Введение

Северная война (1700-1721 г.г.) имела большое значение для всех участвовавших в ней государств. После этого события Россия и Швеция коренным образом изменились. Для России эта война стала знаком того, что усилия Петра Великого по обретению статуса великой державы увенчались успехом. Для Швеции Северная война – утрата основ великой державы. Этому событию посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных историков, оно изучается в курсе Отечественной истории в 7 классе. Но, есть, на наш взгляд, малоисследованные страницы этой войны. В частности, судьбы военнопленных (русских, около 2 тысяч, оказавшихся в шведском плену и 25 тысяч шведов, оказавшихся в руках русского царя Петра I, большая часть которых будет отправлена в Сибирь).

Основной **целью** предлагаемой проектно – исследовательской работы является **комплексное изучение всего периода пребывания русских военнопленных в Швеции и шведских военнопленных в Сибири** на основе различных источников, прежде всего, писем, мемуаров военнопленных, а также статей отечественных и шведских историков.

Эта работа должна способствовать расширению представлений о русско-шведских отношениях в период Северной войны, о режиме содержания, порядке продовольственного и вещевого обеспечения русских и шведских военнопленных в первой четверти 18 века. Тем более интересно посмотреть, как решались эти вопросы три века назад, когда, по сути дела, в Европе еще только начинали формироваться международно-правовые нормы, регулирующие обращение с военнопленными. Эти вопросы остаются **актуальными** и сегодня, так как мы живем во время, когда происходят военные конфликты. Ведь ни одна война не обходится без военнопленных.

Кроме того, судьбы русских и шведских военнопленных связали воедино историю двух стран. Пребывание шведских военнопленных в России, и, в частности, в Сибири, как и пребывание русских военнопленных в Швеции, имели свои особенности, а также определенные последствия. Многие из пленных Швеции продуктивно трудились в России и сыграли большую роль в жизни городов Сибири. Но и русские внесли вклад в шведско – русский культурный обмен. В школьной программе этим вопросам не уделяется внимания. Источников по данной теме недостаточно. Это свидетельствует о мало изученности данного вопроса, что делает нашу работу более актуальной и интересной.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить и обобщить материалы о пребывании каролинов (шведских военнопленных) в Сибири, в том числе и в Кузнецке, и материалы о пребывании русских военнопленных в Швеции в период Северной войны,

2) проанализировать имеющиеся исторические источники (сибирские мемуары шведских военнопленных, письма некоторых знатных русских военнопленных), что позволит сформировать представление о том, с какими проблемами им пришлось столкнуться в плену, как складывались отношения между пленными и местным населением,

3) рассмотреть вопрос о влиянии шведских военнопленных на развитие сибирского края и вкладе русских военнопленных в культуру Швеции,

4) сравнить положение русских и шведских военнопленных.

Для решения поставленных задач исследование осуществлялось по двум самостоятельным направлениям:

1. Шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны (1700-1721 г.г.).

***Гипотеза****– деятельность военнопленных шведов – солдат и офицеров, имевших высокий европейский образовательный уровень, создала условия для развития культуры, науки и экономики Сибири в XVIII веке.*

**Объект исследования:** судьбы шведских военнопленных в России в период Северной войны (1700-1720 г.г.).

**Предмет исследования:** шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны.

1. Русские военнопленные в Швеции в период Северной войны (1700-1721 г.г.).

***Гипотеза –*** русские военнопленные внесли заметный вклад в русско – шведский культурный обмен.

**Объект исследования:** судьбы военнопленных в период Северной войны.

**Предмет исследования:** русские военнопленные в Швеции в период Северной войны.

**Методы исследования:**

1. Описательно-повествовательный.
2. Сравнительно-исторический.
3. Исторический.

При работе над темой были использованы различные источники, прежде всего сибирские мемуары шведских военнопленных, а так же материалы исследований отечественных и шведских историков.

**Практическая значимость** проектно-исследовательской работы заключается в возможности использования материалов исследования на уроках истории при изучении тем «Северная война», «Экономика России в первой четверти 18 в.», «Изменения в культуре и быте в первой четверти 18 в.».

Над проектом работала группа учащихся под руководством учителя истории.

**Часть I. Теоретические основы проектно-исследовательской работы «Судьбы военнопленных в период Северной войны (1700-1721 г.г.)**

Для полного и всестороннего изучения данной темы проектно-исследовательская деятельность осуществлялась по двум направлениям.

1. Шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны (1700-1721 г.г.) **(Приложение 1.)**

Данная работа состоит из трех глав:

1. «Ссылка шведских военнопленных в Сибирь», обращает внимание на причины высылки пленных в Сибирь, географию сибирской ссылки, режим содержания, материальное положение, а также об их пребывании в Кузнецке;
2. «Сибирские мемуары каролинов», повествует о том как шведам было нелегко приспособиться к новым условиям жизни в Сибири, об их впечатлениях о крае и его населении;
3. «Влияние шведских военнопленных на развитие экономики и культуры Сибири», знакомит с некоторыми аспектами участия шведов в развитии Сибири в начале 18 в.

При работе над темой были использованы различные источники, прежде всего сибирские мемуары шведских военнопленных, в частности лейтенанта Леонарда Кагга, который тщательно фиксировал события, которые происходили в жизни ссыльных, Фэнрика Андеш Пильстрема, подробно описавшего передвижение своей колонны из Чебоксар в Тобольск и Томск, и записи Йоакима Люта содержат важные сведения о том, как складывались отношения между пленными и населением Сибири. Так же были использованы материалы исследований отечественных историков Г. Шебалдиной, которая изучала вопросы пребывания шведских военнопленных в Сибири, А. Вычугжанина и А. Недоспасовой о влиянии ссыльных на развитие сибирского края. Особый интерес привлекла статья Юлии Кауфман, научного сотрудника музея «Кузнецкая крепость» «Каролины в Кузнецке».

Изучение, имеющихся в нашем распоряжении работ отечественных историков и источников позволило сделать несколько, на наш взгляд, важных выводов:

1. Содержание каролинов в Сибири практически не отличалось от их положения в центральной России. В основе его лежали общепринятые нормы обхождения с военнопленными. Основные ограничения были связаны со свободой передвижения и обменом корреспонденцией. Это было вызвано вполне понятным стремлением государства, защитить интересы своих граждан, и соответствовала нормам европейской практики. Многолетнее пребывание каролинов в Сибири, изменение внешнеполитической ситуации, конкретные местные условия, в конечном итоге, привели к тому, что эти ограничения со временем ослабевали. Проявились они наиболее наглядно в относительной свободе передвижения военнопленных внутри сибирского региона.
2. Сибирский плен, как нам представляется, не отличался какой-то особенной жестокостью. Многолетнее пребывание в плену, совместная деятельность, если не примирило русских и шведов, то содействовало приспособлению к вынужденному соседству.
3. Специфичность сибирской ссылки, определялось, в первую очередь, удаленностью этих мест от центра государства. Влияние этого фактора сказалось на скорости поступления денег и писем из Швеции, на практически полное отсутствие случаев побегов шведов из Сибири.
4. Естественно, что основным вопросом для каролинов, находившихся в плену, был вопрос материального обеспечения в результате недостаточного и нерегулярного поступления денег из Швеции. Вопрос выживания в этих условиях стал основным. Пытаясь получить хоть какие-нибудь средства к существованию, шведские военнопленные широко использовали свои умения и навыки. Спектр их занятий был чрезвычайно разнообразен: от высококвалифицированных ремесел до работы по найму.
5. Повседневная деятельность оказавшихся за тысячи верст от дома ссыльных, безусловно, оказала благоприятное влияние на развитие сибирских народов. Открытие школ, создание военных оркестров, совершенствование трудовых навыков местных жителей, их знакомство с новыми профессиями, невольное соприкосновение с культурой более развитых стран,- все это последствия сибирской ссылки каролинов.
6. Более целенаправленный характер носила исследовательская деятельность отдельных пленных. Их заслугой явилось расширение научных представлений европейцев о природе, истории и жизни народов, населяющих Сибирь, что подтверждает гипотезу нашего исследования.
7. Русские военнопленные в Швеции в период Северной войны (1700-1721 г.г.). **(Приложение 2.)**

Эта работа также состоит из трех глав:

1. «Русские военнопленные в Швеции», обращает внимание на условия размещения, режим содержания, материальное положение русских военнопленных, а так же на отношения между русскими военнопленными и местным населением.
2. «Русские военнопленные на острове Висингсе (1716-1718 г.г.)» рассказывает о тяжелых условиях жизни русских военнопленных в Висингсборгском замке.
3. «О русских высших чинах в шведском плену» знакомит со знатными русскими военнопленными, об их участие в шведско-культурном обмене.

Среди русских военнопленных были важные и знатные персоны, а именно шесть генералов с секретарями и слугами. Некоторые принадлежали к числу особо приближенных к Петру I лиц: Иван Юрьевич Трубецкой (1667-1750), Автомон Михайлович Головин (1667-1720), Яков Федорович Долгорукий (1634-1720), Иван Иванович Бутурлин (1661-1738), Адам Адамович Вейде (1667-1720) и Александр Арчилович Багратиони, имеретинский царевич (1674-1711) [3, 212]. По состоянию на март 1711 в шведском плену находились 6 генералов, 3 майора-иноземца, 13 капитанов, 7 поручиков, 2 адъютанта, 5 прапорщиков и 1088 нижних чинов[1]. Они оказались разбросаны по разным районам страны, но большинство оставлено в Стокгольме.

Русские пленники, попавшие в Швецию во время Северной войны, представляли собой по большей части безымянную массу», - пишет Хокан Юриксон – директор музея г. Гренны, объясняя это тем, что «в Швеции относительно немного исследований, посвященных военнопленным в Северной войне. На сегодняшний день статьи Хельге Альмквиста в Ежегоднике Каролинского союза за 1942-1945 г.г. являются наиболее проработанными и полными. Эти статьи затрагивают преимущественно условия жизни офицеров в Стокгольме в период с 1700-1714 г.г.». Тем не менее, к 290-летию Полтавской битвы появились немногочисленные работы шведских авторов о пребывании русских военнопленных в Швеции. Это статьи самого Х. Юриксона и У. Биргегорда, а также некоторые работы отечественных исследователей. К 295 – летию Полтавской битвы статью о русских и шведских военнопленных во время Северной войны опубликовал Военно - исторический журнал, таким образом, источников по данной теме недостаточно, что свидетельствует о малоизученности данного вопроса.

Рассмотрев весь период пребывания русских в плену, мы пришли к следующим выводам:

1. Условия содержания русских военнопленных во многом были похожи на то, как содержали шведских военнопленных в России (недостаток продовольствия, нерегулярное поступление денежных средств из России, необходимость поиска заработка т.д.).
2. Русские военнопленные способствовали развитию культурных отношений между государствами. Так, русский посол в Швеции Андрей Яковлевич Хилков, его секретарь Алексей Манкевич принимали участие в создании славяно-латинского словаря Юхана Габриэля Спарвенфельда (церемониймейстер шведского королевского двора).
3. Многие проблемы, которые возникали у русских военнопленных в отношениях с местными жителями, были вызваны незнанием языка и религиозными отличиями.

