на саласках причаленные плотинами на берег Натары. На этой работе нас было пятеро. Мы вывозили бревна на гору, выкладывали в кучи. Этими бревнами должны были строиться дома.

Эти бревна потом еще пригодились. Из них построили школу, магазин, жилые дома. В 1943 году я устроился работать охранником на торговую базу. В 1943 году стал работать счетоводом в колхозе, а с 30-го июня 1945 года начал работать продавцом на Натаре. До меня на этом месте работала финка, они уехали домой. С этого года началась моя трудовая деятельность в системе Райпо. Начинал с продавца, затем стал завхозом, заведующим склада. Затем работал в Кыстеме, Бестяхе. В этом году на работе справили 45-летний юбилей моего трудового стажа. Я был очень рад этому, меня наградили Почетной грамотой, вручили 160 руб., помимо этого выдали фонд на мотор «Вихрь». Тогда я понял смысл слов «Работа – честь»

1. **Заключение**

В годы Великой Отечественной войны в Жиганском районе отбывали вынужденную ссылку тысячи переселенцев из Чурапчи, которые были заняты в основном рыбодобычей. Многие остались спать вечным сном в этой северной земле, не выдержав тяжелых условий холода и голода.

«...В Кобяйском районе умерли от голода и холода 1284 переселенца из 18 колхозов. В Жиганском районе нашли свою могилу 259 чурапчинских колхозников, а в Булунском районе умерло 204 человека. Всего в результате бесчеловечного, неорганизованного переселения умерли 1747 Чурапчинских колхозников. Цифры эти уточняются. На полях военных сражений сложили свои головы во имя Родины и всеобщего счастья, защищая свою Родину 1381 чурапчинцев. Выходит в боях погибло меньше людей, чем во время насильственного переселения в три северные районы республики». (Из письма ветеранов войны и труда Чурапчинского района Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Верховного Совета СССР М. С. Горбачеву от 25 декабря 1989 года).  
Время идет, люди не вечны, совсем мало остается свидетелей тех трагических страниц нашей истории. Мне кажется, что мы просто обязаны помнить и ценить память людей, которые трудились, умирали, погибали, будь то на войне, за станком, в Блокаде Ленинграда, за Сталинградом, на заснеженной неприветливой могучей реке Лене – всех, кто отдал свою жизнь без остатка и кто потом восстанавливал Великую, непобедимую страну – Россию, а непобедимая, потому что жили непоколебимые духом простые люди, как мой прадедушка Семен Петрович Афанасьев и его друг юности Филипп Афанасьевич Андросов. В этом году я лично встречался со многими переселенцами, слушал их рассказы с огромным комом в горле, да и рассказчики мои не в силах сдержать своих эмоций, плакали. Через два года 70-летний юбилей переселения жителей Чурапчи в районы рыбной ловли (Кобяйский, Жиганский, Булунский). Нашу работу мы посвятили именам простых людей, которые скромно трудились на благо не только нашего Жиганска, но и нашей Родины. Нам бы хотелось, чтобы о них осталась добрая память, как о людях на судьбу, которых выпали тяжелейшие испытания, несмотря ни на что они сумели прожить достойно, работали самоотверженно, были прекрасными семьянинами. У обоих многодетные семьи, есть внуки и даже правнуки. Они приобрели здесь в Жиганске вторую Родину.

1. **Приложение**
2. Балаган, в котором я родился. Здесь прошло мое детство. Передо мной остатки кирпичной печи. Потом этот дом перевезли в поселок.
3. Печь комелек, у которой я вырос. Я растопил комелек, по старому обычаю совершил обряд. 16 октября 1990 года, в 4-х км. от поселка.
4. Общий вид озера «Кэтит». 1. Восточная сторона «Плотина», вид с вершины холма. Возле плотины жили Андреевы; 2. С западной стороны лежит речка; между 3-2 сторонами земля, на которой жил Кириллов Степан Афанасьевич. Его сын работает в Райпо грузчиком; 5. Балаган Михайловых

Участок, на котором жил Филиппов Петр. Сейчас там стоит ферма совхоза «Эрилик Эристин»

16 октября 1990 г.

Библиография

1. Ахтыылар. М.И.Шадрина – Дьокуускай: Бичик, 2003;
2. Возвращение к истокам. Памяти Филиппа Андросова. М.Ф.Ким, М.В. Андросов;
3. Мутугунан быра5ар мунур уйэбит. Прокопий Флегонтов;
4. Харах уулаах ахтыылар. – Дьокуускай: Бичик Д.П.Чечебутов, 2002;
5. Чурапчы алдьрхайа. – Дьокуускай: Бичик , 1993;
6. Якутия. Газета от 9 июня 2005г.