Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ульяновска

«Гимназия №1 им. В. И. Ленина»

«Священство Симбирска   
в годы Великой Отечественной войны»

Автор: Пугачев Андрей Константинович, 7В класс

Предмет: Социокультурные истоки

Руководитель проекта: Сковикова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования, МБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина», l.skovikova@gmail.com, 89093601318

Ульяновск, 2020 год

# **Содержание**

[Введение 3](#_Toc36021066)

[История Ульяновской епархии в годы Великой Отечественной войны 4](#_Toc36021067)

[Конарев Константин Яковлевич 10](#_Toc36021068)

[Филиппов Василий Яковлевич 15](#_Toc36021069)

[Уточкин Петр Федорович 15](#_Toc36021070)

[Егоров Николай Михайлович 16](#_Toc36021071)

[Бахаревские 16](#_Toc36021072)

[Лебедевы 18](#_Toc36021073)

[Заключение 19](#_Toc36021074)

[Список литературы 20](#_Toc36021075)

# **Введение**

В 2020 году мы с глубоким уважением вспоминаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Трагедия этой войны коснулась абсолютно каждой семьи в нашей стране. В эти тяжелые годы солдаты, народ, а также все священство совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая День Великой Победы.

С каждым годом остается все меньше свидетелей тех страшных дней, а это значит, что нам – нынешнему поколению – нельзя не только забывать об этом, но и молчать. Мы должны передать всю историю войны, всю правду будущему поколению.

В своей исследовательской работе я бы хотел показать подвиг священства в годы войны на примере нашей Симбирской митрополии.

Данная тема показалась мне **актуальной**, так как редко кто начинает задумываться о вкладе церкви в годы Великой Отечественной войны. Это был не только подвиг молитвы за наш народ, но и посильное участие в битвах, помощь в медсанбатах. Сразу вспоминается Святитель Лука Войно-Ясенецкий – епископ Русской православной церкви, архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия, Лауреат Сталинской премии первой степени. В начале своей карьеры врача он был и у нас в Симбирске в гостях у одного из вылеченных им офицера.

**Цель** моего проекта – узнать священнослужителей Симбирска, послуживших защите нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Для достижения цели я поставил себе следующие **задачи**:

1. Узнать историю Симбирской митрополии в годы Великой Отечественной войны;
2. Найти имена священников Симбирска, живших в годы Великой Отечественной войны;
3. Узнать судьбу найденных священников.

**Гипотеза** – доказать, что священники Симбирска внесли свой вклад в Победу нашей страны в Великой Отечественной войне.

# **История Ульяновской епархии в годы Великой Отечественной войны**

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Немецкие фашисты без объявления военных действий напали на Советский Союз. План «блицкрига», то есть молниеносной победы, поначалу немцам удавался. Уже спустя несколько месяцев после начала войны возникла реальная угроза захвата фашистами столицы страны – Москвы. 7 октября 1941 года Московский горсовет принял решение об эвакуации из столицы всех центральных религиозных управлений в г. Чкалов (Оренбург).

13 октября 1941 года к запасным путям Казанского вокзала столицы был подан отдельный вагон, в который под руководством генерала МГБ началась посадка необычных пассажиров. В вагон вошел Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий с сопровождавшими его митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем), архиепископом Можайским Сергием (Гришиным), архиепископом Иоанном (Соколовым), управляющим делами Московской Патриархии протоиереем Николаем Колчицким, настоятелем московского храма Святителя Николая в Кузнецах протоиереем А. Смирновым, протодиаконом Г. Антоненко, келейником Местоблюстителя иеродиаконом Иоанном (Разумовым), личным врачом митрополита Сергия и обслуживающим персоналом. Затем к вагону подошли обновленческий «митрополит» Александр (Введенский) и митрополит Виталий вместе со своей семьей. Вслед за этой группой на посадку прошли старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Иринарх и руководители баптистской общины. Так началось не имеющее аналогов в истории России путешествие всего церковного управления в глубь страны.

