**Промыслы Спасского района**

***Как известно, в дореволюционный период село Спасское с округой являлось местом сосредоточения большого числа торгово-промышленных крестьян. Причинами развития предринимательства среди местного населения было малоземелье и низкое плодородие почвы, а также выгодное расположение Спасской волости в центре правобережной части Васильсурского уезда на пересечении трех торговых дорог: Нижний Новгород – Курмыш (и далее в Волжское Понизовье), Курмыш – Арзамас – Москва, с юга Нижегородчины (Сергач) – на Васильсурск и далее в Казань и Сибирь. Кроме того, от Спасского (через Тубанаевку и Новый Усад) отходил тракт к волжской пристани Бармино (в 20 верстах) и к Нижнему Новгороду, где сбывалась основная часть местной промышленной продукции. Крупным центром уездной и губернской торговли являлось само село Спасское, особенно после учреждения здесь в 1831 году двух ежегодных ярмарок, а в 40 верстах от него располагалась еще одна большая сельская ярмарка – Маровская (в селе Чернухе Макарьевского уезда.***

***Всего в селениях нынешнего Спасского района до 1917 года развивалось около двух десятков различных промыслов. О некоторых из них уже рассказывалось на страницах районной газеты. В настоящей же публикации мы впервые решили дать вам, любознательные читатели, краткие сведения о каждом виде промысловой деятельности наших предков.***

**Кожевенное производство**

Появилось в Спасской волости в XVII веке. Специализировалось на вы­делке кож коров и лошадей, некоторые кустари обрабатывали шкуры свиней. Центром местных кожевенников яви­лось село Тубанаевка, которая в конце - начале XX века занимала второе место в кожевенной промышленности  
Нижегородской губернии (после села Богородского). В 1916 году в районе  
действовало 11 крупных заводов (в т.ч. 6- в Тубанаевке) с числом рабочих не  
менее 15 человек на каждом. Самым крупным был завод А. И. Копашина со  
118 рабочими. Кроме этого, в начале века, а в основном опять же в Тубанаевке, значилось от 50 до 60 средних предприятий заводского типа и мелких кожевен, где трудились только сами хозяева и члены их семей. Общий объем выделки кож крупных животных здесь увеличивался следующим обра­зом: 1927г. - 14,2 тыс., 1901 г. - 210 тыс., 1916 г. - 500 тыс. штук. Сырье закупалось в селе Спасском или напря­мую в Нижнем Поволжье, Сибири и Оренбурге, а выделанные кожи прода­вались преимущественно на Нижего­родской ярмарке и в Москве. В годы Первой мировой войны Тубанаевка полностью работала по государствен­ным заказам на нужды армии.

Технология кожеобработки осно­вывалась на применении природных материалов (воды, корья, извести, дег­тя) и использовании ручных орудий труда да ветряных мельниц - толкачей для приготовления корья. Лишь с кон­ца первого десятилетия XX века на ве­дущих местных заводах стали приме­няться паровые и нефтяные двигате­ли, приводившие в действие дубиль­ные барабаны, корьедробилки и паро­вые сушилки.

**Овчинно-шубное производство**

Появилось в Спасской волости также в XVII веке. Специализировалось на вы­делке овчин с сохранением шерсти и из­готовлении из них дубленых полушуб­ков. Центр - село Монастырский Ватрас, в этом виде производства занимав­ший второе место в губернии (после села Большого Мурашкина), В начале XX века в Ватрасе было 62 овчинных пред­приятия, еще около 30 подобных заведе­ний действовали в Долгом Поле, Спас­ском, Антонове и Тубанаевке. Производ­ство носило преимущественно кустар­ный характер. По данным начала 1890-х годов в Ватрасе ежегодно выделывалось 100 тыс. штук овчин. Все операции про­изводились вручную. Сырье использо­валось местное, а также из Казани, Са­мары, Астрахани, Оренбурга. Выделан­ные меха и полушубки продавались на окрестных базарах и на Нижегородской ярмарке.

В Ватрасе также существовал редкий в Нижегородской губернии конца XIX -начала XX века промысел по выделке ло­синых кож на замшу. В 1912 году в селе жило семеро таких мастеров.

