Медико-санитарное состояние Севера Европейской России в связи с бытовыми условиями.

А. В. Сивре.

Записанный судьбою на крайней Север Европейской России в своем трехлетнем скитании от „Сабли“ Уральского хребта и устья Печоры до границы Норвегии по странам зырян, самоедов, поморов, корел и лопарей я старался подмечать и за помнить бытовые особенности нашего Севера и изучать в нем положение медицины.
Медицинское дело в России за последние десятки лет ши роко развило. С тих пор, как почти повсюду Приказом Об щественного Призрения уступило свое место земству, тип уездного лекаря, безпрекословного исполнителя власти „Совета боль ницы“, заменился типом энергичного земского врача. Врачи пошли в народ, чтобы помочь ему своими знаниями, облегчить его физического страдания и развить его.
Насколько последняя задача к великому огорчению всех не выполнена, настолько первая дала благотворные результаты, Земская медицина так быстро дала успехи, что между Приказом Общ. Призрения и ею теперь лежит глубокая пропасть.
В последние годы чаще и чаще стали раздаваться голоса о бесполезности земской медицины, пока народ не будет развит. Насколько правды в этом взгляд, настолько и увлечения. Людям не только „малообразованным“, но и так называемым „интеллигентам“, не изучавшим естественные науки или меди цину, многое непонятное для них представляется чьём-то таинственным; они думают, что обыкновенные врачи не знают этих тайн, и потому скорее чьем врачам доверяют людям,
по ихъ мнѣнію, знакомымъ съ глубокими тайнами природы: зна-харыемъ, ясновидцамъ и проч. Сувѣріе и знахарство существовало всегда и всегда будетъ существовать въ той или иной формѣ, пока родъ человѣческій будетъ смертнымъ.

Нашъ Сѣверъ отъ границы Норвегиі до границы Азіи на всемъ пространствѣ занятъ одной лишь Архангельской губерніей, и потому, изучивши положение медицины въ ней, можно говорить вообще о медициѣ на Сѣверѣ Европейской Россіи. Сюда лишь недавно стали приходить новые вѣянія и потому теперь здѣсь представляется смѣсь стараго строя съ новымъ. Съ 1894 года всѣ уѣзды Архангельской губерніи, за исключеніемъ Александровскаго, раздѣлены на два участка: уѣздный и сельскій. Все огромное пространство Архангельской губерніи раздѣлено съ этого времени на 17 врачебныхъ участковъ (9 уѣздныхъ и 8 сельскихъ) и 36 самостоятельныхъ фельдшерскихъ. Уѣздный врачъ живетъ въ го-родѣ, завѣдуетъ больницей Приказа Общ. Призрѣнія, завѣдуетъ всѣмъ участкомъ, где имѣется нѣсколько фельдшерскихъ пунктовъ (это его „сельская часть“), исполняетъ судебно-медицинскія, медицо-полицейскія, санитарныя и проч. функции, служить тюремнымъ, военнымъ врачомъ, и проч. и проч. Во всѣхъ уѣздныхъ го-родахъ врачъ исполняетъ всѣ эти функции; исключеніе составляетъ Александровскій уѣздъ (Лапландія и Мурманъ), гдѣ нѣть воинской команды, и Печорскій, гдѣ кромѣ того нѣть и тюремъ. Въ селѣ Усть-Цильмѣ, замѣняющемъ въ Печорскомъ уѣздѣ го-родъ, и въ остальныхъ уѣздныхъ городахъ Архангельской губер-ніи имѣются больницы „Приказа“ на 6—8 кроватей. Въ Кеми и Шенкурскѣ число кроватей доходить до 24. Больницей завѣдуетъ уѣздный врачъ съ двумя „лекарскими учениками“, но главное управлѣніе предоставлено „совѣту больницы“, который состоитъ изъ предсѣдателя—исправника и членовъ: врача, воинскаго начальни-ка и городскаго старосты. Совѣтъ больницы завѣдуетъ всей хозяйственной частию, составляетъ еженедѣльную смѣту расходовъ, полу-чаѳетъ установленную плату съ больныхъ, контролируетъ продажу медикаментовъ и проч. Обязанности и права врача больше ограничены, онъ ближе стоитъ къ медицинскому дѣлу. Больницу „При-каза“ всѣ отличаются грязью, отсутствіемъ вентиляціи и самими примитивными ватерклозетами; они малы и тѣсны. Особенно не-приятное впечатлѣніе производить больница въ Печорскомъ уѣздѣ.
Въ Мезени больница снаружи представляется очень хорошей и большой, но внутреннее ее устройство поражает своимъ страннымъ планомъ, отсутствіемъ вентиляціи и неотмываемой грязью. Въ Александровскѣ новая больница, какъ и весь этотъ скороспѣнный игрушечный городокъ, отличается внѣшней чистотой и такой обильной свѣзомъ стѣны вентиляціей, что поддерживать обыкновенную температуру въ ней невозможно. Кстати не мѣшаетъ упомянуть, что въ Александровскѣ иногда нечѣмъ бываетъ кормить больныхъ, потому что въ городѣ не всегда бываетъ достаточно провизіи. Въ самомъ Архангельскѣ губернская больница носитъ всѣ признаки дореформенного строя. При больницахъ имѣются аптеки „Приказа“, въ которыхъ производится продажа медикаментовъ по аптекарской таксѣ, какъ ручная, такъ и по рецептамъ врачей. Кроме того при этихъ больницахъ существуютъ „сельскія“ аптеки въ сравнительно небольшой „сельско-врачебный“ инвентарь. Изъ „сельскихъ“ аптекъ медикаменты выдаются безплатно лицамъ крестьянскаго сословія. Обязанности фармацевта исполняетъ старшій лекарскій ученик.

