Фольклорный путеводитель по Костовскому краю

(северо-запад Максатихинского района, восток Удомельского района Тверской области)

Соловьев Николай Алексеевич,

учитель краеведения МБОУ «Пятницкая СОШ»

Максатихинского района Тверской области

г. Торжок, 23 ноября 2018 года

 «Позавтрикав бабашками с куманицей, идтить через Брусово в Подусово на Палашин отруб, да, охолив шолгушку с мазуриками, сунуться в Певичье болото. А там, помолясь да опако одёжу вывернув, чтобы лесовик не узнал, наскоплять огуменную корзинку черноголовиков. А возвратиться уже запольком, у осека встренув кольцевика»

  Для тех, кто вырос в Костовском крае, это не странный набор слов, а полная смысла речь.
 Она живет в народе ровно столько, сколько лет краю. Собирать такие названия я начал еще с детства. Родился я в деревне Ондриково, ныне не жилой, сейчас это самый восток Удомельского района, граница с Максатихинским. Веками ранее наша местность– это один из Новгородских десятков влиятельного боярина Луки Федорова1. Ондриково принадлежало дворянам Мамышевым2, входило в Макаровскую волость Вышневолоцкого уезда, в приход Троицкого храма села Костовское (ныне д. Наташино Максатихинского района). Таким образом, на образ жизни моих земляков, на их речь, верования и традиционный уклад жизни повлияла зависимость от Великого Новгорода.

 Моя задача – поведать вам, дорогие друзья, о самобытности края, в котором я родился и живу, показать, насколько важно собирать, хранить, обрабатывать информацию о несуществующих населенных пунктах, обрядах и обычаях. С сожалением сообщу, что я один из последних, кто до сих пор обладает богатством местного говора, соблюдает местные традиции и обряды. Пока не встречалось в изданиях, чтобы наш край был изучен собирателями фольклора, историками. Только в книге В.А. Плетнева «Об остатках древности и старины в Тверской губернии» в разделе «Вышневолоцкий уезд» под № 59 указывается, что П.И. Стромилов нашел замок от пищали под часовней, которая стоит более ста лет и что когда-то здесь было кладбище3. Свадебные и похоронные обряды, Масленица, частушки были описаны участниками Вернемоложской экпедиции 5-22 июня 1925 года в селе Лощемля, деревнях Топальское, Столопово и др. Руководил фольклористами профессор Тверского педагогического института А.Н.Вершинский4.

 Итак, приглашаю вас прогуляться по нашему Костовскому краю, посетить давно погибшие населенные пункты, встретиться с уникальными людьми.

 Первым населенным пунктом мы посетим центр нашего прихода, село Костовское. Документальная история края начинается с первого упоминания о крае в летописи 1545 года5. «В Костве ж на погосте церковь Михайло Архангел да теплая церковь Благовещенье Пресвятой Богородицы».

 Таким образом центром духовной и политической жизни стало село Костовское . По народному преданию, деревянная церковь Архангела Михаила находилась на берегу речки Костовки. Позже она была сожжена во время набега поляков, была выстроена другая на новом месте, и в 1824 году стараниями ктитора - князя Алексея Ивановича Путятина - была построена новая каменная трехпрестольная церковь. Главный - в честь Св. Троицы, правый - Смоленской иконы Божией Матери, левый - Архангела Михаила6.

 В ХХ веке роль церкви в жизни крестьян стала падать. Храм в с. Костовском (д.Наташино) закрыли в 1932 году, второй раз в 1949 году. Старожилы вспоминают то страшное время, когда метрическими книгами растоплялись печи, в алтаре плясали самые озорные мальчишки, надев на себя одежду священнослужителей. Те же старожилы добавляют, что ни один из них не умер естественной смертью. Бог поругаем не бывает! Иконы из храма были разобраны верующими, и по сей день, возможно, сохраняются в домах по округе. Некоторые из них должны быть уникальны, так как их авторами были академик живописи А.Г. Венецианов и его ученики: Григорий Сорока7 и Никифор Крылов8. Село Костовское еще жило: в нем была почта, магазин, школа, но его объединяющая роль была утеряна.

 Сейчас храм представляет страшное зрелище, это вы видите на экране. Погост еще используется. Кстати, с погостом связано интересное предание. До сих пор наши жители, провожая усопшего в последний путь, говорят: «Теперь он на ворота встанет». Считается, что крайний покойник стоит на страже у Святых ворот до следующего усопшего.