**Льноводство**

Для местного использования выра­щивание льна велось повсюду. Уже в описании конца XVIII века упоминается, что крестьяне всех селений Васильсурского уезда прядут лен и ткут из него холсты.

Товарное же производство льна в особо крупных размерах велось в Высоко-осельской и Прудищинской волостях, где его собиралось до 250 тысяч пудов. Лен закупался на месте скупщиками-комис­сионерами и частично отправлялся ими в Германию. В 1912 году в деревне Турбанке начала действовать механическая льнопрядильная фабрика местного пред­принимателя А. И. Сорокина. По числу рабочих (600 человек) фабрика стояла в первом десятке самых крупных про­мышленных предприятий Нижегородс­кой губернии. Сырье было местное и из различных губерний России. Сбыт: че­саный лен - в Англию, пряжа - на отече­ственные ткацкие фабрики.

Около 1912 года появился пряже - крутильный завод И. И. Блинова в Новом Усаде.

**Гончарное производство**

Центр - село Елховка. В начале XX века в ней существовало около 80 гон­чарных мастерских о 200 работниками. Глина местная. Продукция: горшки, кувшины, корчаги, крынки - сбывалась в окрестных селениях и на Спасской яр­марке. Некоторые горшечники объеди­нялись в артели по 2-3 человека.

**Кирпичное производство**

Центр - село Новый Усад, в кото­ром в начале XX века действовало око­ло 50 кустарных «заводов». Несколько таких заведений имелось в Спасском, Елховке и Турбанке. Данные об объе­ме выпускаемой продукции выявлены только за 1864 год - 300 тыс. штук кир­пичей. Сбыт - по уезду.

**Металлообработка**

Существовала с XVII в. В начале XX века во всех селах района имелось 56 кузниц (в том числе 18 - в с. Спасском). Продукция: кованые гвозди, подковы, другие металлические вещи для кресть­янского хозяйства, решетки и ворота для усадеб местных богачей.

**Клееварение**

Развивалось параллельно с кожевен­ным и овчинным промыслами. Во вто­рой половине XIX века в Спасской во­лости имелось до 20 небольших клеева­рен (половина из них - в Тубанаевке). Но в 1901 году их осталось только во­семь. В XIX веке общий объем местно­го производства клея достигал 1500 пу­дов в год. Сырьем служили отходы ко­жевенного производства. Сбыт - в Мос­кве и Нижнем Новгороде.

**Мыловарение и салотопенное производства**

Существовали в селе Спасском - одна мыловарня и пять салотопен. Качество спасского мыла было невысокое, и оно с трудом выдерживало конкуренцию при­возной продукции.

**Шерстобитный промысел**

В начале XX века действовало шесть заведений с шерстобитными машинами с конным приводом (в том числе 4 - в Русском Маклакове). Продукция - до­машнее сукно. Работа велась по заказам для местного населения.

**Бондарный промысел**

В конце XIX века в Тубанаевке, М.Ватрасе, Высоком Оселке и Антонове проживало 40 бонда­рей. Продукция; чаны для дубления кож, кадки и вед­ра. Сбыт на месте и в селе Спасском.

**Варежно - носочный промысел**

Накануне Первой ми­ровой войны в Спасском, М.Ватрасе и Тубанаевке этим промыслом занима­лись 950 женщин-надом­ниц. Еще 33 мастерицы в Спасском шили пер­чатки и рукавицы из со­бачьих и бараньих шку­рок.

**Мукомоль­ный промысел**

Существовал с XVII века. В нача­ле XX века в селениях района действо­вали 161 ветряная и 25 водяных мель­ниц (в том числе 12 ветряных и одна водяная - в Спасском, 12 ветряных - в Татарском Маклакове). Мельники об­служивали заказы местных крестьян, а также мололи зерно на продажу в Воротынец и Лысково.

**Маслобойный промысел**

В начале XX века насчитывалось 8 мелких маслобоен (половина из них - в Русском Маклакове). Сбыт масла мес­тный и в селе Спасском.

**Воскобойное производство, пчеловодство**

В начале XX века в районе имелись 54 пасеки с 1134 ульями. Воскобойни существовали в Спасском и Тубанаевке: и 1860-е голы — 11, а в 1901 голу – лишь четыре заведения. Сбыт меда и воска в Спасском и на Маровской ярмарке.

