**УДК 929:908**

**Катерина ЧЕРНЕНКО,**

зав. відділом краєзнавчої літератури і бібліографії,

*Одеська обласна універсальна наукова*

*бібліотека ім. М.С. Грушевського,*

*(Україна, м. Одеса)*

**Сергій АГЕЄНКО,**

*Голова Овідіопольської місцевої організації НСКУ*

*(Україна, Одеська обл., с. Овідіополь)*

**ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ІСТОРИКА ОДЕСИ В. О. ЯКОВЛЄВА**

**(1840-1896)**

*Розглянуто походження, дитинство і становлення одеського історика другої половини XIX ст. Володимира Олексійовича Яковлєва – українського літературознавця, педагога, бібліотекаря і громадського діяча. Здійснено аналіз кар'єри. Спроби видавництва. Активна громадська та наукова, бібліотечна діяльність. Членство в різних одеських товариствах. Загальний вклад вченого в історію Одеси та української гуманітарної науки.*

***Ключові слова:*** *одеський історик, краєзнавець, літературознавець, педагог, бібліотекар, громадський діяч.*

*The origin, childhood, and professional development of the Odesa-based historian of the second half of the 19th century, Volodymyr Oleksiiovych Yakovlev, are examined. He was a Ukrainian literary scholar, educator, librarian, and public figure. His career path is analyzed, including his publishing attempts and his active public, scholarly, and library-related activities. Particular attention is given to his membership in various Odesa societies and his overall contribution to the history of Odesa and Ukrainian humanities.*

***Keywords:*** *Odesa historian, local historian, literary scholar, educator, librarian, public figure.*

Доля кожної людини є незбагненна. Вона не може точно знати те, куди її занесе доля, чи вдасться їй повернутися до рідного краю. Саме там вона починає своє життя, отримує перші відомості про навколишній світ.

Володимир Яковлєв мав за щастя після всіх поневірянь за кордоном повернутися до рідного міста. Вплив природи та місцевого колориту може добре відбитися на духовному стані людини. Інколи людині треба знайти те місце, де їй працювати найкраще, де вона може почуватися, як риба у воді. Саме рідне місто найкраще вплинуло на наукову діяльність Володимира Яковлєва, а головне на фізичний стан історика.

Володимир Яковлєв народився в 1840 році в Одесі в родині, де панував дух освіченості та громадської активності. Батько був суворим, проте шанованим громадським діячем, а мати — доброю і життєрадісною жінкою з італійським корінням. Родина мала зв’язки з культурною інтелігенцією того часу [1, c. 26; 2, c. 7].

Початкову освіту Володимир Олексійович отримав в Одеській другій гімназії, яку успішно закінчив в 1857 році [3, арк. 97]. Його навчання співпало з пожвавленням, що почалось в педагогічному житті міста: навчання велося під опікою М. І. Пирогова. В 1859 році поступив на юридичний факультет Рішельєвського ліцею. За весь час перебування в ліцеї показав зразкову поведінку. Серед професорів ліцею Яковлєв з особливою повагою ставився до професора А. М. Богдановського. В 1861 року був відрахований з ліцею за власним бажанням (захопився вивченням історії російської літератури) для вступу до Санкт-Петербурзького університету на історично-філологічний факультет, де займався науковими дисциплінами під керівництвом професора I. I. Срезневського, слухав лекції М. І. Сухомлинського, М. І. Костомарова та інших професорів університету [1, c. 26].

У 1863 році одружився з дочкою статського радника Петра Вигилянського – Аделаїдою. У шлюбі народилися четверо дітей: Катерина (22.10.1865), Євгенія (18.12.1867), Олександра (21.12.1869) та Володимир (15.11.1870) [3, арк. 81].

Після закриття Санкт-Петербурзького університету Володимир Олексійович відправився складати кандидатський іспит у Київському університеті Святого Володимира. Тут в 1864 році він закінчив повний курс наук, і після присвоєння ступеню почав працювати викладачем російської мови та словесності у гімназії Імператорського товариства любителів природи. В той же час викладав у Миколаївському Інженерному, Костянтинівському військовому та інших училищах, займався приватними уроками.

