ХIII республиканская конференция участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми»

Секция «История политических репрессий»

**Тема: *«Память о них сохраним»***

***(история Вадима и Нины Жаковых. Воспоминания в письмах)***

**Авторы**:

Каменев Илья, Ложкин Андрей,

ученики МОУ «СОШ №24»

г.Сыктывкара

**Руководитель**:

Есева А.М., учитель

коми языка МОУ «СОШ №24»

Сыктывкар - 2010

**Память о них сохраним…**

 Уже несколько лет в школьном музее имени профессора К. Жакова группа учеников работает над темой «История страны – в истории семьи Жаковых». Образовался цикл нескольких историй: №1

 1. История К. Ф. Жакова, жившего с 1866 до 1926 года;

 2. История В.К. Жакова (даты жизни – 1903 – 1937)

 3. История Л. В. Жаковой (1923 – 1985)

Даты жизней трёх поколений Жаковых говорят сами за себя. Революция, Гражданская война, разруха, голод, нищета, болезни, смена веков и смена государственного строя, смена власти и даже страны, несправедливые приговоры, репрессии, Великая Отечественная война, блокада – ничто не обошло стороной членов семьи К. Жакова и его потомков. Все потрясения и катастрофы, выпавшие на долю России, в полной мере достались и на их долю.

И чем больше находим сведения из разных источников о семье Жакова и его потомков, чем больше узнаём о них, тем чётче определяется цель наших работ. Эти люди заслуживают того, чтобы их помнили. А помнить их будут тогда, когда о них будет знать как можно больше людей.

Сегодня вашему вниманию предлагаем историю жизни Вадима Каллистратовича Жакова и его жены Нины Александровны, воссозданную на основе переписки родственников Жакова и некоторых архивных документов.

**Цель** нашей работы – показать трагизм судеб людей, живших в 30-е – 40-е годы ХХ столетия, на примере судьбы Вадима Каллистратовича Жакова и его жены Нины Александровны.

Ценность нашей работы в том, что данный материал в том виде, в котором он представлен в нашей работе, вы не прочитаете ни в одном документальном издании, так как в основу исследования положены письма членов семьи Жаковых – они были предложены Любовью Вадимовной Жаковой (дочерью героя нашего исследования) из её личного архива, а также сведения из нашей переписки с близкими людьми Вадима и Нины Жаковых. Также использованы фрагменты из личных бесед с Любовью Вадимовной (в 2004 году с Л.В. встречалась Есева А. М., руководитель нашего музея), сведения из книги «Ленинградский мартиролог, 1937 – 1938гг», часть материала о Левашовской пустоши взята из Интернета. Некоторые фотографии нам были высланы уже 8 лет назад, а некоторые получены недавно, летом 2009 года.

 Жаков Вадим Каллистратович, родился в Петрограде 21 января 1903 года. Погиб в Ленинграде 10 декабря 1937 года. В паспорте он был записан русским, но сам себя считал зырянином, по национальности своего отца.

 (№2: В. К. Жаков в шапке)

 Его отец: Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866-1926), сын народа коми, учёный-этнограф, философ, известный в своё время писатель. Профессор Петербургского Психоневрологического института. Автор самобытной философской системы Лимитизма.

 №3

 Его мать: Глафира Никаноровна Жакова, урождённая Николаевская (1874-1942), преподаватель русского языка.

 №4 - Г. Н. Жакова

№5 Вадим Жаков окончил Реальное училище А. С. Черняева, а затем Ленинградский Политехнический институт и работал инженером-электриком в Конструкторском бюро завода «Электросила». В 1933 году он доцент кафедры «Зажигание в электродвигателях» института Гражданского воздушного флота. В справочнике «Научные работники Ленинграда» 1927 года указано его имя. Помимо того, он старший инженер Артиллерийского Научно-исследовательского института, работал над своим изобретением.

№6 По отзывам всех, кто его знал, Вадим Жаков был блестяще образованным человеком, душою всякой компании, очень красивым. Отличный пианист, спортсмен, мастер I категории по шахматам, имел свой мотоцикл.

№7 Первая жена Лидия Захаровна, урождённая Френкель, в браке Жакова, во втором замужестве Спицына. (Фото: Л.З. Жакова)

№8 Дочь Любовь Вадимовна Жакова 1923 года рождения.

