**МАТВЕЙ ПОГРЕБИНСКИЙ**

Поздним вечером 4 апреля 1937 года, в кабинете начальника Управления НКВД по Горьковской области раздался выстрел. Когда дежурный по Управлению вбежал в кабинет, то увидел в кресле за столом бездыханное тело 42-летнего начальника Управления комиссара государственной безопасности 3 ранга Матвея Самойловича Погребинского, на полу, рядом с креслом, лежал маузер...

Матвей Самойлович Погребинский родился в 1895 году, в местечке Белиловка Лубненского уезда Полтавской губернии, в семье служащего лесоразработок. В 1911 году окончил 3 класса высшего начального 4-классного городского училища в городе Лубны. В 1912-1915 годах, там же в Лубнах, работал конторщиком в мануфактурном магазине.

С мая 1915 по ноябрь 1917 года Матвей Погребинский служил в царской армии - рядовой 33 Сибирского запасного полка в городе Петропавловске. После развала старой армии вернулся на родину, где пошел по стопам отца – с января по сентябрь 1918 года работал сначала лесорубом, потом десятником лесной дачи Лубненского уездного земельного отдела. Затем, с декабря 1918 по апрель 1919 года Матвей Погребинский работал грузчиком и чернорабочим на лубненской мельнице, потом, с мая по август 1919 года – контролером Биржы труда в Лубнах..В 1919 году он вступает в большевистскую партию.

С августа 1919 по апрель 1924 года жизнь Матвея Погребинского была связана с Красной Армией, в которой он прошел путь от смотрителя армейского госпиталя до помошника начальника Политической инспекции Главного санитарного управления Рабоче-Крестьянской Красной армии.

В мае 1924 года решением ЦК партии Матвей Погребинский, как опытный партийный работник и отличный организатор был направлен на работу в органы государственной безопасности – сначала он был помошником начальника организационного отдела административно-организационного управления ОГПУ СССР, а затем с августа 1925 по февраль 1929 года возглавлял организационный отдел.

В августе 1924 года в жизни чекиста Матвея Погребинского произошли серьезные изменения – к обязанностям помошника начальника организационного отдела Административно-организационного управления ОГПУ СССР прибавилось руководство трудовой коммуны для малолетних правонарушителей.

Как известно, инициатором создания такого рода коммун был председатель ВЧК, он же - председатель Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК РСФСР Феликс Эдмундович Дзержинский. Выступая на заседании ВЦИК в июне 1921 года, он заявил: “Я хочу бросить некоторую часть сил ВЧК на борьбу с беспризорностью. Наш аппарат - один из наиболее четко работающих. С ним считаются, его побаиваются”.  
 18 августа 1924 года вышел приказ по административно-организационному управлению ОГПУ, который гласил: “Для борьбы с малолетними правонарушителями в возрасте от 13 до 17 лет организовать детскую трудовую коммуну при ОГПУ на 50 человек…  
Заведующего коммуной подчинить во всех отношениях товарищу Погребинскому”. Приказом утверждался штат работников всего из восьми человек. Так чекист Погребинский стал педагогом и воспитателем.

Не имея педагогического образования, Матвей Погребинский взялся за изучение специальной литературы, советовался с педагогами, ездил за опытом к Антону Семеновичу Макаренко. Ночи проводил среди беспризорников у асфальтовых котлов, выдавая себя за “своего”, ходил по тюрьмам, беседовал с их обитателями. И напряженно размышлял над тем, какой должна быть система воспитания в коммуне. По его мнению, здесь требовалось нечто иное, чем в классических детских колониях – там ребятишек чрезмерно опекают, дают все готовое, а ведь у малолетних правонарушителей и без того преобладают паразитические наклонности. Нет, в трудовой коммуне пусть подростки все для себя делают сами. Главное - труд, приобретение профессии, полная добровольность пребывания в коллективе. Никакой охраны, никаких решеток, никакого принуждения.   
 Так складывались совершенно новые, еще не виданные в мировой педагогической практике методы воспитания, ставился уникальный эксперимент, потребовавший для своего осуществления уникальных педагогов-воспитателй, поиску которых Погребинский уделял особое внимание.