Сельско-врачебное дѣло, стоящее близко къ земскому, является отрадной реформой въ Архангельской губерніи. Д-ръ Орнатскій положилъ въ это дѣло много энергіи и труду и сельско-врачебная часть, которая теперь имѣетъ болѣе привлекательный видъ по своей независимости и лучшему устройству, чѣмъ такъ называемая уѣздная часть, ему обязана своимъ положеніемъ въ Архангельской губерніи.

Сельскій врачъ, живущій въ какомъ-нибудь селѣ, исполняетъ тѣ-же функции, что и уѣздный, но онъ освобожденъ отъ больницы „Приказа“, воинскими командами и тюрьмы. У сельскаго врача нѣтъ ничего общаго съ Приказомъ Общ. Призрѣнія; его дѣятельность болѣе самостоятельна. Онъ завѣдуетъ „приемнымъ покое“, при которомъ имѣется аптека съ безплатной раздачей медикаментовъ. Въ его вѣдѣніи при „покоѣ“ находится одинъ фельдшеръ. Въ сельскихъ приемныхъ покояхъ нѣтъ постоянныхъ кроватей для стационарныхъ больныхъ, а имѣются лишь 2—3 кровати для экстренныхъ случаевъ, причемъ больные должны имѣть свое бѣлье и пищу. Это большой недостатокъ въ сельско-врачебномъ дѣлѣ Архангельской губерніи. Врачи назначаются и утверждаются губернаторомъ. Сельскій врачъ подчиненъ Врачебному Отдѣленію, а уѣздинъ кромѣ того фактически и „совѣту больницѣ“, предсѣдателемъ котораго, какъ я упомянулъ, бываетъ не врачъ, а мѣстный исправникъ. Послѣднее обстоятельство сильно тяготитъ врачей и подчасъ отзывается на ходѣ больничнаго дѣла.

1*
Въ составѣ врчебныхъ участковъ входять, какъ я уже говорилъ, фельдшерскіе пункты, которыми завѣдуютъ „сельскіе медицинскіе фельдшера“.

Эти пункты, устроенные чаще при какомъ-нибудь волостномъ правленіи, рѣдко имѣютъ удовлетворительный видѣ; ихъ обстановка бѣдна, количество инструментовъ крайне ограничено. При пунктахъ имѣются антеки съ небольшимъ количествомъ медикаментовъ, раздѣвавъ которыхъ полагается безплатно. Фельдшера практикуютъ самостоятельно и ежемѣсячно представляютъ мѣстному врачу вѣдомости. Врачъ долженъ ревизовать фельдшерскіе пункты „возможно чаще“, но... въ Архангельской губерніи существуетъ много мѣстъ, гдѣ врачъ можетъ быть не болѣе 2—3 разъ въ годѣ; упомяну для примѣра въ Александровскомъ уѣздѣ Кузоменской ф. пункть на Терскомъ берегу, въ Печорскомъ—Устьковачинскій пунктъ, въ Мезенскомъ—Долгоцелевский и т. п. Поэтому фельдшеризмъ въ Архангельской губерніи играетъ видную роль и сильно влияетъ на положеніе медицинскаго дѣла въ этомъ краѣ. Диагнозы подчасъ поражаютъ не только врача и интеллигентную публику, но и простой народъ, а лечение, въ лучшемъ случаѣ, назначается по шаблонамъ. Это обстоятельство заставляетъ относиться къ статистическімъ даннымъ врачебныхъ отчетовъ въ высшей степени скептически. Въ Александровскомъ уѣздѣ вѣтъ сельско-врачебного участка, а между тѣмъ Мурманскій берегъ весной и зимой наполняется приѣзжающими сюда поморами съ береговъ Вѣлтаго моря и промышленниками изъ Олонецкой и Вологодской губерній. Чтобы это населеніе не оставалось безъ медицинской помощи, Архангельское мѣстное управление Общества Краснаго Креста построило на Мурманѣ вѣсколько больницъ. Для завѣдыванія этими больницами командируется врачъ и въ помощь ему приглашается студентъ-медицинскія старшихъ курсовъ. Ежегодно въ мартѣ мѣсяцѣ изъ Архангельска отправляется отрядъ „Краснаго Креста“, состоящей изъ врача, вѣсколькохъ сестеръ милосердія и фельдшеровъ. Отрядъ прозжаетъ сухимъ путемъ все Поморье, Корелию и Лапландію и открываетъ больницы съ начала апрѣля или конца марта. Въ половинѣ августа, когда промышленники покидаютъ Мурманъ, отрядъ возвращается въ Архангельскъ. „Красный Крестъ“ можетъ служить идеаломъ постановки больничнаго дѣла въ Архангельской губерніи: при отсутствіи лишней отчетности и переписки, при изобилии медикаментовъ и припасовъ для больныхъ здѣсь можно оказать существенную помощь больному населенію. Больницы „Краснаго Креста“ (Цыпъ-Новолюковскія, Териберскія и Гавриловскія) велики, свѣтлы и чисты. Пріѣмными поношими (1 въ Норвегіи и 2 въ Россіи) служатъ частные дома, они страшно холодны и мальы, но чистоста, подерживаемая стараніями сестеръ милосердія, придаетъ имъ лучшей видъ.
Что касается положения врачей в Архангельской губернии, то необходимо отметить тот факт, что врачи неохотно идут служить сюда и потому полного комплекта почти никогда не бывает. В данное время из 8 мест сельских врачей занято лишь 3, а 5 остаются вакантными и никаких "привилегий" не могут зазывать врачей в глушь Архангельских льсов и болот, где летом приходится "объездывать" свой участок и в 4 комн., или в лохках на бичевке со скоростью 2—3 верст в час (Печерскій, Кемскій у. и др.), где иногда приходится кормиться гнилой пищей и терпѣть многих других лишений, связанных с пребывaniem в северном пространствѣ. Жалованье врачи получают 1500 р. (600 р. жалованья, 600 столовыхъ 300—разводныхъ). Нужна горить врачей вездѣ по Россіи, заносить ихъ и въ Архангельскую губернію, отдыхать выбрать не всякому легко. Заброшенные судьбою (чаще бывало стипендіи) за тисячи верстъ отъ родныхъ городовъ, отъ центровъ умственной жизни въ глушь Архангельскихъ льсовъ, отдаленные отъ всего цивилизованного мира или тупрой, или глухой "тайной", проникающей почти разъ въ недѣлю, а весной и осенью по два мѣсяца здѣшней дѣйствующей всякое сообщение, среди звяря, самоѣдковъ, лопарей, они незыблемо тупы и глухуютъ. Отсутствие умственной жизни подавляет врачей; имъ не съ кѣмъ поговориться своими мыслями, потому что составъ уѣзда нькакой администраціи по своему умственному развитию, какъ вѣчно взято, стоитъ очень не высоко: вино и карты, карты и вино, изрѣдка прерываемыя полуночными разказами о рапортѣ, отношеніи, замѣчаніи или выговорѣ—вотъ все, что можно услышать тутъ. Практическая дѣятельность не можетъ удовлетворить врача, потому что условія поданія помощи крайне тяжелы: отсутствие нужныхъ инструментовъ, отсутствие подчасъ самыхъ необходимыхъ медикаментовъ, грызная бѣдная больничная обстановка, невѣдомство общества и пациентовъ—все это ошеломляетъ всякаго врача, заставляетъ самыхъ энергичныхъ людей опускать руки и бѣжать. Въ Архангельской губерніи на каждаго амбулаторнаго больного полагается расходовать лекарства на 5 коп., а на стационарнаго ежедневно на 3 коп. Такой болѣе чѣмъ скромный расходъ, разумѣется, вызываетъ недостатокъ медикаментовъ. Врачъ ходить въ бѣдности, ставить диагнозы, а лекарства нѣтъ. Народу не нужны дипломированный врачъ, не нужны его диагнозы, а нужна очевидная помощь и вотъ больные отъ врача идутъ въ захарянмѣ, которые за больни деньги раздаютъ имъ всякия лекарства, даютъ при этомъ имъ совѣты, случайно приносятъ вредъ, о которомъ съумѣютъ промолчать, случайно—пользу, о которой прогремятъ на весь уѣздъ и врачъ отходить на второй планъ, а первое лицо—захарычъ. Эти слова—не плодъ праздной фантазіи,
а передача фактовъ, съ которыми мне пришлось встрѣтиться въ первые-же дни моей службы на Печорѣ.

