**Казусы в работе нижегородских полицмейстеров**

**Егор Давыдович Метревелев**

**(нижегородский полицмейстер в 1742 - 1748 годах)**

Егор Метревелев, уроженец Грузии, служил при дворе имеретинской царевны Дарьи. С 1738 года состоял на русской службе в Грузинской драгунской роте. При захвате трона Елизаветой Петровной началась смена военного и чиновничьего аппарата, тогда- то обнищавший дворянин и попросил определить его к полицейским делам в Нижегородскую губернию. Поскольку в любимчиках Анны Иоанновны он не ходил и заслуг перед русским престолом у него было достаточно, то Сенат назначил его нижегородским полицмейстером, приведя к присяге 8 февраля 1742 года. Но тут с Метревелевым произошёл первый казус - документы о назначении затерялись, и целых полгода он ждал эту должность.

Первой задачей нового полицмейстера после вступления в должность явилось  исполнение распоряжения о запрете народных гуляний 1742 года.  Однако, имея в подчинении дюжину стражей, Метревелев  активных мер к гуляющим не предпринимал, а в 1743 году запрет и вовсе отменили. Теперь основная задача Егора Давыдовича сводилась к борьбе с пожарами. Учитывая тот факт, что незадолго до его приезда Нижний Новгород выгорал почти полностью несколько раз, полицмейстер весьма ретиво боролся со всеми нарушениями. Минимум два разав год осматривались печи и тяги в них**,** а весной печи опечатывались.  На оснащение пожарной команды полицмейстер выбил средства из Петербурга, после того, как городской магистрат отказал ему в деньгах. Кроме того, Метревелев яро боролся с супружескими изменами. Уличённых  в них нещадно пороли "кошками".

В 1746 году полицмейстер уезжает в Москву в двухмесячный отпуск. После своего возвращения Егор Давыдович ссорится с ямским управителем прапорщиком Егором Кучинским (должность соответствует начальнику службы войсковых сообщений и транспортной инспекции). Вскоре ямщики отказались нести караульную повинность по ночам и дежурить у рогаток (шлагбаумов, перегораживающих город в ночное время). Тогда полицмейстер арестовал злостных отказников из ямщицкой слободы. И тут произошёл невиданный казус.  Государев человек Егор Кучинский со старостой ямщиков, Михаилом  Долининым, собрали сотню вооружённых дубьём ямщиков и ворвались в полицейскую контору, избив и покалечив полицейского Василия Федоровича.  Из толпы несчастного чудом вытащил сотник Герасим Переплётчиков. Избитого квартирмейстера Петра Баранщикова два дня водили на цепи по городу.

Нижегородскому губернатору Даниилу Андреевичу Друцкому правильный и законопослушный полицмейстер мешал и, несмотря на разгул ямщиков по городу, глаза на их бесчинства губернатор закрыл. Возможно, он сам их спланировал, поэтому привлекать к подавлению беспорядков гарнизонный батальон не стал. Почувствовав безнаказанность, ямщики отказывались ходить в караул, а полицейских, рискнувших показаться в ямской слободе, просто избивали. Но наказание все же пришло.  Пренебрегая противопожарными мерами, ямщики сами создали себе подобие ада. 20 июня 1748 года у ямщика Тимофея Гомозова от натопленной печи начался пожар, охвативший десяток дворов. Началось расследование, во время  которого загорелся ещё один ямщицкий дом. С подачи губернатора во всём обвинили полицмейстера. Так как у того сложились напряженные отношения с Тайной канцелярией, последовало увольнение Метревелева. Но Егор Давыдович отправляет челобитную в Рекетмейстерскую канцелярию с точным описанием происшедших событий. И тут, поссорившись с Кучинским, челобитную написал ямской староста Долинин, точно указав факты противодействия полиции.

            15 ноября 1749 года Кучинского отстранили от должности, а летом 1750 года за побои, нанесенные полицейским и остальные деяния, под конвоем отправляют в Москву, где и судят. Сам же Eгор Давыдович сменил чин капитана на титулярного советника и дослуживал в Москве, занимаясь канцелярскими делами.

