Межпоселенческая центральная библиотека

Муниципального бюджетного учреждения Управление культуры

 м.р. Большеглушицкий Самарской области

Социокультурный проект

 **«История моей семьи в истории Большеглушицкого района»**

**Род Шубиных**

**село Морша**

**Большая Глушица, 2020 г.**

ШУБИНЫ

**Генеалогия всех сословий – дворянства, крестьянства и духовенства, мещан и казачества – равноценна и чрезвычайно важна для возрождения традиций российской духовности. В истории каждой семьи, словно в капле воды, отражается целый мир, вся трагическая и великая история нашей державы. И, наверное, только общество, способное сохранять свои корни, ценить и помнить своих предков, может рассчитывать на достойное будущее.**

***Великая княгиня Мария Владимировна***

Первая половина XIX века была ознаменована внедрением правительства глобальной программы по переселению государственных крестьян и заселению южных и юго-восточных регионов империи. В начале XIX века остро обозначилась проблема малоземелья, и, как следствие, крайнее обеднение крестьянского населения. Наделы, выделенные государством, не могли обеспечить крестьянам достойное существование. Стремительный рост задолжностей по уплате подушной подати и оброчного дохода вынудило правительство начать активную переселенческую политику.

22 марта 1824 г. был опубликован указ, разрешавший переселение государственных крестьян во все губернии, способные отвести от 8 до 15 десятин земли на ревизскую душу. На новых местах переселенцы освобождались от уплаты податей и отправления повинностей, включая рекрутскую, на три года. Прежде, чем бросить нажитое и отправиться в незнакомые необжитые места переселенцы могли избирать из своей среды ходоков для осмотра выбираемых участков.

Результатом деятельности нового министерства было утверждение 8 апреля 1843 г. новых правил о переселениях. Они несколько облегчали, по сравнению с указом 1824 г., условия водворения переселенцев. На обзаведение семейнным фондом, рабочим скотом, орудиями труда и постройку жилища выдавалось по 45–55 руб., в зависимости от наличия леса. Новоселы получали так же ряд льгот: 6-летнюю отсрочку от воинского постоя, 8-летнюю от уплаты податей и отправлению повинностей и 3-летнюю от рекрутской повинности. На основании этих правил осуществлялась правительственная колонизация в 40–50-х годах.

Именно в этот период начинается активное заселение и образование новых поселений Саратовской губернии. Одним из таких поселений стало село Морша Николаевского уезда Саратовской губернии (ныне с. Морша Большеглушицкого района Самарской области). Свое название село Морша получила от переселенцев - жителей Моршанского уезда Тамбовской губернии, которые в большинстве своем и заселили село в 1843 году.

*“Лет за 80 назад от 1867 года на сей степи населения было только по реке Моча и по Иргизу, и то в дальнем расстоянии село от села. В то время житье было опасно от набегов диких народов - киргиз и башкир, которые кочевали по Уралу реке. Эти дикие народы поступали с нашими единоверцами нагло, истинно сказать, случалось так: киргизы как хищные звери. Киргизы ездили по степи на лошадях для своей добычи и ловили зверей - сайгаков, волков, лисиц, зайцев и других обитающих на степи зверей. А если попадется кто из русских людей и не успеет укрыться от киргизина, тогда киргизин накидывает аркан на шею русского человека и тащит его как пойманного зверя. Вот какое опасное житье было прежде нас населившихся жителей на здешней дикой степи. Однако несмотря на опасную жизнь на здешней степи, многие народы позавидовали области степной земли с богатыми ее угодиями, собрались тучею как галки и налетели на эту степь жить из разных губерний. Впрочем, Моршанские жители пришли сюда уже в тихомирное время, когда дикие народы покорены были Оренбургскому военному начальству.”*[[1]](#footnote-1)

Как рассказывали сами переселенцы на прежнем месте жительства земли было мало, хлеба пшеничного и не знали они, довольствовались только рожью, ячменем и гречихою. Чтобы добыть себе землю под посевную нужно было приложить немалые силы - вырубить деревья, выкорчевать корни, выжечь огнем и потом только распахивать. Поэтому многие уходили на сезонную работу - кто бурлаком на водяные судна и барки, кто на работу к хозяевам степей уже заселившихся на Саратовских землях ранее (ныне Большеглушицкий район). По окончанию полевых работ и вернувшись домой, рассказывали они своим односельчанам и родным:

*“Вот где житье - то, где мы работали, на Иргизе! Степи - то глазами не окинешь и словами не расскажешь, покрыта ковылём, там землю-то пашут кто сколько захватил,а едят белые пироги; а бабы там, которые ленятся сами стряпать и печи пироги или которым недосуг, то они нанимают наших прихожих баб стряпать и вынимать из печи пироги исполу, то есть: один пирог хозяйке , а другой себе. А как поедешь в поля на телеге, колесы будут красны как в крови от ягод, которые давятся колесами. А рыбы там, и в реках и по озерам, видимо-невидимо, так что когда бабы моют рубахи в речке, то рыба тучею приходит к ним и они много ловят рыбу руками.”*

Поверив рассказам о лучшей жизни, крестьяне покинули Тамбовскую губернию и отправились на новое место жительство в Саратовскую губернию. Переселения в далекий степной край всегда были для крестьян тяжким испытанием. Сохранилось множество свидетельств, в том числе официальных обследований, проводившихся как самим П. Д. Киселевым, так и различными комиссиями, местными властями, о положении переселенцев в Заволжье. Все они отмечают крайне тяжелые условия жизни прибывающего населения. Помощи ждать было не откуда. Незначительные суммы, которые правительство ассигновало на переселение крестьян, до них порой не доходили, оседая в карманах губернских чиновников. Но даже в том случае, если пособие попадало в руки переселенца, изменить его положение оно не могло. По подсчету саратовского губернатора А. М. Фадеева, только на постройку избы переселенцу следует отпускать не менее 350 руб., а не 100 руб., как практиковалось. Многие переселенцы не выдерживали трудного пути и не устроенности на местах, отведенных под поселение. Смертность среди них была очень высокой. Особенно много погибало переселенцев во время массовых эпидемий. Часто годами приходилось ждать разрешения Министерства финансов (а в последствии государственных имуществ) на переселение и когда казенная палата, по распоряжению министерства, отведет участок под поселение. Водворившись на новом месте, не имея ни рабочего скота, ни продовольствия, не получая пособий, крестьяне не скоро могли наладить ведение хозяйства.

Саратовская губерния между VIII и IX ревизиями (1835–1850 гг.) по-прежнему находилась среди первых по количеству переселенцев. В губернию прибыло 66884 души мужского пола, что составляло 21,41 % от общего числа переселенцев основных заселяемых регионов страны. В последующий период переселения в край сокращаются и население увеличивается в основном за счет естественного прироста.[[2]](#footnote-2)

В 1843-1844 годах во вновь заведеные села по реке Каралык были водворены 1919 душ. Переселенцы прибыли с семьями из разных сел Моршанского уезда Тамбовской губернии. Одной из таких семей была семья **Пафома Игнатьевича Шубина** (1778-1843), прибывшая из села Новое Устье.

*Фамилия Шубина принадлежит к древнему типу русских семейных именований, образованных от личного прозвища.Во многих случаях сегодня бывает сложно понять, почему человеку давалось то или иное прозвище, даже если значение самого слова известно. К числу таких именований можно отнести и прозвище, образованное от слова «шуба». Согласно «Словарю» Даля, «шуба» - это «верхняя, просторная, меховая одежа, мужская и женская. Шуба крытая и нагольная». Шуба много значила ранее в жизни русских людей, будучи необходимейшим предметом одежды в российском климате. По богатству шубы судили и о достатке людей. Богатая шуба была непременной частью одежды высшего сословия – князей и бояр – и в летнее время. Вероятно, поэтому существовало множество прозвищных именований людей, связанных со словом «шуба», распространённых среди самых разных сословий.*

*В XV-XVI веках на Руси начали появляться первые русские фамилии как особые наследуемые родовые именования. К началу XVII века наиболее распространенной моделью их образования стало прибавление к основе типичных фамильных суффиксов -ов/-ев и -ин. При этом фамилии на -ов/-ев образовывались от основ, оканчивающихся на согласный или –о, а суффикс -ин прибавлялся к именам на -а/-я. Такие семейные именования по своему происхождению являются притяжательными прилагательными, а их основой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки человека, которого в давние времена именовали прозвищем Шуба, стали носить фамилию Шубины.*