**Часть II. Практическое выполнение проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Сроки | Ответственные | Содержание | Результаты |
| Подгото-  вительный | сентябрь-октябрь 2019 г. | Буцыкина Т.Н., учитель истории – общее руководство проектом  Жилкина Мария,  Колесникова Софья, ученицы 8 б класса – ответственные за реализацию основных направлений проекта. | 1)определение темы проектно-исследовательской работы, ее структуры  2)разработка методологической базы (цели, задачи, гипотеза)  3)поиск литературы и источников по теме  4)поиск иллюстративного материала для презентации | 1.определена тема проектно-исследовательской работы  « Судьбы военнопленных в период Северной войны (1700-1721 г.г.)».  2.определены два направления работы над темой проекта:  «Шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны» и «Русские военнопленные в Швеции в период Северной войны».  3.сформулированы цели, задачи, выдвинута гипотеза.  4.собрана необходимая печатная литература и интернет источники по теме, а так же иллюстративный материал для презентации |
| Началь-  ный этап | октябрь-ноябрь 2019 г. | Жилкина Мария,  Колесникова Софья | 1)распределение ролей между участниками проекта  2)изучение и систематизация материалов по теме проекта | 1.Жилкина Мария проводит исследование о шведских военнопленных в Сибири.  2.Колесникова Софья проводит исследование о судьбах русских военнопленных в Швеции  3.Написание вводной части исследовательских работ |
| Основной этап | ноябрь 2017 г.-январь 2020 г. | Жилкина Мария,  Колесникова Софья,  Жилкин Олег Иванович (помощь в создании презентации)  Колесникова Ольга Петровна (помощь в создании презентации) | 1)анализ собранных материалов  2)написание основных глав исследовательских работ  3)оформление исследовательских работ  4)создание мультимедийных презентаций (программа PowerPoint 2010) с помощью родителей и учителя  5)оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003  6)подготовка текста выступления | 1.Результаты исследований систематизиро-ваны, структурированы и оформлены в соответствии с требованиями  2.Созданы компьютерные презентации с использованием исторических карт, данных статистики, портретов, иллюстраций  3.Подготовлен текст выступления |
| Заключи-  тельный этап | январь 2020 г. -февраль 2021 г. | Жилкина Мария,  Колесникова Софья, Ланшаков Сергей (помощь при создании постера) | 1)представление результатов исследовательских работ на школьном, муниципальном, региональном этапах научно-практической конференции школьников  2)участие в региональном Форуме исследователей, подготовка стендовой защиты (создание постера)  2)представление исследовательских работ на дистанционных НПК разных уровней,  3)представление проекта на конкурсах разных уровней | 1.Исследовательская работа «Шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны» - II место на муниципальном и I место на региональном этапах XIII НПК школьников, лауреат регионального Форума исследователей, I место в международной дистанционной НПК «Дети в мире наук».  2.Исследовательская работа «Русские военнопленные в Швеции в период Северной войны» - III место на муниципальном и II место на региональном этапах XIII НПК школьников |

**Заключение**

Закончив наш проект, я могу сказать, что была проделана кропотливая и интересная работа по изучению, систематизации и обобщению некоторых вопросов, связанных с судьбами шведских и русских военнопленных в период Северной войны. Анализ, имеющихся в нашем распоряжении работ отечественных, шведских историков и источников позволил сделать несколько, на наш взгляд, важных выводов:

1. Содержание шведских военнопленных в Сибири и русских в Швеции практически не отличалось. В основе его лежали общепринятые нормы обхождения с военнопленными. Основные ограничения были связаны со свободой передвижения и обменом корреспонденцией. Это было вызвано вполне понятным стремлением государства, защитить интересы своих граждан, и соответствовала нормам европейской практики.
2. Сибирский плен и шведский плен, как нам представляется, не отличался какой-то особенной жестокостью. Многолетнее пребывание в плену, совместная деятельность, если не примирило русских и шведов, то содействовало приспособлению к вынужденному соседству.
3. Специфичность сибирской ссылки и пребывание русских пленных на острове Висингсе, определялось, в первую очередь, удаленностью этих мест от центра государств. Влияние этого фактора сказалось на скорости поступления денег и писем из Швеции и России, на практически полное отсутствие случаев побегов шведов из Сибири и русских из Швеции.
4. Естественно, что основным вопросом для людей, находившихся в плену, был вопрос материального обеспечения в результате недостаточного и нерегулярного поступления денег из Швеции и России. Вопрос выживания в этих условиях стал основным. Пытаясь получить хоть какие-нибудь средства к существованию, военнопленные широко использовали свои умения и навыки. Спектр их занятий был чрезвычайно разнообразен: от высококвалифицированных ремесел до работы по найму.
5. Повседневная деятельность оказавшихся за тысячи верст от дома ссыльных, безусловно, оказала благоприятное влияние на развитие сибирских народов, свой вклад в культуру Швеции внесли и русские военнопленных.
6. Более целенаправленный характер носила исследовательская деятельность отдельных пленных. Их заслугой явилось расширение научных представлений европейцев о природе, истории и жизни народов, населяющих Сибирь, что подтверждает гипотезу нашего исследования.
7. Более изученным в отечественной и зарубежной исторической науке является вопрос о пребывании шведских военнопленных в Сибири в первой четверти XVIII века.

Считаем, что цель проектно-исследовательской работы достигнута. Из разных источников мы собрали богатый материал о судьбах военнопленных в период Северной войны. Это не только расширило наши знания о событиях 1700-1721 г.г., но способствовало формированию навыков исследовательской работы, умению презентовать результаты исследования.

**Список литературы**

1. Биргегорд, У. О русских высших чинах в шведском плену / У. Биргегорд//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.-С.207-228.
2. Вычугжанин, А. Шведский след в древней столице Сибири / А. Вычугжанин // Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.-С.99-106.
3. История Швеции / http: / / [www.e-reading.club](http://www.e-reading.club) / bookreader.php / 1036244 / Melin\_-\_Istoriya\_Shvecii.html
4. Кауфман, Ю. Каролины в Кузнецке / http: // [www.kuzrab.ru](http://www.kuzrab.ru) / publics / index?ID=9185
5. Недоспасова, А. Вклад шведских военнопленных в формирование традиций российского инструментального музицирования / А. Недоспасова / /Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.- С.107-123.
6. О положение российских и шведских военнопленных в период Северной войны 1700-1721 г.г.// Военно исторический журнал. – 2016 . - №10.
7. Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур // под редакцией Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон.- М.: 2009.- С.424-425.
8. Смирнов, И.А. Шведские военнопленные в Сибири / <http://scepsis,net/authors/id_6html>
9. Тоштендаль, Р. Полтава: сражение, история и символ / Р.Тоштендаль // Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.- С.41.
10. Шебалдина, Г.В. Шведские военнопленные в Сибири в первой четверти XVIII века/ Г.В. Шебалдина.- М.: 2005.
11. Шебалдина, Г.В. Сибирские мемуары каролинов: о своих и чужих/ Г.В. Шебалдина // Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.- С.56-57.
12. Чукмалдин, Н.М. Мои воспоминания // Сост. Ю.Л. Мандрик. – Тюмень: 1997.- С. 303.
13. Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии / П. Энглунд.-М.,1995.-С.266-267.
14. Юриксон Х. Русские военнопленные на Висингсе / Х. Юриксон//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М.: 2009.-С.184
15. http://geosfera.org/evropa/shveciya/2604-vettern-ozero.html

Приложение 1

**Шведские военнопленные в Сибири**

**в период Северной войны (1700-1721 г.г.)**

Выполнила:

Жилкова Мария,

ученица 8б класса

Научный руководитель:

учитель истории

Буцыкина Т.Н.

**Оглавление**

**Введение**…………………………………………………………………………………….2-3

**Глава I. Ссылка шведских военнопленных в Сибирь**……………………………..4-8

1.1. Пленение под Полтавой и Переволочной, доставка в Москву и высылка в центральные и юго-восточные районы страны………………………………………………………...4-5

1.2. Причины и хронология высылки каролинов в Сибирь. География сибирской ссылки каролинов…………………………………………………………………………………..6

1.3. Условия размещения и материальное положение шведских военнопленных на местах ссылки. Условия проживания в Сибири …………………………………………………..6-7

1.4. Шведские военнопленные в Кузнецке………………………………………….…..7-8

**Глава II. Сибирские мемуары каролинов**……………………………………………..9-11

2.1. Описание дороги в «страну мрака и холода»……………………………………….9

2.2. Отношения шведских военнопленных с местным населением и представителями русской администрации……………………………………………………………………9-10

2.3. Мемуары каролинов – интересный источник информации о Сибири первой четверти 18 в. …………………………………………………………………………………………10-11

**Глава III. Влияние шведских военнопленных на развитие экономики и культуры Сибири**………………………………………………………………………………………12-15

3.1 Примеры участия шведских военнопленных в развитии экономики Сибири…...12

3.2. Участие шведов в строительстве Тобольского кремля………………………………12-13

3.3. Вклад шведских военнопленных в изучение сибирского края…………………… ..13-14

* 1. Роль каролинов в формировании традиций российского инструментального музицирования…………………………………………………………………………..14-15

Заключение…………………………………………………………………………………16-17

Список литературы………………………………………………………………………..18

**Введение**

10 сентября 2016 г. исполнилось 295 лет со дня подписания Ништадского мирного договора между Россией и Швецией, завершившего долгую, или как говорили Великую северную войну. «Заключенный мир положил конец шведскому великодержавию и одновременно возвестил о рождении в Европе новой великой державы: России», писал шведский историк Петер Энглунд.

События 1700-1721 г.г. изучаются в курсе Отечественной истории в 7 классе, в частности рассматриваются причины войны, ход военных действий, реформы Петра Великого, итоги и значение. Но ни одна война не обходится без военнопленных. Как известно, около 25 тысяч шведских военнопленных оказались в руках русского царя Петра I после сражения под Полтавой и последующего пленения основной части шведской армии у Переволочны 27 и 30 июня 1709 г. Это была неоднородная масса: среди них находились шведские подданные из собственно Швеции и из входившей в ее состав Финляндии, а также жители балтийских и северогерманских владений Швеции.

Оказавшись в России, пленные были размещены в разных районах страны, но в 1711 г. основная часть, среди них большинство офицеров, были отправлены в Сибирь, где они провели долгих 11-12 лет плена. Судьбы этих людей связали воедино историю страны, историю нашего края, историю нашего города, 400-летие которого мы будем отмечать в следующем году. Пребывание шведских военнопленных в России, и, в частности, в Сибири, имело свои особенности, а также определенные последствия для самих каролинов и для поданных Петра I. Многие из пленных продуктивно трудились в России и сыграли большую роль в жизни городов Сибири. В школьной программе этим вопросам не уделяется внимания. Мы решили восполнить этот пробел.

Основной **целью** предлагаемого исследования является **комплексное изучение всего периода пребывания шведских военнопленных в Сибири** на основе различных источников, прежде всего, сибирских мемуаров каролинов, а также статей отечественных историков. Это, на наш взгляд, имеет важное значение, так как, должно способствовать расширению представлений о русско-шведских отношениях в период Северной войны, о развитии сибирского края в первой четверти 18 в., о влиянии шведских военнопленных на развитие Сибири, о формировании представлений народов двух стран друг о друге.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить и обобщить материалы о пребывании каролинов в Сибири, в том числе и в Кузнецке, начиная с момента их высылки из центральных районов России, заканчивая последним - отъездом на родину после заключения Ништадтского мира;

2) проанализировать сибирские мемуары шведских военнопленных, что позволит сформировать представление о том, как складывались отношения между пленными и местным населением и какой увидели Сибирь первой четверти 18 в. пленники;

3) рассмотреть вопрос о влиянии шведских военнопленных на развитие сибирского края.

***Гипотеза****– деятельность военнопленных шведов – солдат и офицеров, имевших высокий европейский образовательный уровень, создала условия для развития культуры, науки и экономики Сибири в XVIII веке.*

**Объект исследования:** пребывание шведских военнопленных в России в период Северной войны (1700-1720 г.г.).

**Предмет исследования:** пребывание шведских военнопленных в Сибири в период Северной войны.

**Методы исследования:**

1. Описательно-повествовательный.
2. Сравнительно-исторический.
3. Исторический.

При работе над темой были использованы различные источники, прежде всего сибирские мемуары шведских военнопленных, в частности лейтенанта Леонарда Кагга, который тщательно фиксировал не только события, которые происходили в жизни ссыльных, но и все то, что происходило вокруг них, Фэнрика Андеш Пильстрема, подробно описавшего передвижение своей колонны из Чебоксар в Тобольск и Томск, а записи Йоакима Люта содержат важные сведения о том, как складывались отношения между пленными и населением Сибири. Так же были использованы материалы исследований отечественных историков Г. Шебалдиной, которая изучала вопросы пребывания шведских военнопленных в Сибири, А. Вычугжанина и А. Недоспасовой о влиянии ссыльных на развитие сибирского края. Особый интерес привлекла статья Юлии Кауфман, научного сотрудника музея «Кузнецкая крепость» «Каролины в Кузнецке».

**Практическая значимость** данной работы заключается в возможности использования материалов исследования на уроках истории при изучении тем «Северная война», «Экономика России в первой четверти 18 в.», «Изменения в культуре и быте в первой четверти 18 в.», «Наш край в 18 в.», на классных часах, посвященных истории нашего края и города.