 (Фото: Л. Жакова)

№9 Вторая жена Нина Александровна Ширяева, в браке Жакова. Детей в этом браке не было. ( Фото: Н. А. Жакова)

№10-11 Две женщины были в судьбе Вадима. Читаем из письма Киры Платоновны Матвеевой, племянницы Нины Александровны:

***№1 «Некоторые неясности с двумя жёнами Вадима разъясняются просто – самой жизнью. Вадим встретился с Лидией Захаровной будучи ещё очень молодым человеком. Их отношения были недолгими. Лидия вышла замуж, ещё задолго до войны уехала с мужем в Киев. Их дочь Любочка осталась с тётей Зиной (сестрой мамы), жила и воспитывалась в Ленинграде, в семье дедушки Френкеля. Вадим с дочерью никогда не виделся, все отношения были прерваны. В нашей семье об этой странице его жизни никогда не говорили до тех пор, пока Люба, дочь Вадима, будучи уже взрослой, не разыскала Нину Александровну».***

 Любовь Вадимовна в беседе с А. М. Есевой говорила:

***« Отец оставил нас вскоре после моего рождения, и я совсем не знала отца, никогда его не видела. В 1931 году мама вышла второй раз замуж за Михаила Александровича Спицына, а мне оставили фамилию Жакова.***

 ***Знали ли мои родные и мама о том, что отец мой был репрессирован? Если и знали, слышали, то, конечно, скрыли от меня, боясь поломать судьбу девочки, закрыть ей путь к образованию. В 1936 году, будто предчувствуя свой уход, отец вспомнил обо мне, встретился с мамой… Я слышала какие-то разговоры в семье и с волнением ждала, что меня позовут для серьёзного разговора и покажут отцу… Но вдруг все замолчали. Судьба прошла стороной.***

***№13 У меня были уже большие дети, когда мне написал зав. кафедрой философии Вологодского пединститута Н. М. Трифонов, разыскав меня по фамилии через адресный стол, и я узнала, что у меня был знаменитый дед Каллистрат Фалалеевич Жаков».***

№14 Разыскивая информацию о К. Ф. Жакове, Любовь Вадимовна заодно стала искать сведения о своём отце. Вот фрагмент письма из переписки Л. В. Жаковой со своей тётей: ***«Я получила интересное письмо. Некто Трифонов, доцент, как он подписался, из Вологды, узнал мой адрес в адресном столе и интересуется, внучка ли я Каллистрата Фалалеевича Жакова… Не знаю ли я адресов родственников, с которыми он мог бы связаться… Я хочу написать, что и я прошу его написать всё, что он в поисках родственников узнает о моём отце, мне интересна его судьба».*** ( Фото с фрагментом письма)

Начались активные поиски. Архивы, библиотеки, переписка, встречи и т.д.

 Лидия Захаровна Спицына, мать Любови, к которой обратилась она, пишет из Ленинграда дочери в Ленинградскую область в 1961 году:

№15 ***«Дорогая Любочка!***

 ***По твоей просьбе я сходила по тому адресу, где когда-то жило семейство Жаковых. К моему удивлению я нашла и улицу, и дом. Только улица теперь переименована, но дом цел. Цела и квартира, порог которой я не переступала почти полвека… Даже уцелела на дверях медная дощечка с выгравированной надписью: «Профессор Жаков».***

 (Дом Жаковых в Питере)

***Но самое интересное из того, что мне довелось узнать… Вообрази: твой отец после меня был женат! Его вторая жена жива. Я записала для тебя её адрес».***

№16 Нина Александровна Жакова - одна из шести детей в семье петербургского педагога Александра Геннадьевича Ширяева. Из воспоминаний племянницы Нины - Киры Платоновны Матвеевой:

 ***« Нина Александровна, закончив Ленинградский университет, преподавала сначала в фото-кино-техникуме, а затем – в Ленинградском университете. Нина была красавицей, имела прекрасный, нежный и кроткий характер, тонкость, обаяние, обладала великолепным сопрано, но, по настоянию отца, не пошла в искусство. На её пение под окна квартиры стекались прохожие. В конце 20-х годов Нина познакомилась с Вадимом Жаковым, исключительно обаятельным, талантливым, многосторонне развитым молодым человеком, доцентом, кандидатом наук. Она вышла за него замуж и переехала жить к нему».***

 (Фото сестёр Ширяевых)

№17 А это из письма Нины Александровны – Любови Жаковой:

 ***«Дорогая Любочка! Спасибо, что Вы написали мне!***

 ***С Вашим отцом Вадимом Каллистратовичем мы прожили 8 лет.***

 ***О судьбе Вашего отца Вадима Каллистратовича все эти годы я ничего не знаю. Но я никогда не верила, что он погиб, не верю и до сих пор.…***

