**Под короной Российской империи**

Царское правительство не за­ботилось об охране здоровья на­рода. Поэтому часто возникавшие эпидемические болезни сопровождались огромной смерт­ностью. Так, например, во время эпидемии холеры, охватившей в 1892 году в числе других и Ни­жегородскую губернию, из зарегистрированных 605.058 заболев­ших, 296.852 человека (49 проц.) умерло. Заболевания оспой поч­ти не снижались. Туберкулез, скарлатина, трахома, чесотка и другие болезни свили в нашей округе прочное гнездо, но долж­ных мер к их искоренению не принималось. В Василе больница начала работать около 1866 года, она имела всего 12 коек на 106 тысяч населения.

В Спасском двухместная больница открылась в 1874 году, но через год ее ликвидировали — дорого обошлось содержание. Вновь она стала работать с 1880 года, также на два места. Лишь к концу 1907 года была достроена новая больница на 8 коек — на округу с населением около 45 тысяч человек. Даже к 1910 году в селах Нижегород­ской губернии в среднем один врач приходился на 15490, фельдшер на 8190 и акушерка на 27840 жителей. Смертность на 1000 жителей составляла 35 человек, особенно была велика смертность детей. Средняя продол­жительность жизни в начале XX столетия равнялась 32 годам.

При такой постановке здра­воохранения квалифицированной медицинской помощью могли пользоваться лишь чиновники, помещики, заводчики и прочие богачи, ибо два врача, несколь­ко фельдшеров и акушерок не в состоянии были обслужить ог­ромную округу. Большинству жителей приходилось лечиться

 «домашними средствами», при­бегать к услугам «знахарей» и «бабок-повитух». Подобное ле­чение зачастую заканчивалось превращением больных в неизлечимых калек, а нередко и смертью.

Использование «домашних средств» приводило иногда к печальным историям, Так, напри­мер, спасская крестьянка Федосья Антонова была представ­лена в Васильский суд с узелком высушенных лягушек по подо­зрению в намерении отравить своего мужа. Суду она заявила, что лягушки у ней хранились для лечения «ломоты в ногах». Уездный лекарь провел экспер­тизу — дал часть истолченных лягушек с молоком собаке и сообщил: «По содержанию той собаки трех суток запертою в особом месте никакого вреда и перемены с ней не сделалось». Антонова, просидевшая несколь­ко дней в «каталажке», от суда была освобождена. Никаких за­конов и учреждений по охране материнства и младенчества не существовало. Специальным и санаторным лечением могли пользоваться лишь богачи.

Самодержавно - помещичья власть боялась распространения грамотности среди народа. Одна­ко развитие капиталистического производства требовало грамот­ных людей и царскому прави­тельству пришлось открывать школы. Но на народное образо­вание расходовались гроши. По­этому в середине прошлого сто­летия в селах Нижегородской губернии почти на 1 миллион населения, содержалось за счет государственного бюджета 30 русских начальных школ с 617 учениками и 30 учителями.

Первая двухклассная школа в Василе открылась в 1819 году и содержалась на средства жите­лей. Характерно, что в этом же году в городе» за счет казны, бы­ло построено «самое грандиозное здание» — каменная двухэтажная тюрьма на 150 мест. В селах уезда школы начали возникать много позднее. Одни из исследователей указывает, что в 1880 году «на всю Спасскую волость не существует ни одной школы... Кабаки имеются в каждом селе,., Других культурных особенно­стей не существует».

В Спасском мужская двух­классная школа открылась около 1886 года. Впоследствии она имела пять классов, но большин­ство населения обучали детей не далее 2 - 3 классов. Женская церковно - приходская школа начала работать, примерно, в 1892 году. Затем постепенно школы стали открываться и в других селениях. К 1914 году на территории Спасского района (в его существуюших границах) имелось 26 начальных школ с 1062 учениками и 42 учителями. Труд последних оценивался низко — 28 рублей в месяц, тогда как продавец казенной винной лавки получал 42 рубля.

Детей обучали чтению, письму и начальной арифметике. Зато в избытке изучался неприменимый в жизни церковно - славянский язык и «закон божий». В созна­ние учеников внедрялась разная чушь о «святых чудесах», необходимость «чтить бога и госуда­ря» и т. п. Применялись при обучении различные наказания, виды, размер которых зависили от характера и настроения учителя. Контроль за учебой и поведени­ем учителей осуществлялся «по­печителями» школ — местными помещиками и богачами, а так­же духовенством. Еще хуже обстояло дело с образованием в татарских селах, где имелись лишь религиозные школы, доступ­ные только для детей купцов, кулаков и более зажиточных крестьян. Учеба девочек запре­щалась религией.