 Существует предание, что один из колоколов храма утонул в болоте. В 1932 году, во время первого закрытия храма, колокола были сброшены вниз. Обломки погрузили на телеги и повезли на ст. Брусово. Священник, шедший за подводами, плакал. Начался дождь, и на раскисшей дороге телега опрокинулась, а колокол упал в торф. Недаром до сих пор болото носит название Колокольного.

В августе 2015 года найдены близ храма обломки небольшого колокола. Они сохраняются в школьном музее.

 В версте от Костовского стояла деревенька Колодино. Шестнадцать лет уже никто не живет в ней, а когда-то жила сказочница Чаева Прасковья Вячеславовна (ур. Давыдова). Ее дочь, Чаева Людмила Михайловна (1922-2002), была последним жителем этой деревни. Баба Люся была знахаркой, умела предсказывать события. Вспоминается случай, когда еще не было асфальтовых дорог, ходили грузотакси. Людмила Михайловна возвращалась домой пешком. Ее догнал автобус, и водитель предложил доехать. Она ему ответила: «Милый, я быстрее тебя домой попаду». И действительно, автобус сломался, а баба Люся вернулась домой первой.

 Моя последняя встреча с ней была 20 августа 2002 года. Тогда она передала мне знания, как лечить лишаи, возвращать пропавший скот и другое.

 Раз уж я упомянул о сказках, то скажу, что неизвестно, были ли кем записаны сказки Прасковьи Вячеславовны. В пору моего раннего детства бабушка мне не рассказывала сказок, но зато я сохранил две прелюбопытнейшие сказки-легенды.

 Сказки-легенды – это повествования с религиозными сюжетами. Героями в них выступают Бог, Богородица, святые. Иногда эти герои наказывают простых людей. Среди которых они появляются. Иногда помогают в житейских нуждах. Такие сказки-легенды рассказывались как занимательные, но не достоверные. Только хочу сказать, что давно идет спор между богословами и историками по поводу пребывания Иисуса Христа на Руси. Канонические Евангелия не сообщают о событиях в жизни Христа с 12 лет по 30, когда он вышел на проповедь. Зато апокрифические источники сообщают о том, как Христос путешествовал по славянским странам. В нашем краю сохранилось несколько камней-следовиков. Некоторые из них почитаются именно как со следами Христа, например, камень в д. Юрино Удомельского района. Это еще раз доказывает посещение Господом нашей земли. Теперь перейду к легендам. Вот что рассказывала мне бабушка:

**Сказки-легенды**

 Шел Господь по дороге. Видит: мужик осек городит и жерди к столбам соломой привязывает. Спрашивает его Господь: «Зачем ты соломой привязываешь, а не гвоздями прибиваешь?» Мужик ему и отвечает: «На мой век хватит». Тогда люди знали, сколько лет на свете будут жить. Господь взял и отменил это. Теперь люди не знают, когда им умирать.

 Шел Господь по дороге и видит: в одном доме хозяйка печет блины. А в это время ее ребенок обкакался. Она взяла и вытерла попу блином. Увидел это Господь и рассердился на людей, что так плохо к хлебу относятся. Тогда хлеба было много – зёрна на ржи по всему стеблю, с самой земли росли. Господь схватился за стебель и стал шелушить. Так бы и ошелушил всё, да его собака за руку схватила, он и отпустил стебель. Только немного на верхушке осталось. С тех пор так рожь и растет – только сверху.

 В деревне Пономарево, которая стоит на реке Кеза, байки и анекдоты любили и умели рассказывать Смирнов Николай Андреевич, по прозвищу Хрущев, и Углов Григорий Арсеньевич. Жили там и знахарки: Лебедева Екатерина Григорьевна и Молчанова Прасковья Александровна.

 Известной целительницей была «дьяковновна» Акулина, жившая в с. Костовском и лечившая крестьян художника А.Г. Венецианова9.

 Через Антошино болото, в двух верстах от Костовского, располагалось богатое имение Богоявленское князей Путятиных, а потом помещицы Варвары Петровны Пичугиной, урожденной Милюковой.

Позже эту деревню назовут Дерягино. Последние жители покинут ее в 60-х годах ХХ века. До сих пор очень внушительны хозяйственные постройки из кирпича. На слайде - фотографии 2015 года.