**Пафом Шубин** переселился на новое место жительство с сыновьями и их семьями: Абрамом Пафомовичем (1800) с женой Федорой Григорьевной (1800) и сыном Степаном (1825); Зиновием Пафомовичем (1808) со второй женой Анной Петровной (1810) и дочерью Авдотьей (1842) от первого брака; **Козьмой Пафомовичем** (1812-1852) с женой.[[3]](#footnote-3) Покинув обжитые места, большая семья Шубиных отправилась за 550 миль в Саратовскую губернию, обживать богатые хлебородные степи. Путь к лучше жизни занял у них не меньше трети месяца.

Наша ветка рода Шубиных пошла от Кузьмы Пафомовича Шубина. Имени жены Кузьмы Пафомовича узнать не удалось по нескольким причинам: во-первых, в списках переселенцев на 1843-1844гг. указывались лишь люди мужского пола; во-вторых, в ревизских сказках по селу Морша за 1850 год переселенцы не попали, а в 1858 году сам Кузьма Шубин уже умер и о дальнейшей судьбе жены не удалось ничего узнать, она могла умереть, а могла и повторно выйти замуж.

Отправляясь из с. Новое Устье жена Кузьмы Пафомовича была на сносях и по приезду на новое место родила сына Ивана (1844-23.04.1888). Через три года у Кузьмы Шубина родился второй сын Степан (1847). Когда Степану было всего 5 лет, его отец, Кузьма Пафомович Шубин, умирает, и братья остаются на воспитании у дяди Абрама Пафомовича Шубина.

В 70-80 годах XIX века **Степан Кузьмич Шубин** женится на казенной крестьянке **Евдокии Леонтьевне**. У Степана с женой Евдокией родилось 4 сына (те которых удалось восстановить по метрическим книгам): Матвей Степанович (14.11.1881), Гавриил Степанович (23.03.1884), **Карп Степанович** (20.05.1886)[[4]](#footnote-4), Георгий Степанович (22.0.1889).

16 февраля 1905 года состоялось бракосочетание **Карпа Степановича Шубина** 18 лет и **Анны Фирсовны Круговой** 16 лет.[[5]](#footnote-5) 2 января 1906 года у Карпа и Анны родилась старшая дочь **Дмитриева (Шубина) Татьяна Карповна** (02.01.1906-21.06.1985)[[6]](#footnote-6).

Кроме Татьяны у Карпа было два сына (удалось восстановить по архивным документам на август 2020 года) - Николай Карпович (03.05.1908-16.05.1908) и Михаил Карпович (09.01.1913).

В 1914 Карп был призвал на войну, воевал в звании гренадера в 12-ом гренадерском Астраханском полку.

***Гренаде́ры (фр.  Grenadiers )****— отборные   части   пехоты   и/или   кавалерии , изначально предназначенные для   штурма   вражеских   укреплений , преимущественно в   осадных   операциях .*

*Гренадеры были вооружены  ручными гранатами   и   огнестрельным оружием . Ручные гранаты раньше называли «гренадами» или «гренадками»; они представляли собой полый чугунный шар, заполненный порохом, с фитилём; их использовали для метания рукой по вражеским укреплениям . Учитывая небольшую дальность полёта гренады, от   военнослужащего   требовался максимум сил, мужества, изворотливости, бесстрашия и сноровки, чтобы подобраться на нужное расстояние. От гренад и пошло наименование   подразделений , использующих этот вид оружия. Впоследствии гренадерами стали называть отборные части   линейной пехоты .*

Полк был сформирован весной 1700г. генерал-майором князем Трубецким из рекрут в Новгороде как пехотный Романа Брюса полк в составе гренадерской и 9-ти фузелерных рот. Входил в состав 3-й гренадерской дивизии.

11 ноября 1914 года Карп Шубин был ранен в боях под Краковым. 9 декабря 1915 попал в плен в Клагенфурт в Австрии. Дальнейшая судьба его не известна.