Работа состоит из трех глав:

I. «Ссылка шведских военнопленных в Сибирь», обращает внимание на причины высылки пленных в Сибирь, географию сибирской ссылки, условия размещения, режим содержания, материальное положение шведских военнопленных на местах ссылки, об их пребывании в Кузнецке;

II. «Сибирские мемуары каролинов», повествует о том как шведам было нелегко приспособиться к новым условиям жизни в Сибири, об их впечатлениях о крае и его населении;

III. «Влияние шведских военнопленных на развитие экономики и культуры Сибири», знакомит с некоторыми аспектами участия шведов в развитии Сибири в начале 18 в.

**Глава I. Ссылка шведских военнопленных в Сибирь**

*1.1. Пленение под Полтавой и Переволочной, доставка в Москву и высылка в центральные и юго-восточные районы страны.*

Большое число солдат армии Карла XII попало в плен после битвы под Полтавой и Переволочной (27 и 30 июня 1709). Как показывают материалы последних публикаций, среди историков по-прежнему отсутствует единство в оценке количества потерь шведской армии, в том числе численность оказавшихся в плену. Наиболее близкими к истине, по мнению историка Г. Шебалдиной, являются подсчеты шведского историка П. Энглунда, который указывает о 25 тыс. шведских военнопленных [1, с.414]. В начале июля 1709 г., как пишет в своих заметках капрал Эрик Ларссон Смепуст, всех пленных шведов пешком проводили через триумфальную арку, возведенную в Москве «на стыд и позор шведам», и вели дальше по городским улицам. В первый день прошли маршем рядовые солдаты, капралы и унтер офицеры, на следующий день артиллерия со знаменами, на третий день все генералы, младшие и старшие офицеры [2, с.41]. Позже, плененная шведская армия была распределена по разным городам европейской части России: Москва, Ярославль, Кострома, Казань, Воронеж, Нижний Новгород, Ужгород, Владимир, Новгород, Серпухов, Елец, Суздаль, Вологда, Калуга, Свияжск, Клин [3,с.146].

Пленных содержали как ссыльных, а не заключённых. Через свой Фельд – Комиссариат, во главе с графом Пипером, они получали деньги из Швеции (кстати, королевское правительство платило неохотно и нерегулярно). Занимались торговлей и ремеслами. Свободно совершали религиозные обряды. Пленных охотно брали на русскую службу, гражданскую и военную, даже с повышением в чине и с оговоркой, что «против шведского короля не будут посланы». Многие соглашались, женились на русских, некоторые принимали православие [4]. О великодушии Петра I по отношению к военнопленным было известно не только внутри страны, но и за ее пределами. В сентября 1705 года вице-адмирал К.И. Крюйс в своем письме-рапорте к Петру I докладывал, что получил от шведского адмирала К.Т. Анкерштерна сообщение, в котором тот благодарит его за хорошее обращение с пленными, а английский журнал «Болтун» от 23 августа 1709 года писал: «Его Царское Величество обращается со своими пленными с изысканной любезностью и почтением». В 1706 году Петр I издал указ, который предписывал всем гражданским и военным властям нашей страны проявлять заботу о содержании пленных, «шведским пленникам… чинить во всем довольствие, чтоб також пленным русским, будучи в шведской стороне, такоже довольствия было и обиды не было [5]. Провиантское обеспечение шведов в плену осуществлялось следующим образом. Специально уполномоченные русским правительством представители Военного приказа получали в Стокгольме деньги из королевской казны для раздачи их шведским пленным исходя из их воинского звания и служебного положения. Для военнопленных шведских офицеров были установлены следующие размеры «поденного корма»: подполковникам, майорам и провиантмейстерам — 9 денег в сутки, капитанам и поручикам — 5, всем остальным обер-офицерам — 3; денщикам и прочим нижним чинам — 2 денги (1 копейку). Много это или мало? Судите сами: тогда на рынках русских городов за 1 копейку можно было купить 40 куриных яиц, или 6 цыплят, или 4 зайцев, а за 7—8 копеек — молодого барана.

В последующие годы размеры кормовых денег неоднократно пересматривались, они частично заменялись на натуральные виды довольствия, причем для некоторых контингентов военнопленных основным видом провиантского обеспечения являлась выплата хлебного жалованья. Так, при заселении Приазовского края, куда наряду с русскими крестьянами-переселенцами принудительно направлялись и пленные шведы, было определено, что русским переселенцам, «которые присланы будут на пашню… давать им и детям их деньги и хлеб против азовских жилых солдат» (на одного солдата отпускалось по 5 рублей, 6 четвертей ржаной муки, 2 четверти овса, 3 пуда соли), при этом «свейские полоняники» получали такие же виды довольствия, что и русские крестьяне. Правда, денег сначала им полагалось по полтора рубля на человека в год, но с 1705 года и в этом отношении их уравняли с русскими[5].

Шведские военнопленные, находившиеся в Санкт-Петербурге, состояли на котловом довольствии и получали хлебное жалованье в размерах, установленных для русских матросов и солдат: полуосмина (два четверика) ржаной муки, малый четверик крупы на одного человека в месяц, а также кормовые деньги по 2 деньги на одного человека в сутки.

Бесперебойное провиантское обеспечение пленных было организовано не только в Санкт-Петербурге, но и в других административных центрах страны, где содержались шведы. Так, команда пленных моряков в количестве 16 человек, находившаяся в 1707 году в Дерпте, ежедневно получала горячую пищу. На одного человека в неделю отпускалось по 7 фунтов свежего мяса, 3 фунта коровьего масла, 7 сельдей, «да хлеба против солдатских дач», т.е. столько же, сколько и русским солдатам. Обыкновенная же дача хлебопродуктов на одного солдата (матроса при нахождении на берегу) в сутки составляла: 2,5 фунта муки, или 3 фунта выпеченного хлеба, или 1,75фунта сухарей и 0,3 фунта крупы. Не бедствовали и пленные (всего 525 человек), размещенные во Владимире, Туле, Костроме и других городах[5].

Правда, одно время Петр I хотел отменить выдачу шведам кормовых денег, «так как нашим пленным в Стокгольме шведы ничего не выдают», однако до этого дело все-таки не дошло.

По указу Петра I пленным генералам и офицерам было определено денежное жалованье, аналогичное содержанию высшего и старшего командного состава русской армии. Унтер-офицерам и рядовым назначили такие же должностные оклады, как и русским нижним чинам в пехотных полках.Более того, семьям шведских офицеров было разрешено приехать в Россию, где им также выплачивалось пособие. Жены офицеров и дети старше 10 лет получали половину оклада мужа (отца), а детям, не достигшим указанного возраста, выдавалось по 4 деньги в сутки.

Пленным офицерам и членам их семей предоставлялась возможность заниматься в России различными видами ремесел, наниматься в учителя, гувернеры, пользуясь чем, некоторые пленники даже открыли в русских городах герберги (трактиры).Пожалуй, единственное, в чем Правительствующий Сенат их ограничил, так это запретил торговать пивом, вином, медом и табаком. Шведы, принявшие православие и поступившие на русскую административную и военную службу, получали такие же размеры денежного и хлебного жалованья, как и природные россияне, а во многих случаях и более. Незначительная часть пленников была передана частным лицам: дворянам, купцам, ремесленникам, которые обеспечивали их питанием за свой счет. Исследователи отмечают, что шведы довольно быстро привыкли к простой русской пище, с удовольствием пили хлебное вино, ели хлеб и кашу [5].

Пленным разрешалось также получать продовольственные посылки и иную материальную помощь из дома, но по мере того, как разоренная долгой войной Швеция нищала, эти посылки становились все более редкими, а потом и вовсе прекратились.

*1.2. Причины и хронология высылки каролинов в Сибирь. География сибирской ссылки каролинов*

Говоря о том, что военнопленные шведы пользовались в России значительной свободой, надо отметить, что этот гуманизм некоторые из них приняли за слабость, начались побеги, правда, без успеха, возникла тайная переписка, где сообщались сведения секретного характера. Это, естественно, привело к ужесточению содержания военнопленных.

Переселение в Сибирь связывают с заговором пленных офицеров в Свияжске и Казани в 1711 г.: пленники хотели взбунтовать драгунские полки и с ними пробиваться в Польшу. Но, историк Галина Шебалдина подвергает сомнению причинно-следственную связь: высылка на Восток начинается раньше, и логичнее связать её, во-первых, с очередной русско – турецкой войной, угрожавшей вторжением в центральную Россию с юга. 30 декабря 1710 г. Петр I приказал казанскому  губернатору Ф.М. Апраксину отправить пленных шведов из Азова и Воронежа через Казанскую губернию до первых сибирских городов. Во-вторых, со старой традицией – использовать военнопленных для освоения диких земель. Таким образом, отправка пленных в Сибирь проходила в два этапа: первый в 1710 г., второй в 1711 г.[3].

Пленные двигались под охраной военных пешком и на подводах по так называемой Бабиновской трассе, объединявшей Соликамск, Верхотурье, Туринск и Тюмень. В среднем военная команда, сопровождавшая пленных, насчитывала от 5 до 8 человек, включая офицеров на 100 человек военнопленных. Дорога из Симбирска в Тобольск (2070 верст) занимала чуть меньше пяти месяцев. Разбитая дорога, изношенная обувь и одежда, антисанитария, характерная  в те времена,  даже для кругов  высокого общества, что уж говорить о рядовых пленных солдатах [5, с.66]. Частые задержки жалования со стороны изнуренного продолжительной войной государства уравнивали материальное положение военнопленных и приставленных для их сопровождения караульных.

К концу 1711 г. шведские военнопленные находились в Томске, Енисейске, Вятке,Туруханске*,* Красноярске*,*Иркутске*,*Нерчинске*,*Якутске*,*Селенгинске*,*Илимске*,* Таре Соликамске, Чердыне, Яренске,Тюмени*,*Туринске*,*Пелыме*,*Верхотурье*,* Сургуте*,* Козмодемьянске,Нарыме*,*Берёзове*, ,* Кузнецке.Самая большая группа пленных (около 1 тыс. человек) находилась в столице сибирской губернии *–*Тобольске [3]*.*

*1.3. Условия размещения и материальное положение шведских военнопленных на местах ссылки*

Самыми трудными для каролинов оказались первые годы в Сибири. Одной из важных проблем, вставших перед ними с особенной силой после высылки из Центральной России, оказалось получение денежного содержания с родины. Несмотря на все усилия главы Фельд – комиссариата в Москве графа Карла Пипера и Королевского Совета в Стокгольме, деньги для военнопленных поступали крайне нерегулярно и в недостаточном количестве. Так, капитан Карл Фридрих Толь, попавший в плен под Переволочной, подсчитал, что за проведенные им в плену годы он должен был получить из рейхсканцелярии не менее 1000 даллеров, а получил всего 179 далеров 18 эре. Мемуарные записи свидетельствуют о том, что пленным пришлось самостоятельно бороться за выживание. В своих письмах домой каролины отчаянно молили родных и знакомых о помощи.  
В начале 1714 года граф Пипер сообщил шведским ольдерманам, руководителям шведских колоний на местах ссылки, как правило, из числа высшего офицерства, что «касса пуста и остается только надеяться на короля и Господа Бога». И с горечью добавил, что денег не хватает даже на то, чтобы оплатить покупку вина для причастия и медикаменты [6, с.303]. Безденежье стало одной из основных причин перехода некоторого числа пленных на русскую военную и гражданскую службу, что в те времена не было чем-то из ряда вон выходящим. Надо отметить, что русские власти охотно использовали таланты и профессиональные навыки шведских военнопленных в своих интересах. Некоторые из каролинов выполняли даже казенные заказы. Например, в начале 1713 г. ротмистр Ф.Б. фон Кунов, лейтенант К. Лейоншельд получили казенный подряд на изготовление игральных карт. В 1714 и 1715 г.г. они заработали 400 и 450 рублей соответственно. Спектр ремесел и промыслов шведских военнопленных в сибирской ссылке был довольно широк. Благодаря этим людям за сотни верст от русской столицы появились первоклассные портные, шляпники, обувщики, врачи, аптекари. Но наиболее популярным занятием каролинов, как офицеров, так и рядовых, было самогоноварение, даже несмотря на то, что это было связано с большим риском. В России изготовление горячительных напитков на продажу было государственной монополией, а ее нарушители подвергались суровому наказанию. Наказанием за убыток государству служили штрафы и ссылка.  
 Записи Андеша Пильстрема и Леонарда Кагга свидетельствуют о том, что многие ссыльные, оказавшись в безвыходной ситуации и представляя в достаточной мере суть самого процесса производства, не могли отказаться от искушения подобным образом пополнить свой тощий кошелек. Например, 22 июня 1715 г. в Тобольск вернулись сосланные ранее в «опалу» в Березов лейтенанты Греннинг и Бюсинг, но в тот же день за нарушение винной и табачной монополии в Самаров Ям были отправлены ротмистр Херсберг, корнет Бонг. Именно города Самаров Ям, Березов, Сургут были городами, куда чаще всего ссылали нарушителей, в среднем на срок от 2 до 6 месяцев [7, с.56-57].