Большое значение придавалось и тому, где будет размещаться коммуна. Лучше всего - не в Москве, чтобы исключить соблазны большого города, но в то же время достаточно к ней близко, чтобы ребята не чувствовали себя в изоляции.  
 Место выбрали под Москвой, в селе Костино, рядом со станцией Болшево. До революции здесь находилось довольно большое имение предпринимателя Крафта с просторным барским домом, хозяйственными строениями, пахотными землями, яблоневым садом, оранжереями и теплицами. В имении был пруд с фонтаном, липовый парк, росли столетние дубы и вязы. А вокруг сплошной стеной стоял лес.

Будущих коммунаров Матвей Погребинский набирал прямо в тюрьмах, после долгого и тщательного собеседования. Вначале в Болшевскую трудовую коммуну было отобрано всего лишь 15 кандидатов в коммунары, несовершеннолетних преступников-рецидивистов, в большинстве своем грабителей и налетчиков. ”Недоверчиво шли они переодеваться в новое платье, - вспоминал впоследствии Матвей Погребинский, - Им не верилось, что они отныне - свободные люди, и они опасливо оглядывались на часовых тюрьмы, загадывая: сколько же конвойных пошлют с ними? Но тут начинается необыкновенное: им, арестантам, вручают деньги на железнодорожный билет до коммуны и никаких конвойных не посылают с ними.Едет только заведующий коммуной. Действительно, как будто свободные люди? Но не убежать ли? Нет, надо подождать, что-то очень непонятно, кроме тог, и лестно - доверяют! Приехав на место, двух ребят отрядили с деньгами за ужином. Это уже совсем странно: отпускают одних с денгами, а конвоя нет!... И уж совсем поразило их, когда заведующий комуной, показав общежитие, обьяснил: “Все , что вы ребята, видите - обмундирование, пища, инструменты, - все это дается вам в долг ОГПУ, и за все это вы потом должны будете уплатить. Похоже на сон. Бесправный арестант вдруг превращется в человека, которому предоставляют все нужное для честной трудовой жизни. Значит - видят в нас не только преступника”.

Один из членов Болшевской трудовой коммуны впоследствии вспоминал: “Неважно, продолжительная ли у человека была встреча с Матвеем Самойловичем Погребинским, или все ограничивалось несколькими фразами, но, однажды встретясь с этим человеком, его нельзя было забыть. Ибо это был человек с большой буквы, в самом высоком смысле этого слова”.

Самоуправление, на которое делал главную ставку Матвей Погребинский, оставалось главным принципом с первого до последнего дня существования Болшевской коммуны. Начальников как таковых не назначали. Верховным органом было общее собрание, его решения считались законом для каждого коммунара. Собрание решало все вопросы, в том числе и такие, кого наказать или поощрить, кого принять в коммуну, а кого за нарушения отправить обратно в тюрьму.  
 Процесс перевоспитания в коммуне получил название “перековка”, что было созвучно той эпохе.. “Перековаться” означало - получить как минимум семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться. Последнее для бывших малолетних уголовников было, пожалуй, самым трудным. Они не привыкли и не умели работать.   
 Вот почему Матвей Погребинский так много внимания уделял организации в коммуне трудового процесса, который одновременно был и воспитательным – вначале открыли две кустарные мастерские - столярную и сапожную. В одной вручную делали табуретки, в другой - также вручную - шили спортивную обувь. Постепенно производство усложнялось. Через два года оборудовали обувную мастерскую, чинили обувь для жителей всеъ близлежащих населенных пунктов.Затем открыли маленькую трикотажную мастерскую, а вскоре - и трикотажную фабрику. Эти первые “фабрики” размещались в хозяйственных помещениях имения - в сарае, конюшне, птичнике, коровнике. Первым специально построенным здесь производственным зданием был завод по изготовлению коньков, вступивший в строй в 1929 году