Говоря о "цыганѣ на Мурманѣ", я обѣщался сообщить причины, почему врачи, долгов живущіе на сѣверѣ, не хотят подѣлиться со своими товарищами тѣми наблюдениями, которыя они произвели своиим долголѣтнімъ опытомъ. Теперь, когда я указалъ на тяжелое положеніе архангельскихъ врачей, вскому понятно, что при такой обстановкѣ нельзя и думать о литературномъ трудѣ. Громадныя пространства нашего сѣвера, отдѣляя одного врача отъ другого, не позволяютъ совмѣстно осмотрѣть какого-нибудь интереснаго больного, совмѣстно обсудить какой-нибудь специальный вопросъ; кромѣ того отсутствіе литературныхъ источниковъ и обычная задержка почтой даже тѣхъ немногихъ журналовъ, которые выписываются врачами— всё это приводить къ тому, что архангельскіе врачи не рѣшаются опубликовать свои наблюдѣнія. Положеніе фельдшеровъ еще тяжелѣе: жалованье отъ 14 до 25 рублей едва хватаетъ холостымъ, а женатыхъ заставляетъ искать побочныхъ доходовъ, а это часто очень вредно отзывается на ихъ медицинской дѣятельности. О тяжеломъ положеніи повивальныхъ бабокъ можно судить уже потому, что они получаютъ 10 рублей въ мѣсяцъ и послѣ 15 лѣтъ службы ихъ жалованье доходить до 16 р.:—это максимумъ. Я не буду говорить о нравственно-тяжеломъ положеніи этихъ дѣвушекъ, заброшенныхъ за сотни верстъ отъ родной семьи, оно понятно вскому. 

Архангельская губернія, занимая огромное пространство, естественно, не можетъ носить вездѣ одинаковый характеръ: природа береговой линии океана и Бѣлаго моря рѣзко отличается отъ природы болѣе континентальныхъ участковъ губерніи. Мало того, этихъ двухъ подраздѣленій недостаточно, потому что каждое изъ нихъ можетъ быть подраздѣлено еще на другіе болѣе мелкіе участки, носящіе рѣзкія отличительные черты.

Океанъ, омывающій Мурманскій берегъ Кольскаго полуострова, совершенно не похожъ на океанъ, оковавшій берегъ Тиманской и Больше-земельской тундръ. Между тѣмъ, какъ первый вдоль Мурманскаго берега подъ влияніемъ теплаго теченія остается далеко на сѣверѣ всегда открытымъ настолько, что здѣсь круглый годъ возможно пароходное сообщеніе, океанъ около устья Печоры, покрытый полярнымъ льдомъ, рѣдко даетъ свободный проѣздъ въ течение двухъ мѣсяцевъ въ году (отъ половины іюля до половины сентября). Подъ влияніемъ этого и климатъ Мурмана и Лапландіи не похожъ на климатъ Тиманской и Больше-земельской тундръ. Въ Лапландіи не страшень сѣверный вѣтъ, онъ лишь тяже-ло отзываются лѣтомъ на Мурманскихъ промыслахъ, но для жителя востока—самоѣда—это вѣтъ такъ страшень, что умило-
ствительныя кривавыя жертвы богу „Сиверу“ до сих порь еще практикуются. Природа береговой линии Ледовитаго океана очень бдняя. Голья, счряя скалы, имѣющія своеобразную дикую прелесть не надолго покрываются зелеными ковромъ различныя мховъ и ползучая береза, укрывающаяся отъ сьернаго вѣтра, плотно прижившия къ холодной скалѣ, не надолго распускает свои зеленія листы: отъ сентября до конца мая эти скалы покрыты снѣгомъ и лишь уступы, открытые для вѣтра, выдѣляются безжизненными счрыми пятнами.