*1.4. Шведские военнопленные в Кузнецке*

Юлия Кауфман, научный сотрудник музея «Кузнецкая крепость» в статье «Каролины в Кузнецке» отмечает, что во время работы в РГАДА (Российский государственный архив древних актов) ее внимание привлекли документы, где говорилось об отправке шведских военнопленных в Кузнецк в 1711 году. Согласно именному указу Петра I "перевести шведских пленников из Азова и Воронежа через Казанскую губернию в сибирские города", из них 500 "рядовых драгун и солдат" отправить в Кузнецк.   
Кузнецкий воевода Дмитрий Борисович Зубов должен был разместить пленников на квартиры и приставить караул из посадских или крестьян, чтобы шведы "дурна не учинили и никуда не ушли". Известно, что упомянутый указ был получен в Кузнецке 25 ноября 1711 года, однако в источниках пока не обнаружено сведений о его выполнении. В случае прибытия в Кузнецк 500 шведских пленных, большинство населения нашего города занималось бы их размещением и охраной. И все-таки, попали "каролины" в Кузнецк или нет? Точные сведения о появлении шведских пленных в Кузнецке были обнаружили в переписке кузнецкого коменданта Бориса Акимовича Синявина с томским обер-комендантом И.И. Щербатовым. 18 апреля 1717 года в наш город прибыли высланные из Томска за "винное курение" шведские "полоненики полковой фартермист (? - Ю.К.) Андрей Эдла да прапорщик Еган Розонстроль".   
К ним применили указ Петра I, в котором сказано: « с 1 января 1717 года ежели кто из шведских пленников прилучатца в продаже вина и табаку или в каком воровстве: ссылать в Кузнецк».  
23 августа 1717 года в Кузнецк из Томска были сосланы прапорщик Абрам Шульц и валетир Александр Вейс Хоупт также за винокурение.  
Не все звания, в которых состояли пленные, понятны в наше время. Что, к примеру, означает "фартермист", "валетир"? Возможно, это младшие офицерские звания.  
Хотелось бы представить, в каких условиях содержались шведские пленные в Кузнецке. Для полной картины найденных документов недостаточно. Известно, что они должны были жить на квартире под караулом. Государственное "кормовое" обеспечение было скудным - 2 деньги в день, пол-осьмины ржаной муки на месяц каждому человеку. Много это или мало? Получалось около 30 копеек и чуть меньше 30 килограммов муки в месяц.  
Этого с трудом хватало на пропитание, а ведь надо учитывать, что, кроме голода, у человека, попавшего в чужие края, много других нужд. Кроме того, положенное "кормовое" обеспечение выплачивалось нерегулярно. Деньги и муку пленный мог впоследствии обменять на что-то или заплатить за покупку втридорога. Его могли и попросту ограбить. И не удивительно, что многие "каролины" писали прошения, жалуясь на невозможность прокормиться. Правительство Швеции через высокопоставленных пленных, оставленных в Москве, помогало соотечественникам, помогали и родственники частным порядком. Скорее всего, похвастаться такой помощью могли не все.  
Судя по всему, сосланные в Кузнецк шведы не имели ремесленной подготовки и образования, и им не присылали деньги родственники, раз для улучшения своего материального положения они занялись винокурением. Черная работа тоже была не для них.  
 "Кузнецкие" шведы пользовались определенной свободой передвижения. Написав прошение на имя воеводы, они могли на месяц отправиться в Томск под поручительство другого пленного. Русские, находившиеся в ссылке в Кузнецке, имели такое же право. Шведы, жившие в других сибирских городах, тоже могли выезжать за их пределы под поручительство.  
Пленные имели возможность отправлять свои духовные потребности. Именно для этого "кузнецким" шведам нужно было ехать в Томск - как писали они в своем прошении: "в Кузнецке нет пасторов наших, ...и духовных нужд справить некому" [8].

Религия всегда играла большую роль в жизни каролинских воинов. Даже оказавшись в плену, они аккуратно соблюдали все обряды и ритуалы. В условиях православного окружения сибирской ссылки вера стала мощнейшим оружием, позволившим многим пленным не просто выжить, но и реально приспособиться к новой среде, сохранив при этом особенности своей культуры.

**Глава II. Сибирские мемуары каролинов**

*2.1. Описание дороги в «страну мрака и холода»*

Несмотря на то, что европейцы уже кое-что слышали о землях за Уральскими горами, их знания в основном сводились к тому, что там водится соболь, живут мифические гоги и магоги, засыпающие на зиму люди и разные чудовища, и, естественно, каролины испытывали страх и тревогу за свое будущее. Первые отрывочные сведения о Сибири стали попадать в Европу из писем шведских военнопленных, а первые печатные публикации появились еще до того, как большинство из них вернулось на родину. Мемуары воинов шведского короля Карла XII представляют безусловный интерес и заслуживают внимания. Их авторами были разные люди, но каждый из них смог увидеть и постарался передать то, что именно для него представляло интерес, создав тем самым многогранную картину повседневной русской жизни.

Описание дороги – отдельная и очень важная тема в воспоминаниях каролинов. Будучи военными, они обязательно указывали названия населенных пунктов, через которые проходили, количество пройденных миль и верст и даже направление ветра, в случае, если путешествие проходило на корабле. Улоф Хорд даже сделал специальные расчеты по соотношению немецкой и шведской мили с русской верстой. Сопоставление с современной географической картой показывает, что их записи довольно точны. Подсчитывая количество верст, каролины замечали и то, что было вокруг них. Их описания содержат большое количество интересных историко-этнографических, географических, естественнонаучных наблюдений, что придает текстам исследовательский компонент.

Весьма значительны в этом смысле дорожные впечатления А. Пильстрема, который наблюдения за природой зачастую сопровождал характеристикой русских чиновников, с которыми ему пришлось столкнуться. Среди его записей о путешествии из Чебаксар в Тобольск в 1711 г. встречаются и такие: «07.04. пришли в Яранск от Чебоксар 36 миль, или 180 верст. И пришлось ждать, пока лед и снег не сойдут окончательно и дороги подсохнут. Это был маленький город с вежливым и красивым народом. Вокруг города живут черемисы, которые перешли в греческую веру». «29.06. оставались мы на поляне около Кайгорода под навесами, которые мы сами себе построили. В этом городе был бессовестный и бранный воевода, который с трудом дал нам возможность войти в город и купить что-нибудь поесть». «12.07. Развита в Соликамске добыча соли. Мы насчитали 83 колодца, где горел огонь около соленой воды, и был там большой дом с колодцем, где варили соль и могли варить около 40 пудов ежедневно. В нескольких милях находится Новоселье, где расположено еще больше соляных рудников» [7, 52].

Не менее интересны заметки шведских военнопленных о народах, жизнь которых они могли наблюдать по дороге. Вот о чем свидетельствуют, записки, сделанные У. Хордом.  
25.07. Пришли в деревню Юрта. В этот день пересекли мы высокую сибирскую гору. Вокруг этой горы расположены избушки татар-вогулов, которые похожи на калмыков с маленькими глазами, плоским носом и широким лицом. Эта нация имеет жалкие дома на татарский манер и использует их религию,…они имеют одного бога, который живет в лесах и на их языке называется шайтан, а на шведском дьявол… этот народ не имеет ни церкви, ни книг, их детей не крестят и при рождении дают им имя того, кто первым входит в избу». Не менее интересны заметки А Пильстрема о других народах: чувашей, черемисов и остяков [7, 54].  
  
*2.2. Отношения шведских военнопленных с местным населением и представителями русской администрации*

Очень многое в жизни шведских военнопленных в Сибири зависело от того, как складывались у них отношения с местным населением, а также с представителями русской администрации. И надо отметить, что эти отношения были далеки от идеальных. В дневниковых записях зафиксированы жестокость и своеволие русских, как со стороны простых людей, так и властей. Один из самых известных случаев проявления массового ожесточения – избиение шведов в Тобольске весной 1712 г. Лейтенант Кагг записал в дневнике, что в Тобольске ночью 29 апреля 1712 г. произошел пожар в татарской части города. После чего русские по подстрекательству неизвестных принялись избивать шведов: 5 человек были убиты, всего пострадало 96 офицеров и рядовых [7,59].

В ряде случаев пленные попадали в сложные ситуации потому, что не знали или сознательно нарушали местные традиции. Их вольное поведение по отношению к замужним женщинам нередко приводило к тому, что они попадали под арест. Сами шведы считали такую реакцию русских проявлением их отсталости и варварства. Вместе с тем в мемуарах есть записи о том, что русские неоднократно оказывали помощь каролинам в лечении ран и болезней, в организации быта и возвращении домой после заключения мира.

Важную роль в формировании отношения населения к пленным играла позиция местных властей. Казанский губернатор Петр Максимович Апраксин относился к шведам, по их собственным отзывам, с «необыкновенной твердостью и жестокостью». Эта его непримиримая позиция повлияла на то, что именно в Казани возник массовый заговор с целью побега. «Плохим» местом ссылки считали пленные и город Сольвычегорск. Противоположный пример – отношение к ссыльным сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина. Практически во всех дневниках можно встретить сведения о том, что он относился к военнопленным с большим сочувствием и оказывал им всяческую поддержку. Андеш Пильстрем, описывая торжественное прибытие 9 октября 1712 г. М.П. Гагарина в Тобольск, отметил, что губернатор, пообещав выдать шведам деньги, сдержал слово и выделил для них 142 далера. Из дневников известно, что князь Гагарин периодически совершал нечто вроде инспекций по местам проживания каролинов. Во время подобных встреч они имели возможность напрямую обратиться к нему со своими вопросами и проблемами, часть из которых благополучно решалась на месте. Довольно часто Гагарин брал с собой пленных шведов в поездку в Москву и Санкт-Петербург. Например, капитану О. Кребсу с его помощью удалось попасть в Москву и благополучно отыскать там родных, а лейтенанту Г. Фрейманну съездить в Ярославль, чтобы повидаться с отцом. Губернатор Гагарин охотно шел на контакты с представителями шведских общин в сибирских городах. Дружеские отношения, которые у них завязались, помогли получить разрешение на строительство церкви в Тобольске, открывшей свои двери 29 ноября 1713 г. Без поддержки М.П. Гагарина не могла бы осуществиться идея строительства школы для детей пленных в Тобольске. Шведские пленные жили бедно и трудно, но в относительной свободе благодаря защите сибирского губернатора [7, 61].

*2.3. Мемуары каролинов – интересный источник информации о Сибири первой четверти 18 в.*

Мемуары пленных дают уникальную возможность получить представление о том, как выглядели сибирские города в начале 18 в. Как правило, подобные записи были снабжены сведениями о географическом положении населенного пункта, наличии укреплений, деревянных и каменных строений, а также одного из важнейших элементов градостроения – церквей. Весьма характерно в этом смысле описание Тобольска, данное Улофом Хордом. Так, прибыв 14 мая 1712 г. в город, он записал в своем дневнике: «Пришли в Тобольск после 12 недель пути – здоровы, слава богу, столицу белого мало известного царства Сибирь. Город расположен на месте слияния Тобола и Иртыша. Часть города расположена на высокой горе, другая часть на берегу Иртыша под горой. Вокруг города на горе виден старый земляной вал и несколько деревянных башен. В этой части города 2 монастыря и 6 церквей. В мужском монастыре живет архиерей, главный над всей сибирской епархией, здесь же живет новоизбранный генерал-губернатор Сибири князь М.П. Гагарин». Андеш Пильстрем, отправленный с группой офицеров в июне 1714 г. из Тобольска в Томск, дал весьма безрадостное, но точное описание Сургута, куда за различные нарушения часто ссылали каролинов. «Дошли до Сургута, который лежит слева, на южной стороне реки; этот город маленький, пострадавший от пожара, с церквями был пустынным и никаких деревень не было вокруг, и никакие злаки не росли, жители удовлетворяли потребности торговлей и рыбной ловлей. Тут всегда холодно, живет в городе воевода и большую часть его воеводства составляют остяки».