Когда поезд прибыл на узловую станцию Рузаевка, митрополиту Сергию стало плохо. В вагон была вызвана бригада врачей, поезд задержали. Именно тогда из Рузаевки в Москву была послана телеграмма от имени митрополита Сергия с просьбой изменить маршрут движения и отправить вагон с эвакуируемыми иерархами не в далекий Оренбург, а в более близкий Ульяновск. Разрешение было получено, и поезд отправился на берега Волги.

На следующий день поезд прибыл в Ульяновск. Так началась новая страница в истории Русской Православной Церкви вообще и Ульяновской епархии в частности. Бывший Симбирск стал пятым в списке российских городов, после Киева, Владимира, Москвы и Санкт-Петербурга, которые за всю тысячелетнюю историю нашей Церкви становились духовными центрами страны, своеобразной церковной столицей.

Городские власти Ульяновска, никак не ожидавшие прибытия сюда столь иерархически высокого и многочисленного духовенства, оказались в растерянности. Прибывших из Москвы эвакуантов негде было разместить даже временно. Несколько дней москвичи были вынуждены жить в доставившем их вагоне. Вскоре для Патриаршего Местоблюстителя подыскали временное пристанище – небольшой дом на окраине города. Александра Введенского с семьей поселили в доме на улице Радищева, 103. Сразу же возник вопрос о месте служения прибывших архиереев. Приехавший вместе с руководством Патриархии в Ульяновск протоиерей Александр Смирнов неплохо знал город – он уже служил здесь в начале 1920-х годов. Из сохранившихся церковных зданий к тому времени были лишь бездействовавшие Германовский собор и Ильинская церковь, но они были столь обезображены и перестроены, что даже говорить о привидении их хоть в сколь-нибудь сносный вид в условиях военного времени не приходилось. Неопалимовский храм и Воскресенская кладбищенская церковь к тому времени были закрыты и находились на самой окраине Ульяновска, а посему не очень подходили для размещения там кафедрального храма Патриаршего Местоблюстителя. Однако вскоре хлопотавшему в горсовете об устройстве Патриархии вместе с отцом Александром Смирновым митрополиту Николаю (Ярушевичу) пришла в голову отличная мысль – переоборудовать под православный храм недействующий, но сохранившийся католический костел на улице Водников, 17, - практически в центре города. Разрешение от властей было получено, и вскоре в этом здании начались работы. Узнав об открытии новой церкви, сюда поспешили верующие, неся с собой чудом сохранившиеся у них иконы из закрытых храмов города, кое-какую церковную утварь.

Александр Введенский не получил от горсовета здания, но лишь рекомендацию найти самому подходящее помещение под храм. Он в сопровождение сыновей обследовал город и на северной окраине обнаружил небольшое деревянное здание без колокольни и купола, но чем-то все же напоминавшее храм. На свой вопрос об использовании этого помещения в прежние времена от прохожих получил ответ: «Церковь здесь была раньше – Неопалимой Купины». Здесь и решил устроить свой храм Введенский. В тот момент здание было занято под склад обмундирования и курировалось МГБ, однако власти сдержали обещание и уже на следующий день помещение было освобождено, а на дверях появилось объявление с призывом к гражданам: «Ввиду предстоящего открытия храма просим верующих жертвовать иконы». В городском музее «митрополит» нашел царские врата и икону Неопалимой Купины.

С этим храмом также тесно связана судьба моей семьи. Еще до войны мой прадед Кузьмин Федор Васильевич был церковным сторожем храма «Неопалимая Купина». Информацию о нем можно найти в базе данных Свято-Тихоновского гуманитарного Университета «**Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке**». В 1937 году он был осужден по 58 статье УК РСФСР пункт 10 «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев», однако Федор Васильевич был незаконно расстрелян. Посмертно реабилитирован был лишь в июне 1989 года.

17 ноября 1941 года (по другим сведениям, 30 ноября) митрополит Сергий освятил новый храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В Ульяновске появилась не просто новая церковь, а патриарший собор. Спустя некоторое время был приведен в порядок и находившийся вблизи новоосвященного Казанского собора небольшой двухэтажный дом. На втором этаже этого дома поселился митрополит Сергий, а на первом разместилась канцелярия Патриархии. Так и началась двухлетняя эпопея пребывания в Ульяновске духовного центра Московского Патриархата.