Чѣмь дальше на югъ отъ береговъ суроваго океана, тѣмь природа становится богаче и каждая сотня верстъ на югъ даѣтъ новые виды. За ползучей березой сначала появляются ель съ тощей согнувшейся, часто обвившейся вокругъ нея, березой, а еще южнѣе появляется сосна и лиственница. Дремучія сосны и ельня „тайболы“ тянуться большиими островами отъ Архангельска на востокъ до самаго Уральскаго хребта и на западъ до Корелрип. Берега океана отъ конца апрѣля до начала июля круглая суггли освѣщаются незакатившимися солнцемъ, за то почти три замкнутыхъ мѣсяцевъ житель этихъ береговъ не видитъ солнечнаго свѣта. Въ болѣе южныхъ частяхъ полуночнаго солнца не видно, но всѣ таки лѣтня ночь по освѣщенію почти не отличается отъ дня.

Соотвѣтственно различію климата въ отдѣльныхъ мѣстахъ Сьерны встрѣчаются тѣ или другія бытовыя особенности. На востокѣ по р. Печорѣ живутъ зыряне и самоѣды.

Самоѣды живутъ преимущественно въ тундрѣ и ведутъ кочующій образъ жизни. Ихъ наиста—чумы,—какъ вѣчны извѣстно, устраиваются изъ жердей и оленевъ шкуръ. Отсутствие лѣса въ тундрѣ заставляетъ самоѣдовъ искасть топлина въ различныхъ ора- гахъ, гдѣ растетъ ползучая береза, дающая больши дымы, чѣмь тепла. Иногда цѣляя недѣля когда „подымается погода“, самоѣды не видятъ огня. Отсюда понятно, почему самоѣды и кочующіе зыряне привыкли къ сырой пищѣ, понятно и то, почему эти люди всегда закутаны въ оленево одежду.

Зыряне, поселившися по берегамъ р. Печоры, живутъ больши частью осѣдло, занимаются лѣснымъ и звѣринымъ промыслами; эти зыряне близко стоять къ вологодскимъ, какъ по обычаамъ, такъ и по языку; они крайне невѣжественны, грубы и лѣнивы. Ихъ наиста, не смотря на обиліе строеваго лѣса, очень малы и грязны. Ихъ одежда состоитъ изъ синцевыхъ рубахъ и сарафановъ, а верхняя шиты изъ оленеваго мѣха. Не смотря на ихъ любовь къ банѣ, они всегда очень грязны. Зыряне офиціально считаются православными, мѣстное духовенство ихъ считаетъ раскольниками, но, вѣрно, у нихъ нѣть опредѣленныхъ религіозныхъ воззреній и они болѣе склонны къ фетишизму. Свобода люб-
ви въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова царить здѣсь въ полной силѣ и, если совершаются у нихъ браки въ церквяхъ, то лишь для того, чтобы найти лишний предлогъ для нер. Оть этихъ зрянъ рѣзко отличаются зряне-ижемцы, живущіе на р. Нжмѣ, притокѣ р. Нечоры. Оть вологодскихъ зрянъ они отличаются языкомъ, обычаями и даже типомъ. Въ ихъ языка много русскихъ и иностраннныхъ словъ. Ижемцы наружно очень религиозны, дѣлаютъ большія пожертвованія въ православныя церкви, строятъ много каменныхъ довольно красивыхъ церквей, но все это изъ одного честолюбія. Трудно представить себѣ болѣе честолюбивыхъ, любопытныхъ, хитрыхъ, любящихъ легкую наживу людей, чѣмъ ижемцы. Многіе изъ нихъ бываютъ каждый годъ въ Москвѣ, когда свозятъ замѣтную своего производства и лѣсную дичь. Москва напѣ- лила ихъ внѣшнимъ лоскомъ и они почти всѣ носятъ пидаки, галстуки, бумажные манишки, резиновая калоши, котелки, зонты и проч. Грамотность у нихъ развита значительно и школъ у нихъ довольно много. Ихъ дома поражаютъ подчасъ своею роскошью, какъ внѣшнимъ устройствомъ, такъ и обстановкой, которую они не рѣшительно привозятъ изъ Москвы. Отличныя керосиновыхъ ламы и стеариновыхъ свѣчъ освѣщають ихъ комнаты. Ихъ пища зимой со- стоитъ изъ соленой и сѣдой рыбы (семга, осетрина, сиги, чиры, нельма и др.) и оленяны, по лѣтомъ эти продукты употребляются всегда сильно разлагающимися, а иногда загнивающими до того, что рыба превращается въ какую-то кашицеобразную массу. Алкоголизмъ, не только среди мужчинъ, но и женщинъ, развитъ страшно, сильно, чѣмъ гдѣ-либо въ другой части Архангельской губерніи. Курение табаку лишь недавно стало вводиться сюда, но пюханіе табаку довольно сильно развито даже среди молодежи. Кстати упо- мянуть объ одномъ куревѣ: по берегамъ Нжмы въ мкахъ очень много растетъ чемерицы (veratrum album). Зряне иногда собираютъ корни этого растенія, сушатъ и въ видѣ фармацевтическаго опи- та употребляютъ этимъ препаратомъ любителей чужого табаку; результатъ повторяется. Лѣтняя одежда у мужчинъ, какъ и отчасти упомяну- нутъ, имѣетъ европейский покой. Одежда женщинъ состоитъ изъ своеобразнаго съ длинными рукавами, очень неизящнаго ситцеваго, но чаще шерстяного или шелковаго сарафана и головной повязки. Зимняя одежда, какъ мущинъ, такъ и женщинъ состоитъ изъ ма- лицы, совика и пимовъ. Типъ этой одежды съ небольшими вариа- ціями распространенъ по всему Сѣверу; его преимущество состо- итъ въ отсутствіи застежекъ, такъ что никакой вѣтеръ не можетъ проникнуть подъ шубу.