 Чем интересен этот населенный пункт? Считается местом происхождения местного образца речи. Однажды мне сказали: «Да у тебя дерягинский говор!» Действительно, сравнив речь жителей деревень Ямники, Кожиной Горы, Маланьино, приходишь к выводу, что на территории Костовского края в обращении дерягинский говор. На слайде показан образец местной речи, об особенностях которой я сейчас расскажу.

- Эва она! Думаю, куды ты подевавши? Не уехаччи ли куды?

- Не! Приболевши, дак всё в избы.

- Не видала, у Шуры Ванихи Тонька-то приехавши? Она мне посулила катетку с городу привезь.

- Приехаччи. Я у ей была. В байну щас ушёдцы.

- А ты не из маг***а***зина?

- Из маг***а***зина. Взяла метёлку. Была на подызбице своя, да куды-то подевавши. Надо сени выпахать, то пыль клокам висит.

- А мне некогда и опахать. Трубу закрою да и за грибам бегу. На горбане хоть косой коси. Я ведь третьего дни огумённую корзинку принесла.

- А я из заулка и выйтить не могу, будели по олешнику пройду, хоть гладёнок да поддорожек посолю.

- Ноньче и яблок окищще.

- Да денег не наямисся варенья-то варить. Будели сушить на лежанке. У меня и капустник травой зарощще. Туды и не прорвёсси.

- Побегу, а то лавку закроют, надо поись чё-то взять.

**Некоторые особенности диалекта:**

ФОНЕТИКА:

- «цоканье»: сам неоднократно слышал от бабушки: «целефон», «целевизор»

- твердое произношение шипящих в корнях и окончаниях: «ишшо», «овошшы», «печка»

- смягчение некоторых согласных: «сьмерть», «дьве»

- ассимиляция согласных, на стыке корня и суффикса: «холонный», «обинно»

- утрата СТ в конце слова: «влась», «горсь». Глагол «ись» вместо «есть»

- отвердение конечных согласных: «кроф» вместо «кровь», «стаф» вместо «ставь»

- вставка согласных звуков: «страм»

ГРАММАТИКА:

- употребление одного падежа вместо другого: «на горы», «к мамы» (Стоит Струбно на горы, все некрытые дворы)

- в творительном падеже слова оканчиваются на –ам: «за грибам», «рукам» (Бог сказал ученикам: вилок нет – бери рукам)

- соответствие существительных мужского рода литературным словам среднего рода: «крылец» вместо «крыльцо», «коромысел» вместо «коромысло»

- неправильное образование множественного числа: «глазы» вместо «глаза», «вёдры», «пёрья», «польта»

- склонение несклоняемых слов: «пальтом», «к пальту», «в кине»

- употребление деепричастия вместо сказуемого: «я заболевши», «хозяева уехаччи»

 В четырех километрах от Дерягина доживает и моя деревенька Ондриково, где я родился. В прошлом году умерла последняя жительница этой деревни - Иванова М.Н., не дожив месяц до 94 лет.

 Здесь я провел детские годы, здесь познакомился с удивительными людьми. Моими няньками были люди аж с позапрошлого века. Жалею, что многое не выспросил у них. А полученная информация еще не улеглась на бумагу, всё хранится в голове. Хотя диалектные слова опубликовал А.Б.Намзин в «Словаре удомельского говора» (Удомля, 2011) с пометкой «Ондрик.» Мало кто теперь понимает значения этих слов, но некоторые еще употребляют в речи местные слова.

 Здесь, в избе, колдуя у печки, моя бабушка Соловьева М.К. (1912-1996), и учила меня быть человеком. Многое из ее действий я воспринимал как нечто сакральное, не понятное для меня. Переспрашивал, запоминал.

 Практически весь годовой круг жизни был подчинен церковному календарю с примесью язычества, а позже и советских обрядов. Поведаю вам и об обрядовом фольклоре.

 С празднованием Нового года никаких обрядов не выявлено. Бабушка и другие старушки ничего не говорили о приметах или ритуальных действиях в связи с наступлением Нового года. Зато с Рождеством связано многое. Предшествующий ему пост соблюдали, как могли. Особенно не разрешали кушать в рождественский сочельник. Только с наступлением вечера, когда загорались первые звезды, мы садились за стол. Говорю «мы», так как в пору моего детства еще были сильны эти обряды. Да что говорить. В 1981 году свадьбу моих родителей бабушка проводила по-старинному. Спали молодые в сенях, в пологе (февраль на дворе). Наутро подавали яичницу из 12-ти яиц.