**Егор Степанович Бабушкин**

**(нижегородский полицмейстер в 1809 - 1819 годах)**

Егор Бабушкин дослужился до майора в тридцать лет в Нижегородском пехотном полку, а затем по неизвестным причинам армию оставил. Вернувшись в Ардатов в своё имение, Егор Степанович пытался занять судейскую должность, но ввиду недостатка знаний  и нелюбви местных дворян к его родственникам, служившим в Ардатовском суде, данная затея провалилась. В начале 1801 года Бабушкина утверждают на должность ардатовского земского исправника. В 1809 году он пошёл на повышение, заняв место нижегородского полицмейстера и поменяв чин майора на коллежского асессора. За время своей работы в губернии Бабушкин не раскрыл не одного серьёзного преступления. При работе с бытовыми преступлениями  его хватало только на то, чтобы быстро выбить показания из узкого круга подозреваемых.  **Не брезговал он и выбивать зубы у своих подчиненных. За жестокий нрав он получил прозвище  «Голландский бык».** Иногда он просто отпускал преступника за взятку.  Однажды Бабушкин даже поколотил судебного чиновника Симанского, который не хотел отдавать вещественную улику в виде документа, но и этот инцидент сошёл ему с рук.

Начавшаяся война с Наполеоном добавила  полицмейстеру хлопот. Приходилось ловить сбежавших рекрутов, а после Бородинского сражения и эвакуации из Москвы -  еще и размещать приезжих московских чиновников. Борьбой с криминальными элементами он совсем перестал заниматься, переключившись на сбор военных податей и пожертвований.

В это время в городе активно работал наполеоновский лазутчик, уроженец **Витебской губернии крестьянин Степан Рачков. Завербовал его и ещё троих агентов помещик Сверчков за сто рублей по исполнения задания.** Степан оказался парнем расторопным и изучил все переправы и броды через Оку и Волгу.  Он посчитал количество лодок и барж, при этом нагло проводя антиправительственную пропаганду в течение целого месяца. Двинувшись из Нижнего Новгорода далее, он был задержан в селе Варганы  земской полицией за подозрительное поведение и разговоры. Несмотря на инцидент с Рачковым, нижегородского полицмейстера простили.

Следующий казус произошёл осенью 1814 года. Из кассы удельной конторы было похищено 60 тысяч  рублей. Бабушкин заподозрил в хищении заседателя Нижегородской палаты гражданского суда, титулярного советника Прохора Петровича Литомьина. Он арестовал десяток его крепостных, включая несовершеннолетних, причем детей спаивали вином, для того, чтобы получить информацию, а затем таскали за волосы и били розгами. В доме Литомьина дважды проводился обыск. В конце концов губернский прокурор прекратил эти бесчинства. Выручил Бабушкина частный пристав Козлов, вычисливший доставленных из Москвы арестантов весною 1815 года. Абрам Мовшович, Абрам Моврович и Ананий Александров по прибытии в Нижний Новгород  были расконвоированы. Только благодаря служебному рвению Козлова полицмейстер не потерял свой должности. Не свалило Бабушкина и нераскрытое дело о фальшивомонетчиках, орудовавших в городе в 1816 году.

 После перевода в 1817 году Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород преступность расцвела махровым цветом. С этим мириться уже не стали и отправили Бабушкина городничим в Арзамас. Здесь  Бабушкин продолжил свою бесправную деятельность, прикрываясь родственниками в судебных органах Арзамаса.  Более того, он совершил подлог - после смерти Аркадия Васильевича Бабушкина, не упоминаясь в завещании, принял активное участие в дележе собственности. После этого он просит расписаться своего брата в документе об уплате денег за крепостных музыкантов, обещая перечислить деньги позднее, но денег так и не вернул. Через год овдовела сестра Егора Степановича, Ольга Степановна Мартос. Бабушкин был назначен опекуном и присвоил 21 тысячу 500 рублей. Бесчинствовал он в Арзамасе до 1826 года.  Его нежелание бороться с лжеврачевателями привело к смерти 16-летней пациентки.  Этим воспользовался уездный штаб-лекарь Остроумов, потребовавший расследования, после которого Бабушкина отправили городничим в Балахну. Но уже в 1828 году он вернулся на свою должность в Арзамас. В это время губернию наводнили фальшивые рубли.  Задержанный преступник, Иван Платонов, дал показания на двоих ни в чём не повинных людей, а Бабушкин отрапортовал губернатору о якобы раскрытом деле. Но не этот казус закончил его карьеру.