 ***Немного о нём. Осенью 1936 года, он взял интересную тему в Научно-исследовательском Артиллерийском институте. Она стала его докторской и легла в основу изобретения, которое он назвал «Катя». Им заинтересовалась Москва. Вадим сказал мне: «Понимаешь, я придумал штуку – «чайник». Только вот крышка ещё не совсем подходит. Сделаю – мне орден дадут». По всей вероятности – он имел в виду изобретение легендарной «Катюши»! Но потом всё сорвалось, и он ушёл, и с ним ушло всё, что было жизнью и счастьем…***

 ***…Да, самого основного не написала. 27 октября 1937 года Вадим Каллистратович был арестован и 5 декабря 1937 года выслан в Дальневосточный лагерь без права переписки. А я, как все ленинградские жёны того времени, выслана из Ленинграда без права выезда «до особого распоряжения». Членов семей изменников родины (ЧСИР) выселяли из Москвы и Ленинграда, а квартиры их заселяли люди другой половины общества».***

Таким образом, из данного письма мы делаем предположение, что Вадим Каллистратович мог быть причастен к изобретению «Катюши», широко применяемой в годы Великой Отечественной войны.

№18 Нина Александровна, вторая жена Вадима, была его музой, подругой, хозяйкой его дома. Все самые яркие творческие научные свершения Вадима произошли в период их брака. Страшная трагедия 1937 года обрушилась и на неё. Она, по сути, своей ссылкой заслонила неизвестную ей Любочку от участи, которую испытали дети многих репрессированных. (Фото Вадима и Нины вместе)

№19 Валентина Александровна Матвеева, сестра Нины, пишет Любови Вадимовне:

 ***«Дорогая Любовь Вадимовна!***

 ***Давно собираюсь написать Вам и … хотя бы отметить некоторые главные черты их обоих.***

 ***№20 Нина вышла замуж за Вадима в августе 1929 года по страстной любви с первого взгляда, которую она пронесла через всю жизнь. Познакомились они на вечеринке. Когда она вернулась с вечеринки домой, и я открыла ей дверь, она бросилась мне на шею и сказала: «Я влюбилась!» Это была первая и единственная любовь.***

 ***Она вошла в семью Жаковых. Не всегда было ей там легко, но она завоевала все сердца. Его друзья стали её преданными поклонниками. Жизнь была полной, интересной, наполненной любовью и искусством. Театр, книги, музыкальные вечера, встречи с интересными людьми… Вадим отличнейший пианист, Нина пела.***

 ***…И вот 1937 год… Я помню этот день 27 октября. Она пришла ко мне на работу в серой шляпе с большими полями, с прозрачным лицом… Я спрашиваю: «Ещё кого-нибудь взяли?» Помолчав, Нина сказала: «Да, Вадима». Ровно через два месяца уехала в административную высылку и она».***

 Потом 10 лет в лагерях в Средней Азии. Нина держалась. Пела в хоре, работала, обрела друзей, таких же, как сама, несчастных жён… Всё ждала его.

№21 Наконец, осенью 1947 года получила паспорт и разрешение выехать, но не в Ленинград! И вот она в Свердловске, у сестры Валентины Александровны. С сестрой Валентиной и её дочерью Кирой и осталась Нина до конца своей жизни.

 Самое горькое и обидное для Нины то, что у неё ничего не осталось от Вадима, кроме двух-трёх маленьких фотографий. Всё взяли при аресте. Ни клочка бумаги с его почерком, ни одного документа, ни-че-го!

 Страшно было и то, что не было правды. До 1956 года люди продолжали ждать своих близких, писали в разные инстанции в поисках справедливости…

№22 Доказательством этому – переписка Глафиры Никаноровны, матери Вадима, с невесткой Ниной Александровной. Мы приводим фрагменты сохранившихся писем Глафиры Никаноровны. Письма Нины, как и весь семейный архив с работами К. Ф. Жакова в Ленинградской квартире были сожжены вместо дров в период блокады.