Всего же за годы войны в Ульяновской епархии было вновь открыто около полутора десятков храмов, куда направлялись на служение возвращающиеся из ссылок священники. Спустя некоторое время был освящен и храм обновленцев – Неопалимовская церковь. Однако дело было уже практически зимой, а храм совершенно не отапливался. В храме на службах стояло полтора десятка старушек, укутанных в платки и одеяла. На клиросе читал одетый в шубу митрополит Виталий.

В ноябре 1941 года был назначен первый после четырехлетнего перерыва управляющий Ульяновской епархии – архиепископ Иоанн (в миру Иван Александрович Соколов).

Находясь в эвакуации в Ульяновске, Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обращался неоднократно с воззваниями ко всероссийской пастве. 24 ноября 1941 года он подписал послание к верующим, в котором говорилось: «Гитлеровский молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч «на защиту религии» и «спасение» якобы поруганной веры. Но всему миру ведомо, что он лживой личиной благочестия только прикрывает свои злодеяния. Во всех порабощенных им странах он творит гнусные надругательства над свободой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы Божии, бросает в тюрьмы христианских пастырей и верующих, восставших против его безумной гордыни. У русских людей, у всех, кому дорога наша Отчизна, сейчас одна цель – во что бы то ни стало одолеть врага».

В январском послании 1942 года митрополит Сергий обращается уже к жителям оккупированных территорий страны и призывает их хранить верность Отечеству, не становиться на путь предательства Родины.

Из Ульяновска прозвучал и призыв главы Русской Церкви о сборе пожертвований в фонд обороны и помощи Красной Армии. Об этом митрополит Сергий сообщил телеграммой Иосифу Сталину. Верховный Главнокомандующий ответил: «Ульяновск. Патриаршему местоблюстителю Сергию, митрополиту Московскому. Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано. Сталин». По всей стране верующие понесли в храмы свои сбережения, ценные вещи и ювелирные изделия. На собранные Русской Церковью деньги были изготовлены и отправлены на фронт самолеты эскадрильи имени Александра Невского и 40 танков «Т-34» танковой колонны имени Дмитрия Донского. Сегодня танки из колонны «Дмитрия Донского» стоят на территории Донского монастыря (Москва). Они напоминают о тяжелом времени и о вкладе РПЦ в приближение светлого Дня Победы. Всего же Русская Церковь из пожертвований верующих передала в фонд обороны страны более 300 миллионов рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов.

Исходя из огромной патриотической работы, проводимой Русской Православной Церковью, в связи с необходимостью поднять моральных дух воюющей Армии и отдающего все силы работе в тылу населению, начиная с 1942 года заметно смягчается антицерковная политика в стране. В честь 25-летия советской власти в ноябре 1942 года митрополит Сергий из Ульяновска направляет поздравительную телеграмму Сталину и советскому правительству. Впервые текст церковного поздравления напечатан в центральной газете «Правда» вместе с другими официальными посланиями на первой странице главного периодического издания страны.

Тогда же были разрешены перемещения архиереев с кафедры на кафедру. Кроме того, появилась возможность поставления новых епископов. Все архиерейские хиротонии совершались митрополитом Сергием в Казанском храме города Ульяновска. Около года кафедра Ульяновского епископа была свободная – управление приходами епархии осуществлялось непосредственно Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Так что можно назвать будущего Патриарха Всероссийского Сергия в числе управлявших Ульяновской епархией архиереев.

В июле 1943 года в здании закрытой в 1931 году Владимирской (Ильинской) церкви на Советской улице (ныне ул. Спасская) состоялось предсоборное совещание иерархов Русской Православной Церкви, на котором митрополит Сергий (Страгородский) был рекомендован к избранию Патриархом Московским и всея Руси. Вскоре он покинул Ульяновск, прибыв 31 августа в Москву. В ночь с 4 на 5 сентября состоялась известная встреча митрополита со Сталиным, имевшая поворотное значение для положения всей церкви. Там обсуждались и вопросы взаимоотношения руководства страны и Церкви, в которых соблюдалась определенная терпимость в вопросах веры.

8 сентября состоялся Архиерейский Собор, первый после 1918 года, избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси.