 Вечером в Сочельник начинались колядки. Но и до сих пор соблюдается обычай колядовать: поздравлять хозяев с Рождеством Христовым, желать дому богатства и многолетия. Зачастую слышалось:

Пришла Коляда

Накануне Рождества.

Кто даст пирога-

Тому хлеба закрома,

Кто не даст пирога-

Тому корову за рога.

 Колядки начинали дети, затем подростки и взрослые. Все рядились: надевали маски, выворачивали шубы наизнанку, пели и плясали. Также Святки сопровождались «заламыванием», т.е. закрыванием домов, шалостями. Так продолжалось до вечера 18 января (Крещенского сочельника), когда все бывали на водосвятии. Крещенская освященная вода, называемая «великой агиасмой», как вы знаете, имеет огромную силу противостояния нечисти.

 Непременным обычаем на Святках были гадания. Гадали, в основном, девушки на женихов. Чаще всего были гадания на зеркалах. А также ходили слушать амбары. Отсчитают 9-й венец от низа, приложат ухо и слушают. Если посыпется, то жених будет богатый. Застучит - злой и т.д.

 Широко гулялась и Масленица. В воскресенье (или Прощеное воскресенье) все катались на лошадях, жгли бочку из-под дегтя или деревянное колесо. Все пели и плясали, веселились перед 7-недельным Великим постом.

 На Благовещение (7 апреля) никто раньше не работал. Говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, красная девка косу не плетет». Считали также, что в этот день «даже грешников в аду не мучают».

 В Верное воскресенье, за неделю до Пасхи, в храме освящали веточки вербы и втыкали над дверью и у икон.

 В Великий четверг на Страстной неделе, до восхода солнца, пока ворона не искупалась, шли за водой на речку, приносили из ржаного поля ветки можжевельника, поджигали его, окуривали дом вместо ладана и перепрыгивали через огонь. В принесенную воду клали серебряную монету и умывались, чтобы весь год быть богатым и счастливым.

 В этот день обрезают отросшую за зиму шерсть на кончике хвоста коров. В русской печи также пережигали обычную соль. Она становилась серой и необыкновенно соленой. Ее использовали в качестве лекарства, ею отпаивали больных людей и скот.

 В канун Пасхи бывают в храме на праздничном богослужении, а наутро – христосуются-целуются и обмениваются крашеными яйцами. Друг друга приветствуют словами: «Христос воскресе!»- «Воистину воскресе!» Дети ходят по деревне и поздравляют хозяев с праздником, за что те одаривают их яйцами, конфетами и др. Во вторник на Фоминой неделе (следующей неделе после Пасхи) ходят на кладбище, так как этот день – день поминания усопших. Он называется Радоницей. На Радоницу «утром пашут, днем плачут, а вечером скачут».

 В нашей деревне жила плакальщица, Шмелева Дарья Михайловна (1900-1987). А старушки пели выученные молитвы и народные плачи. Например,

На всех солнце светит,

На меня уж нет.

Я лежу во гробе

И не вижу свет.

Мы сейчас поем такие песни, как «Царица небесная», «Как по морюшку».

 6 мая, в день св. великомуч. Георгия Победоносца или Егорий, выгоняют коров в поле в первый раз после зимы. Обязательным считается обряд обхода коров с иконой св. мученика. Обходят три раза против солнца и поют пасхальный тропарь «Христос воскресе…» Иногда мужчины стреляют из ружья. Интересно, что старшему в обряде обхода в руки дают тарелку, в которую кладут крашеные яйца, пироги, бутылку водки. Поверх ставят покрытую вышитым полотенцем икону великом. Георгия. Все эти продукты – пастуху. После обхода, уведомившись, что скот пасется спокойно, все присутствующие раскладывали принесенные с собой харчи и выпивку и начинали праздник. В нашей деревне так было еще лет десять назад.

 Помнится, что в Егорьев день бабушка обязательно пекла круглый пирог с крашеным яйцом посередине. Что это символизировало – не знаю.