 Из писем Г. Н. Жаковой невестке Нине из Ленинграда в ссылку:

 (Фото Г. Н. Жаковой и Нины)

 ***25 марта 1939год. «…Получила твоё заказное письмо, получила твою телеграмму. Принимаю все меры относительно защитника, но ты напрасно думаешь, что это легко и просто. Я хлопочу, ищу, найду, верь. Правда есть в наши дни, я знаю немало случаев счастья, радости людей, переживших такое же горе».***

 ***14 ноября 1939 год. « Я верю и надеюсь, что мы увидимся, наш треугольник вновь построится, и я прижму к своему сердцу вас, моих детей, и умру спокойно и светло».***

 ***30 июня 1940 год. « …У меня были надежды, и я ждала тебя, и трепетало уже сердце моё радостью… А сейчас приходится начинать снова, и я опять пишу и пишу».***

№23 А в стране уже бушевала война … Великая Отечественная…

 (Картина войны)

Но Глафира Никаноровна всё в поисках сына Вадима:

 ***«29 июня 1941 год. …О крупнейших событиях жизни ты, конечно, знаешь. Духом я бодра и верю, что ещё блеснут вечерние лучи при закате моей жизни, и мы увидимся с Вадимом…».***

№24 В блокадную зиму 41-42 года Глафира Никаноровна Жакова умерла от голода. (Фото: Фрагмент письма)

№25 А Нина всю войну была в лагере. Она до изнеможения работала, как и все заключённые, голодала, жила в полной крыс землянке. Голодная, раздетая, одинокая ни разу не возроптала, все письма в Ленинград, были полны заботы о близких, и … ждала Вадима.

Из писем Киры Платоновны Матвеевой, племянницы Нины:

 (Фото Нины)

***№26 «Я преклоняюсь перед святостью и совершенством Нины Александровны, моей второй мамы. До самых последних дней она была рядом с нами с её удивительной чистотой, добротой, неугасаемой любовью и верностью Вадиму. Трудно даже передать словами, что это была за любовь и что это была за верность! Нина Александровна постоянно подчёркивала надежду на возвращение Вадима, обо всём мечтала в будущем времени: «Я, пожалуй, не поеду в отпуск, а вдруг он вернётся, а меня нет!» «Это мы сыграем в четыре руки, когда он вернётся», «Писем от него нет, потому что – без права на переписку»…***

 В конце 1957 года, когда Нина Александровна получила документы о реабилитации, ей выдали ещё и извещение о смерти Вадима, в котором была указана дата – 1942 год, диагноз – воспаление лёгких, место смерти – прочерк. Но Нина Александровна не поверила этому извещению, слишком оно было неточным, неубедительным… И она продолжала ждать: «Из этих рюмок мы с Вадимом выпьем вина, когда он вернётся», «Кира сыграет ему эту музыку… когда вернётся Вадим»…

№27 И только спустя 59 лет (!) после смерти Вадима, и почти 10 лет после кончины Нины (она умерла в 1985 году) Любовь Вадимовна, дочь Вадима, прислала сведения, почерпнутые из «Дела В. Жакова».

Вспоминает Любовь Вадимовна:

 ***«В 1994 году я читала личное дело отца из архивов НКВД и имела даже возможность сделать выписки.***

***Всё связалось в единую картину.***

***Нет, я не узнала ничего нового, всё было собрано мною по мелким крохам, но всё связалось и подтвердилось, белые места разъяснились и уточнились.***

 ***Всё соединилось в живой образ!***

***Я нашла, я встретила отца! Поклонилась ему. Узнала его близко, пережила с ним его страдания… И похоронила … спустя 59 лет после его смерти…»***

**№28** Выписка из акта, найденная в архивах НКВД**:**

 **(**Фото одного акта)

 ***« 10 октября 1937 (так написано в акте, вероятно, описка) года мною старшим лейтенантом госбезопасности Поликарповым А. Р. приговор в отношении Жакова Вадима Каллистратовича 1903 г. рождения, приведён в исполнение. Вышеуказанный осужденный расстрелян.***

***Комендант Поликарпов. «10» декабря 1937 г.***

№29 Было Вадиму неполных 34 года. Это был перспективный специалист, яркий, талантливый человек, ведущий творческую работу. Арестован 27 октября 1937 года, погиб 10 декабря 1937 года. 44 дня он был в заключении.

 (Фото Вадима в кителе)

А это выписка из справки Верховного суда СССР от 24 августа 1956 года. Вадима нет уже 19 лет.

 ***Дана настоящая гражданке Жаковой Нине Александровне в том, что постановление в обвинении в отношении её мужа Жакова Вадима Каллистратовича отменено, и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.***

***За председателя – П. Астахов.***

 Вот так! А Нина Александровна эту справку так и не получила. До конца её жизни – сплошное ожидание!

Из недавно полученного письма Киры Платоновны Матвеевой, из Екатеринбурга:

***«Нина Александровна скончалась в 1985 году. Она так и не узнала истинных событий, связанных с гибелью Вадима Каллистратовича.***

 ***Я думаю, что мудрая природа дала Любови Вадимовне качества души и силы докопаться до сути, вырвать у времени его секреты и передать нам, чтобы помнили».***

Но Любови Вадимовне не удалось вырвать ещё один секрет времени, т. е. задокументировать место захоронения Вадима Каллистратовича.