Позже служил в Казанском соборе и проживал в церковном домике, Владыка Иоанн Братолюбов, управлявший епархией с 1953 по 1959 год. Но, когда уполномоченный по делам религий добился закрытия кафедры в Ульяновске, был закрыт и Казанский собор в 1959 году, на его фундаменте построили клуб, потом он был закрыт, но долго еще на нем висела табличка, сообщавшая историю этого места. А потом и это здание снесли. Одним словом, ничего не сохранилось ни от церкви, ни от церковного домика.

20 мая 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Ульяновске стелу в память о Патриархе Сергии.

Ведущий напомнил слова исторического послания, с которым 22 июня 1941 года к народу обратился Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский): «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам, священнослужителям, нужно помнить заповедь Христову: "Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя" (Ин. 15:13). Господь нам дарует Победу».

После того как священнослужители сняли с памятного знака покрывало, Святейший Патриарх Кирилл окропил стелу освященной водой со словами: «Благословляется и освящается сей памятный знак в воспоминание пребывания на земле града сего Московской Патриархии в грозные годы Великой Отечественной войны».

Но вернемся в 1944 год. Во всей Ульяновской области осталось 8 действующих церквей: 3 из них – в Ульяновске и 5 – в районах, тогда как в 22 районах церквей не было совсем. Священство к тому времени было в большинстве своем репрессировано. Уцелевшие священники и диаконы чаще всего устраивались на простую работу, чтоб было чем прокормить свои семьи. Кого-то приглашали, кто-то сам выразил желание вернуться на службу Матери-Церкви. А кто-то пошел воевать на фронт. Вспомним их имена.

# **Конарев Константин Яковлевич**

*25.12.1885-04.04.1954*

Константин Яковлевич Конарев родился 25 декабря 1885 года в селе Нижняя Быковка Ставропольского уезда Самарской губернии. Окончил церковно-приходскую школу. В 1921 году Куйбышевский епископ Филарет назначил его псаломщиком Космо-Домианской церкви села Новая Быковка. К этому моменту в семье Конаревых было три сына и дочь. Бабушка Ксения Петровна была первой помощницей невестке, которую также звали Ксения.

1921 год в истории Поволжья – зловещий год. Голод, охвативший молодую страну Советов, по своим размерам был несопоставим ни с чем. Горе и отчаяние жило в каждой семье. С каждым днем усиливались гонения на религию и священнослужителей. В это время Константин принял решение через слово Божие утолять скорби, помогать людям, вселять надежду и веру.

28 мая 1932 года епископ Митрофан Ульяновский рукоположил Константина Конарева в сан священника. Отца Константина направили в Александро-Невскую церковь села Александровка Ново-Малыклинского района. В декабре того же года в семье Конаревых родилась девочка – Зинаида. Скорбь пришла неожиданно: 30 сентября 1933 года от дизентерии умерла жена и мать большого семейства – матушка Ксения, оставляя деток (6 сыновей и 2 дочери) на попечение мужа и свекрови.

«Настоящим просим открыть в нашем храме служение для потребностей общины верующих, так как за нашим храмом зданий никаких не числится. […] Община верующих и церковный совет избрали кандидатом Священника Конарева Константина Яковлева, который находится в бедном положении, и лишился 1-го октября 33 г. за смертию своей жены и осталось 7 человек бесприютных малых сирот не имея куска хлеба и за детьми никакого призора. Мы верующие сжалившиеся его несчастным положением и сиротству детей. Поэтому покорнейше просим Чердаклинский Рик зарегистрировать нам нами избранного несчастного Священника Константина Конарева и выдать ему соответствующий документ на право служения в нашем приходе села Ивановки Чердаклинского Района», – из заявления общины церкви и церковного Совета села Ивановки в Чердаклинский райисполком от 1 ноября 1933 года.

На следующий день отец Константин стал настоятелем Боголюбовской церкви села Ивановка Чердаклинского района Ульяновской области (ныне – Старомайнский район).

