**ВОССТАНИЕ МОРДВЫ 1743 – 1745 ГОДОВ**

Восстание мордвы Терюшевской волости относится к числу малоизвестных страниц истории Нижегородского края. А между тем, почти двухлетнее отча­янное сопротивление населения маленькой волости военно-карательному ап­парату  явилось,несомненно, громким событием в жизни Нижегородской губернии и епархии 1740-ых годов. Ныне оно почти забы­то; в историко-краеведческой литературе (А. Л. Мельников, А. С. Гацисский), как правило, встречаются краткие, в несколько строк, упоминания об этом событии без особых подробностей. Всего несколько абзацев посвятил этому знаменитый историк С.М.Соловьёв; довольно туманно пишет о нём архиманд­рит Макарий. В конце прошлого века проблемуэту изучалВ. И. Снежневский; в наши дни важные факты и документы опубликовали А.Е.Захаркина и Н.Ф.Фи­латов. Но "объять необъятное" нельзя нигде, а в истории особенно, и мы, не претендуя на всеохватность описания, попытаемся уточнить и дополнить картину событий, опираясь в основном на документы Нижегородского област­ного архива (ГАНО).

Терюшевское восстание произошло в годы очередной волны ужесточения государственной религиозной политики. Так, в 1742 году лиц иудейского вероисповедания, не желавших  принять православие, предписывалось выселять за пределы империи. В Петербурге решался вопрос о переносе всех неправославных храмов с Нев­ского проспекта на окраины города; жёстче взыскивались со староверов двой­ной оклад и штрафы за бороду. В мусульманских и языческих деревнях обре­кались на слом мечети и капища. Впрочем, религиозная политика правительс­тва проводилась в духе «кнута и пряника»: высочайшими указами 1740—1741 годов повелевалось новокрестившимся выдавать кресты и деньги, а главное—все добровольно принявшие православие освобождались от подушной подати, рек­рутских сборов и поставок провианта в армию на 3 года, а указанные пла­тежи целиком перекладывались на ещё "некрещёных», «иноверцев». А уж с них-то взыскивали с "наикрепчайшим и всевозможным принуждением".

К середине XVIII века Терюшевская волость Нижегородского уезда находилась в сложном социально-экономическом и национально-религиозном положении. По соседству с дворцовыми деревнями — обширная вотчина генерал-лейтенан­та от артиллерии царевича Бакара Грузинского, чьи предки получили волость ещё в петровские времена. Смешанное русско-мордовское население, причуд­ливо уживавшиеся христианство и язычество - "идололаторство".

18 мая 1743 году Димитрий Сеченов, епископ Нижегородский и Алаторский, объ­езжая епархию "по должности пастырской", прибыл со свитой в новокрещёное село Сарлейч (Успенское), где собирался отслужить литургию. У церкви он увидел языческое кладбище, «аки на поругание святая церкви в христиан­ском селе в близости церкви поставленное, на котором кладутся их, некре­щеных идололаторов, мертвые тела, и приезжая из всех ближних и дальних мест, таковые некрещены приносят скверный жертвы кличем и плясками» что весьма богопротивно и...правилами святых отец...и указами запрещено»(1).

Узнал епископ и то, что многие здешние "неученые христиане" не только на эти "бесовские игралища" приходят, но к «скверным их жертвам приобща­ются, пьют и ядят с ними заедино»(2)—очевидно, по привычке — давно ли они стали христианами?  Сарлейский священник Алексей Мокеев сообщил епископу, что некрещённые по воскресеньям и праздникам во время богослужения ходят мимо церкви "играя в пузыри и смыги, скачут и пляшут завсегда", а жёны их "сходясь близь тоя ж церкви на ключе, моют платье и всякое бесчиние творят" (3).

Входя в церковь, епископ Димитрий приказал своим служителям сварить пи­щу, а на дрова взять с кладбища "'поставленные на могилах колья, которых и созжено десятка с три", а остальные надмогильные памятники — те же колья и струбы—"велел было зжечь" для "истребления таковых богопротив­ных и душевредных суеверствиев"(4).

Итак, каждая сторона отстаивала своё право на веру и лишала его другую. Последствия не замедлили сказаться.