Также в этот день, или позже, но обязательно до Вознесения Господня, совершают крестный ход вокруг деревни, в котором обязательно есть икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Обязательно бывают на реке, чтобы умыться водой с икон. Во время крестного хода поют пасхальный тропарь и другие выученные молитвы. Во время гонений на православную веру жители совершали крестный ход и без священника, что соблюдается и до сей поры во многих деревнях края.

 Накануне Троицы, в Троицкую родительскую субботу, посещали кладбища, принося на родные могилки березовые ветки. В Троицу бывали в храме тоже с березовыми ветками, которые после освящения втыкали над дверью и у икон. Пол в церкви и в домах устилался травой, а трава, собранная с пола церкви, считается целебной.

 Сенокос начинали после Скорбящей. Так называется местный праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», отмечаемый 28 июня. Трава не такая сочная, косится легко и сохнет быстро. Успевали завершить сенокосную страду к Илье или к Смоленской (10 августа). Говорили «до Ильи сено и под кустом сохнет, а после Ильи и на кусте не высохнет».

 В детстве, бегая босиком под дождем, мы распевали заклички:

Дождик, дождик, перестань,

Мы поедем в Верестань

Богу молиться, Христу поклониться.

 Сильна народная педагогика. Она и сегодня актуальна и способна взрастить сильную личность.

 В ночь на Рождество Пророка и Крестителя Господня Иоанна (в народе - Иванов день) собирали цветы и травы, которые особенно сильны в это время, для лечебных целей, порой смельчаки отправлялись искать цветок папоротника… Кстати, в километрах полутора от деревни Ондриково есть уникальное место, где три ручья сходятся в один. Место болотистое, кочковатое. Старики говорили, что там живут привидения. Берега ручьев поросли папоротником. Именно туда и ходили за цветком. Недалеко есть так называемый Каменный мостик. Это нагромождение в реке камней, привезенных с поля, использовалось как мост. Житель д. Ондриково Ковалев Нил Григорьевич рассказывал, что возле каменного мостика зарыт клад. Брались копать в этом месте, но, наткнувшись на огромную каменную плиту, забросили. Было это еще до войны.

 Рано утром в Иванов день собирали росу. По траве тащили чистое льняное полотенце или скатерть, а после отжимали в емкость. Обычно такой водой умывались при сглазе или головной боли. Это наблюдалось в деревнях Юхово, Федотково.

 На Петров день 12 июля наблюдали за солнцем. Тогда оно играет: «прыгает» по небу и переливается разными цветами. С Петрова дня заметна убыль светового дня. «Пётр-Павел час убавил, Илья Пророк два уволок».

 С праздника пророка Илии (2 августа) родители не разрешали купаться своим детям. Говорили, что «олень в воду …»

 На первый Спас - медовый - 14 августа - освящали в храме первый собранный мед. Для этого существовали специальные ритуальные горшочки. Вот один такой видите на экране. Хранится у меня в школьном музее.

 На второй Спас - Преображение Господне -19 августа - освящали яблоки, которые поспевали к этому дню. Моя бабушка никогда не ела яблок до Спаса, так как похоронила дочку, умершую во младенчестве. Считалось, что в этот день в раю младенцев угощают яблоками. Если мать поест яблоки до праздника, то ребенку в раю яблок не дадут.

 К третьему Спасу - 29 августа - день Нерукотворного Образа Спасителя- поспевали орехи- лещина, а к Успению Пресвятой Богородицы- 28 августа- успевали сжать хлеб.

 8 октября, в день св. преп. Сергия Радонежского, рубили капусту. Иногда это делали и к Покрову Пресвятой Богородицы - 14 октября. На Покров чаще всего и устраивали свадьбы, когда всего запасено и полевые работы окончены.

 Долгими зимними вечерами проводились беседки - вечорки, на которых девушки шили, вязали, пряли, вышивали; парни делали донки, гребни для льна.

 На вечорках обязательно центральной фигурой был гармонист. Для вечорок откупалась изба, чаще просторное помещение у одинокой старушки за дрова, керосин. В первой половине ХХ века было распространено такое явление, как драки. Обычно выходила деревня на деревню. В деревне Гундориха на Егорьев день каждый год кого-нибудь убивали. Были в нашей местности такие мастера, которые себе изготавливали из дерева специальные трости с резьбой, кастеты, носили за голенищем сапога нож. Даже частушки специальные пели:

Заигрывай под драку,

Скоро будем начинать.