В 1829 году знахарь Андрей Тархов чуть не залечил до смерти поручика Баженова. При прочтении рапорта о случившемся Егора Степановича хватил удар, и его парализовало. В 1831 году проверка выявила злоупотребления городничего, по суду     имущество было описано и продано, его семье помогали родственники, которых он ранее ограбил.

**Антон Ефимович Махотин**

**(нижегородский полицмейстер в1827-1843 годах)**

 Антон Ефимович был сыном обычного солдата.  Его карьера началась 5 ноября 1798 года в Кинбурнском драгунском полку, в котором он  уже через две недели получил чин унтер-офицера, а через 4 года занял должность полкового писаря. С ноября 1806 года  Махотин участвовал в войне с Турцией.  Хотя наград он и не получил, но приобрел богатый боевой опыт. Чин вахмистра Махотин получил лишь на тринадцатом году службы. Во время вторжения Наполеона за боевые заслуги получил чин прапорщика. В заграничном походе Махотин получил два тяжёлых ранения и лишился руки под Лародье. В 1814 году он отправился в отставку штабс-капитаном. Научившись владеть левой рукой,  восстановился в своём полку и дослужился до майора в 1823 году, после чего перевёлся в Воронежский гарнизонный батальон.

11 мая 1827 года по протекции нижегородского губернатора, Махотин прибыл в Нижний Новгород для принятия должности полицмейстера. Теперь городом правила "инвалидная команда", ведь и у генерал-губернатора не было руки, и гражданский губернатор Кривцов потерял на войне ногу. Причём оба  начальника Махотина отличались неподкупностью. И подчиненным  брать подношения воспрещали. Но через год их обоих из города убрали. Поначалу Антона Ефимовича удивляло, что деньги ему несут просто так. Однако, женившись на дочке местного купца и оставшись без надзора своих покровителей, он уже с удовольствием стал принимать всевозможные дары.  Уже через полгода он приобрёл сотню крепостных и маленькое имение. До 1837 года Махотин приобрел ещё 403 крепостных.

Первоочередной задачей, стоявшей перед полицмейстером, была борьба с ярмарочной преступностью.  Благодаря чиновнику особых поручений Путвинскому, он быстро вошёл в курс дела и, благодаря природной смышлености, овладел премудростями сыскной работы.

Интересен Махотин казусом с поэтом Александром Пушкиным. Махотин принял Пушкина за ревизора, так как  Пушкин, стыдясь своего малого чина, записывался статским советником. Пушкин опишет этот случай в письме к Гоголю. В результате получилось прекрасное произведение «Ревизор».

Следующий казус рассмешил самого  Николая I, поскольку сам император поставил задачу разыскать потомков Минина. Вообще необходимо отметить, что  прямых потомков у Минина не осталось, но Махотин стал разрабатывать древо матери Минина, линию Подсевальщиковых-Кафтыревых. Собрав однофамильцев из Нижнего и Казани, Махотин предложил им стать потомками Минина за определенную плату.  Денег нашлось у полтораста человек, после чего полицмейстер отправил весь список в Петербург. Рассудив здраво, что прямых наследников у Минина нет, Николай раз и навсегда закрыл эту тему.

Зато в деле внедрения картофеля Антона Ефимовича можно было ставить в пример всей России. Зная русский менталитет, полицмейстер засеял опытное поле картофелем и выставил сторожей с задачей создавать только видимость охраны.  Уже через два года, без всякого принуждения, во всех близлежащих деревнях в огородах росла картошка.