Заметки каролинов являются необходимым элементом для воссоздания картины повседневной жизни сибиряков. Особый интерес у них вызывали русские религиозные и светские праздники. Леонард Кагг подробно описал торжества по поводу прибытия в Тобольск 8 июля1715 г. одной из наиболее почитаемых в Сибири икон – иконы Абалакской Божией Матери. « Тобольск прибыла Абалакская икона, картина Марии, пр-русски богородица, из монастыря Абалак, который расположен в 5 верстах от города, большая прцессия сопровождала ее всю дорогу, а несли ее в подставке на руках 2 знатных человека, на половине пути их встретил народ из города: женщины и дети, и даже сам губернатор с непокрытой головой, и когда они вступили в город, стали бить в колокол на кафедральном соборе; она была в городе 3 дня, далее ее отправили в монастырскую церковь и на 9 день она отправилась домой; все это время к ней приходило множество мужчин, женщин и детей, и приносили ей деньги и еду, просили совет и милость. Губернатор Гагарин подарил ей ожерелье, украшенное бриллиантами за 800 рублей… простые русские, которых в городе очень много, говорят о ней, что она иногда исполняет людские просьбы, среди которых – чтобы царь не брал так много рекрутов, чтобы к женщинам возвращались их мужья». Самое удивительное заключается в том, что ритуал, отмеченный Каггом, не претерпел особых изменений, и спустя несколько столетий после описываемых здесь событий процедура ежегодного вхождения иконы в Тобольск является одним из самых ожидаемых и чтимых событий в городе, а Абалакская икона по-прежнему остается народной святыней [7, 62-63].

Из дневников пленников известно, что настоящим бичом сибирских городов, построенных практически полностью из дерева были пожары, которые происходили с трагической регулярностью. Особенно сильные пожары случились в Тобольске 13 мая 1715 г., когда выгорело, по подсчетам Л.Кагга, 4000 домов, в сентябре 1720 г. вспыхнувший ночью на рынке огонь уничтожил всю татарскую часть города.

Представляют интерес наблюдения каролинов за природными явлениями, тем более что на сегодняшний день они едва ли не единственный источник, из которого современные исследователи могут почерпнуть подобного рода сведения. А. Пильстрем регулирно отмечал становление и сход льда с рек в Тобольске и Томске. Л.Кагг зафиксировал солнечное затмение, которое произошло в Тобольске 22 апреля 1715 г., а также лунное затмение 22 декабря 1721 г.

**Глава III. Влияние шведских военнопленных на развитие экономики и культуры Сибири**

*3.1 Примеры участия шведских военнопленных в развитии экономики Сибири*

Пребывание шведских военнопленных в Сибири было определенным этапом в развитии этого края. Повседневная деятельность оказавшихся за тысячи верст от дома ссыльных, безусловно, оказала благоприятное влияние на развитие сибирских народов. Созидательный труд шведов высоко оценивался сибиряками. Так, в отчете тобольского губернатора Н.М. Богдановича за 1890 г. особо подчеркивалось, что «крупный толчок развитию промышленности был дан шведами, высланными в Тобольск после Полтавской битвы» [9,с.99]. В связи с этим представляется интересным рассмотреть некоторые аспекты участия шведов в развитии Сибири в начале 18 в.

Английский путешественник Джон Белл высоко оценивал роль пленных в развитии городов Западной Сибири, особенно в области культуры. Многие из офицеров отмечал Белл, имели прекрасное гуманитарное образование. Он писал об их занятиях музыкой и живописью, в чем по его словам «некоторые из них достигли совершенства». Кроме того, пленные по собственной инициативе обучали «молодых леди и джентльменов» французскому и немецкому языкам, музыке, танцам.

Шведы нередко оказывали практическую помощь местному населению. Значительная группа (около 1 тыс.) сосланных в Сибирь шведов, в основном унтер-офицеры, организовали в Сибири всякого рода фабрики и мануфактуры. На некоторых из этих мануфактур изготовляли прекрасные золотые и серебряные парчи.

Большинство известий о сферах частного предпринимательства каролинов в плену приведены в работах Г.В. Шебалдиной, где автор использует данные Сибирского приказа. Важной статьей дохода старших офицеров служило изготовление предметов роскоши и ювелирных изделий. Европейский опыт шведских мастеров-кустарей оказался весьма востребован в русской провинции, практически не знакомой с подобного рода изделиями. Яган Жеман и Иван Лирнт промышляли изготовлением серебряной посуды, Ротмистр Георг Маллиен, оставивший интересные воспоминания также занимался ювелирным делом и  живописью. Ювелиры из шведских пленных Горн и Бар оказались настолько успешны, что могли по воскресеньям кормить 12 своих товарищей. Ювелирные изделия и другие предметы роскоши, изготовленные Иваном Шкруфом (Скрутом) в Тобольске приобретались русской казной. Местные русские подмастерья за определенную плату активно перенимали опыт иностранных мастеров и участвовали в организованных шведами предприятиях, занимаясь выделкой серебра и кости мамонта, шлифовкой драгоценных камней, производством шёлковых обоев. Так, Корнет Бартольд Эннес в Тобольске вместе  с артелью, составленной из шведских военнопленных и русских подмастерьев изготавливал обои, украшенные золотыми и серебряными цветами. Среди таких торгово-промышленных артелей Г.В. Шебалдина справедливо отмечает артель Христофора Левенгфельта, занимавшуюся поставками леса для строительства, табачную артель капитана Муля, артель  поручика Ренольда Рапорта, занимавшуюся изготовлением кирпичей. Капитан Свенсон с подмастерьями занимался изготовлением фитилей, которые приобретались казной [3].

*3.2 Участие шведов в строительстве Тобольского кремля*

Отдельную страницу истории пребывания пленных шведов в Сибири занимает их участие в строительстве на берегу Иртыша Тобольского каменного кремля. Активно начавшееся в 1699 г. закладкой первой кремлевской постройки – Тобольской приказной палаты, возведение кремля из-за нехватки денежных средств и рабочей силы к 1706 г. фактически прекратилось. Лишь с прибытием в Тобольск осенью 1711 г. губернатора М.П. Гагарина, известного своей масштабностью в решении любых доверенных ему дел, строительство возобновилось. Именно по его инициативе в качестве строителей были привлечены находившиеся в Тобольске пленные каролины. В 1864 г. историк Н.А. Абрамов написал об этом: «Первый сибирский губернатор, князь Матвей Петрович Гагарин, воспользовавшись шведскими военнопленными из-под Полтавы, пришедшими в Сибирь, в 1714-1716 г.г. построил на горе каменную крепость с зубчатой стеной с северной стороны, начиная с берега Иртыша до каменного гостиного двора с Троицкими и Воскресенскими воротами, а над спуском горы – каменное здание на трех арках с тремя крепостными воротами». Известно, что инженером, осуществляющим надзор за выполнением работ в соответствии с проектом при каменном строительстве был швед Иоганн Индрик Бенке. Одна из записей Расходной книги Тобольской казны за 1713 г. свидетельствует: «По указу великого государя и по приказу губернатора Сибири князя М.П. Гагарина велено выдать иноземцу Ягану Индрику Бенке жалованья десять рублей». Документов об участии шведских военнопленных в строительстве Тобольского кремля сохранилось крайне мало. Тем не менее, память об этом передавалась местными жителями из поколения в поколение. Участие пленных в постройке Тобольского кремля нашло отражение и в названиях отдельных его сооружений, таких как, «шведский взвоз», «шведская башня», «шведская палата», «шведские стены». Выполняя различные резные и декоративные работы, пленные шведы участвовали также в строительстве Вознесенской церкви и деревянного губернаторского дома. «После окончания Северной войны большая часть военнопленных вернулась на родину. Но, несмотря на то, что их пребывание в Тобольске было вынужденным и стало лишь эпизодом в истории края, вклад каролинов в строительство древней столицы Сибири, в ее обустройство и культурную жизнь начала 18 в. представляется значительным и требует дальнейшего изучения»,- написал в статье «Шведский след в древней столице Сибири А. Вычугжанин [9,с.106].

* 1. *Вклад шведских военнопленных в изучение сибирского края*

Во времена походов митрополита Фелофея Лещинского, с православными миссионерами шли шведские солдаты и офицеры, которых святые отцы использовали, как охрану и воинскую силу. Капитан Йохан Мюллер участвовал в экспедиции Филофея Лещинскогои подробно описал жизнь остяков. Полковой священник Генрих Седерберг изучал религию и нравы русского народа, его книга была опубликована в России в 1870-е гг. Самым известным исследователем являлся капитан Ф.И. Страленберг. Он провел в плену 11 лет (1711-1722 годы), все это время изучал этнографию Сибири, занимался картографией края. В 1721-1722 годах как сотрудник экспедиции доктора медицины Д.Г. Мессершмидта Страленберг проехал по Иртышу до Тары и оттуда через Барабинскую степь проследовал в Томск, Красноярск, Енисейск. Позднее, в 1730 году, Страленберг опубликовал в Стокгольме книгу "Северная и Восточная части Европы и Азии", а также карту Сибири. В своей книге он привел много сведений по этнографии и истории Сибири, а его карта среди изданных за границей карт Сибири была первой. В конце работы помещен первый в Европе словарь из 60 наиболее используемых слов на языках вогулов, остяков, черемисов и других народностей Сибири. Опубликованный в 1725 в Нюрнберге и в 1730 в Стокгольме его труд вызвал такой интерес, что в ближайшие годы он был переиздан на нескольких языках [8].

Во второй половине 18 в. исследования Сибири до Тихого океана продолжалось. Некоторые из знаменитых исследователей-путешественников, например, Витус Беринг и Петр Симон Паллас имели с собой карту Сталенберга во время экспедиции. Паллас отметил огромный вклад, который пленные каролины внесли в исследование Сибири. Он считал большой удачей то, что они пользовались достаточно большой свободой, могли общаться с местным населением и удовлетворять свою любознательность.

Шведы внесли заметный вклад в науку, в том числе этнографическую. Благодаря стараниям находившихся в Сибири в ссылке Вебера, Мюллера, Ланге, Страленберга и других, удалось зафиксировать происходившие в крае исторические события, изучить обычаи населяющих Сибирь народов, составить географические карты. Так, Вебер издал в 1721 г. анонимную книгу «Преобразованная Россия»; значительный интерес представляют записки Бернгарда Мюллера и инженер-лейтенанта Ланге.[3, с.55-56]

* 1. *Роль каролинов в формировании традиций российского инструментального музицирования*

Известно, что после Полтавской битвы среди пленных оказалось 279 музыкантов. Также в сведениях о военнопленных музыкантах представлена Сибирь и столица Сибирской губернии Тобольск. Этот исторический факт и его значение упоминаются в монографии «Музыкальная культура Сибири», изданной в 1997 г. Новосибирской консерваторией. Одна из глав этой книги под названием «Организация музыкального просвещения» начинается словами: «Зачинателями местной концертной жизни были пленные шведы». В петровские времена родилась мода на сопровождение уличных шествий, парадов, встреч, маскарадов, балов, свадеб военными оркестрами. Эти культурные веяния стали приживаться в Сибири вместе с появлением губернатора, других чиновников, их семейств. Важно, что звучание военных духовых оркестров ввиду расположения крепостей и городов на возвышенных местах становилось достоянием всего населения – работавших в поле, отдыхавших, молившихся, взрослых и детей. Весь парадный ритуал воспринимался как интереснейшее представление, оставлявшее неизгладимые впечатления в сердцах сибиряков. Военнопленные музыканты оставили свой след в деятельности основанной в 1714 г. Тобольской школы К. фон Вреха, в которой обучались дети пленных. Кроме основных наук: арифметики, немецкого и французского языков, чистописания, шведские наставники вели музыку, танцы, телесные упражнения. Эти сведения оставил Вебер, издавший в 1721 г. книгу «Преобразованная Россия». Он также писал, что многие из шведских пленных владели ремеслами, мало знакомыми местному населению, они были «живописцами, мастерами золотых и серебряных дел, токарями, музыкантами, комедиантами и даже способствовали, сколько могли, обучению юношества [10, с.116].