*Графиня Анна Михайловна Орлова, подполковница и владелица Ивановки, в 1874 году подарила жителям сельца чудотворный образ Божьей матери. Вместе с иконой помещица пожертвовала билет Внутреннего займа, чтобы в будущем он стал основным капиталом при строительстве церкви. Через 13 лет, 14 декабря 1887 года, от священника села Старой Майны Христофора Ливанова в Самарскую духовную консисторию поступил рапорт, в котором говорилось о желании крестьян построить в сельце храм. Наконец, 18 июня 1892 года состоялось освящение места и «закладка здания начата». Строительные работы завершились в 1898 году. Священник Иоанн Разсудов 21 августа 1898 года сообщал в Самарскую духовную консисторию: «Готов к освящению вновь построенный храм в сельце Ивановском, прихода с. Дм. Помряскина и прихода – в с. Новиковка». Главным украшением храма стала икона Боголюбивой Божией Матери.*

Несмотря на сложное времени, отец Константин ревностно проповедовал слово Божие. Его скромность, открытость и душевность были известны прихожанам. Он был для них и проповедником, и наставником, и утешителем.

«Отец был молчалив и со мной никогда не говорил, видимо жили в такое время, чтоб меньше знали. После смерти матери я осталась на попечении всей семьи, особенно Анны Константиновны, – вспоминает Зинаида Конарева. – Затем приехала бабушка Ксения – мать отца. Все заботы лежали на ней. В 1937 году она умерла. Тогда папа пригласил хоть временно поухаживать за такой большой семьей прихожанку из д. Кременские Выселки, которая была глубоко верующая и посещала храм по всем праздникам. Спасибо ей, что согласилась и посвятила себя великому труду, фамилия ее Фокина Екатерина Андреевна (1883 г. р.). А потом так и осталась служить своему верному делу. Эта женщина была бескорыстная, добрейшая, никогда не роптала, видимо думала, что Бог ей послал такое дело, чтоб делать добро для других. Для меня она была родной матерью. Была мастерица печь, вкусно варить. […] В погребе стояли кадушки с солениями: с грибами, капустой, огурцами. Все отдавалось бесплатно, кто просил. Земля была урожайная. Огурцов, помидор, картофеля было много. И все это мы делали с ней. Мы, дети, были послушные, старались помогать ей, облегчить ее труд. А потом так и прижилась. Мы ее почитали и звали Катя, а взрослые дети – Катенька. Она не обижалась, будто наша сестра. Переживание было большое у всех после смерти отца, куда и кто возьмет ее. Все жили в Ульяновске. Она привыкла в деревне. Пока я училась три года, она жила в Ивановке. А когда я закончила учебу и меня направили в Заводоуковск, я ее забрала с собой. Умерла наша Катя 28 января 1963 года. Когда иду в церковь – всегда ее поминаю».

Заканчивались тяжелые 30-е годы. А на Россию надвигалось новое испытание – война. 22 июня 1941 года прозвучало слово предстоятеля Русской православной церкви: «Ни в удельный период, ни в татарщину, ни в Смутное время Русская церковь не предавала своего земного Отечества…». Митрополит Сергий благословил народ на предстоящие подвиги, вселив в сердца людей веру в победу над фашистскими захватчиками. 30 декабря 1942 года прозвучал призыв митрополита о сборе средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Более 8 миллионов рублей собрали верующие для создания танковой колонны «Дмитрий Донской». Часть средств пришла даже с территорий, захваченных немцами. 7 марта 1944 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) передал колонну – 40 танков Т-34 – 38-му и 516-му отдельным танковым полкам. Танкистам он передал подарки от Русской православной церкви: офицерам – часы с гравировкой, солдатам – походные складные ножи. Впоследствии командир 2-й танковой роты 516-го пока капитан А.Н. Бондарев вспоминал: «Недалеко от меня разорвалась мина, и маленький осколок, пробив полушубок, китель, разбив вдребезги зеркальце, застрял в механизме подаренных часов. Не будь их, вероятно, осколок пробил бы сердце». В первых рядах жертвователей для фронта были священнослужители Ульяновской епархии. Большую сумму на строительство танковой колонны передал священник села Ивановка Константин Конарев. 5 июля 1943 года, в день начала Курской битвы, о. Константин получил от митрополита Сергия наперсный крест «за оказание помощи в построении танковой колонны на разгром врага и за патриотическую работу».