Особый интерес в работе Махотина представляет серия краж из церквей, которая началась 1 июля 1834 года в Борском переезде. 10 октября того же года произошла кража в Сретенской церкви и 10 декабря - из Живоносной церкви. Махотин и его помощники предприняли титанические усилия по поиску преступников. Внимательно изучив похищенные предметы, Махотин обратил внимание,  что злоумышленники брали не самые дорогие вещи, а только содержащие жемчуг и драгоценные камни, то есть, получалось, что ловить надо не преступника, а преступницу в мужском платье. 8 января 1835 года по новой ориентировке была задержана Татьяна Зеленкина,  на её квартире  изъяли все похищенные вещи.

Но дружба Махотина с губернатором Бутурлиным вышла ему боком. Недруг губернатора прокурор Бер решил ударить по полицмейстеру и сообщил в Петербург о злоупотреблениях Махотина. Двое сыщиков, посланные министром внутренних дел, собрали на Нижегородской ярмарке компромат на Махотина и передали его в Петербург. Махотина перевели дослуживать в Рязань в 1843 году, Бутурлин тоже решился своего кресла, а самого Бера сняли за бездействие в отношении злоупотреблений Махотина.

**Генрих Кондратьевич фон Зегнбуш**

**(нижегородский полицмейстер в 1846-1855 годах)**

Генрих Кондратьевич фон Зегнбуш окончил военную службу подполковником от кавалерии и в 1846 году был назначен полицмейстером в Нижний Новгород. Момент для этого выдался неблагоприятный.  Только заступив на свой пост, Зегнбуш получил пополнение из Малороссии в числе 300 новобранцев, забракованных для службы в армии. Очевидно, в Санкт-Петербурге решили, что плохое знание русского языка новобранцами поможет с ограничением коррупции.

В это самое время в город без предупреждения прибыл министр и любимец императора генерал-адъютант граф Клейнмихель для проверки новых дорог. Губернатор Урусов не захотел принять лично столь значимого гостя и послал к нему полицмейстера, который вообще представления не имел о высших чиновниках империи. Начался ледоход, и высокопоставленного гостя разместили в Кунавинской слободе в неотапливаемом  доме. Основная мысль замёрзшего графа была выражена фразой: "У вас в городе всё дурацкое,  и полицмейстер тоже дурацкий". Правда, после пояснения барона Дельвига о столь важной персоне Зегнбуш сразу отправился к губернатору, настоятельно советуя ему лично встретить сиятельного гостя.

На этом служебные казусы полицмейстера не закончились. В 1846 году с крыши Рожденственской полицейской части сорвало железный лист в шесть саженей. Сначала Зегнбуш отправил рапорт на имя губернатора, но поняв, что, что за своё хозяйство отвечает сам, всё-таки приступил к ремонту. Попав на территорию пожарной команды, губернатор Урусов сделал следующие замечания: пожарные одеты неопрятно и неоднообразно, форма почти на всех сильно изодрана. Два пожарных рукава оказались худыми и пропускали воду. Три войлочных щита и рамы были изорваны. Древки и топорища имели разную длину и форму и были не выкрашены. Три паруса также были изорваны, а обоз оказался запачканным и требовал перекраски. Только после замечания губернатора полицмейстер начал исправлять недостатки.

Несмотря ни на что, чья-то влиятельная рука пробила Генриху Кондратьевичу чин полковника. Хотя рекруты так и не научились ходить строем, они быстро переняли умение брать мзду у старых полицейских.  Всякая дисциплина отсутствовала у старых полицейских и казаков, охранявших ярмарку. Например, казаки сами называли своему офицеру посты, на которых будут стоять, и основной задачей для них стало выбивание денег из купцов и торгующих. Разбой и грабежи стали обычным явлением и получили название "ночной покупки". То есть потерпевший выкупал вещь, которая была на нём одета.  Если его грабили у Дюковой дамбы, то попавшись грабителям в другом месте, потерпевший говорил, что шубу он свою уже купил, и грабители отпускали его с Богом.

