**СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ В КЕЖЕМСКОМ РАЙОНЕ В 1937-1938 ГГ.**

***П.А.Филиных***

*Воскресная школа храма «Покрова Пресвятой Богородицы»*

*Научный руководитель монахиня Феофания (М.П. Сизых)*

Ознакомившись с информационным письмом из Канской епархии, по благословению настоятеля нашего храма протоиерея Алексея Богомолова, я возымела желание принять заочное участие в работе Х Канских Епархиальных Рождественских образовательных чтений по историко-философскому направлению. Тема, которую я буду раскрывать, посвящена памяти жертвам репрессии 1937-1938 года в Кежемском районе Красноярского края. В том районе, в котором я, мой брат, мои родители и бабушка ныне живем. Я – ученица старшего класса церковно-приходской Воскресной школы нашего храма, постараюсь своим духовным трудом привлечь внимание и возбудить память православных христиан к несправедливо забытым жертвам 84 летней давности 28 священников и мирян, расстрелянных в селе Кежма сотрудниками НКВД.

Это страшное событие произошло весной 1 апреля 1938 года ночью в селе Кежма, недалеко от здания милиции. Спустя много лет люди начали рыть котлован для нового здания РК КПСС (районный комитет Коммунистической партии Советского союза) недалеко от здания милиции и обнаружили в земле священнический крест, черепа людей с длинными, неразложившимися волосами, кости хорошо сохранились. Кладбища здесь раньше не было, значит, это тайное захоронение расстрелянных людей. Кто же они эти люди?

Благочестивый мирянин, наш земляк, энтузиаст, ныне живущий в городе Новосибирске, проделал колоссальную работу по исследованию архивов, музеев, библиотек и открыл нам эту, почти исчезнувшую тайну о жертвах сталинских репрессий – это Юрий Косолапов. Начиная с 15 августа 1937 года по ноябрь 1938 года ежедневно расстреливалось от 1200 до 1500 человек в административном порядке по спискам, составленным секретарями ВКП и работниками НКВД на местах. Эта трагедия не обошла и Кежемский район. У нас репрессиям подверглись наиболее зажиточные и трудолюбивые крестьяне, так называемый «кулацкий элемент», и священники. И если уничтожение зажиточных крестьян еще хоть как-то сохранилось в памяти потомков, то про уничтожение священников мало кто знает. Потому что, по большей части, это были ссыльные священники и помнить о них в нашем районе просто некому.

Считаю своим долгом вспомнить об этих невинно убиенных священниках, новомучениках и исповедниках российских [1:8]. Типичным делом по обвинению ссыльных священников было следственное дело № 14032. По нему проходило 25 человек, отбывавших ссылку в Кежемском районе. Ссыльные жили в Кежме, Паново, Заимке, Алешкино. Все они обвинялись в принадлежности к некой «контрреволюционной повстанческой организации церковников».

Желающие получить ордена и медали сотрудники НКВД, придумали и наспех сколотили из них контрреволюционную организацию. Первоначально следователями НКВД руководителем этой организации был поставлен отбывавший ссылку Андрей Иванович Дросси. Очень яркая личность, подходящая на роль лидера. Андрей Иванович происходил из греческой семьи, закончил московский университет. Он поддерживал связь с представителями Русской Православной Церкви Заграницей. Дросси был приговорен к смертной казни с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1933 году был освобожден, жил во Владимире, Орле. В 1935 – новая ссылка. Теперь в Кежму, но он умер и «подвел» товарищей НКВД.

Тогда на роль руководителя контрреволюционной организации церковников решили «назначить» священника Федора Федоровича Меснянкина, 1877 года рождения. На роль лидера контрреволюционной организации, по мысли следователей НКВД он подходил идеально. Выходец из купеческой семьи, уроженец Ставрополя. Окончил духовную семинарию, посвящен в иерея, затем в протоирея. Проживал в селе Благодарное, служил в местной церкви. В 1935 году арестован и приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Пребывание в лагерях заменено 5 летней ссылкой в Красноярский край, перед арестом проживал в Паново. По сфабрикованным обвинениям, он привлек в созданную им контрреволюционную организацию почти всех отбывших в Кежемском районе священников.

Так мы с вами становимся свидетелями жестокости власти той эпохи, проявлявшейся в первую очередь к служителям Русской Православной Церкви.