№30 Собрав обширный материал о Левашовской пустоши, что в 35 км от Санкт-Петербурга, и изучив «Ленинградский мартиролог, 1937-1938», мы пришли к выводу, что Вадим Каллистратович, как и тысячи репрессированных в 1937 году ленинградцев, похоронен, если можно так сказать, именно в Левашовской пустоши.

Левашово. Левашовская пустошь. Могильник НКВД. Мемориальное кладбище жертв политических репрессий. Символ страшных преступлений тоталитарного режима.

Левашово – отдельная жуткая история.

 (Картины и фото Левашово)

Если кратко – то это «территория примерно 11,5 гектаров, там был пустырь, там не было деревьев, только кустарники. И там выкапывали траншеи, ямы, рвы рядами. Лежит один ряд, дальше второй ряд...» Эти данные бывших лётчиков. У них там был аэродром. В 1937-38 годах летали над пустошью и сверху видели и выкопанные, и закопанные траншеи.

№31 Очень эмоционально о Левашовской пустоши рассказал и по радио, и в газетах Валентин Тихонович Муравский, член ленинградской группы «Поиск». Ему удалось обнаружить это страшное место, и он считает, что именно здесь захоронен его отец. Не все убитые похоронены в Левашово, конечно, есть и другие места расстрелов и захоронений. И пока неизвестно, какое количество людей в Левашово похоронено.

№32 Предположительно, тела казнённых в Ленинграде возили в Левашово на автомашинах с августа 1937 года по 1957. По некоторым свидетельствам, выстрелы слышались и за забором левашовского могильника. Со слов генерала Куркова, акты по приведению приговоров в исполнение – а это свыше 46 тысяч – сохранились. Один из актов подтверждает, что В. К. Жаков расстрелян 10 декабря 1937 года, и этот акт подписан Поликарповым. Этой фамилией подписаны тысячи актов расстрелянных в Ленинграде. И многие из них день в день с Вадимом Жаковым. И фамилии многих указаны в газете «Вечерний Ленинград» в списках жертв репрессий. Из недавнего телефонного разговора с внуком Вадима Жакова, Михаилом Жаковым, узнали, что вся их семья не сомневается, что тело его деда Вадима – в братской могиле-траншее в Левашово. Но у них нет подтверждающего этот факт документа, ведь не все тайны Левашова ещё открыты.

№33-37 Сейчас Левашово – уголок лесной тишины с высоким плотным зелёным забором с колючей проволокой поверху. Редкий звук колокола. «Могилки», устроенные посетителями совсем не так, как на обычных кладбищах. Родные погибших оставили на деревьях ленточки с надписями, портреты расстрелянных. Появились и наземные «могилки» - металлические таблички с портретами; выложенные шишками или камушками холмики; плиты, положенные на землю; кресты, другие памятные знаки. Многие привезены издалека. Но ни о ком нельзя сказать точно, что он погребён именно здесь.

Хочется, чтобы памятный знак на Левашовском кладбище был и Вадиму Каллистратовичу Жакову.

**№38** Несправедливый приговор – таков удел Вадима Каллистратовича Жакова и его жены Нины Александровны. А мы должны научиться судить об исторических событиях правильно… И помнить…

Таким образом, создавая по письмам и воспоминаниям историю судьбы Вадима Каллистратовича Жакова, мы пришли к новым вопросам и «белым пятнам». Во-первых, нам предстоит узнать, действительно ли Вадим Жаков был причастен к изобретению «Ка- тюши». Во-вторых, мы хотим заняться более детальным изучением материалов о Левашовой пустоши и не гипотетически, а обоснованно доказать, что Вадим Каллистратович Жаков захоронен в Левашовой пустоши. В случае неподтверждения данного факта мы продолжим поиски места захоронения Вадима Жакова.

Также хочется добавить, что материал рукописи Л.В.Жаковой об отце, а также письма о Вадиме Каллистратовиче Жакове в 2004 году были направлены в Санкт-Петербургскую организацию «Поиск» для издания в книге «Мартиролог», а в 2008 году данные материалы были направлены в Коми научный центр для включения в сборник «Общество изучения Коми края»

**Справочный аппарат**

1. Л.В.Жакова. Мой отец (рукопись)
2. Ленинградский мартиролог, 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий, т.4, С.-Петербург, 1999, с.155-156
3. Переписка членов семьи Жаковых (из личного архива Л.В.Жаковой)