**Красильный промысел**

В Начале XX века три красильни: в Спасском, Русском Маклакове и Низов­ке. Производилась окраска крестьянской пряжи и холстов, преимущественно в синий цвет.

**Мозаичный художественный промысел**

Существовал в Русском Маклакове с 1884 года. В начале XX века им занимались 13 человек, изготовлявших мо­заичные наборные крышки столов, а также наборы на шкатулках и чайных столиках. Материалом для набора слу­жила древесина кипариса, красного де­рева, пальмы, сливы, ореха и других пород, закупаемая в Нижнем Новгоро­де. На кустарных выставках в Н.Новго­роде и Санкт-Петербурге изделия мас­теров из Р. Маклакова отмечались на­градами. А произведения И. Ляхманова экспонировались за рубежом. Маклаковские наборы имели уникальный штучный характер.

**Заготовка и ручная разборка пера, пуха, щетины,**

**конского и коровьего волоса**

В крупных размерах существовала с первой половины XIX века. Занима­лись этим жители Спасского, Монас­тырского Ватраса, Тубанаевки, Турбанки, Антонова и Быковых Гор. В 1897 году в селе Спасском действовало шесть щетинных, волосе- и пероразборных «фабрик» и одна - в деревне Турбанке, на которых трудилось 340 рабочих, обрабатывающих 4100 пудов различ­ного сырья. Конский и коровий волос поставлялся с местных кожевенных предприятий, кроме того, конская гри­ва, косица и хвост закупались в восточ­ных губерниях. Заготовка гусиного пера и пуха велась в Поволжье и Сиби­ри. Куриное перо по заказам спасчан собирали в Галиции (Западная Украи­на) скупщики-евреи. Спасские пред­приниматели входили в число главных поставщиков такой продукции на Ни­жегородскую ярмарку. А особо ценные сорта (например, гусиный костыш) спасчане продавали за границу.

**Отхожие промыслы**

До трех тысяч жителей татарских селе­ний уходили на заработки в период навигации на Волгу. В Высоком Оселке, Вазьянке, Р. Маклакове существовали артели плотни­ков. Только в В.Оселке их было 95 человек. Из Бронского Ватраса на заработки уходи­ли около 100 пильщиков теса.

**Судьба промыслов в советский период**

В годы Гражданской войны промысло­вая деятельность в Спасском районе за­тихла и вновь оживилась в период нэпа. Широкое распространение тогда получи­ла промысловая кооперация. Появилось до 20 различных артелей, объединявших ма­стеров всех основных местных промыс­лов, существовавших до революции. На исходе нэпа артели распались или были укрупнены.

В конце 20-х годов в районе действо­вали два государственных промышленных предприятия - Турбанская льнопрядильно-ткацкая фабрика и Тубанаевский ко­жевенный завод (всего 1114 рабочих); две большие промысловые артели – кожевенная в Спасском и овчинно-шубная в Красном (бывшем Монастырском) Ватрасе (всего 274 мастера). Кроме того, в Туба­наевке имелось 89 частных кожевенно-обувных мастерских, в К.Ватрасе - 37 ов­чинных, в Елховке - 52 гончарные, В Н.Усаде - 31 сетевязальная. 212 семей в К.Ватрасе вязали носки на продажу. 410 человек в районе занимались промысло­вой охотой.

В целом же по результатам Всесоюзной промысловой переписи в 1929 году в районе была зарегистрирована 1321 про­мысловая единица с 2196 участниками производства.

Продолжали развиваться и отхожие про­мыслы: из каждой тысячи местных жителей 62 человека ходили на заработки в города, плотничали и заготавливали лес.

Продукция местных промыслов, как и раньше, сбывалась в округе, а также на Нижегородской и Спасской ярмарках

Мозаичный промысел в Русском Маклакове после Первой мировой войны пре­кратил существование. В советский период опыт маклаковских мастеров стали исполь­зовать мастера города Семенова, где рабо­тал сын И. Ляхманова М. И. Ляхманов.