Ижемцы очень любятъ лечиться: знахари, гомеопаты, коно- валы практикуютъ здѣсь отлично и трудъ ихъ хорошо оплачивается; заволоки, лечение глазъ крымзой, различныя мази изъ
смѣси сулемы, купороса, екшилдара и проч., съ саломть, внутреннее употребленіе раствора мыла для ускоренія родового акта и т. п.—вотъ народная медицина зырянъ. Для получения аборта внутрь даютъ порохъ, но къ этому прибѣгаютъ рѣдко, потому что нравственность ижемскихъ дѣвушекъ, въ отличіе отъ вологодскихъ зырянокъ, почти безуничтожена. Главное занятіе зырянъ (ижемцевъ)—это оленеводство, дающіе имъ больше доходы. Зыряне привыкли къ роскоши и живутъ въ тундрѣ съ оленями лишь лѣтомъ, а зиму, самое суровое и тяжелое для кочевниковъ время, они проводятъ въ своихъ селахъ, гдѣ все занятіе ихъ состоитъ въ пирахъ и катанья на рысакахъ и оленяхъ. Кочуя лѣтомъ въ тундрѣ, они доходять до береговъ Окевана, до Югорскаго Шара, другіе, переправляясь черезъ „Камень“, (Ураль), доходять до Обдорска. Встрѣчаясь въ тундрѣ съ постоянными кочевниками, зыряне ведутъ мѣную торговлю: взамѣнъ чая, сахара, хлѣба низкопробной водки и проч. они получаютъ оленей мякха, нутного звѣря и различную рыбу. Конкурентами въ этой торговлѣ для нихъ являются „пустозерцы“,—жители низовья Печоры. Пустозеры—это потомки сосланнныхъ съ протопопомъ Аввакумомъ рассколовъ. Основанный ихъ предками городокъ Пустозерскъ теперь совершенно умираетъ; но вместо него развиваются другія села. Быть пустозеровъ почти не отличается отъ бѣта поморовъ.

На западѣ, рядомъ съ Печорскимъ уѣздомъ, расположенъ Мезенскій. Этотъ уѣздъ въ бытовыхъ отношеніяхъ можетъ быть раздѣленъ на нѣсколько отдѣловъ. Верховья р. Мезени, граничащее съ Вологодской губерніей заселено сравнительно бѣднымъ, живущимъ при лурныхъ санитарныхъ и экономическихъ условіяхъ населеніемъ, частью русскимъ, частью зырянскимъ. Ихъ жилища, обыкновенно одноэтажныя на высокомъ деревянномъ фундаментѣ, всегда грязны и закопчены. Ихъ дома освѣчаются лучиной—лампами встрѣчаются рѣдко. Ихъ промыслы—рубка и слава лѣса и охота на дичь и нутнаго звѣря. Въ нижнемъ Мезени населеніе, близко стоящее по языку, типу и обычаямъ къ поморамъ, живетъ въ лучшихъ санитарныхъ и материальныхъ условіяхъ. Ихъ дома чище и больше; внутренняя обстановка имѣетъ много предметовъ роскоши, привезенныхъ изъ Москвы и Петербурга. Одежда мужчины состоитъ изъ русской рубахи и шароваръ, а иногда и пиджака. Верхняя одежда—та-же малица, созикъ и шми. Костюмъ женщины своеобразенъ и красивъ: ихъ карцевые сарафаны съ головными повязками, вышитыми змѣйугомъ, заставляютъ вспомнить боярское костюмы. Культура проникаетъ сюда, и малицы вытѣняются европейскими костюмами. Грамотность развита здѣсь сильно, чѣмъ въ верховьяхъ Мезени. Земледѣліе хотя и распространено въ Мезенскомъ уѣздѣ сильно, чѣмъ въ Печорскомъ, но даетъ плохіе доходы: сѣвыся
жито, немного картофеля. Рыбный промысел развит довольно сильно: ловом и осенью идет лов семги, омыла и др., а с наступлением зимы начинается лов наваги и перевозка ею большими обозами через Вологду и Москву. Около г. Мезени построены два лесопильных завода, дающие заработок местному населению, но благодаря отсутствию правильного надзора здесь можно видеть и эксплуатацию рабочих и искаженных трудников.

Далее на запад идут Пинежский, Холмогорский, Архангельский и Шенкурский уезды. В этих уездах мы встречаемся с русское население, пришедшее давно в эти края и принесшее с собой много чисто русского. Но имя частое сооружение с Московской и Петербургом, население не могло удержать навсегда заветы и обычаи своих предков. Ссылка нередко с их свитами вносил в эти уезды много чуждого, несвойственного для этого края. Кроме того, установившийся отхожий промысел отнял у жителей их своеобразный характер. Жители этого края ведут оседлый образ жизни. Земледелие, рубка и сплав льса, стоковство — вот их главные промыслы. Остальные, кроме развитого отхожего промысла, развиты незначительно. Масса лесопильных заводов вокруг самого Архангельска даёт очень многим местным жителям хороший заработок.

