**Спасчане – кустари и ремесленники**

По селу Спасскому в 1888 го­ду 48,7 проц. хозяйств занима­лись различными местными и отхожими промыслами. Пример­но такое же положение имело место в Елховке, Турбанке, Ватрасе и Тубанаевке.

Кустарные промыслы в Спас­ском и других селах возникли издавна, в результате роста ма­лоземелья. Все исследователи кустарной промышленности на­шей округи сообщают, что мно­гие крестьянские семьи «...про­дуктами, получаемыми от сель­ского хозяйства, могут продо­вольствоваться не более полу­года, а остальное время долж­ны питаться покупным хлебом».

Крупное производство стало особенно возникать после 1826 года, когда государственным крестьянам было разрешено от­крывать предприятия без тор­говых свидетельств. Первый ко­жевенный завод в Спасском, на­пример, основан в 1830 году. По неполным данным в 1847 го­ду в Спасской волости имелось 14 кожевенных и 15 других пред­приятий; на спасской ярмарке было продано кожевенных изде­лий и сырья на 18.900 рублей, что составило 82 проц. ярморочного оборота.

Кожевенное сырье заготовля­лось как в местной округе, так и за ее пределами. Раньше в Нижнем и других местах губер­нии, отвечая на вопрос: «Откуда?» — «Из Спасского», — поч­ти всегда можно было услы­шать насмешливый отзыв: «А, кошатник!». Действительно, в Спасском и других селениях многие бедняки и маломощные середняки занимались сбором кожевенного и прочего сельско­хозяйственного сырья.

Отправляясь на промысел бедняк-безлошадник занимал денег и путешествовал по селам, воз­глашая: «кошек, собак блудных, ягнят палых!». Набранный «то­вар» сдавал заимодавцу. Зара­боток сборщика за 10-15 дней составлял 3—5 рублей, скупщик же выручал за шкурки в не­сколько раз больше.

Некоторые сборщики отправ­лялись промышлять на лошади, с различными товарами (ситце­вый лоскут, платки, дешевая га­лантерея, пряники и т. п.). На них они выменивали или скупа­ли за деньги шкурки, лен, щети­ну, волос, рога, кости, тряпье и т. п. Заготовленное сырье также продавалось скупщикам.

Что из себя представляли скуп­щики можно видеть на примере спасского крестьянина Алексея Боброва. Начав свою деятель­ность с ростовщичества и скупки сырья, он завел фабрику по пе­реработке волоса, пера и щети­ны, а в дальнейшем превратился в крупного капиталиста. Он имел в Васильском и других уездах 23 земельных участка, 2 конных завода, несколько животноводческих ферм с породным ско­том, большую паровую мельни­цу и т. д. Также на скупке сырья нажился Сорокин — владелец Турбанской фабрики. 500 деся­тин земли, огромного «сорокинского подворья» в Нижнем, и конторы по скупке и продаже льна, пеньки и шерсти, значитель­ная часть этого сырья отправля­лась в Англию.

Подобно им и другие скупщи­ки становились крупными завод­чиками и купцами. Они главен­ствовали над мелкими предпри­нимателями и кустарями, большинство которых со временем превратились по существу в ра­бочих-надомников. От эксплуа­тации их труда заводчики и скуп­щики-торговцы имели особенно большие барыши.

В Спасском и других селах имелось также много надомни­ков, особенно женщин и детей, занимавшихся изготовлением шорных изделий, перчаток, рукавиц, варежек, носков и других изделий из материала заказчи­ков. Зарабатывали они гроши: взрослые 20-25 копеек, а под­ростки вдвое меньше. При этом расчет зачастую производился не деньгами, а залежалыми, продуктами и товарами.

К началу XX столетия Спас­ское являлось самым крупным селением в уезде: по переписи 1897 года в нем проживало 4494 жителя—на 695 человек больше, чем в Василе. В селе имелось 4 кожевенных завода — Баланди­на, Гребнева, Данилова и Потехина, который владел также ме­ханической мельницей, фабри­кой по переработке пера и во­лоса, щетины. Кроме того рабо­тало 22 предприятия по выра­ботке сыромятной кожи, и обра­ботке овчин и много клееварен­ных, шорных, воскобойных, са­лотопенных, красильных, соло­довенных, кузнечных и т. п. за­ведений и большое число на­домников; несколько фабрик по обработке пера и щетины (Боб­рова, Гребнева, Сарапкина и других).

Далеко за пределами округи славился спасский базар, на ко­торый приезжало много народу. В базарный день хорошо зарабатывали владельцы постоялых дворов и трактиров, разъезд­ные торговцы, скупщики сырья, купцы Нефедов, Богаткин, Шульпин и другие. Главенствовал сре­ди них Петр Матяев, имевший 2 магазина и склад с 20 приказчи­ками. Особенно многолюдны были базары во время ярмарок: весной — трехдневной и осенью с 20 сентября по 1 октября.

Вид Спасского соответствовал характеристике промышленых сел. Огромные каменные пала­ты Даниловых, Бобровых, Матяевых, Подлесовых, Потехина, Шульпина и прочих богачей гор­деливо возвышались над жалки­ми лачугами бедноты. Она юти­лась на «голодяихе», «вшивогорихе», «притыке» с ее «поганым» концом и т. п. улицах. Ее поко­сившиеся хибарки и кельи, с ма­ленькими окошками» заткнутыми вместо выбитых стекол тряпьем, напоминали своим убогим при­ниженным видом нищенок, сто­ящих в ожидании милостыни.

Условия труда на предприяти­ях были крайне трудные. Вмес­то узаконенных 11 часов рабо­чий день продолжался 13-14 и более часов. Работать приходи­лось в тесных, темных, зимой холодных помещениях, в сырос­ти, грязи и удушливых испарени­ях. Заработок устанавливался по усмотрению хозяина: 3-4 рубля в неделю. Наряду со штрафами практиковались обсчеты и удер­жания «на масло и свечи» для икон и т. п. Эксплуататоры осо­бенно стремились использовать дешевый женский и детский труд. В Спасском, на фабриках по разработке пера, работали исключительно женщины и дети, зачастую 8-10 лет. Казалось бы не так трудно сидеть и разделы­вать перо, но за рабочий день «от зари до зари» не только де­ти, но и взрослые так утомятся, что не могли разогнуть спину и двигаться. Заработок же жен­щин не превышал 20, а детей 8-10 копеек в день. К труду и жизни трудящихся Спасского, занятых промыслами, вполне применима характеристика кус­тарного села, данная писателем В. Г. Короленко: «Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходной работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустар­ном селе. Жизнь городского ни­щего, протягивающего на улице руку,— да это рай в сравнении с этой рабочей жизнью».

**П. МИХАЛЕВ.**

Знамя коммунизма. – 1968. – 14 декабря (№ 150). – С. 4.