Среднее образование (не гово­ря уже о высшем) для подав­ляющего большинства трудовой молодежи было недоступно. Царское правительство требова­ло не допускать в средние учеб­ные заведения детей «из недо­статочных классов населения», хо­тя бы они и могли вносить плату на обучение. В результате такого отношений царизма к народному образованию по Васильскому уезду в 1897 году грамотных мужчин считалось 29,5 проц., а женщин 5,6 проц. Даже в 1917 году в селах Нижегородской гу­бернии около 73 проц. населения было неграмотным.

Клубов и других культурных очагов не существовало. Только в Спасском, при чайной «общест­ва трезвости», попечителем кото­рого являлся помещик Зыбин, имелась небольшая библиотека. В ней преобладали книги рели­гиозно - нравственного содержа­ния; подобные библиотечки были и в некоторых школах. В села всего Спасского района поступа­ло 186 экземпляров газет и жур­налов, преимущественно монар­хического направления. Их выписывали помещики, чиновники, духовенство, купцы, а также не­которые учителя, медицинские и другие работники земства, со­ставлявшие немногочисленную интеллигенцию.

Трудящимся Спасского и дру­гих сел представлялось неограниченное право «отдыха» в трак­тирах, кабаках и шинках — за­бывать в пьяном угаре свое неисходное горе и тяжелую жизнь, петь в ней печальные песни. Любили в народе «Есть на Волге утес» и другие песни про Степа­на Разина, но петь их приходи­лось с оглядкой, ибо полицей­ские приходили в неистовую ярость от имени народного ге­роя. Молодежи пойти было неку­да. Она слонялась по улицам и тоскливо распевала «Последний нынешний денечек», «Пускай могила меня накажет» и т.п. Гу­лянки «на посиделках» сопро­вождались такими же песнями, непристойными сказками, выпив­кой, картежной игрой, драками.

Самым распространенным ви­дом массового «спорта» являлись кулачные бои «стенка на стенку» на потеху и развлечение заводчиков, купцов и кулаков, которые иногда милостливо «на­граждали» изувеченных победи­телей водкой.

В сравнении с числом школ, учителей и другой интеллигенции Спасское было много богаче очагами мракобесия и их служи­телями. В селе имелось несколь­ко православных и старообряд­ческих церквей, а также «моленных», а около 1900 года основа­лась святотроицкая община (мо­настырь), в которой подвизалось до 50 монашек.

Служители религиозных куль­тов внедряли в сознание трудя­щихся: «Ьога бойтесь, царя чти­те», призывали к повиновению, угрожали непокорным «вечным мукам ада», обещали за страда­ния на земле призрачное блаженство в неведомой «загробной жизни». Православное духовен­ство, вдобавок, являлось блюсти­телем «незыблемости веры». До­кументы свидетельствуют, что священник села Спасского Иоанн Слободский неоднократно доно­сил властям об уклонении из православия в старообрядчество Тимофея Жукова, Павла Зайце­ва, С. Пермякова и других жи­телей села. За это Жуков попла­тился тюремным заключением, а остальные церковным покаянием. Царские законы обязывали пра­вославных ежегодно быть у «исповеди и святого причастия». Это требовалось для выявления настроения населения и его про­ступков, ибо священник при получении сана давал присягу «быть верным, добрым и послуш­ным рабом и поддержкой импера­тору и доносить об открытых на исповеди воровстве, измене или бунте на государя или государ­ство».

Со своей стороны цари щедро оплачивали услуги православной церкви — она ежегодно получала «воспомоществование» из го­сударственного бюджета от 55 до 60 миллионов рублей, в ее владении к 1914 году находилось свыше 3 миллионов десятин зем­ли. Все религии освящали существование законов о неравен­стве женщин, которые В. И. Ле­нин оценивал как «...неслыханно подлые, отвратительно грязные, зверски грубые». Женщины не имели права получать земельный надел, учиться в высших учеб­ных заведениях, работать в го­сударственных учреждениях. Без разрешения мужа жена не имела права получать паспорт, если она уходила от мужа, то по его требованию полиция возвращала ее обратно. За одинаковый с мужчиной труд получала меньшую оплату. Законным призна­вался только церковный брак. Дети родителей, не состоявших в таком браке, считались «не­законнорожденными» и ограни­чивались в правах.

Заправилами воспитания и отдыха трудящихся Спасского являлись их угнетатели: десятки заводчиков, купцов и прочих эксплуататоров. Им помогали попы, наставники, монахини, земский начальник, становой пристав, судебный следователь и прочие чины царского самодер­жавия, превратившего страну, по образному выражению В. И. Ле­нина в тюрьму народов. Над ней нависла зловещая тень герба «Российской империи» — двухглавого орла, увенчанного коро­ной с крестом, с символом дер­жавы и скипетром в когтях. Он наглядно олицетворял хищниче­скую сущность царизма и поддерживающих его эксплуататор­ских классов.

**П. МИХАЛЕВ.**

Знамя коммунизма. – 1969. – 7 января. – С. 4.