Одним из наиболее интересных свидетельств концертной и наставнической деятельности военнопленных музыкантов, где дана высокая оценка профессиональному и художественному уровню культурной деятельности каролинов, является описание, оставленное в путевых заметках за 1720-1721 г.г. англичанина Джона Белла: «За наше пребывание в Томске мы развлекались рыбной ловлей и охотой. Мы также присутствовали на музыкальных концертах, исполненных шведскими офицерами. Эти джентльмены не менее искусны в обращении со своими инструментами, как их компаньоны в Тобольске». «Я не могу не заметить, что шведские пленники немало способствовали цивилизации обитателей этих отдаленных областей, став посредниками в введении различных полезных искусств, почти неизвестных до их прибытия. Многие из офицеров, являясь дворянами с литературным образованием, посвящали свое время изучению наиболее приятных и привлекательных разделов наук, в частности музыки и живописи. Я присутствовал на некоторых их концертах и был немало удивлен, нашедши столь гармонии и разнообразия музыкальных инструментов в этой части света» [10, с.117]. Еще одно свидетельство о музыкальной деятельности пленных шведов находится в «Историческом обозрении Сибири» П.А. Словцова (1767-1843), выпускника Тобольской семинарии, автора ряда исторических и краеведческих трудов о сибирском крае. Словцов пишет о музыкальном коллективе из военнопленных, который давал «в салонах концерты от Тобольска до Енисейска», репертуар их составляла не только военная музыка, но и светская, в частности танцевальная.

Благодаря поискам шведских историков недавно в руки сибирских музыкантов попал уникальный документ. Это так называемый Тобольский манускрипт, музыкальная тетрадь шведского композитора Густава Блидстрема, датируемая 1715 г. На сегодняшний день это единственный, ранее неизвестный российской музыкальной науке манускрипт начала 18 в., который иллюстрирует инструментальные сочинения, действительно звучавшие в Сибири. Он хранится на родине его автора, в библиотеке г. Скара. Тобольский манускрипт представляет собой тетрадь, где записаны более 300 небольших инструментальных пьес: марши, полонезы, менуэты. Летом 1999 г. к 290-летию Полтавского сражения была подготовлена совместная программа шведского ансамбля и российского ансамбля из Новосибирска. В нее вошли сочинения Блидстрема из Тобольского манускрипта. При поддержке посольств России и Швеции музыка «Эхо Полтавы» исполнялась на концертах в российских городах – Москве, Томске, Новосибирске, Тобольске, Тюмени, а также в Стокгольме и других городах Швеции, всюду вызывая у публики неподдельный интерес и искреннее сопереживание к судьбам людей, вовлеченных в давние события шведской и русской истории.

После окончания Северной войны большая часть военнопленных вернулась на родину, но их судьбы достойны уважения и памяти. Оказавшись за тысячи километров от родины, в «стране мрака и холода», в «окружении противника и диких племен», шведские военнопленные не пали духом. Они много писали. Одни записывали личные переживания, другие – все, что происходило внутри шведских колоний, третьи, с неуемным любопытством направляясь искать новые пути из азиатской России, составляли подробные описания проживающих в Сибири народов, флоры и фауны этого далекого края. Собранные шведскими военнопленными сведения были использованы европейскими исследователями для составления более точных карт и написания научных трудов.

**Заключение**

После завершения Северной войны начался размен пленных. Шведское правительство в сложившейся ситуации предоставило военнопленным самим выбираться из России, которая, однако, в этом отношении пошла навстречу бывшему противнику. Пленные шведы были собраны со всей страны в Санкт-Петербурге и Кронштадте, откуда их доставляли в Стокгольм морем.

В предлагаемой работе была сделана попытка изучения некоторых вопросов, связанных с пребыванием каролинов в Сибири, начиная с момента их высылки из центральных районов России, заканчивая последним - отъездом на родину после заключения Ништадтского мирного договора. Изучение, имеющихся в нашем распоряжении работ отечественных историков и источников позволило сделать несколько, на наш взгляд, важных выводов:

1. Содержание каролинов в Сибири практически не отличалось от их положения в центральной России. В основе его лежали общепринятые нормы обхождения с военнопленными. Основные ограничения были связаны со свободой передвижения и обменом корреспонденцией. Это было вызвано вполне понятным стремлением государства, защитить интересы своих граждан, и соответствовала нормам европейской практики. Многолетнее пребывание каролинов в Сибири, изменение внешнеполитической ситуации, конкретные местные условия, в конечном итоге, привели к тому, что эти ограничения со временем ослабевали. Проявились они наиболее наглядно в относительной свободе передвижения военнопленных внутри сибирского региона.
2. Сибирский плен, как нам представляется, не отличался какой-то особенной жестокостью. Многолетнее пребывание в плену, совместная деятельность, если не примирило русских и шведов, то содействовало приспособлению к вынужденному соседству.
3. Специфичность сибирской ссылки, определялось, в первую очередь, удаленностью этих мест от центра государства. Влияние этого фактора сказалось на скорости поступления денег и писем из Швеции, на практически полное отсутствие случаев побегов шведов из Сибири.
4. Естественно, что основным вопросом для каролинов, находившихся в плену, был вопрос материального обеспечения в результате недостаточного и нерегулярного поступления денег из Швеции. Вопрос выживания в этих условиях стал основным. Пытаясь получить хоть какие-нибудь средства к существованию, шведские военнопленные широко использовали свои умения и навыки. Спектр их занятий был чрезвычайно разнообразен: от высококвалифицированных ремесел до работы по найму.
5. Повседневная деятельность оказавшихся за тысячи верст от дома ссыльных, безусловно, оказала благоприятное влияние на развитие сибирских народов. Совершенствование трудовых навыков местных жителей, их знакомство с новыми профессиями, невольное соприкосновение с культурой более развитых стран,- все это последствия сибирской ссылки каролинов.
6. Более целенаправленный характер носила исследовательская деятельность отдельных пленных. Их заслугой явилось расширение научных представлений европейцев о природе, истории и жизни народов, населяющих Сибирь,что подтверждает гипотезу нашего исследования.

Работа по теме «Шведские военнопленные в Сибири в период Северной войны (1700-1721 г.г.)» вызвала интерес к судьбе русских военнопленных, оказавшихся в шведском плену в первой четверти 18 века. Этой проблеме будет посвящено следующее исследование. Изучение данных вопросов позволило значительно расширить наши знания о данном эпизоде русско-шведских отношений, оказавшем серьезное воздействие на формирование представлений двух народов друг о друге.

Список литературы

1. Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии / П. Энглунд.-М.,1995.-С.266-267.
2. Тоштендаль Р. Полтава: сражение, история и символ / Р.Тоштендаль //Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.41.
3. Шебалдина, Г.В. Шведские военнопленные в Сибири в первой четверти XVIII века/ Г.В. Шебалдина.- М., 2005.
4. Смирнов, И.А. Шведские военнопленные в Сибири/ <http://scepsis,net/authors/id_6html>
5. О положение российских и шведских военнопленных в период Северной войны 1700-1721 г.г.// Военно исторический журнал.-2016.-№10.
6. Чукмалдин, Н.М. Мои воспоминания // Сост. Ю.Л. Мандрик. – Тюмень, 1997.-С. 303.
7. Шебалдина, Г.В. Сибирские мемуары каролинов: о своих и чужих/ Г.В. Шебалдина// Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.56-57.
8. Кауфман, Ю. Каролины в Кузнецке /http://www.kuzrab.ru/publics/index?ID=9185
9. Вычугжанин, А. Шведский след в древней столице Сибири / А. Вычугжанин//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.99-106.
10. Недоспасова, А. Вклад шведских военнопленных в формирование традиций российского инструментального музицирования / А. Недоспасова//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.107-123.

Приложение 2

**Русские военнопленные в Швеции в период Северной войны**

**(1700-1721 г.г.)**

Выполнила:

Колесова Софья

ученица 8 класса «Б»

Научный руководитель:

Буцыкина Татьяна Николаевна,

учитель истории

**Оглавление**

Введение………………………………………………………………………с.3-4

Глава 1. Русские военнопленные в Швеции……………………………….с.5-8

* 1. Начало пребывания русских военнопленных в Швеции. Условия их содержания…………………………………………………………….с.5-6
  2. Высылка русских военнопленных из Стокгольма…………………с.6-7
  3. Отношения между русскими военнопленными и местным населением……………………………………………………………с.7-8

Глава 2. Русские военнопленные на острове Висингсе (1716-1718 г.г.)…с.9-10

2.1. Знатные русские особы – военнопленные на Висингсе………………с.9

2.2. Условия жизни русских военнопленных на Висингсе………………..с.9-10

Глава 3. О русских высших чинах в шведском плену……………………..с.11-12

3.1. Роль Ю.Г. Спарвенфельда в судьбе некоторых русских военнопленных……………………………………………………………….с.11

3.2.Участие русских военнопленных в шведско-культурном обмене.........с.11-12

3.3. Дальнейшая судьба знатных русских военнопленных………………..с.12

Заключение……………………………………………………………………с.13

Список литературы…………………………………………………………...с.14

Введение

Северная война (1700-1721 г.г.) имела большое значение для всех участвовавших в ней государств. После этого события Россия и Швеция коренным образом изменились. Для России эта война стала знаком того, что усилия Петра Великого по обретению статуса великой державы увенчались успехом. Для Швеции Северная война – утрата основ великодержавия. Этому событию посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных историков, оно изучается в курсе Отечественной истории в 7 классе. Но, есть, на наш взгляд, малоисследованные страницы этой войны. В частности – судьба русских военнопленных, оказавшихся в шведском плену. Известно, что во время Северной войны воюющими сторонами было взято в плен большое количество пленных. Для шведской стороны начало войны было победоносным, поэтому во время боев на Балтике в Швеции появились первые русские пленные.

Основной **целью** предлагаемого исследования является **комплексное изучение всего периода пребывания русских военнопленных в Швеции** на основе различных источников, прежде всего, письма важных и знатных русских военнопленных, а также статей отечественных и шведских историков. Эта работа должна способствовать расширению представлений о русско-шведских отношениях в период Северной войны, о режиме содержания, порядке продовольственного и вещевого обеспечения русскихвоеннопленных в Швеции в первой четверти 18 века. Тем более интересно посмотреть, как решались эти вопросы три века назад, когда, по сути дела, в Европе еще только начинали формироваться международно-правовые нормы, регулирующие обращение с военнопленными.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить и обобщить материалы о пребывании русских военнопленных в Швеции в период Северной войны,

2) проанализировать имеющиеся исторические источники – письма некоторых знатных русских военнопленных, что позволит сформировать представление о том, с какими проблемами пришлось столкнуться русским в шведском плену, как складывались их отношения с местным населением,

3) рассмотреть вопрос о вкладе русских военнопленных в шведско –русский культурный обмен.

**Объект исследования:** русско-шведские отношения в период Северной войны (1700-1721 г.г.).

**Предмет исследования:** русские военнопленные в Швеции в период Северной войны.

**Методы исследования:**

1. Описательно-повествовательный.
2. Сравнительно-исторический.
3. Исторический.

Русские пленники, попавшие в Швецию во время Северной войны, представляли собой по большей части безымянную массу», - пишет Хокан Юриксон – директор музея г. Гренны, объясняя это тем, что «в Швеции относительно немного исследований, посвященных военнопленным в Северной войне. На сегодняшний день статьи Хельге Альмквиста в Ежегоднике Каролинского союза за 1942-1945 г.г. являются наиболее проработанными и полными. Эти статьи затрагивают преимущественно условия жизни офицеров в Стокгольме в период с 1700-1714 г.г.». Тем не менее, к 290-летию Полтавской битвы появились немногочисленные работы шведских авторов о пребывании русских военнопленных в Швеции. Это статьи самого Х. Юриксона и У. Биргегорда, а также некоторые работы отечественных исследователей [2, с.424-425]. К 295 – летию Полтавской битвы статью о русских и шведских военнопленных во время Северной войны опубликовал Военно - исторический журнал, таким образом, источников по данной теме недостаточно, что свидетельствует о малоизученности данного вопроса. В связи с этим считаем нашу работу актуальной и интересной.