Готуючись до кар'єри викладача в університеті, Володимир Олексійович посилено працював над вивченням російської літератури. Тоді ж він прилучився до гуртка, учасники якого об'єдналися навколо М. I. Костомарова. До його складу входили: А. І. Нікітський, С. В. Максимов, Д. Е. Кожанчіков, пізніше й А. О. Котляревський. Дружні стосунки зв'язували його з А. і Л. Миколайовичами Майковими, поетом Л.О. Меєвим та іншими. До цього часу належать і перші наукові праці В. О.Яковлєва, серед них видання «Домострой» 1867 року, «Сказання про Цареград по його стародавнім рукописам» 1868 року, публікація статей за часів редакторства П.О. Єфремова в «Книжному віснику», переклад твору Томка Історія Чеського Королівства».

Свою університетську кар’єру Яковлєв розпочав у Дерптському (Тарту) університеті. Там він викладав курси з російської літератури й фольклору, проте через нестачу студентської зацікавленості та труднощі з отриманням ступеня залишив університет і переїхав до Варшави, де продовжив викладацьку діяльність у місцевому університеті й гімназії [3, арк. 86].

Під час роботи в Варшавському університеті знайомиться з істориком О. І. Маркевичем, який описував В. О. Яковлєва молодою, статною, енергійною людиною, яка готова була сперечатися і дискутувати [3, арк. 86]. Зібрані В. О. Яковлєвим матеріали в області народної словесності Півдня України були ним передані відомому на той час етнографу Чубинському.

У Варшаві Яковлєв захистив магістерську дисертацію «Древнекієвські релігійні сказання» (1875), що дозволило йому стати екстраординарним професором. Однак хвороба, яка вразила горло, змусила його залишити службу в 1879 році. Незважаючи на важкий стан, Яковлєв поступово одужав і повернувся до рідної Одеси. Линниченко І. А. в своїх спогадах характеризує стан справ Яковлєва так: «свій невеличкий статок і придане дружини встиг успішно спустити. Про завтрашній день він взагалі ніколи не турбувався…займав на право і наліво, мав справи з кредиторами, і, тим не менш, ніколи не сумував»[4, с. 8].

В 1882 році переїздить разом з родиною на постійне місце проживання з Варшави до Одеси, куди його вабили і клімат, і багаточисленні зв'язки. З перших років життя в Одесі Володимир Олексійович бідував, друкувався в місцевих газетах «Правда», «Новороссийский телеграф», «Одесский Вестник», пізніше виходили невеличкі статті переважно з історії Новоросійського краю, які писалися на основі взятих ним матеріалів з архіву управління Новоросійського генерал-губернатора. Надсилав кореспонденції в «Новое время», і в інші невеликі столичні газети.

В тому ж році намагається видавати в світ науково-літературний журнал «Юг», але за браком матеріальних коштів журнал припинив своє існування [5]. Журнал містив в собі описи рідкісних та маловідомих книг з історії, географії та статистики Новоросійського краю та Бессарабії. Планувалося, що такі описи будуть розміщуватись в кожному номері журналу . Всього вийшло два номери, матеріали якого носили краєзнавчий характер.

В 1883 році В.О. Яковлєв став завідувачем Одеської публічної бібліотеки. Хоча це місце було малоприбутковим, але він залишався на цій посаді до самої смерті. Кількість томів бібліотеки збільшилася з п'ятдесяти до дев'яноста тисяч, і стала однією з найбільших бібліотек того часу. Збільшення кількості книг в бібліотеці вимагало від міста небагато витрат, бібліотекар користувався зв'язками з вченим світом, безперервно звертався до самих різноманітних вчених і суспільних установ і, де тільки міг, випрошував для бібліотеки книги [2, c. 12].

