***Глава 1. Начальное освоение Лефортова. Немецкая слобода. Промышленное освоение пояузья.***

1. *Лефортово в XIV – XVII вв.*

До второй половины XIV века река Яуза была лишь средством сбыта товаров из южных и западных краев Руси на Волгу. Однако затем крупнейший приток Москвы – реки был оккупирован – на прилежащих к нему землях расположились князья и монастыри, которые увидели в Яузе ценность для хозяйственных нужд. Духовная грамота Ивана Калиты, датируемая 1339 годом, является первым упоминанием о княжеских землях на Яузе. Затем, в 1360 году, в этих окрестностях был построен Спасо – Андрониковский монастырь, а спустя двадцать девять лет Дмитрий Донской оставляет своему сыну «Напрудьское село да Луциньское на Яузе с мелницею». В 1401 – 1402 князь Серпуховской дает жене мельницу, а она после его смерти отдает эти земли монастырю Рождества Богородицы. На месте же современного района Свиблово располагалось село с мельницей боярина Федора Свиблова, которую в 1417 году Василий I завещает своей жене. Число мельниц растет, а судя по духовной записи Ивана III можно заключить, что владения князей перешли даже за Пояузье. Улица Воронцово поле (сейчас – улица Обуха) названа по имени села, которое откупил в 1574 году Иван Грозный у Андрониковского монастыря. «На этой реке выстроено много мельниц для общего пользования, а из – за высоких берегов ее не везде можно перейти вброд», - так сказал про Яузу посол Священной Римской империи, Сигизмунд Герберштейн. Освоение Прияузья приводит к тому, что к концу XVI века река становится мелководной.

В XV – XVI веках в Заяузье закладываются слобода гончаров, котельников, поселок иноземных военных на Болвановке, села – Лущиково, Воронцово, Напрудное и др. Постепенно образовываются современные нам улицы, однако земли самого Лефортова остаются пока не тронутыми.

1. *Начальная история Немецкой слободы*

Появление Немецкой слободы на правом берегу Яузы связано с Ливонской войной второй половины XVI века. 1574 год – первая дата, указанная австрийским послом Мейербергом и французским наемником Жаном Маржеретом, которая намекает на основание Немецкой слободы – в нее переводили пленных иноземцев, в том числе и ливонцев. Также есть сведения, что до 1570 года Иван Грозный повелел устроить в Москве лютеранскую кирху после заключения мира с Магнусом Датским, королем Ливонии.

Однако, судя по записям, которые оставил после себя Джером Горсей, англичанин, ставший придворным Ивана IV, не всех пленных иностранцев отправляли в Немецкую слободу. Во время войны со Швецией, если точнее - в 1581 году, были угнаны на чужую землю лифляндцы, французы, голландцы и несколько англичан, но поселили их загородом, в слободе, которая в тот же год была разгромлена по приказу Грозного. Любопытно, что Горсей прибыл в Москву в 1573 году, а значит упомянутые им события следует датировать 1573 – 1581 годами, но вместе с тем его слова могут указывать и на другую дату возникновения Немецкой слободы – 1558 год, самое начало Ливонской войны. Также существуют иные датировки – Маржерета и Мейерберга, которые в купе отражают поэтапное расселение иностранцев при Иване IV.

Немецкая слобода не упоминается в истории вплоть до Бориса Годунова. «Он был расположен к немцам. Собственноручно дарил каждому кубок меда», - писал про царя Исаак Массе, торговавший в те годы в Москве, и его слова подтверждает служивый Конрад Буссов. Судя по этим сведениям, Немецкая слобода продолжает существовать, несмотря на погромы Ивана Грозного 1578 и 1581 годах. Данное предположение также является весьма вероятным по причине существования кладбища, в которой хоронили жителей слободы, именуемых не иначе как «знатные господа». К 1606 году поселение насчитывает более сотни домов.

Немецкая слобода для Яузы – многочисленные бытовые и хозяйственные нужды. В период 1601 – 1611 годов Буссов называет реку «ручьем», однако вследствие разорений Грозного она вновь стала полноводной, о чем свидетельствуют и некоторые участники Смуты, такие как архиепископ Елассонский и Станислав Немоевский. Поселение на Яузе существует и после Смуты, - вскоре в него вернулись прежние жители, об этом сообщает шведский дипломат Петрей де Ерлезунда, посетивший Москву в 1617 году.

К 1630-ым годам в Китае и Белом городе оказалось слишком много иностранцев, что вызвало неудовольствие церковников. Новых москвичей считали язычниками, а улицу их даже прозвали «Поганый пруд». По Соборному уложению 1649 года иностранцам разрешалось селиться в Земляном городе, и возможно на Яузе, где была заложена Немецкая слобода. Строительством руководил окольничий Б.М. Хитрово. По данным, оставленным им в документах можно судить, что в слободе располагалось 206 дворов, а проживало около 1200 человек.

1. *Застройка Немецкой слободы*

«Немецкая слобода по – русски значит «место вольное», на реке Яузе. Оно открыто наподобие рыночного места и разделено правильными улицами. Проживают в ней немцы, голландцы, англичане и другие иноземцы. У евангелических там две, а у кальвинистов одна церковь», - так писал о слободе барон Мейерберг, посетивший ее в 1661 – 1662 годах. Из растительности в поселении возвышается лишь одинокая сосна, у юго – западного поворота Яузы простирается поляна и заканчивается в районе нынешнего Госпитального моста. Дома небольшие, длина бревна не доходила до 8 метров; возвышаются среди них всего 6 крупных зданий. Три из них – кирхи со звонницами, одна – лютеранская. Другая постройка была лифляндской церковью, пятая оказалась реформатской, что подтверждается источниками того времени. Вглубь слободы идет дорога, которую сейчас называют улицей Радио, так же были проложены улицы, известные нам как Бауманская, Большая и Малая Почтовые.

По приказу Алексея Михайловича в 1670 году на Яузе построена бумагоделательная фабрика, из-за чего опять понизился уровень воды в реке. На конец 70-х годов 17 века приходится преображение Немецкой слободы из деревенского поселка в ухоженный европейский городок. Для детей иностранцев была построена школа, улицы выстраивали красиво и расчетливо, при каждом доме появился небольшой цветник. Такие кардинальные изменения в устройстве слободы произошли по следующей причине: ее жители были уважаемыми офицерами и купцами.

1. *Природопользование и начало промышленного освоения Лефортовского Пояузья*

Иностранные путешественники подробно перечисляли виды плодовых деревьев и зелень, которые росли едва ли не в каждом саду Немецкой слободы. Многие из них отмечают, что именно иностранцы научили русских садоводству, ведь те поначалу смеялись над выдумками жителей слободы. По историческим свидетельствам, прибрежные участки Яузы тоже были озеленены. Заселение берегов реки сделало ее менее полноводной, стало водится меньше рыбы, и для этого придумали разводить специальные рыбные пруды, называемые садками.

Промышленное освоение Пояузья началось в правление Алексея Михайловича. Дворцовый сафьянный завод, производивший сафьянную кожу для обуви, пороховые мельницы, устройство ткацкой фабрики – постепенно Немецкая слобода стала не только поселением для иностранцев и промышленной точкой страны.