Примечательным для полицмейстера стало дело архитектора Л. В. Фостикова. Неизвестный аноним предупредил архитектора о предстоящем ограблении. Фостиков сразу кинулся искать защиты у полицмейстера. Зегнбуш захотел поймать преступников с поличным и предложил Фостикову отдать все ценности налётчикам, чтобы сразу организовать задержание. Отдав преступникам ценности на три тысячи рублей, Фостиков не знал, что  он их больше никогда не увидит. Преступники оторвались от погони через лавку с двумя выходами, где их поджидала карета. Неумение организовывать засады и плохое знание города полицейскими было при Зегнбуше в порядке вещей.

 Следующий казус произошёл с высланным в Нижний Новгород за дерзость в отношении Николая I князем Гагариным. Молодой повеса, собрав местных юных бездельников, развлекался напропалую. Например, ватага юнцов ночью голышом скакала по городу с факелами.  Затем Гагарину пришла мысль поменять местами на главной улице все вывески, и он это  исполнил. Благодаря высокому статусу и расположению юной жены губернатора Зегнбуш  не принимал никаких мер. Но однажды жена губернатора задержалась на балу у Гагарина. Урусов вызвал полицмейстера и приказал узнать, что там творится. Полицмейстер при подъезде к князю поинтересовался у встречного о бале, но тот пошутил, что там оргия, а полицмейстер, не поняв шутки и не проверив, кинулся к губернатору. Урусов приказал полицмейстеру немедленно доставить свою жену домой, а через несколько дней князь Гагарин получил предписание ехать в Сибирь.

В 1849 году Генрих Кондратьевич стал рьяно бороться с раскольниками и еретиками, хотя сам по вероисповеданию был лютеранин. Когда в Лукоянове задержали скопца, полицмейстер приказал отвести задержанного в женском сарафане в Починки и привязать его к позорному столбу, дабы каждый мог плюнуть ему в лицо. Правда, результат был обратным, люди увидели в несчастном скопце скорее не врага веры, а мученика, и количество скопцов в губернии увеличилось.

Обо всех подвигах полицмейстера высшее начальство информировал чиновник для особых поручений при министре внутренних дел Павел Иванович Мельников. Наконец,  в 1855 году одиозного полицмейстера отправили городничим в уездный городок.

**Павел Вильгельмович Лаппа-Старженецкий**

**(нижегородский полицмейстер в 1855-1859, 1865-1867 годах)**

 Мазовецкий шляхтич, отставной полковник Лаппа-Старженецкий в январе 1854 года оставил военную службу. Во время Кавказской войны он снискал славу храбрейшего офицера, получил тяжёлые ранения. Получить ему должность полицмейстера в Нижнем, очевидно, помогли родственники жены, поскольку они имели в губернии серьезный вес. Сразу же по прибытии в Нижний Новгород Павел Вильгельмович совершил подвиг, в одиночку прекратив драку между татарами и русскими.  При этом усиленный наряд полиции и казаков только принимал хулиганов, которых полицмейстер выкидывал из толпы. Для полицейских бездействие в этой ситуации стоило выбитых зубов. Павел Вильгельмович имел хороший поставленный удар, которым и вышибал из подчинённых трусость. **В результате полугодовой воспитательной работы без зубов оказались почти все нижние чины полиции.**