Онежский и половина Кемского уездов заселены поморами. Поморы ведут полукустарный образ жизни. Каждую весну с марта моряца они отправляются через Корелию и Лапландию на Мурманский берег Ледовитого океана. Верной они промышляют вдоль берегов Норвегии и Барангор-фьорда, в конце июня они перекочевывают, следуя за ходом трески, в восточная становища Мурмана. В становищах они строят станы — маленькие дома. Трудно невидавшему эти станы представить себе жалкую, закопченную, почти без свёта лачуны, битком набитая рослыми поморами; необыкновенная сырость, гнилостный запах, отсутствие свёта, необыкновенная грязь — вот качества обычного стана, вся обстановка которого состоит из одного стола и пары по стёгань. Когда промысел идёт хорошо и поморы цвёлы сутки проводят в нём дома, тогда эти станы еще терпимы; но когда задует суровая „морянка“ (Nord), когда наполнятся с океана тяжелые сёрные тучи с дождём и снегом, станы наполняются промокшими поморами, атмосфера насыщается удушливой влагой. В обычных станах, стои, не покрываются полов, а между тьм их живот тут же человекъ 12 и вот лежат они цвёлы дни на своих нарвах, при слушиваясь к реву волн и звялыванию сирены с маяка. Страшно смотреть, как быстро поддаются эти рослые, здоровые поморы полной апатии в дни отсутствия промысла; они ничтоже не хотят...
 заняться в это время; также проводят они и праздничные дни, хотя бы время было и очень удобно для промысла. В текущие годы, когда на Мурмане не было винных лавок, вода привозилась на пароходах большими транспортами раз в неделю; в этот день рядко кого можно было встретить трезвыми. Кромѣ того у богатых купцов рыбьи всегда имѣлась вода, чтобы в нужную минуту ободрить померов и заставить их работать с полной энергией. Теперь, когда вода продаётся свободно, померы шьют 7 дней в неделю; они берут водку с собой и "въ морѣ"; напиваясь тамъ, они пѣродко теряют свои дороги снасти и въ дни, когда промыселъ лаетъ до 200 рублей добычи на лодку ("гингяку"), они приезжаютъ съ пустыми руками. Померы зарабатываютъ въ нѣсколько лѣтнихъ мѣсяцевъ на цѣлый годъ. Тѣ сотни рублей, которыя они зарабатываютъ на Мурманѣ, должны ити на прокормъ всей семьи, поэтому понятно, какъ тяжело можетъ отозваться на экономическом благосостояніи Померы открѣтіе винныхъ лавокъ на Мурманѣ. На водкѣ много не пропьешь, но у пьянаго много пропадаетъ денег. Алкоголизмъ у такихъ лькихъ людей, названныхъ новгородской вольницей, влечетъ за собой жестокія драки и нами не разъ приходилось лечить результаты такихъ побоищъ. Въ то время, какъ померы промышляютъ на Мурманѣ, ихъ жены въ Поморѣ исполняютъ всѣ крестьянскія работы и повинности. Зимой же возвращаются померы промышляютъ рѣчную рыбу и идутъ на льсохільные заводы. У померовъ, въ отличіе отъ ихъ жень, нѣть национального костюма. Костюмъ женщины схожъ съ тѣмъ, что мы видѣли, говоря о Мезени. Съ развитіемъ льсохільного дѣла по берегамъ Бѣлаго моря, когда заводы стали быстро размножаться и давать работу мѣстному населенію, померы неохотно идутъ на Мурманъ для весеннаго промысла; большинство ихъ приезжаютъ сюда съ первымъ лѣтнимъ пароходомъ въ конце мая. Но вообще надо отметить тотъ фактъ, что количество промышленниковъ съ каждымъ годомъ прогрессивно уменьшается.

Что касается корелъ и лопарей, то эти вырождающіяся племена ведутъ первобытную жизнь. Корелы живутъ осѣдло по деревнямъ, состоящимъ изъ небольшого числа маленькихъ избъ, и занимаются лѣсными и рыбными промыслами. О грамотности и образованіи здѣсь и поминать нельзя. Лопари ведутъ кочевой образъ жизни подобно самоѣдамъ и подобно имъ вырождаются, отдавая свои оленя стали проникшимъ людемъ хищнымъ иземцамъ. У лопарей, живущихъ обособленно, сохранился свой языкъ, обычаи и одежда.

Кромѣ этихъ народовъ по берегамъ Мурмана, особенно въ западной его части, живутъ колонисты-финляндцы. Особенности бытовыхъ условій нашего Севера оказываютъ огромное влияніе на
санитарное состояние края. Къ несчастью статистика, по которой можно прийти къ тѣмъ или другимъ выводамъ, какъ я уже упомяналъ, въ Архангельской губерніи ведется такъ, что пользоваться ею можно съ крайней осторожностью. Критериемъ точности цифръ можетъ служить лишь собственный опытъ. Я просмотрѣлъ отчетность по Архангельской губерніи за 1897-й,—98-й и—99-й года. Заболѣваемость выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ: въ 1897 году на 347.589 жителей заболевшихъ было 55.578, что составить 15.6%.; въ 1898 году на 375.802 ч. заболевшихъ было 77.080 ч., что составить 20.5%, въ 1899 году на 365.144 человѣка жителей заболевшихъ было 99.821, что составить 27.3%. Такимъ образомъ мы замѣчаемъ изъ этихъ цифръ, что заболеваемость постепенно нарастаетъ. Этотъ фактъ находится въ связи съ развитіемъ въ послѣдніе годы въ Архангельской губерніи эпидемій. На моихъ глазахъ съ 1899 года одна эпидемія не успѣвала закончиться, какъ начиналась другая. Почти весь 1899 годъ на р. Нижѣ дѣлалась эпидемія сыпного тифа. Но тифъ несирь здѣсь какой-то доброкачественный характеръ и давалъ 0% смертности сравнительно небольшой. Въ мартѣ мѣсяцѣ 1899 года въ одно село моего участка на р. Нижѣ Печорскаго уѣзда пришла изъ одного монастыря Вологодской губерніи осеняя болѣзнь быстро охватила всю деревню, но за отсутствиемъ правильныхъ путей сообщенія она держалась все лѣто въ 2—3 деревняхъ. Какъ только наступила зима, установился санитарный путь, приѣхали изъ тундры кочевники, не имѣющіе представленія объ осенней вакциной, осень быстро развилась въ большую эпидемію. Я началъ помимо вакцинанія бороться съ осенью путемъ изоляціи, но встрѣтилъ сильный отпоръ со стороны населения и хотя я добылся устройства отдѣльнаго осеннаго дома, но было уже поздно. Зримо не любятъ дома сидѣть и осень была разнесена почти по всѣмъ домамъ. Дезинфекція растворами не могла раціонально примѣнять, потому что обстановка зырянъ и самообожъ: ковры, одѣяла, ихъ одежда—все это сдѣлано изъ оленяго мѣха, который портился отъ воды: обилие мѣховъ не позволило производить дезинфекцію безъ нанесенія большого материальнаго ущерба населенію. Дезинфекція хлоромъ, которую я сталь примѣнять, не оценила даже мою совѣсть. Такимъ образомъ борьба съ эпидеміей ограничивалась лечениемъ больныхъ. По отчетности въ 1899 году всего въ Архангельской губерніи болѣе осной 1338 чел., изъ нихъ умерло 144 чел. Большая часть больныхъ приходилась на мой участокъ (Печорскаго сельскаго врача).