В дальнейшем была заложена уже настоящая обувная фабрика, затем - спортдеревообделочная, на которой начали осваивать производство теннисных ракеток и лыж. Уровень сложности поступающего оборудования настолько вырос, что возникла потребность в технической учебе, поэтому начал действовать учебный комбинат, дававший возможность получить не только среднее, но и высшее техническое образование. Он включал школу-десятилетку, школу ФЗО, техникум, рабфак, планово-экономические курсы, три курса вуза, изостудию, химическую лабораторию, физический кабинет, киноаудиторию, два больших чертежных зала, механическую мастерскую, двухсветный спортивный зал с раздевалками и душем. Как утверждали специалисты, многие кабинеты и лаборатории в Болшевской трудовой уоммунк были оборудованы лучше многих столичных.  
 В результате всей этой работы фабрики Болшевской трудкоммуны превратились в высокорентабельное производство, продукция которого - коньки, лыжи, спортивная одежда и обувь, теннисные ракетки - расходилась по всей стране и пользовалась высоким спросом. Болшевская коммуна не только не требовала на свое содержание государственных средств, но получала сотни тысяч рублей чистого дохода.  
 Со временем росла численность коммуны, составлявшая около четырех тысяч человек. Теперь сюда принимали уже не только ребят, как в первые годы, но и девушек. Создавались молодые семьи, подрастали дети. Для них был открыт пионерский лагерь. Коммунары по профсоюзным путевкам отдыхали во всесоюзных здравницах.

Личность Матвея Погребинского как руководителя Болшевской трудкоммуны была столь яркой и колоритной, а его обаяние таким неотразимым, что быть его другом считали за честь такие известные и талантливые люди, как писатели Алексей Толстой, Ромен Роллан, Всеволод Иванов, Александр Фадеев. Особенно теплые и доверительные отношения сложились с Матвея Погребинского с великим русским писателем Алексеем Максимовичем Горьким.

Впервые Матвей Погребинский повстречался с Алексеем Максимовиче Горьким летом 1926 года, когда выдающийся писатель в первый раз вернулся на Родину после более чем пятилетнего отсутствия. В тот приезд Горький и побывал в Болшевской трудовой коммуне ОГПУ, где познакомился с Погребинским и его воспитанниками. Писатель был в восторге от того, с чем он познакомился в Болшеве: “Я воочию увидел, как из безликой человеческой массы, благодаря неустанной работе чекистов-вспитателей формируются самостоятельные, инициативные, сознательныые люди” . Когда в 1928 году Матвей Погребинский написал книгу “Трудовая коммуна ОГПУ”, которую посвятил Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, Горький сам высказал желани написать к ней предисловие, в котором отметил, что “эта маленькая книжка говорит о великом и сложнейшем деле - о дерзком опыте борьбы с преступностью и об удивительном успехе, одержанном в этой борьбе. Начало этому опыту дано энергией Феликса Эдмундовича Дзеожинского - он первый указал на необходимость немедля ликвидировать “беспризорность”... Мне кажется, что среди всех попыток перевоспитания юных “правонарушителей” столь дерзкого и настолько успешного опыта еще не было... “ И далее, рассказывая о своем посещении Болшевской трудовой коммуны, Алексей Максимович подчеркивает: “Совершенно изумительное впечатление вызвали у меня бывшие герои уголовной хроники и тюремные жители... Глядя на них, не веришь, что все они сидели в тюрьмах и что среди них есть бывшие налетчики, люди, едва избежавшие “высшей меры” нказания... Крайне поучительно знакомство с этой молодежью... ”.

Сама по себе книга Матвея Погребинского - это такой же сюжет “педагогической поэмы”, как и книга Антона Семеновича Макаренко, хотя она представляет собой строгий хроникально-документальный рассказ. Не случайно, ряд нынешних отечественных специалистов по социальной педагогике, познакомившись с книгой Погребинского, высказыват мнение о том, что ее полезно было бы прочитать и многим нынешним воспитателям исправительно-трудовых колоний: столько в ней интересных наблюдений и замечаний.