Незнакомым-то ребятам

Будет головы ломать.

 Обилие самогона, неправильное понимание праздников, революция и война ожесточили население. Отсюда и поножовщина. Особенно ярыми считались жители деревни Пятницкое. О них сложена частушка:

Пятницкие ёжики –

У нас в кармане ножики.

По две гири на весу,

Пистолет на поясу.

 Или о жителях деревни Подусово:

Где подусовски гуляли,

Гнется мать-сыра земля.

Мы без ножика не ходим,

Без нагана никогда.

 Обычно такие мероприятия начинались с того, что, придя в избу, хулиганы разбивали тростью керосиновую лампу. В темноте доставалось даже и гармонисту и его гармони: часто меха оказывались порезанными.

 Такое явление, как частушка, сразу полюбилось русскому человеку. О частушке написаны статьи и книги, частушки продолжают отражать события, но самыми драгоценными являются те, что пели наши прабабушки, причем в некоторых частушках нашли прописку и местные топонимы, а порою и личности:

**Частушки**

**С названиями деревень**

Глебездовские ерши

В огороде заперши.

Они поива не пьют

И телятам не дают.

Как в Подусове деревне

Рано печки топятся,

Рано трубы закрывают –

По миру торопятся.

Самогоночка не пиво,

А и пиво не вино.

Если мало тебе девок,

Поезжай на Фомино.

**Плясовые**

Выхожу и начинаю

И не знаю, как сказать:

У меня четыре брата,

Все поехали рожать.

Голубые яицы

По полу катилися

Вот и мы веселые

К вам на круг явилися.

Сапоги мои не пляшут,

Только пляшут каблуки.

Нынче умные не пляшут,

Только пляшут дураки.

Все пришли – моёва нету,

Где его оставили?

В том краю собаки лают,

И его заставили.

Я у милого в дому

На фотокарточке стою.

Его родители волнуются,

Что я не по нему.

Хулиган мальчишка,

Нету матери-отца. Родила меня колхозная

Комлатая овца.

Батька шубу надевал,

Я рубаху алую.

Батька девку провожал,

Я старуху старую.

Я сегодня пьяна, пьяна –

Самогоночка во мне.

Расскажу сегодня пьяна,

Что у трезвой на уме.

Хорошо тому живется,

У кого одна нога.

И сапог не надо много,

И порточина одна.

Дорога моя подруга,

Наши не явилися,

Нашли в поле кошелек,

Нашли и воротилися.

Дорога моя подруга,

Мы с тобою беленьки.

Интересу не имеем

Ни в одной деревенке.

Я не сам, она сама

Скамеечку поставила.

Я не сам, она сама

Любить себя заставила.

Я не лебедь и не гусь,

Далеко не плаваю.

Ой, спасибо гармонисту,

Давай руку правую.

**Продольные частушки**

Четыре некрута гуляли,

Родной матки сыновьё.

Они вставали подрядовочку,

Тянули веревьё.

Наша шаечка на шаечку –

Которая возьмёт.

Наша маленькая шаечка

Нигде не пропадет.

По тоненькой еловенькой

Ходил да к чернобровенькой,

По тоненькой тесиночке

Ходил да к сиротиночке.

**Исторические**

При царе-то Николашке

Ели белые олашки,

А теперь советска власть,

И мякины не напасть.

**Колхозные**

Много лесу, много лесу,

Много вересу в лесу.

Председателя колхоза

Повезли на колбасу.

Нескромно скажу, что я собрал без малого три тысячи частушек.

 Продолжаем путешествие по краю. Деревни Крутцы, Гундориха, Озеряево и Мущелядь казались обособленными. Практически со всех сторон их окружала вода: на юго-востоке - ручей Крутец, бегущий из лесного родника, некогда заключенного в сруб, с прозрачной и холодной водой; восточнее просматривается изгиб реки Кеза; западнее – топкое болото. О топонимах расскажу попозже.

 Сохранилось предание об этих деревнях, что основали их свободные крестьяне Прошины, Трошины и Терёшины из деревни Мастино (ныне Удомельского района). А еще в деревне Гундориха стояла осиновая изба, в ней было три окна, а двери были стеклянные. Хозяйке этой избы Василисе особенно доставалось в дни Святок. В избе «чудилось», что доводило ее до умопомешательства. Стоило только перекрестить углы, и явления нечисти исчезали. Даже когда избы уже не существовало, местные жители стороной обходили это место.