Володимир Олексійович, як бібліотекар належним чином відносився до людей, які навчалися. Він надавав їм всі можливості користування книгами, надавав дорогоцінні видання і тощо [2, c. 11]. Місцеве управління, знаючи, як багато зобов'язано місто Володимиру Олексійовичу, і як бібліотекарю, і як історику, надало кошти на перевидання тих його робіт, які торкалися загалом історії краю, і зокрема Одеси.

В 1883 році Володимир Олексійович став членом Одеського товариства історії і старожитностей і був обраний його секретарем [6]. Був активним діячем товариства: немає жодного тому, де б не було його опублікованих статей. Володимир Олексійович зробив більшість некрологів членам Одеського товариства історії і старожитностей, які померли за час секретарства Яковлєва, а саме: Попруженко Г.І., Уваров О.С., Шершеневич І.Г., Щебальский П.К. та інші. Залишив цю посаду лише тоді, коли хвороба не дозволила Яковлєву відвідувати засідання товариства.

З 1884 року Яковлєв став приват-доцентом Новоросійського університету. Він читав курси з історії російської літератури, був популярним серед студентів, незважаючи на фізичну слабкість [7, c. 104]. У 1893 році захистив докторську дисертацію в Санкт-Петербурзі «К литературной истории древне-русских сборников. Опыт исследования «Измарагда»» на ступінь доктора російської словесності. А в 1894 році В.О. Яковлєв стає екстраординарним професором в Імператорському Новоросійському університеті [8], а через 2 роки ординарним професором по кафедрі російської мови і літератури [3, арк. 97].

Володимир Олексійович, незважаючи на хворобу продовжує викладацьку діяльність. Професор говорив тихим, хриплим голосом, і було ясно, що читати лекції йому дійсно важко[7, c.104]. Але він на лекціях розповідав про чутки з професорського життя [9, c.83]. Тому, Володимир Олексійович був «корисним» для студентів професором, активним їх другом. Однак студенти продовжували активно займатися під його керівництвом і користувалися його великими бібліографічними та широкими знаннями новітньої літератури [10].

Володимир Олексійович був також одним із завзятих діячів історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті. Також він був беззмінним членом комісії, яка оцінювала п'єси, подані на премію І. Ю. Вучини.

Останні роки Володимир Олексійович провів в селі Куртовка під Одесою, можливо в силу минулих спогадів (у його батька був в Одесі будиночок з садком), чи в наслідок того, що він почував себе в селі краще; та й загалом любив дуже село.

В 1896 року ординарний професор В.О. Яковлєв звернувся до ректора Імператорського Новоросійського університету з проханням звільнити зі служби в зв'язку з невиліковною хворобою та призначити пенсію.

Смерть Володимира Олексійовича стала не тільки великою втратою для його рідних, а й для друзів та колег. Його поховали на Другому християнському кладовищі.

***Список використаних джерел***

1. Маркевич А. И. Поминки по В. А. Яковлеве // Записки Одесского общества истории и древностей. 1896. Т. 19. С. 26.
2. Маркевич А. И. Поминки по В. А. Яковлеве // Одеса. 1896. С. 7-12.
3. Державний архів Одеської області. Ф. 45. Оп. 8. Спр. 16. Арк. 81-97.
4. Линниченко И. А. В. А. Яковлев: Воспоминания. Б.м., б.г.. С. 8.
5. Яковлев В. А. Печать в Новороссийском крае. Юг. 1882. № 1.
6. Отчет императорского Новороссийского общества истории и древности за 1982 г.
7. Самойлов Ф. О. Новороссийский университет в воспоминаниях современников. Одесса: Астропринт, 1999. 296 с.
8. Hausmann Guido. Universitat und stadtisehe Geseffsehaft in Odessa, 1865-1917 : Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreichcs. Stuttgart&Steiner, 1998. 526 s.
9. Левитский А. Из студенческих воспоминаний (Памяти А. И. Кирпичникова и А. И. Маркевича), профессоров Новороссийского университета // Вестник воспитания. 1906. № 8. С. 83-117.
10. Черняхович Т. Ю. Яковлев В. А. // Профессора Одесского Новороссийского университета. 2000. Т. 4. С. 421-422.