 Затем полицмейстер занялся наведением порядка в чинопочитании в городе. Рядовые нижегородцы уже давно не кланялись даже проезжавшему губернатору,  не говоря уже о других высокопоставленных чиновниках. И начал Лаппа наведение порядка с ямщиков и извозчиков. Если при появлении полицмейстера или губернатора ямщик не успевал снять шапки, то тут же могучей рукой Лаппы швырялся о мостовую. Скоро при проезде полицмейстера у извозчиков начиналась паника. Но, как ни странно, это не мешало Павлу Вильгельмовичу быть лучшим другом творческой интеллигенции города. Для того,  чтобы Тараса Григорьевича Шевченко не отправили из Нижнего Новгорода на прежнее место ссылки, Лаппа отправляет ложный рапорт о болезни поэта. Когда губернатор Анненков решил издать все произведения Пушкина и выкупил для этого все права, но денег не хватило,  бравый полицмейстер прошёлся по купцам и заставил их купить билеты на будущее издание по 12 рублей за штуку.  Таким образом, к 1857 году все произведения гениального поэта вышли в свет. Затем Лаппа занялся театром. Для начала директор Смольков начал составлять репертуар под чутким руководством полицмейстера, а затем Лаппа уже распоряжался ролями для актёров. Лаппа также привлекал пожарную команду для участия в спектаклях как массовку. Однажды во время спектакля прозвучал пожарный набат, сами пожарные были задействованы в массовке в качестве чертей, и в этом же одеянии они и ринулись тушить пожар, сильно озадачив горожан.

Поскольку воров и грабителей полицмейстер считал неинтересным противником, то всю энергию вкладывал в тушение пожаров. При звоне пожарного набата полицмейстер бросал все дела и летел на пожар, иногда прибывая раньше пожарной команды. Брандмайор Чапин даже и слова не смел сказать Лаппе, когда тот руководил тушением пожара. Многие нерадивые пожарные остались без зубов, не миловал Павел Вильгельмович и простых зевак, мешавшим действиям пожарной команды. Благодаря такому отношению городская пожарная команда была одной из лучших в Империи. Потихоньку город привыкал к своему неординарному полицмейстеру. Купцы наизусть знали тарифы на взятки начальнику, и именно на Нижегородской Ярмарке, благодаря Павелу Вильгельмовичу,  родилось выражение: "брать на лапу".

 Гром грянул при назначении губернатором раскаявшегося декабриста генерал-майора Муравьёва. Новый губернатор сразу повёл борьбу со  взяточниками и мздоимцами в полицейских мундирах. Поскольку большая часть нижних чинов, замеченная в злоупотреблениях, сразу же губернатором отправлялась из города, Лаппа и сам начал пресекать преступные деяния своих подчинённых. Так, 10 ноября 1857 года была ограблена церковь Симеона Столпника. Лаппа распорядился хватать всех бродяг, в местные притоны и тюремные камеры были отправлены переодетые полицейские, и это дало результаты. Уже 24 ноября по показаниям бродяги схватили крестьянина, который и вывел полицию на интернациональную преступную группу. В неё входили бывший полицейский будочник Абрам Венерман, рядовой полицейской команды Нахман Герман, рядовой инвалидной команды Николай Костров и крестьянин Дмитрий Поляков. Несмотря на этот успех, наладить отношения с губернатором не удалось.

В 1859 году Павел Вильгельмович решил выйти в отставку по болезни, так как противостоять губернатору становилось всё тяжелее и тяжелее, да и взятки приходилось уже брать с опаской. Но как только Муравьёва сменил генерал-лейтенант Одинцов, Лаппа сразу же решил вернуться на службу. Восстановленный в должности Павел Вильгельмович ничуть не изменил своим привычкам, он только немного изменил тарифы взяток. Основной его компанией теперь были чиновники из палаты государственного имущества. Лучший его друг, управляющий палатой Бетлинг, не только брал взятки, но и подворовывал государственное имущество. В 1867 году вскрылась крупная кража казённой соли 1000600 пудов. Председатель Нижегородской казённой палаты Вердеревский и смотритель соляных магазинов Терский расхищали соль ещё с начала 1860-х годов. Во время начавшегося расследования полицмейстер никакой помощи следствию не оказывал. Господин Терский вообще был задержан московской полицией. Губернатор отстранил Лаппу от ведения дела, а тот, в свою очередь, попросил увольнения по состоянию здоровья, на что губернатор сразу и согласился.

К сожалению, меняются только времена, но не люди и их пороки…