Шестеро детей отца Константина участвовали в войне. Анна, получив похоронку на мужа, добровольно ушла на фронт. Отец Константин являл собой образ настоятеля, чье слово не расходилось с делом. Его патриотическая работа потому и была такой успешной, что каждый видел и знал, что священник не жалеет ни трудов, ни средств, что с народом он несет и разделяет тяготы военного времени.

В январе 1944 года в дом о. Константина пришла страшная весть – известие о гибели сына Павла. Зинаида Конарева вспоминает: «Нам приходило письмо от его сослуживцев, которые писали, что он погиб в Белоруссии, под г. Витебском. Домой писал, что идут ожесточенные бои, высылаю, наверное, последнее письмо с фотокарточкой, берегите и прошу всех Вас помните обо мне. Я Вас всех люблю, но надежды остаться в живых нет».

«Батюшка Константин был высокий, красивый и на редкость добрый. Очень хорошо читал. А уж проповедь слушали с великим вниманием. После войны только церковь в Ивановке была открыта. Так все туда и шли: кто детей крестить, кто венчаться, кто причащаться. Сколько люду было. И никому отказу никогда не было», – вспоминает З.В. Фомина (Бузуева).

«Церковь у нас уж больно красивая была. Крыша голубая. А церковь сама была белая. Как барыня стояла, – вспоминает З.П. Егорова (Кузнецова). – Служба была почти каждый день. Не было службы, только если батюшку звали соборовать, причащать куда-нибудь в село. Тогда машин ведь не было. Возили на лошадях, а где и пешком шел батюшка. Никому не отказывал. Благочестивый был наш батюшка, радетельный человек. Овдовел батюшка вскоре после рождения дочки Зиночки. Когда батюшке стало совсем плохо, он изъявил желание быть похороненным на сельском кладбище. «Я человек мирской, – говорил он, – и хочу быть со всеми вместе, хочу лежать рядом с матерью».

Отец Константин умер 4 апреля 1954 года. Ударили в колокол и люди стали собираться у дома батюшки. Из окрестных сел приехало немало народу, чтобы проститься. Все плакали. Похороны состоялись на четвертый день: ждали дочь Зинаиду. Было 7 апреля – праздник Благовещения – и праздник и скорбь. Похоронили его, как он завещал, на сельском кладбище.

Боголюбский храм, единственный в округе, закрыли в 1961 году. Икону Божьей матери увезли в запасники областного краеведческого музея. В 1990 году образ передали Епархиальному управлению. По просьбам верующих Старой Майны икону передали в местный Богоявленский храм. В 2013 году прихожане Боголюбской церкви попросили сделать список с чудотворной иконы Божьей матери. Выполнить копию взялась художница Ольга Соколова. Через два года, 1 июля 2015 года, список иконы Божьей матери «Боголюбивая» освятили и передали в храм села Ивановка Ульяновской области.

Красуется возрожденный Боголюбский храм. Могила отца Константина ухожена. Из большой семьи Конаревых жива в настоящее время Зинаида – младшая дочь священника.

# **Филиппов Василий Яковлевич**

В автобиографии он указал, что служил в армии до революции 1917-го, а позже служил Матери-Церкви. Когда все храмы закрыли, он работал простым рабочим в райпищекомбинате г. Бугульмы, а в 1942 его призывали на военную службу в действующую армию. Он прошел обучение и участвовал в боях в саперном батальоне до самого конца войны.

Был ранен, имел награды, в том числе медаль «За взятие Берлина» и др. Вернувшись, вновь стал священником в Ульяновске: в Казанском соборе, потом в храме Неопалимая Купина.

# **Уточкин Петр Федорович**

*19.08.1903-26.07.1996*

Суждено ему было стать лучшим и последним звонарем нашего города. Жил он при Ленине, Сталине и демократах, а вспоминал барыню дочь симбирского купца Чебоксарова – "справедливейшую женщину с сахаровской мельницы".

Родился в Мостовой Слободе, в многодетной крестьянской семье. Отец его погиб в 1 Мировую войну, мать сама поднимала 6-рых ребятишек. Его тетя М. И. Лунина была монахиней Спасского монастыря. Учился в церковно-приходской школе. Пел в церковном хоре.