Пребывание Алексея Максимовича Горького в Болшеве положило начало его крепкой дружбы с Матвеем Погребинским. Вновь Погребинский встретился с Алексеем Максимовичем Горький через два - летом 1928 года, во время второго приезда писателя в Советский Союз из Италии. Руководство ОГПУ, зная о большом интересе писателя к проблеме перевоспитания преступников и правонарушителей, подготовило для Горького поездку на Соловецкие острова, где в те годы располагался так называемый “СЛОН” - Соловецкий лагерь особого назначения, где отбывали срок наказания как уголовные преступники, так и те, кого власти считали политически неблагонадежными членами советского общества (так, среди последней категории заключенных в то время на Соловках находился и 22-летний бывший студент Ленинградского университета Дима Лихачев - будущий всемирно известный советский российский академик Дмитрий Сергеевич Лихачев).

По линии ОГПУ в поездке по Соловкам Горького сопровождал именно Матвей Погребинский, который по праву был непререкаемым авторитетом для руководителей исправительно-трудовых учреждений.Во время этой поездки Горький еще больше подружился с Погребинским, которого он стал называть в личном общении попросту - Мотя, а в письмах к своим родным и знакомым именовал дружеским прозвищем - “Мотя-милиция”. Застряв на обратном пути из Соловков из-за обострения легочной болезни в Ленинграде, Горький отправил письмо-отчет о поездке в СЛОН заместителю председателя ОГПУ СССР Генриху Ягоде, в котором так отозвался о Матвее Погребинском : “Милейший гувернер мой, человек неукротимой энергии Славный он. Чем больше узнаю его, тем более он мне нравится”.

Когда в 1930 году было решено, что Алексей Максимович Горький должен окончательно вернуться в Советский Союз из Италии, для чего ему нужно было решить ряд личных вопросов на месте, то по решению руководства ОГПУ к Горькому в Сорренто был нелегально, под чужим именем, направлен именно Матвей Погребинский, который провел в фашистской Италии более месяца. Подтверждая факт прибытия Погребинского в письме к своему личному секретарю Петру Крючкову, Горький пишет, пользуясь эвфемизмом :”...приехала Милиция”, а в письме к Председателю ОГПУ Генриху Ягоде, отправленном диппочтой, писатель сообщает, что “Мотя в курсе дела.Он Вам много расскажет”. Когда Алексей Максимович Горький летом 1933 года окончательно вернулся на Родину из Италии, то первое, чем он занялся, стала работа по формированию целой бригады московских писателей, перед которыми была поставлена задача - написать книгу очерков о Большевской трудовой коммуне НКВД. Ровно через три года - летом 1936 года, книга “Болшевцы. Очерки истории Болшевской имени Генриха Ягоды трудкоммуны НКВД”, предисловие к которой написал сам Алексей Максимович Горький, вышла в свет. Примечателен тот факт, что уже в августе 1936 года на выход этой книги откликнулся признанный авторитет в вопросах воспитания беспризорных детей и подростков Антон Семенович Макаренко - в “Литературной газете” появилась его восторженная рецензия, в которой он предложил издать сборник “Болшевцы” также и на иностранных языках, чтобы способствовать его распостранению за границей.

О том, что история с Валей не была для Погребинского каким-то исключительным событием, говорит и такой факт: хотя у супружеской четы Погребинских было двое детей, Матвей Самойлович усыновил одного из своих воспитанников - Васю Маслова, который отличался ярко выраженным художественным дарованием. Погребинский много занимался с талантливым подростком, доставал для него краски и кисти, готовил холсты для картин, рассказывал о великих художниках. Когда Матвей Погребинский был переведен на работу в Горький, то подросший Василий Маслов стал учиться в Горьковском художественном техникуме, после окончания которого поступил в Москве в знаменитый ВХУТЕМАС –Высшие художественно-технические мастерские, где в его судьбе принимали самое горячее участие такие выдающиеся знатоки и ценители прекрасного, как Анатолий Луначаркий и Максим Горький, такие светила отечественной живописи, как Петр Кончаловский, Игорь Грабарь и Константин Юон. Молодому художнику пророчили большое будущее: его работы неизменно обращали на себя внимание на художественных выставках, о его картинах восторженно писал главный идеолог большевистской партии Николай Бухарин. В середине 30-х годов две выставки Василия Маслова с большим успехом демонстрировались в Горьком, по заказу оргкомитета “Социалистическая индустрия” он должен был написать большую панораму Горьковского автозавода. Горьковский художественный музей приобрел много его живописных и графических работ. Василий Маслов часто приезжал в Горький к своему приемному отцу - Матвею Погребинскому, подолгу жил у него, писал пейзажи в окрестностях города, рисовал портреты горьковчан.

