Робак Ігор Юрійович, Альков Володимир Андрійович

Харківський національний медичний університет, м. Харків

**СТУДЕНТСЬКА СЕКСУАЛЬНІСТЬ У ХАРКОВІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА МАСТУРБАЦІЇ**

Історія сексуальності в умовах сучасних історіографічних трендів набуває все більшої актуальності, але в Україні тема досі більш-менш табуйована. У масовій свідомості вкорінена думка про те, що певних речей серед наших предків не існувало, і це – виключно прояв сучасності. Наприклад, онанізм, що громадською думкою наприкінці імперського періоду розглядався як «жахливий порок» та хвороба, потребував, на думку громадськості та лікарів, негайної реакції. А причини до хвилювання були об’єктивні.

Наприклад, 1910 р. вчителі зафіксували кілька випадків онанізму серед учнів шкіл міста Харкова, що занепокоїло громадськість та навіть стало причиною винесення проблеми на розгляд широкої громадськості, коли вона попала на шпальта популярної в місті газети «Утро». Рівень суспільного резонансу був такий, що училищна комісія та комісія, утворена зі шкільних лікарів, вирішили провести детальне розслідування. У результаті вдалося з’ясувати, що онанізм неочікувано широко розповсюджений серед учнів середніх шкіл та ВНЗ міста, причому у вищій школі «захворювання» (а саме так його тоді розглядало медичне співтовариство) вразило до 80 % усіх студентів. При цьому, було встановлено, що самозадоволення прийшло до вищої школи з середньої. Це змусило вищезгадані комісії спільно з вчителями взятися до розробки заходів щодо боротьби з онанізмом у міських школах [4].

Слід зазначити, що інститут шкільних лікарів був частиною санітарного нагляду й особливою ефективністю не вирізнявся. На кожного шкільного лікаря припадало від однієї до чотирьох шкіл. Платили їм по 120 рублів на рік за кожну, що мотивувало їх займатися головно чимось іншим. Через таку низьку оплату праці шкільні лікарі приділяли своїм об’єктам небагато уваги, зводячи роботу здебільшого до лікарських порад під час відвідування шкіл та профілактики епідемічних захворювань, яку вели разом із санітарними лікарями [2, с. 78]. Тому навряд чи за допомогою цих незацікавлених та заклопотаних іншими питаннями людей проблему можна було вирішити.

Тим не менш, актуалізована проблема продовжувала перебувати у фокусі уваги санітарних лікарів. Того ж року очільником міської санітарної служби В. В. Фавром, який користувався в місті великим авторитетом, було опубліковано результати аналізу анонімного анкетування серед студентів щодо статевого життя, венеричних хвороб та онанізму. Він вже цікавився проблемою як дослідницькою та визначав її моральні аспекти як перепону на шляху розуміння, втім, називаючи «пороком». Його підходи відповідали новому розумінню природи явища, що з’явилося на рубежі ХІХ–ХХ ст. [3, с. 101]. Анкета В. В. Фавра складалася з 18 коротких і максимально зрозумілих питань. Відповідь давалася шляхом підкреслювань, аби унеможливити деанонімізацію автора. 1902 р. анкету було запропоновано студентам Імператорського харківського університету, Технологічного та Ветеринарного інститутів. Респонденти надали 1298 відповідей, що складало загалом близька половини облікового складу. Зорієнтована анкета була на чоловіків [5, с. 1–3].

При заповненні відомостей анкети В. В. Фавра студенти часто пропускали пункти про онанізм. Із тих, хто їх заповнив (1066 осіб), 683 визнали, що займалися онанізмом. При цьому, лікар зазначає, що, зважаючи на численні пропуски та небажання заповнювати саме цей пункт, цифра може бути значно більшою. Вдалося з’ясувати, що розпочинали практикувати онанізм із половим дозріванням, яке на той період часу починалося з 13–14 років, сягало апогею явище в 15 років, як раз під час навчання в середніх навчальних закладах, а з початком статевого життя поступово зменшувалося в масштабах. У таких закритих навчальних закладах, як семінарії, відсоток тих, хто практикував онанізм, міг сягати 70 %. З усіх опитаних лишень 4 % не мали полових стосунків і не займалися онанізмом. В. В. Фавр приходить до висновку, що втриматися від першого або другого, або спочатку другого, а потім першого не міг майже ніхто [5, с. 9–10]. Власне, тому студенти ставали однією з категорій відвідувачів публічних будинків. На той час в Європі вважалося, що проституція – це результат невідповідності між статевим потягом та фактичною можливістю вступу до шлюбу [1, с. 9]. Відповідно, той, хто не мав достатньо грошей, вдавався до альтернативної практики.

Таким чином, можна стверджувати, що в м. Харкові наприкінці імперської доби поширення онанізму серед молоді, що навчалася, було доволі значним і охоплювало, за досить неповними даними, близька двох третин. Явище, вочевидь, пояснювалося невідповідністю статевого дозрівання та можливістю задовольнити свої потреби, але продовжувало розглядатися як хвороба та викликало суспільне занепокоєння.

**Перелік використаних джерел:**

1. Блох И. *История проституции*. СПб.: «Рид»; «АСТ-ПРЕСС», 1994. 544 с.
2. Робак І. Ю*. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.)*. Харків : ХДМУ, 2007. 346 c.
3. Соколов А. Б. «Грех Онана»: эволюция представлений о мастурбации в Новое время. *Corpus Mundi*. 2020. № 1. С. 82–110.
4. *Утро*. 1910. № 1883.
5. Фавр В. В. *К вопросу о половых сношениях, о венерических болезнях и онанизме учащейся молодежи* *: Результаты харьковской анкеты среди студентов.* Харьков : тип. «Печатное дело», 1910. [2], 19 с.