Работа состоит из трех глав:

1. «Русские военнопленные в Швеции», обращает внимание на условия размещения, режим содержания, материальное положение русских военнопленных, а так же на отношения между русскими военнопленными и местным населением.
2. «Русские военнопленные на острове Висингсе (1716-1718 г.г.)» рассказывает о тяжелых условиях жизни русских военнопленных в Висингсборгском замке.
3. «О русских высших чинах в шведском плену» знакомит со знатными русскими военнопленными, об их участие в шведско-культурном обмене.

**Глава I. Русские военнопленные в Швеции**

* 1. *Начало пребывания русских военнопленных в Швецию. Условия их содержания.*

Во время Северной войны 1700-1721 гг. воюющими сторонами было взято в плен большое количество пленных. Для шведской стороны начало войны было победоносным, поэтому число военнопленных было велико. Большинство из них были саксонцами, взятыми в плен во время польского похода 1702-1706 гг., а вскоре после этого в шведском плену оказалось много датчан. Одновременно шла война на Балтике, и в Швеции появились русские пленные. Любая война не обходиться без военнопленных. Шведы, одержав победу под Нарвой, взяли в плен командующего русскими войсками герцога де Кроа со всем его штабом и массу нижних чинов. Основная часть русских пленных была отправлена непосредственно на территорию Швеции. В конце мая 1701 г. первые военнопленные прибыли в Стокгольм – их было 134 человека. Среди них били наиболее важные и знатные персоны, а именно шесть генералов с секретарями и слугами. Некоторые принадлежали к числу особо приближенных к Петру I лиц: Иван Юрьевич Трубецкой (1667-1750), Автомон Михайлович Головин (1667-1720), Яков Федорович Долгорукий (1634-1720), Иван Иванович Бутурлин (1661-1738), Адам Адамович Вейде (1667-1720) и Александр Арчилович Багратиони, имеретинский царевич (1674-1711) [3, 212]. По состоянию на март 1711 в шведском плену находились 6 генералов, 3 майора-иноземца, 13 капитанов, 7 поручиков, 2 адъютанта, 5 прапорщиков и 1088 нижних чинов[1]. Они оказались разбросаны по разным районам страны, но большинство оставлено в Стокгольме.

В 1706 году Петр I издал указ, который предписывал всем гражданским и военным властям нашей страны проявлять заботу о содержании пленных, «шведским пленникам… чинить во всем довольствие, чтоб також пленным русским, будучи в шведской стороне, такоже довольствия было и обиды не было».Однако Карл XII думал об этом совершенно иначе. После Полтавской битвы он писал в риксдаг из Бендер: «…русские пленные должны быть содержимы в Швеции строго и не пользоваться никакою свободою, пока не окажется возможным обменять их». Впрочем, эта возможность возникала не раз, при этом Петр I обещал отпустить из плена нижних чинов в два раза больше, чем шведы русских солдат и матросов. Только пленные офицеры подлежали обмену в соотношении «чин за чин». Однако все предложения государя Карлом XII отвергались, причем в оскорбительной форме. Более того, шведы неоднократно нарушали ранее достигнутые договоренности. В 1710 году в Швеции незаконно была задержана бригантина «Фальк», которой командовал капитан-поручик Б. Шмидт, доставивший в Швецию на своем судне письма шведских военнопленных, и полковника Ребиндера, обмениваемого на полковника Иваницкого. Пожалуй, адекватным ответом на это было бы задержание в русских водах подобного же шведского судна, пришедшего в середине мая 1710 году к острову Котлин с русскими пленными. Но государь отдал распоряжение не задерживать шведское судно, «ибо с помощию божьею возможно им сию неправду вяще отомстить».

Историки, которые занимались исследованием положения русских военнопленных в Швеции в первой четверти 18 в. отмечают, что не располагают данными о норме пайка, установленного для русских пленных. Тем не менее, можно достоверно утверждать, что они бедствовали в плену, так как в Швеции в то время была трудная экономическая ситуация, сами шведы жили впроголодь [1]. Потому что после проигранных Полтавского и Гангутского сражений, занятия русскими войсками Лифляндии, Эстляндии, Западной Карелии (1710), Финляндии (1713—1714) внутреннее и внешнеполитическое положение Швеции заметно ухудшилось. Утрата богатейших сельскохозяйственных провинций Эстляндии и Лифляндии, нехватка рабочих рук в деревнях наиболее плодородных областей Сконе и Халланд, вызванная ежегодными наборами рекрутов, частые неурожаи, фактическое прекращение внешней торговли и т.д. — все это в совокупности привело к тому, что страна утратила продовольственную независимость. В результате среднедушевое потребление продуктов среди населения, особенно среди городских жителей, значительно сократилось, во многих местностях начался голод. Так что нет ничего удивительного, что в этих условиях шведские власти фактически бросили русских военнопленных на произвол судьбы, предоставив им «право» самим заботиться о собственном пропитании. [3].

Из России осуществлялось перечисление денежного жалованья и кормовых денег для русских пленных в Швеции. В статьях расходов Военного, а затем и Адмиралтейского приказов ежегодно определялись значительные суммы на содержание русских пленных в Швеции и на поддержание их семей в России. До 1710 года векселя в шведские банки и письма русским пленникам передавались Ф.М. Апраксиным через Выборг вице-адмиралу К.Т. Анкерштерну.

Находившимся в шведском плену генералам и офицерам, владевшим поместьями и родовыми вотчинами, переводилась половина должностного оклада. Беспоместные русские офицеры (по состоянию на 20(31) мая 1723 года их в Балтийском флоте было около 32 проц.) и офицеры-иноземцы получали полностью свое денежное содержание, при этом у последних оно было значительно выше. Например, штурман-иностранец получал 156 рублей, а русский — 120, констапель, боцман, соответственно, 117 рублей и 84 рубля, боцманмат — 91 рубль и 36 рублей. Некоторым офицерам, находившимся в плену, за особые заслуги перед государством и по ряду других причин устанавливались персональные оклады и производились отдельные разовые выплаты. Например, 13(24) августа 1708 года Петр I предписал прибавить жалованье генералу князю И.Ю. Трубецкому, «ибо на 600 рублей в год в Стокгольме прожить невозможно». Нижние чины армии и флота получали денежную компенсацию за «месячный корм», рассчитанную по заготовительным ценам (в 1714 г. — 30 алтын). Как правило, деньги на содержание русских пленных из России в Швецию поступали два—три раза в год.

Жены военнослужащих, находившихся в плену в Швеции, независимо от воинского звания мужей получали от Адмиралтейства половину их должностного оклада. Так, в 1710 году им было выплачено 1232 рубля. Бывало и так, что перевод денег из России задерживался. Повсеместный по стране неурожай зерновых в 1716 году существенно сократил поступление средств в Адмиралтейский приказ, что привело к задержке в переводе векселей из Санкт-Петербурга в Амстердам и Стокгольм. Посол России в Дании князь В.Л. Долгорукий в мае 1717 года писал царю: «Русским полоняникам в 3 месяца денег ни на что же не дали, великой работою принуждены питаться». Только после предписания монарха Правительствующему Сенату деньги на содержание русских пленных были все же переведены.

* 1. *Высылка русских военнопленных из Стокгольма*

Часть высших офицеров были высланы из столицы в другие места после попыток побега, тайной передачи писем или других нарушений. Высылка офицеров мотивировалась данными о содержании шведских военнопленных в России. Отношение к пленным определялось политикой взаимности, т. е. если со шведами в России обращались плохо, то шведские власти отвечали тем же по отношению к русским пленным, и наоборот. Свидетельством тому служит письмо Трубецкого от 1716 г. Будучи поставленным перед фактом, что ему предстоит быть интернированным вместе с рядовыми, он в завуалированной форме высказывает угрозу, что это может отразиться на судьбе шведских пленных в России. Другой пример-письмо Карла XII, написанное в августе 1715 г. и содержащее приказ о том, чтобы Трубецкой вместе с семьёй был переведен в Йончёпингский замок под строгий арест, чтобы «никто не смел говорить с ним, пока не поступит подтверждение, что королевский советник граф Пипер освобожден из-под строгого ареста, под которым он находился» [4, с.184].

Русских военнопленных переселяли в различные районы в центральной и южной Швеции, поскольку в Стокгольме было сложно контролировать такую большую группу людей. В ряде случаев, как было упомянуто выше, высылка из столицы была связана с нарушением дисциплины либо являлась ответом на изменение условий содержания шведских военнопленных в России. Формально ответственность за наблюдение за пленными лежала на городских властях – магистратах, которые справлялись с этой задачей более или менее удовлетворительно. Из Евле информировали о нежелании жителей этого города заниматься военнопленными. Некоторые горожане выражали недовольство тем, что они называли излишне снисходительным отношение к пленным. Когда удача в войне отвернулась от шведов, расположение города на берегу моря породило беспокойство, и пленных перевели в сельскую местность. Из Венерсборга поступали сообщения о пленных, которые пользовались относительной свободой передвижения и находились в хороших отношениях с местным населением. Из окрестностей Векшё сообщали: «…большие и малые шайки их бродили по деревням, промышляли ремеслом, торговлей, попрошайничеством и мошенничеством, ввязывались в драки и воровали, как только появлялась такая возможность» [4, с.185].

* 1. *Отношения между русскими военнопленными и местным населением.*

Какие отношения складывались между пленными и местным населением рассмотрим на примере города Гренне и его окрестностях. Власти города неоднократно докладывали о русских, которые занимались грабежом и насилием, но в судебных протоколах подобные преступления упоминались не так часто. В Гренне русские пленные были расквартированы с 1706 по 1715 г. Максимальное их количество составляло около 80 человек, и были периоды, когда русские составляли пятую часть населения города. Охранялись они неудовлетворительно. Когда шестеро пленных покинули город и нанялись на работу к генерал-майору, бургомистр писал: «Ни я, ни кто-либо другой не отпускал пленников в увольнение и не разрешал им оставить город, и ничто не давало им к тому повода». Они уже бывали там годом ранее и, очевидно, хорошо справлялись с работой. Несмотря на то, что в определенные часы должны были проводиться проверки, и, невзирая на угрозы и наказания, пленные иногда покидали город, затем, чтобы просить милостыню.

Более жесткий порядок ввели в 1711 г., когда магистрат потребовал составить полный список пленных, согласно которому выдавалось дневное довольствие. Каждый день производился общий сбор, и тех, кто отсутствовал после семи часов вечера, было решено сажать под арест и затем публично наказывать шпицрутенами. Власти считали, что это являлось более действенной мерой, чем арест. Однако неизвестно, производилось ли оно хоть раз. К тому же в Гренне, отсутствовал экзекутор, который должен был производить наказание, а горожане отказывались приводить в исполнение подобные приговоры. Чтобы уменьшить расходы государства, пленных стали с мая 1706г. направлять на работы в обмен на предоставление им питания и жилья. Нанять пленного на работу могли представители всех сословий, но преимущественным правом на их труд пользовалось государство, например при сооружении укреплений.