Къ марту мѣсяцѣ осень отправилась взмѣстъ съ кочевниками въ Большеземельскую и Тиманскую тундру, захвативъ предварительно всѣ селенія береговъ Печоры. Здѣсь, какъ я упоминалъ,
живутъ зыряне-раскольники; въ осенней вакцины, они видятъ печать антисириста, а въ натуральной оси—благодать Божію, и потому не только не позволяли прививать осу, но сами распространяли эпидемію: они брали прививку или просто кусокъ хлѣба, терли имъ цустыль больного и затѣмъ этой "благодать" кормили здоровыхъ дѣтей. Эпидемія съ кочевниками пронесла черезъ "Камень" въ Тобольскую губернію (Березовскій уѣздъ) и въ Тиманскую тундру. Въ 1900 году въ ноябрѣ я снова встрѣтился съ ней въ г. Мезени, куда привезли ее кочевники изъ Тиманской тундры; но здѣсь мы успѣли произвести вакцинацію и осна не дала такой эпидеміи, какъ на Печорѣ. Изъ этого примѣра видно, что инфекціонная за болѣванія въ Архангельской губерніи подчиняются лишь бытовымъ условіямъ; развившись въ грозныхъ эпидеміяхъ, они переносятся за тысячу верстъ вмѣстѣ съ кочевниками и борьба одного врача съ такой стихіей подчасъ бываетъ смѣшна. Такой-же характеръ имѣла эпидемія кори на Печорѣ въ 1900 году, скарлатина на Мезени и въ Поморье въ 1900—1901 г. и друг.