 Немного о местах, где «чудится». Таких в нашем крае я знаю немало. Что там, под землей, конечно, неизвестно. Может, залежи какой-то руды или особое проявление инфернальности. Старики рассказывали и о тройке лошадей, которая с криком и гиканьем мчалась навстречу и мгновенно исчезала, и о белом человеке, и о мужике Авдее, которого неоднократно видели на дороге; и о странном шуме в лесу, напоминающем шаги великана, доходящим всегда до одного и того же места.

 А уж сколько человек «плутало» в лесу. В Лесном районе живет духовная дочь слепого старца иеромонаха Анании (в миру Соловьева Алексея Алексеевича, 1900-1963), Смирнова Е.А. (род. в 1931 г.), которая искала дом старца в лесу и забрела в болото. «Шагаю я, рассказывала она, а передо мной куча красных углей. Я перешагнула, и снова куча углей. Вижу, что начерпала в сапоги снега. Попросила Господа, Матерь Божью и Николая Угодничка: выведите меня на дорогу. Успела только перекреститься, и очутилась на пне напротив дома старца. Позже старец, дядя Лёня, как мы называем его, объяснил: «Тебя спасло крестное знамение. Ты была в таком месте, откуда ни люди, ни скотинка не возвращается».

 Наконец, наше путешествие привело нас в деревню Ново-Пхово, где я живу. Деревня Пхово известна с 16 века. В 1802 году крестьяне госпожи Гликерии Федоровны Козляниновой были исцелены от болезни помощью святителя Николая Чудотворца от его чудотворного образа из Николо-Теребенского монастыря.

 В деревне Ново-Пхово есть чтимый родник, изображенный даже на иконе. Вода в нем очень вкусная.

До революции Козляниновы содержали в сельце дом, часовню, маслозавод, мельницу, теплицы, где круглый год росли овощи и зимой их поставляли в Петербург. Однажды помещик проиграл в карты соседнему. На кону стояли теплицы и красавец конь Буян. Пришлось проститься с Буяном, удобренную землю из теплицы вывезли на лошадях. Тогда появилась местная поговорка «Туз да валет – и Буяна нет».

 Драгоценные перлы – это местные пословицы и поговорки. Бабушка часто сопровождала свою речь пословицами и поговорками. В них, как в песнях, можно найти упрек или предупреждение, реакцию на происходящее:

Шей да пори – не будет поры.

Что в печь, то отсечь.

Снег не сало – потёр и отстало.

На столе как на постоялом дворе.

Ты в уме или на гумне?

Наелся неладно, напился не так, забрался под лавку и не вылезть никак.

Сыт покуда – съел полпуда, осталось фунтов семь – завтра доем.

Бог насытал – никто не видал, а кто бы и видел, тот не обидел.

П…ды и ягод не наешься на год.

Хоть плюнь в глаза, всё равно скажет: божья роса.

Дурак дураком и уши холодные.

Господи Иисусе! Присудили сто яиц, а я и не несуся!

Господи, Господи! Убей того до смерти, кто лучше нашего живет, у кого деньги водятся.

Доброму вору все в пору.

Марьинска Ерошиха, печинская Дорошиха, Пармен- дерягинский мужик.

Через Брусово в Подусово.

Больш**а**я часть фольклора содержит ненормативные словечки и, конечно, осталась за рамками этого выступления.

 С севера-запада деревню окаймляет речка Опховица. Кстати, она всегда считалась сакральным рубежом – покойников всегда выносили за реку. Это объяснялось страхом, встретить их снова в доме. Вынесенные за речку, они не найдут обратной дороги.

 Название деревни Пхово до сих пор необъяснимо. Но всегда жители называли деревню «светлое Опхово». Вы, наверное, знаете, что в буддизме это практика осознанного умирания.

 Зато какие названия географических объектов! Над некоторыми земляки не очень задумывались. Например:

Заячий пробег – участок леса, где всегда встречались зайцы.

Волчья гора, Липова гора – тоже само за себя говорит.

Антошино болото, Конюхово болото, Кузьмино болото, Певичье болото, Палашин отруб – указывают на имя человека, его профессию.

Очень наблюдательны были предки, назвав место в лесу, где растет белая осока, Белоус.