За время существования Болшевской трудовой коммуны ОГПУ более двух тысяч бывших беспризорников и несовершеннолетних преступников получили в ней свою первую трудовую закалку, стали настоящими людьми. И в этом весомый вклад повседневного, настойчивого труда и большой души чекиста-дзержинца Матвея Самойловича Погребинского. Когда Матвей Погребинский стал начальником Управления НКВД по Горьковской области, и не имея из-за большой занятости по службе возможности заниматься воспитательной работой с детьми и подростками, он тем не менее не порывал с любимым занятием, став шефом детской трудовой колонии под Городцом.

В конце 1928 года Матвей Погребинский расстался с дорогой его сердцу Болшевской трудовой коммуной – решением коллегии ОГПУ он сначала был назначен помошником начальника Особого отдела Московского военного округаа затем в 1930-1933 годах – он начальник Башкирского областного отдела ОГПУ. С июля 1933 и по начала апреля 1937 года жизнь Матвея Самойловича Погребинского была связана с нашим городом, куда он вначале был назначен полномочным представителем ОГПУ СССР по Горьковскому краю, а затем через год – в июле 1934 года, Погребинский был назначен начальником Управления НКВД Горьковского края, и с февраля по апрель 1937 года он – начальник Управления НКВД Горьковской области.

Казалось, что в жизни Матвея Самойловича Погребинского все складывалось хорошо – за самоотверженную работу в органах государственной безопасности он был награжден орденами Красного Знамени и Красной звезды, дважды он был удостоен нагрудного знака “Почетный чекист”, ему было присвоено специальное звание – комиссар государственной безопасности 3 ранга, соответствовавшее воинскому званию “генерал-майор”.

Однако в феврале-марте 1937 года все разом резко изменилось в худшую сторону.... Этому предшествовал целый ряд событий, происшедших в высших эшелонах партийной власти СССР. Все началось с того, что нарком внутренних дел Генрих Ягода перестал устраивать Генерального секретаря ЦК ВКП9б) Сталина - дело было в том, что в 1934-1936 годах Ягода лишь под давлением Сталина и его подручного - секретаря ЦК, заведующего отделом кадров ЦК и председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Ежова повернул следствие по убийству Сергея Мироновича Кирова в сторону противников Сталина - “зиновьевцев”, и что высокопоставленные чекисты, как в центре, так и на местах, без особого энтузиазма готовили процесс по делу так называемого “Троцкистско-зиновьевского объединенного центра”, стоивший жизни видным деятелем большевистской партии Григорию Зиновьеву и Льву Каменеву. Словом, на новом этапе борьбы Сталина за абсолютную власть в партии и государстве Ягода становился все менее удобен...

Ввиду того, что Сталину на посту главы НКВД был нужен не самостоятельный человек, а исключительно исполнитель, который бы безропотно претворял в жизнь все замысли вождя, участь Ягоды была предрешена: в феврале-марте 1937 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором глава НКВД был обвинен Николаем Ежовым в целом ряде серьезнейших служебных упущений, граничащих с преступлениями, за что его сначала сняли с поста наркома внутренних дел, а впоследствии арестовали. Однако одним Ягодой дело не ограничилось – в соответствии со специальной резолюцией Пленума ЦК партии, рассматривавшего дело главы НКВД, было принято решение о чистке органов госбезопасности. Это было смертным приговором “людям Ягоды”, в числе которых был и начальник Управления НКВД по Горьковской области Матвей Самойлович Погребинский...

Когда Погребинский узнал о том, что 4 апреля 1937 года Ягода был арестован “ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера”, он понял, что его арест - это вопрос только времени. Поэтому самоубийство Матвея Погребинского, конечно же, не было поступком истерика, попавшим в сложную ситуацию. Дело было в том, что чекисты дзержинского призыва и сотрудники-”винтики”, бездумные исполнители воли Сталина и Ежова, - были, несомненно, совершенно разными людьми.