С началом ликвидации кулачества' и массового колхозного строительства час­тному предпринимательству в Спасском районе был нанесен непоправимый урон. Прежде всего, это коснулось владельцев тубанаевских кожевенных мастерских, кок наиболее зажиточной прослойки местных кустарей. Многие из них были раскулаче­ны и сосланы, другие сами покинули село. В 1931 году в Тубанаевке был закрыт и государственный кожевенный завод - под предлогом укрупнения кожевенной про­мышленности в Нижегородской губернии. В последующий период выделка кож здесь немного продолжалась, но полулегально. Овчинный промысел в Красном Ватрасе, благодаря существованию артели и отсут­ствию монополии государства на овчин­ное сырье, продержался дольше. До нача­ла 60-х годов в Ватрасе промыслом зани­малось еще довольно значительное число жителей. Но после ликвидации артели и создания вместо нее фабрики головных уборов, а потом швейного производства многие из мастеров-овчинников остались без работы. Впоследствии, несмотря на попытки местных властей оказать помощь в возобновлении здесь овчинного произ­водства, восстановить его не удалось. Хотя некоторые ватрасцы продолжали в част­ном порядке заниматься промыслом сво­их предков. Сшитые ими полушубки име­ли неплохой спрос среди населения райо­на. Официально же работники партийных и советских организаций мастеров - овчинников иначе как спекулянтами не называ­ли, поэтому промысел развивался полу­подпольно.

Во второй половине XX века пенно прекратил существование и гончарный промысел в Елховке. В 30-е годы в составе местного колхоза была предпри­нята попытка объединить в артель 38 ос­тавшихся владельцев гончарных мастерс­ких. Но в послевоенное время артель рас­палась. Хотя мастера-одиночки продол­жали изготовлять глиняную посуду, но молодежь следовала их примеру неохот­но. Умельцы постепенно умирали. К кон­цу 80-х годов их осталось всего двое.

В Турбанке полулегально существо­вала артель кистевязов, занимавшихся за­готовкой щетины и изготовлением из нее кистей. В конце 50-х годов этим промыс­лом занималось до 35 семей, или более ста человек. Кисти сбывались в Чувашии. В последствии артель распалась.

После Великой Отечественной войны в колхозах продолжали действовать куз­ницы и мельницы, но лишь для внутрен­них нужд. Некоторые сельчане продолжа­ли заниматься и занимаются до сих пор пчеловодством. Мед производится для себя и на продажу.

В целом же с 30-х г. XX века Спасский район утратил значение одного из крупных центров сельской торговли и промышленности Нижегородской губернии. Причин тому было несколько.

Кроме целенаправленной политики Советского государства по искоренению частной инициативы у крестьян, опреде­ленное влияние оказало и изменение транс­портной инфраструктуры. Сухопутные дороги, проходившие через Спасский рай­он, утратили значение. Кроме того, так и не был реализован проект проведения че­рез Спасское железной дороги, обсуждав­шийся с 1870-х до 1920-х годов.

К упадку промыслов вело и вытесне­ние их продукцией массового фабрично­го производства. Эта тенденция намети­лась еще в дореволюционный период, что сказалось на упадке мыловаренного, кра­сильного, шерстобитного, клееваренно­го, а позднее бондарного и гончарного производств.

Вместе с тем ряд промыслов смогли пе­рерасти в более развитые формы органи­зации производства и нашли свое место в изменившейся промышленной инфраструк­туре. Пример тому - создание Турбанской льнопрядильно-ткацкой фабрики, сохранив­шей свою специализацию до середины 1990-х годов. Не до конца, видимо, были исчерпаны и возможности развития мест­ного кожевенно-овчинного производства. Если бы не его во многом искусственное прекращение, оно, вероятно, сохранилось бы в каких-либо формах.

Отрицательные последствия имели и уменьшение численности трудоспособ­ного населения, в том числе и занимав­шегося промысловой деятельностью, в результате потерь на фронтах Великой Отечественной войны, с которой в рай­он не вернулось пять тысяч человек.

В целом же ликвидация основанного на частном предпринимательстве тор­гово-промышленного сектора экономи­ки Спасского района в перспективе не­гативно отразилась на его социально-экономическом развитии. Особенно на­глядно это проявилось в 90-е годы, ког­да район, являвшийся тогда уже в основ­ном сельскохозяйственным, при прекра­щении финансовой помощи от государ­ства оказался не способным выживать за счет местных источников налоговых по­ступлений.

**С.Лсдров,**

**кандидат исторических наук.**

Сельские зори. – 2004. – 14 июля. – С. 2.