Иван Иванович Грезин / Ivan Grézine

117, route de Lally

1807 Blonay

Suisse / Switzerland

Тел. : +41 79 679 09 14

ivan@grezine.com

Мои адреса:

Фейсбук: Ivan Grézine

Инстаграм: @ivangrezine

Линкедин: Ivan Grézine

В Контакте: Ivan Grezin

Четверть века поисков в Швейцарии и не только там. Секреты и специфика.

От «русских» поисков ко «всеобщим»

Я − профессиональный генеалог русского происхождения, проживающий в Швейцарии и работающий в Швейцарии и Европе.

Я начинал более четверти века назад как русский генеалог, превратив таким образом увлечение в профессию, и уже очень давно я полноценно ничем другим не занимаюсь. Даже если мне случается выполнять исторические исследования или писать статьи как журналист, я обильно включаю в них генеалогический материал.

В Швейцарии я оказался очень давно, но поначалу как поле для исследований эта страна меня не интересовала. Тогда, в 90-е годы, моей основной темой была генеалогия русских дворян и русской эмиграции в частности. Причиной этому два фактора.

− В Европе я быстро познакомился с потомками старой эмиграции, причём часто ещё с тем поколением, которое в сознательном возрасте застало революцию и гражданскую войну. Это было трогательно и необычайно интересно. Сразу же возникли просьбы отыскать информацию о людях в России, чем я и стал заниматься...

− В России моими первыми контактами стали люди, специализировавшиеся на дворянском родословии.

В те же времена я стал известен как некрополист, составитель книг о русских захоронениях на европейских кладбищах.

Так проходили 90-е годы, и постепенно к заказам по России, по которой я в тот период очень много путешествовал, стали прибавляться и заказы в обратном направлении − на поиски в Европе. Пришлось перестраиваться, и я обнаружил (это, правда, не моя исключительная заслуга), что искать надо не только и не столько по «русским» источникам − архивам русских храмов, старческих домов, ассоциаций, но по источникам местным − ЗАГСу, полицейским, другим административным документам. Потому что жили иммигранты не в безвоздушном пространстве, а подчинялись местным законам и оставляли след в местном делопроизводстве. О таком подходе в поиске по эмиграции я теперь «проповедую» при любом удобном случае.

В новом тысячелетии я несколько отошёл от русских поисков, потому что стал работать на местную швейцарскую фирму, которая занималась поиском наследников и никоим образом не была связана с Россией. Я полностью погрузился в мир местных архивов в Швейцарии и других европейских странах, куда стал постоянно выезжать или делать запросы.

Основным полем для исследования стала Швейцария. В этой стране существуют две основные особенности, которые определяют специфику поиска:

− Существование с 1929 до примерно 2005 года семейных реестров, официальных документов ЗАГС, куда заносились все члены семьи. Реестры эти привязаны к «коммуне (общине) происхождения», исключительному швейцарскому правилу, когда каждая семья приписана к некоему населённому пункту.

− Федеральная система, что определяет разные правила в работе архивов и государственных органов вообще от кантона к кантону и даже от города к городу. Разнятся формы доступа к документам, их отцифровка, возможности самостоятельного копирования и т.д. Поиск без географической привязки крайне труден.

Как бы то ни было, в настоящее время я продолжаю работу как независимый генеалог, историк и журналист в Швейцарии и Европе. Продолжаю работу как по «русским», так и по «нерусским» темам, по всем сословиям и нациям, от Средневековья до XXI века и готов к новым подвигам.