Петр Федорович был участником двух войн, был ранен. С 1914 года и до 1930-х годов прошлого столетия довелось ему звонить почти на всех колокольнях 16 больших и 19 маленьких православных церквях Симбирска-Ульяновска. Дед Петя был человек с чувством юмора и виртуоз своего дела: однажды в Мостовой батюшка попросил его – «Сыграй-ка, Петя, ты мне встречу пободрей!», тот и отзвонил ему «Камаринскую».

# **Егоров Николай Михайлович**

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что достойными Воинами Христовыми были дети священников. Здесь можно привести в пример сына священника доктора Егорова Николая Михайловича: его призвали в армию в 1917-ом на должность врача артиллерийской бригады Западного фронта, потом на Финской войне он стал начальником санитарного эвакопоезда в звании капитана медицинской службы, а в годы Великой Отечественной Великой Отечественной войны был начальником медицинской части эвакогоспиталя в г. Ульяновске. Всю жизнь он отдал медицине, работая затем в областной больнице города.

# **Бахаревские**

В нашей митрополии есть два известных священнических рода Бахаревских и Лебедевых, чьи дети либо погибли на фронте в Великую Отечественную войну, либо чуть позже скончались от ран, полученных на войне.

История священнического рода Бахаревских начинается с Арсения Андреевича Бахаревского, заштатного священника села Уренско-Карлинская Слобода. Арсений Андреевич родился в селе Порецком, Алатырского уезда, в первых числах мая 1826 года. По окончании полного курса богословских наук в Симбирской духовной семинарии с аттестатом 2-го разряда, о. Бахаревский уволен в епархиальное ведомство в 1850 году. 19 декабря 1851 года был отправлен на службу в село Кезьмино, где и прожил тридцать два с половиной года. 27 июня 1883 года был переведён в село Уренско-Карлинская Слобода, Карсунского уезда, где проживал у своего сына, приходского священника. На действительной службе в звании приходского священника Арсений Бахаревский состоял почти 46 лет и уволился заштат, согласно прошению, по состоянию здоровья.

В течение своей долголетней пастырской службы Арсений Бахаревский немало потрудился на пользу св. Церкви и своих пасомых. Арсений в собственном доме, когда жил в Кезьмино, организовал школу для крестьянских мальчиков и на протяжении 15 лет с 15 января 1859 по октябрь 1874 года (до тех пор, пока там не построили здание для школы) обучал грамоте ежегодно не менее 25 сельских детей, причем, совершенно бескорыстно. А потом еще долгие годы работал, помимо основной работы священника, в двух земских школах. По стопам Арсения пошли и его дети – Алексей стал священником, а Николай Арсентьевич – учителем сельской школы.

По засвидетельствованию епархиального начальства о пожертвовании в пользу своего приходского храма, ему преподано благословение Св. Синода с выдачею установленной грамоты, от 30 ноября 1898 года высочайше награждён орденом св. Анны 3-й степени. Имел он и бронзовый крест в память войны 1853-1856 годов на Владимирской ленте.

В 1888 году он лишился старшего своего сына, служившего в Симбирском Отделении Государственного Банка, после которого осталось на попечение о. Бахаревского пятеро малолетних, совершенно беспомощных детей, которые и воспитывались в любви обильным дедом, как свои родные дети.

Его сын, Алексей Арсентьевич Бахаревский родился 10 марта 1886 года в с. Кезьмине Симбирского уезда (в наст. время — Сурского р-на). Он учился в Симбирской гимназии, закончил Симбирскую Духовную Семинарию 31 октября 1892 г. и был рукоположен в диакона. 26 (4) ноября 1895 г. рукоположен в священника и перемещен в другое село. С 18 сентября 1896 г. — священник с. Уренско-Карлинской слободы Карсунского уезда.

В 1923 г. возведён в сан Протоиерея. Награждён палицею, золотым наперстным крестом с драгоценными украшениями. В 1933 году Алесей был осуждён по ст. 121 ч. 1 УК РСФСР на 1 год и досрочно освобождён. В 1937 г. проживал в г. Ульяновске, переулок Амбулаторный, дом 6. До ареста был священником Неопалимовской церкви.