Род Круговых (род жены Карпа Шубина Анны Фирсовны) по известным данным (на июль 2020 года) берет свое начало от **Степана** и **Федоры Яковлевны** (1767) **Круговых**, живших с семьей в селе Старое Устье Моршанского уезда, Тамбовской губернии. У Степана с Федорой было три сына: Никифор(1786 гр) Феоктист (1796) и Яков. Именно **Феоктист Степанович Кругов** с женой **Евдокией (Авдотьей) Акимовной** (1800) и 3 сыновьями: Алексеем (1826 гр), Степаном (1831-1851) и Алексеем мл. (1833) переселились в 1843-1844 из села Старое Устье во вновь заведенное село Морши, Николаевского Уезда, Саратовской (Самарской) губернии. По исповедальной ведомости с. Старое Устье за 1835 год у Феоктиста с женой была указана дочь Анастасия (1823 гр), но в 10 Ревизской сказке за 1858 год по с. Морша дочери Анастасии в семье не было, скорее всего, на момент переписи она уже была замужней, но установить где она жила в дальнейшем уточнить возможности на данный момент нет.

По Ревизской сказке от 9 марта 1858 года **Алексея Феоктистовича Кругова ст.** (1826) указана жена **Дарья Тимофеевна** (1825гр), сын Степан (1845 гр) и дочери Пелагея (1854 гр) и Акулина (1857 гр).[[7]](#footnote-7)

Из церковной летописи за 1884 год по селу Морша Николаевского уезда удалось установить, что Алексей Феоктистович Кругов владел ветряной мельницей.

*“Прихожане села Морши занимаются в большом количестве хлебопашеством. Многие жители построили новые дома в очень хорошем виде, некоторые приняли новые поместья для надворного строения, поэтому сместили ветряную мельницу Алексея Феоктистова Кругова.”*[[8]](#footnote-8)

В соответствии с посемейным рекрутским списком составленном в 1963 году по селу Морша Николаевского уезда Самарской губернии в 1860 году у Алексея Феоктистовича и Дарьи Тимофеевны родился сын **Фирс**.[[9]](#footnote-9)

8 октября 1878 года **Фирс Алексеевич Кругов** женился на **Евдокие Алексеевне Рзяниной.**[[10]](#footnote-10)

*“Жених села Морши казенный крестьянин Фирс Алексеев Кругов, православного вероисповедания, первым браком. 17 лет 6 месяцев.*

*Невеста села Морши казенная крестьянка Евдокия Алексеевна Рзянина, православного вероисповедания, первым браком. 18 лет.”*

Семья Рзяниных, как и Шубины с Круговыми, переселились в Саратовскую губернию (ныне Самарская область) из села Алкуженские Борки Моршанского уезда Тамбовской губернии в 1843-1844 гг. **Алексей Парфенович Рзянин** (1791) переселился в село Морша Николаевского уезда Саратовской губернии вместе со всей семьей: женой **Ульяной Никифоровной** (1801), старшим сыном Алексеем (1814) и младшим Ефимом (1826). **Алексей Алексеевич** приехал с женой **Афимьей Ефимовной** и сыном Михаилом (1840).[[11]](#footnote-11) Уже в Морше в 1847 году у Алексея и Афимьи родилась дочь Лукьяна, а в 1860 году родилась дочь **Евдокия Алексеевна Рзянина.**

У Фирса и Евдокии было 4 детей (известно на июль 2020г.): Кругов Никита Фирсович (10.09.1880), Кругов Василий Фирсович (01.03.1884-28.07.1916), **Шубина (Кругова) Анна Фирсовна (03.07.1888)**[[12]](#footnote-12)**( мать Дмитриевой (Шубиной) Татьяны Карповны)** и Крючина (Кругова) Пелагея Фирсовна.

Дочь Анны Фирсовны (Круговой) и Карпа Степановича Шубиных, **Татьяна** вышла замуж за **Дмитриева Семена Григорьевича** (06.05.1906-12.05.1942). Татьяна Карповна родила Семену 4 детей: Нину (08.10.1931-23.08.2009), **Виктора** (22.03.1935-13.06.1969), Алексея, Александру. Работал в колхозе плотником.

В 1941 году был мобилизован Больше-Глушицким РВК Куйбышевской области в связи с началом Великой Отечественной войны. Воевал в 188 стрелковой дивизии и принимал участие в 25 боевых действиях на территории Литвы, БССР (Республика Беларусь) и СССР. 12 мая 1942 года Дмитриев Семен Григорьевич был убит в бою во время Демянской наступательной операций. Похоронен Дмитриев Семен Григорьевич в братской могиле в д. Присморжье, восточнее 2 км выс. 28,5, Старорусский р-н, Ленинградской области.