А вот названия, которые уже не объяснит никто:

Апчина

Караба

Омачкино

Хорошевские ворота

Бурмаги

Хибина роща

Глебездово

Кстати в д. Глебездово у 50-летней Акулины Захаровны экспедицией А.Н.Вершинского были записаны песни «Никому я не скажу, куда я гулять пойду», «Ох, вы горы, ох, вы горы, горы Воробьевские», «Река ль, моя реченька». Деревня Глебездово находится на северном берегу озера Пхово. В названии населенного пункта как будто прослеживается фраза «Глеб ездил». Что за Глеб и куда он ездил – остается загадкой.

 О реке Кеза я уже упоминал. «Кеза» в переводе с вепсского означает «тёплая». Ее начало – озеро Кезадра в Удомельском районе. «Кезадра» - «тёплый, талый берег». Кеза впадает в Мологу в километре от Николо-Теребенского монастыря. «Молога» с вепсского – «рыбная река».

 В болоте восточнее деревни Каменец начинает свой путь речка Костовка. Она является правым притоком Опховицы. Костовка протекает вблизи села Костовского, из нее жители брали воду. Слова «Костовка, Коства, Костовское» говорят о нахождении здесь обилия костей. Наверняка, павших предков-славян. Кстати, на южном берегу озера Пхово шесть курганов, в которых встречается до четырех слоев трупосожжения, а вблизи них найдены наконечники стрел и другое оружие. О выпаханных плугом костях мне сообщали жители деревень Пхово, Афанасово. Есть предание, что в деревне Пхово были расстреляны какие-то солдаты, пригнанные с обозом. Погребены они были рядом с часовней.

 История и жизнь Костовского края неразрывно связаны с жизнью Российского государства. Приведенные в Путеводителе данные свидетельствуют о самобытности края, к великому сожалению, исчезающей. Уходят в небытие имена и названия населенных пунктов, памятники архитектуры и природы.

 Сознаю, что огромная часть информации осталась за пределами Путеводителя, много еще не изучено, много белых пятен в истории края. Но этой работой я постарался восстановить уникальное наследие Костовского края. Приезжайте к нам в гости, чтобы воочию ощутить мир маленького уголка нашей Родины.

Библиография:

1. Архангельский Н.А. История Удомельского района с древнейших времен до 1900 года. Верхневолжская ассоциация периодической печати, 1993 г. С. 31.
2. ГАТО, Ф.160, оп.15. Метрическая книга родившихся, браком сочетавшихся и умерших по церквям Вышневолоцкого уезда Тверской губернии за 1791-1890 гг (церковь села Костовское), с. 174.
3. П. А. Плетнев. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, типография губернского правления, 1903 г. С. 351-352.
4. Тверское фольклорное поле – 2010. Доклады и публикации. Тверь, 2011. С. 20-31.
5. Новгородские писцовые книги, изданные императорской археографической комиссией. Том шестой. Книги Бежецкой пятины. С. 390.
6. И.И.Добровольский.Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. С. 215.
7. Письмо А.Г.Венецианова к Н.П. Милюкову от 5 сентября 1846 г.
8. В.И.Брагин. Так погибали бежецкие церкви. Русская симфония, 2008 г. С.339.
9. Д.Л. Подушков, А.Б.Намзин, «Венецианов Алексей Гаврилович», статья из книги «Врачи Удомли», Вышний Волочек, «ИРИДА –ПРОС», 2015, с. 24.
10. Фольклор Тверского региона. Электронная библиотека,<http://tverfolk.kreiviskai.net>
11. Ю.М. Смирнов. Русские и карелы – рядом и вместе. Тверь, 2004. С. 10, 16, 111-114.
12. Материалы, записанные у местных жителей:

Соловьевой М.К. (1912-1996)

Смирновой А.А. (1913-1997)

Орловой Н.П. (1922-2012)

Чаевой Л.М. (1922-2002)

Сухаревой М.Н. (1927-2007)

Смирновой М.А. (1928-2016)

Милюкова И.Ф. (1937-2010)

Воробьева В.А. (1952-2013)

Волковых В.П. и А. М. (оба ск.)

Сысоева В.А. (ск.)

Смирновой Е.А. (род. 1931)

Орловой Е.А. (р. 1932)

Комиссарова О.А. (род. 1938)

Васильева Г.Н. (род. 1958)