В Гренне горожане сначала считали, что русские неспособны работать и годятся только на то, чтобы рубить дрова и носить воду. Кроме того, шведы ссылались на затруднения в общении, связанные с языком: «Ибо никто не понимает речи другого, а если кто хочет, чтобы они выполнили какое-нибудь поручение, то надо объяснить знаками, будто с дурачком». Тем не менее, большинство находились при деле. Например, осенью 1715г. Микифор Гарокин работал на одну 82-летнюю вдову, Петр Медридёв - на владельца небольшого участка Элиаса Фалька, еще двое русских попали на работу к бургомистру [4, c.188]

**Глава 2. Русские военнопленные на острове Висингсе (1716-1718 г.г.)**

*2.1. Знатные русские особы - военнопленные на Висингсе*

В 1716 г. многие русские военнопленные были переведены на остров Висингсе, где содержались в Висингсборгском замке, среди них были очень знатные особы. Два генерала: князья Иван Юрьевич Трубецкой и Автомон Михайлович Головин относились к числу наиболее важных русских военнопленных в Швеции. Они были козырной картой шведов при ведении переговоров, поскольку были бы значимыми фигурами при потенциально возможном обмене на пленных шведских офицеров. Граф Карл Пипер, находившийся в русском плену, считал их пребывание в Швеции гарантией того, что с ним и его находящимися в России земляками будут обращаться не слишком сурово. Обмен генералов на Пипера и генерала Карла Густава Реншёльда планировался осенью 1710 г., но вопреки ожиданиям так и не состоялся. Еще одной важной персоной был русский посол в Швеции Андрей Яковлевич Хилков. В августе 1700 г. он передал Карлу XII, который тогда находился в Дании, свою верительную грамоту с заверениями царя в вечном мире. Как только была объявлена война, он и другие русские подданные были заключены под стражу. Несколько раз Хилкова уличали в ведении тайной переписки, из-за чего он был выслан из Стокгольма и в конце февраля 1716 г. оказался в Висингсборгском замке, его разметили этажом ниже Головина.

Когда в начале 1716 г. оба генерала и посол прибыли на Висингсе, на острове уже несколько месяцев находились английские и голландские военнопленные.

*2.2. Условия жизни русских военнопленных в замке.*

В проекте размещения пленных в замке, составленном управляющим замка Моллерусом, не планировалось выделение помещений для рядовых. Он выражал надежду, что таковые не прибудут, и ссылался на плохую охрану и высокий риск пожара. Но в городе Гренне, откуда осуществлялась переправа на Висингсё, уже находилось около 200 рядовых в ожидании отправки на остров, и со временем их становилось все больше и больше.

На Висингсё не было горожан, которые могли бы охранять пленников, эта задача легла на плечи крестьян. Девяносто крестьян, поделенные на три группы и вооруженные пиками и копьями, должны были сторожить около 900 военнопленных, а позднее – еще большее их число. Несложно понять беспокойство крестьян. Когда деньги, выделенные на содержание пленных, стали заканчиваться, управляющий Моллерус писал: «Они боятся, что русские их убьют». Это было еще до того, как подполковник Берндт фон Вольфрат с отрядом немецких солдат, чья численность была вдвое меньше, взял на себя охрану пленных.

Несмотря на то, что Висингсе это остров, который далеко находится от берега, тем не менее, случались многочисленные побеги русских. Командир отряда охраны отмечал, что крестьяне беспечно оставляли свои лодки на берегу, которыми легко можно было воспользоваться для побега.

В июле 1716 г. на Висингсё в общей сложности оказалось около 900 русских. Управляющий замка докладывал о нехватке продуктов питания, когда количество пленных на острове было еще невелико, он указывал в отчетах, что хлеб и рыба доставлялись в недостаточных количествах, что из-за продолжительного шторма не привезли муку. Пленные могли по шесть недель не получать довольствие, что приводило к волнениям и «склонности к мятежу», так что дополнительно выделенным охранникам приходилось силой возвращать их внутрь крепости, в помещение для жилья. В ноябре 1716 г. управляющий замка в отчаянии умолял губернатора выделить средства на содержание пленных. А генерал Головин написал ему письмо: «Признаюсь, я уже стыжусь, что так часто беспокоил Вашу милость, и прошу Вас удостоить меня прощением в моем бедственном положении. Поскольку русские пленные, офицеры и рядовые…не получили денежного довольствия в три гроша в день, которое им обычно выделяется согласно решению Его королевского величества, ныне они ослаблены и измучены голодом, едва передвигаются, как полумертвые».

За годы плена на Висингсе умерло больше 200 русских, т.е. 15% от их общего числа. Они похоронены на острове, на так называемом Русском кладбище. Из документов видно, что многие умерли из-за нехватки продовольствия [4, с.193].

В ночь с 22 на 23 декабря 1718 г. Висингсборский замок сгорел, с тех пор сохранились лишь руины. Существуют разные версии случившегося. По одним, замок подожгли русские, по другим из-за неосторожного обращения с огнем охранников-немцев. Сразу же после пожара пленных расселили по 26 человек по крестьянским дворам на острове. На острове числилось около 350 жителей, т.е. пленных на каждом дворе оказалось в четыре раза больше, чем прочих взрослых и трудоспособных людей. Но жить в такой тесноте пришлось не долго, так как в январе 1719 г. пленных перевели в Гренну, Йончепинг, Экше и Векше, где их должны были задействовать на различных работах. В 1721 г. после подписания Нишадского мира большая часть пленных вернулась на Родину.

**Глава 3. О русских высших чинах в шведском плену**

*3.1. Роль Ю.Г. Спарвенфельда в судьбе некоторых русских военнопленных*

Некоторые из русских военнопленных, оказавшихся в Швеции в начале Северной войны, сыграли большую роль в шведско-российском культурном обмене. Они входили в круг знакомых Юхана Габриэля Спарвенфельда (1655-1727), церемониймейстера шведского королевского двора.

Спарвенфельд находился в Москве в 1684-1687 г.г. Он прибыл в Россию как член посольства и так заинтересовался русским языком, что добился получения стипендии Его Королевского Величества, чтобы остаться в стране и изучать язык и общество. За годы, проведенные в России, он готовился к составлению большого славяно-латинского словаря, который, хотя и не был издан при жизни автора, завоевал ему среди европейских ученых репутацию большого знатока славянских языков, особенно русского. В 1695 г. он стал церемониймейстером шведского королевского двора. Эта должность и знание русского языка способствовали тому, что он стал посредником между шведским властями и некоторыми знатными русскими пленными, находившимся в Стокгольме.

Рассмотрим подробнее жизнь части из них и их деятельность в Швеции. «Важнейшим источником информации о русских пленных в те годы является книга Хельге Альмквиста, изданная в 1942 г., - пишет Улла Биргегорд – профессор эмерита русского языка Уппсальского университета. Благодаря ее статье «О русских высших чинах в шведском плену» (2009 г.), мы можем воспользоваться русским переводом вышеуказанного источника [5, с.207-228].

Первым арестованным оказался Андрей Яковлевич Хилков, который прибыл в Стокгольм 18 июля 1700 г., чтобы вступить в должность постоянного представителя России в Швеции (впервые в истории). 9 октября 1700 г. Спарвенфельд передал ему приказ короля об аресте. В следующем году, 26 мая, в Стокгольм морским путем из Ревеля доставили 134 военнопленных, попавших в плен под Нарвой, среди них и были Иван Юрьевич Трубецкой, Автомон Михайлович Головин, Яков Федорович Долгорукий, Иван Иванович Бутурлин, Адам Адамович Вейде и Александр Арчилович Багратиони. Спарвенфельд сыграл важную роль в жизни этих людей в плену, поскольку часто передавал их пожелания шведским властям. Его отношение к русским пленным было хорошим, по мнению некоторых, даже слишком хорошим. Он охотно проводил время в обществе русских, так как среди них находились несколько его близких московских друзей, кроме того Спарвенфельд рад был попрактиковаться в русском языке. Русские военнопленные могли помочь ему в его научных изысканиях в качестве информаторов. Он был на дружеской ноге с послом А.Я. Хилковым, который в октябре 1700 г. в одном из писем Федору Головину, близкому родственнику пленного генерала Автомона Головина, дал Спарвенфельду такую характеристику: «…он, однако, по дружбе взял на себя заботу о нас, и через его посредничество нашим делам большая помощь оказывается».

*3.2. Участие русских военнопленных в шведско-культурном обмене*

Несмотря на то, что шла война Спарвенфельд продолжает развивать свой проект. Он использует привезенные из Москвы славяно-латинские и латинско-славянские словари, которыми можно было воспользоваться при составлении своего большого словаря. «Среди русских пленных есть писцы, которые мне помогают переписывать начисто, поскольку их руки более привычны к этому»,- писал в апреле 1702 г. Спарвенфельд. Это первое упоминание того, что он начал привлекать русских к своему проекту. О ком из них идет речь? Остались ли какие-либо следы их трудов? К сожалению, до наших дней дошло мало информации. Однако, точно установлено, что многие тексты написаны Хилковым, это следует из сравнения с документами, хранящимися в Государственном архиве Стокгольма, про которые точно известно, что они написаны русским послом [с.217]. Среди помощников Спарвенфельда выделялся секретарь Хилкова Алексей Манкевич, он внес большой и важный вклад в лексико-графическую работу в качестве переписчика и редактора. Окончательная версия словаря – это 2300 страниц. Алексей Манкевич в плену посвятил себя не только переписыванию текстов, но и собственным научным изысканиям, а именно написанию работы «Ядро российской истории», которая охватила период до 1712 г.

Политика в отношении знатных военнопленных менялась то в положительную, то в отрицательную сторону в зависимости от внешних обстоятельств и не была одинакова со всеми. Так, И.И. Бутурлин временами содержался в одиночестве в комнате с решетками на окнах, потому что еще до войны жестоко обошелся со шведским курьером. Остальным генералам в определенные периоды было позволено свободно перемещаться по дому и даже принимать посетителей. В начале мая 1703 г. генералы Вейде, Трубецкой и Бутурлин предприняли попытку к бегству, что привело к ужесточению режима содержания – всех выслали из Стокгольма.

*3.3. Дальнейшая судьба знатных русских военнопленных*

Чем же закончился плен для русских? Вернулись ли они на родину? Некоторым это удалось, другим – нет. Генералов Бутурлина и Вейде обменяли в 1710 г. Александр Багратиони умер в плену в 1711 г., хотя еще в 1706 г. предлагалось обменять его на 60 пленных шведов, но князь сам отказался, поскольку считал, что это накладно для российской стороны. Генералу Долгорукому в 1711 г. удалось бежать с корабля в Ботническом заливе вместе с 43 пленными, что вызвало большой скандал. В 1712 г. в Швеции оставалось трое из высокопоставленных пленных: Хилков, Трубецкой, Головин. Условия их содержания становились все хуже и хуже. В январе – феврале 1716 г. всех троих отправили в Висингсборгский замок на остров Висингсе, где Хилков скончался 8 ноября 1716 г. Его тело было перевезено в Санкт-Петербург в 1718 г. и захоронено в Александро – Невской лавре. Зато его секретарю Алексею Манкевичу удалось в том же 1718 г. вернуться домой. Впоследствии он служил в Коллегии иностранных дел переводчиком латинского, польского и шведского языков. В этом качестве он принимал участие в Ништадском конгрессе и был командирован на разметку новой границы между Швецией и Россией. Умер он в 1723 г. Генералов Головина и Трубецкого обменяли в 1718 г. на фельдмаршала Карла Густава Реншельда, и они вернулись домой после многолетнего плена.

**Заключение**

Рассмотрев весь период пребывания русских в плену, мы пришли к следующим выводам:

1. Условия содержания русских военнопленных во многом были похожи на то, как содержали шведских военнопленных в России (недостаток продовольствия, нерегулярное поступление денежных средств из России, необходимость поиска заработка т.д.).
2. Русские военнопленные способствовали развитию культурных отношений между государствами.
3. Многие проблемы, которые возникали у русских военнопленных в отношениях с местными жителями, были вызваны незнанием языка и религиозными отличиями.

Работа над темой исследования расширила представления о русско-шведских отношениях в период Северной войны.

**Практическая значимость** данной работы заключается в возможности использования материалов исследования на уроках истории при изучении тем «Северная война», «Внешняя политика России в 18 в.».

**Список литературы**

1. О положение российских и шведских военнопленных в период Северной войны 1700-1721 г.г.// Военно исторический журнал.-2016.-№10.
2. Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур//под редакцией Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон.- М., 2009.- С.424-425.
3. История Швеции/ http://www.e-reading.club/bookreader.php/1036244/Melin\_-\_Istoriya\_Shvecii.html
4. Юриксон Х. Русские военнопленные на Висингсе /Х. Юриксон//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.184.
5. Биргегорд У. О русских высших чинах в шведском плену/У. Биргегорд//Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур.- М., 2009.-С.207-228.
6. http://geosfera.org/evropa/shveciya/2604-vettern-ozero.html