Когда началась война в 1941 году, 4 оставшихся в живых брата были отправлены на войну в штрафные роты, трое погибли, остался младший Александр, который в конце 1944 года после тяжёлого ранения был демобилизован. Он очень долго болел, был контужен, и после войны прожил недолго.

# **Лебедевы**

В самом начале, когда было основано село Мостовая Слобода, здесь стояла деревянная церковь Рождества Христова, однопрестольная. Она простояла практически полторы сотни лет, а позже, в самом начале 19-го века, здесь был построен однопрестольный каменный храм Рождества Христова. И служил здесь священник, отец Михаил, Михаил Гаврилович Малиновский.

Свою дочь Александру отец Михаил выдал замуж тоже за Михаила Лебедева. Это была счастливая семья, у них родились семеро детей, но самым главным детищем для отца Михаила Лебедева стал этот храм. 1 октября 1897 года священником Михаилом Константиновичем Лебедевым при храме была открыта школа грамоты для девочек, в 1906 году она преобразована в церковно-приходскую смешанную школу. Здесь он открыл публичную библиотеку, очень много книг отдал из собственного дома, возглавил общество трезвости села.

Вследствие быстрого увеличения местного населения в 1891 году церковь была расширена увеличением объема трапезной, храма и алтаря, получив новую облицовку и декор в ложно-византийском стиле. После реконструкции храм стал трехпрестольный: главный в честь Рождества Христова, в правый придел во имя Святителя и Чудотворца Николая и левый в честь Казанской иконы Божьей Матери. Колокольня сохранилась в первоначальном виде. Это видно так же при детальном изучении храма, где видны места пристройки и реконструкции храма по новой кладке кирпичей.

Сын Владимир Михайлович (1896 – 1944) был призван в 1943 году в 14 гвардейскую механизированную бригаду автобронетанковых войск и погиб 17 марта 1944 года на территории Украинской ССР, там же и захоронен.

# **Заключение**

И, если говорить о мирном, уже послевоенном, времени, то как не вспомнить тот факт, что и наши Симбирские архипастыри митрополиты Прокл и Феофан отдавали свой воинский долг родине, служили в Советской Армии. Митрополит Прокл (в миру Николай Васильевич Хазов) с 1964 по 1967 год служил в Советской Армии. После увольнения в запас работал по гражданской специальности. Митрополит Феофан (в миру Иван Андреевич Ашурков) родился 21 мая 1947 года, в городе Дмитриев-Льговский Курской области, в семье служащих. После школы поступил в училище города Новотроицка, где учился на электрослесаря. После училища был призван в армию, служил в Ульяновске, в этом городе посещал храм, где и принял решение после срочной службы принять монашество.

Владыка Феофан благословлял в последний бой Героя России Дмитрия Александровича Разумовского и совершил над ним первую панихиду.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13) – в этих словах Христа – ответ на все времена. Когда в опасности семья, Отечество, ты должен встать на их защиту. И, если мы действительно защищали свою веру, народ, Отечество, то нам никогда не будет стыдно за честь мундира: наши предки не отвечали врагу злом на зло. Благородство, великодушие, милосердие – вот неотъемлемые качества воина-христианина.

В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь, несмотря на многолетние довоенные репрессии и подозрительное отношение к себе со стороны государства, словом и делом помогала своему народу, внеся весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом.

Подводя итоги своей работы, я понял, как мало знал о подвигах священно и церковнослужителей в годы Великой Отечественной войны. Пережив революцию, репрессии, они не спрятались, а встали защищать свой народ, свою страну. Теперь я знаю много имен великих людей, совершивших подвиг в эти трудные не только для страны, но и для нашей Симбирской земли и ее хранителей православной веры, годы. Считаю, что достиг поставленной цели проекта.

# **Список литературы**

1. А.Скала. Церковь в узах. Личный архив о. Алексия.
2. И.Н.Косых, В.В.Ястребов «Бог есть любовь», Ульяновск, 2016.
3. М.И.Одинцова «Патриарх Сергий», М., 2013.
4. И.Э.Сивопляс, А.Ю.Шабалкин «Мономах» 2012-5.
5. С.Б.Петров «Мономах» 2015-3.
6. Васильева Н.И. В памяти ульяновцев: «Батюшка Константин был на редкость добрый…». Улправда.ру 11.02.2018.