Болѣзни сѣвернаго пространства отличаются отъ тѣхъ-же болѣзней нашихъ странъ. Коклюшь поражаетъ иногда взрослыхъ и притомъ въ рѣзкой формѣ: я помню во время эпидеміи коклюша одного ямщика дѣт 30, у котораго приступы коклюша были такъ сильны, что оканчивались рвотой. Сыпной тифъ, какъ я уже упоминалъ, имѣетъ легкое теченіе, смерть при немъ въ моихъ случаяхъ наступала отъ осложненій въ легкихъ. Напротивъ болѣзни дыхательныхъ путей, которыя, по частотѣ занимаютъ первое мѣсто, протекаютъ много хуже, чѣмъ въ средней Россіи: катаральный бронхит иногда безъ видимой причины осложняется пневмоніей со смертельнымъ исходомъ. Дифтерита совершенно отсутствуетъ и если въ отчетности онъ встрѣчается, то это можно объяснить лишь ошибкой, въ чемъ мнѣ пришлось убедиться: во время эпидеміи скарлатины одинъ врачъ почему то случаи этого заболеванія съ дифтеритической ангиной выдѣлялъ въ особую рубрику "дифтерита". Когда я за нялъ его мѣсто, то Брачевское отдѣленіе прислало ко мнѣ другого врача съ сыроватой Roux, но изъ привезенныхъ флаконовъ ни одинъ не пришлось открыть: дифтерита не было. Маларія, не смотря на обилие болотъ и тучи комаровъ, встрѣчается крайне рѣдко; чаще бываетъ завезена изъ другихъ местъ. Желудочно-кишечныя заболѣванія встрѣчаются сравнительно часто, но нельзя замѣтить, чтобы пита ніе гнилой рыбой и олениной было тому причиной; для развитія желудочно-кишечныхъ болѣзней причинъ здѣсь много: алкоголь, сырая пища, трудно переваримая еда—моршака, жирная шаньги (родъ ленешекъ) и мн. др. Весь сѣверъ нашъ большую часть года питается гнилой пищей: на Печорѣ—гнилая оленина, гнилая разлагающаяся чиры, сиши и сельдь, на Мезени и Двинѣ—гнилая соле-
ная, но очень вкусная, треска, камбала и палтусъ и т. п. Взгляните, какъ солятъ эту рыбу: послѣ улова она долго лежить, гдѣ попало, потому ее „чистятъ“ граznыми ножами, ея бросаютъ въ трюмъ кораблей, гдѣ по ней ходятъ въ граznыхъ сапогахъ и складываютъ въ большия бочки. Трудно себѣ представить въ какой граzn не побываетъ эта рыба; она издастъ ужасный запахъ, но никого не отравляетъ. Отравленія рыбнымъ ядомъ не бываетъ не только среди мѣстныхъ жителей, но и среди вновъ прибывающихъ. Существуетъ мнѣнѣе, что кормление животныхъ гнилымъ мясомъ вызываетъ у нихъ циррозъ печени, но болѣзней печени на Сѣверѣ встрѣчаются очень мало. Алкоголизмъ, который возбудилъ теперь такой огромный интересъ, какъ я уже упоминалъ, на Сѣверѣ сильно развитъ на столько, что въ отчетности подъ рубрикой „отравленіе алкоголемъ“ мы встрѣчаемъ въ 1897 году 185 случаевъ съ 4 смертельными исходами, въ 1898 году—264 случая съ 11 смертельными исходами и въ 1899 году—218 съ 6 смертельными исходами. Не смотря на это циррозы печени встрѣчаются крайне рѣдко. Что касается цынги, то она распространеня главнымъ образомъ по берегамъ Сѣверного ледовитаго океана и Бѣлаго моря; въ 1897 г. наблюдалось 264 случая цынги съ 4 смертельными исходами, въ 1898 г.—229 съ 4 смертельными и въ 1899 г.—218 съ 6 смертельными. Остановливаться болѣе подробнъ на этомъ заболеваніи я не стану въ виду того, что все болѣе существеннное я упомянулъ въ своемъ сообщеніи „Цынга на Мурманѣ“. Судебно-медицинская практика имѣетъ много своеобразія. Врачебное отдѣленіе требуетъ отъ врачей копіи съ каждаго судебно-медицинскаго протокола; эти копіи разматриваются въ особомъ собраніи и рѣзко критикуются, даже въ отношении орографіи и каллиграфіи; резолюцію собранія пропровождаютъ врачу и мировому судьѣ (Суды въ Архангельской губерніи исполнятъ обязанности слѣдователя). Трупы, не смотря на низкую среднюю температуру Архангельской губерніи бываютъ сильно загнивающими, потому что вскрытие часто производится черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти, а до тѣхъ поръ ихъ плохо консервироываютъ. Желаніе сохранить трупъ по возможности свѣжимъ, до приѣзда врача заставило одного судью послѣть трупъ, но этотъ способъ оказался негоднымъ: онъ испортилъ не только трупъ, но и карьеру судьи. На Сѣверѣ судебно-медицинскіхъ вскрытій бываетъ сравнительно немного, но каждый почти случай полонъ курьезовъ, перечислить которыхъ нѣтъ возможности. Что касается нервныхъ болѣзней, то классификація вѣдомостей, принятыхъ въ Архангельской губерніи, не можетъ дать правильнаго представленія о томъ, какія формы преобладаютъ. Личный опытъ мой ограничивается Печорскими и Мезенскими уѣздами и Мурманскимъ берегомъ. Среди инженеровъ въ Печорскомъ уѣздѣ, главнымъ образомъ среди женщинъ,
не д'вушекъ, можно встрѣтить много случаевъ истеріи, носящей здѣсь название „никота“*. Такія больныя иже мы, чтобы заставить окружающихъ обратить на нихъ вниманіе, незамѣтно выкриниваютъ высокій фальшетомъ; нѣкоторыя изъ нихъ заявляютъ, что не могу́ть видѣть какой-нибудь предметъ безъ того, чтобы не закричать такъ. Кромѣ того, такія больныя стараются симулировать припадки судорогъ съ потерей сознанія и т. п., но все это у нихъ выходитъ такъ грубо, что даже малоопытный медикъ можетъ діагносцировать симуляцію. Иногда вироцемъ истерія выражается парестезіями. Невралгія, особенно сдѣлались первой, встрѣчаются часто; эту частоту можно поставить въ связь съ широкимъ распространеніемъ суставного и мышечнаго ревматизма: въ 1897 году зарегистрировано 1039 случаевъ сочленоватаго ревматизма и 1815-мышечнаго, въ 1898 году—1389 случаевъ суставоваго и 2500-мышечнаго и въ 1899 году—1830 случаевъ сочленоватаго и 3779-мышечнаго. Туберкулезъ легкихъ не встрѣчается у кочевниковъ; у народовъ-же, живущихъ осѣдло, особенно среди финляндцевъ, туберкулезъ встрѣчаеется довольно часто. Тундра является лучшей санаторіей и въ видѣ поразительные случаи излеченія туберкулеза отъ одного лишь пребыванія въ тундрѣ. Сифилисъ и венерическія болѣзни развиты слабоще, чьмъ въ средней Россіи и распространеніе, главнымъ образомъ, среди приморскаго населения.

Останавливаясь на интеллектуальномъ развитіи сѣвернаго человѣка, необходимо отмѣтить, что поморы носятъ признаки людей, богато одаренныхъ природой; ихъ могучее физическое развитіе находится въ прямомъ сообщественіи съ сильнымъ развитіемъ интеллекта.

Поморы грубы, но ихъ жизнь, полная невзгодъ, ихъ постоянная борьба съ суровыми моремъ—все это ихъ дѣлаетъ людьми суровыми. Норвежцы, ихъ западные сосѣди, не менѣе грубы, чьмъ поморы. Поморы невѣжественны и малограмотны, но они стоятъ несравненно выше крестьянъ Средней Россіи. Корды, лоари и самоѣды—это вырождающіяся племена. Я не знаю, какое заключеніе дѣлалъ проф. Кожевниковъ, которому въ этомъ году я послалъ черезъ канцелярію Архангельскаго Губернатора два лоарскіе черепа, но думаю, что эти племена никогда не были достаточніо развиты и не имѣли будущаго. Они вырождаются также, какъ и финляндцы—колонисты Мурмана. У финляндцевъ это вырожденіе отчасти проявляется значительнымъ развитіемъ душевныхъ болѣзней. Точныхъ цифръ я не могу здѣсь привести, потому что ихъ нѣтъ, но собственное наблюдение показало, что душевныя болѣзнія часто встрѣчаются среди финляндцевъ. Здѣсь наблюдается главнымъ образомъ бредовое помышленіе съ религіозными идеями и ме-
ланхолия. Напротив, среди зырян довольно часто встречаются маниакальные формы.

Итак, мы видим, что Съверъ Европейской Россіи носить первобытный характер; культура трудно проникает сюда. Громадные пространства Съвера изолируют цѣлыя племена и не позволяют имъ быстро сливаться. Медицинское дѣло не можетъ быть правильно поставлено, пока плотность народонаселенія Съвера не будетъ увеличена; а до тѣхъ поръ заболеванія, особенно инфекціонныя, будутъ зависѣть лишь отъ однихъ бытовыхъ условій края.