**Виктор Семенович Дмитриев** родился 22 марта 1935 года. Отучившись в школе, Виктор уходит в армию в сентябре 1954 года. 12 ноября 1957 года, отслужив 3 года, он был уволен в запас и вернулся в родное село. В тоже время он знакомится с **Копыловой Антониной Степановной**, и уже спустя 5 месяцев, 19 апреля 1958 года Виктор и Антонина зарегистрировали свой брак в селе Морша Фрунзенского сельсовета.

Антонина родила Виктору 3 детей: Дмитриева Юрия Викторовича (23.02.1959), Бондареву (Дмитриеву) Веру Викторовну (23.03.1960) и **Дмитриева Николая Викторовича** (07.05.1965). К сожалению Антонина Степановна повторила судьбу своей свекрови. Виктор Семенович Дмитриев умер 13 июня 1969 года от удара шаровой молнии. Младшему сыну Николаю на момент смерти отца было всего 4 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, Антонина взяла себя в руки и сделала все возможное, чтобы вырастить детей.

От Юрия, Веры и Николая род получил свое продолжение в 6 детях: Дмитриевом Викторе Юрьевиче , Артешиной (Дмитриевой) Анне Юрьевне, Евтушок (Бондаревой) Юлии Владимировне, Масловой (Бондаревой) Елене Владимировне, Дмитриевой Александре Николаевне и Цой (Дмитриевой) Татьяне Николаевне; и в 5 внуках: Дмитриевом Максиме Викторовиче, Артешином Александре Евгеньевиче, Евтушок Богдане Алексеевиче и Цой Михаиле и Константине Алексеевичах.

История многих людей живущих сейчас не только в Самарской области, но в разных концах мира, неразрывно связана с семьями Шубиных, Круговых и Рзяниных, которые не побоялись бросить все нажитое в небольших селах Тамбовской губернии и отправится почти за 1000 километров в незнакомый край. Больше 200 лет прошло со дня рождения самых ранних из известных предков по этим родам, сменили друг друга 9 поколений. Каждый человек из этой семьи, живущий что в XVIII, что в XXI веке, проживая свою личную историю, каждым своим выбором и поступком влияет не только на свою жизнь, но и на жизнь следующего поколения этой семьи. Но что не менее важно, жизнь каждого человека влияет на историю всего человечества. Мировая история не раз показывала, как поступок одного человека полностью менял жизнь миллионам людей. Поэтому процесс восстановления и сохранения истории своей семьи и своего рода должен быть обязательным для каждого живущего человека, ведь как сказал Абу-ль-Фарадж: “Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего”.

1. В.В. Лисицина, Моршане. [↑](#footnote-ref-1)
2. Л. Шиферов, ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА [↑](#footnote-ref-2)
3. ГБУСО ЦГАСО, ф.112, оп. 137, д. 1б [↑](#footnote-ref-3)
4. ГБУСО ЦГАСО, ф. 32, оп. 32, д. 172, л. 478 об. [↑](#footnote-ref-4)
5. ГБУСО ЦГАСО, ф. 32, оп. 35, д. 646, л. 359 об. [↑](#footnote-ref-5)
6. ГБУСО ЦГАСО, ф. 32, оп. 35, д. 646, л. 199 об. [↑](#footnote-ref-6)
7. ГБУСО ЦГАСО, ф. 150, оп. 1, д.154, л.1178 об. [↑](#footnote-ref-7)
8. В.В. Лисицина, Моршане. [↑](#footnote-ref-8)
9. ГБУСО ЦГАСО, ф. 678, оп. 1, д. 573, л. 72 об. [↑](#footnote-ref-9)
10. ГБУСО ЦГАСО, ф. 32, оп. 32, д. 146 [↑](#footnote-ref-10)
11. ГБУСО ЦГАСО, ф. 150, оп. 1, д.154, л.1155 об. [↑](#footnote-ref-11)
12. ГБУСО ЦГАСО, ф. 32, оп. 32, д. 178, л. 564 об. [↑](#footnote-ref-12)