По выходе из церкви местные священнослужители сказали епископу: "Опасно де вашему преосвященству здесь стоять, понеже де мордва советует вам учинить зло"(5). Для предосторожности Сеченов известил об этом управляю­щего вотчиной князя М. Баратаева, а сам выехал далее в деревню Сескино. Но едва он проехал полверсты, как дорогу ему преградила возмущённая тол­па "некрещеных идололаторов", которые, "закричав своими воровскими ясаками" учинили на его обоз "разбойническое нападение" и обратили в бегство назад в Сарлей, где "во враге коляски переломали и людей многих повреди­ли "(6). Захватив в погоне сарлейского дьячка Петра Борисова, некрещенцы били его "смертными побои, которой и остался у них замертво "(7). Нападавших было до 500 человек, мужчины — с ружьями, стрелами, рогатинами и дубьём, а женщины и дети - "все с палочьем». Они нагрянули в Сарлей, где в течение трёх часов "штурмовали" обоз и свиту епископа. Архиерейская прислуга и жи­тели оборонялись, но устоять под таким натиском не могли. Перепуганный епископ поначалу "схоронился было в церковь", но потом, услышав крики и угрозы церковь сжечь, а его самого—побить до смерти", «убоявся, ушел из той церкви тайно в дом священнической, и сидев в погребе, готовился к не­чаянной смерти" (8). Сеченова и его свиту спасли от неминуемой гибели русские жители, подоспевшие на подмогу из села Константинова и других православ­ных селений; а вот приехавший в Сарлей из Терюшева управляющий князь Мелхиседек Баратаев хотя и эту "бедственную брань" "доволно видел", но мер никаких не принял; мало того, когда обыватели его просили мятежников переловить, а ружья у них отобрать, он делать этого "не велел, а оставил тех всех злодеев просто»(9). Под охраной проводников из местных христиан епископ отправился в дальнейший путь «с немалым от оных воров страхом и опасностию» (10).

Интересно, что нападавших Димитрий Сеченов именует не иначе, как "некре­щеными старинными русскими людьми", которые, "укрывая свое древнее идоло­поклонство и волшебство... называются мордвою ложно, понеже они мордвою никогда не бывали, и мордовского языка не знали, и не знают, а говорят так, как суздальския и ярославския мужики"(11). Некоторые из них говорили даже, что "слыхали де они от дедов своих, что они Ярославцы, которых давно было надлежало окрестить, и поневоле" ,но архиерейский престол появился в Нижнем недав­но, и священники "от неискуства своего об них не доносили», потому и "ник­то об них и не ведал"(12). Последнее не исключено: ведь предыдущие полсто­летия все силы епархии поглощались борьбой с расколом, и предшественники Сеченова не уделяли "идололаторам" должного внимания. Возможно и то, что некоторая часть русских, издавна проживая среди мордвы в отрыве от право­славного духовенства, приобщилась к её культу и обычаям, как бы вернулась к язычеству. Как бы то ни было, но повстанцы, называемые обобщённо мор­двою, намеревались упорно отстаивать свою традиционную веру против всяко­го вкрапления христианства...

В своих жалобах они вообще пытались отрицать факт нападения на епископа. По их словам, Сеченов кладбище сжёг, "а чего ради, того мордве не объявил", и она сбежалась из окрестных деревень, полагая, что "оное нечаянное позжение от каких воровских людей, а не от преосвященного, и как уведомились,что оное учинилось по приказу преосвященного", то мордва ничего, как епи­скопу, "так и при нем обретающимся не учинили"(13).

А Сеченов, вернувшись в Нижний 1 июня, получил из Терюшевской волости новые тревожные донесения. Поп Козьма Алексеев сообщал из села Богоявлен­ского, что окрестные язычники грозились убить его до смерти и 19 мая мно­голюдной толпой пришли в его село и "оного попа Козму искали и к дому ево приступали с рогатинами и у избы выбили окна"(14).  Поп Алексей Мокеев сообщал, что сарлейские некрещенцы вновь собирались на своём кладбище и "бранили его, попа, всякою скверною лаею» (15). На жалобы перепуганных свя­щенников управитель князь Баратаев никак не реагировал. Но самое интерес­ное - крестьяне рассказали на исповеди. Оказывается, 21 мая князь Баратаев собрал их у себя в Терюшеве и выговаривал им: "Для чего де вы выходили на охранение архиерея? Не ваше де дело, он де волен над попами, а я-де волен над вами! Хотя бы де ево те мордва убили и до смерти, у государыни-де архиереев много!» (16). Столь двусмысленное поведение князя объясня­лось просто—накануне приезда епископа некрещёные "собравши по алтыну з души, с шесть сот рублев оному управителю поднесли "и Баратаев обещал: "Я вас от крещения устою и учителей-де в жилища ваши для проповеди слова Божия и объявления милостиваго указа не допущу' (17). По мнению епископа, Баратаев только для виду христианин, а по сути "или персенин, или армянин" (или "грузинец"), уже 3-й год в епархии живёт, "а отца духовного не имеет» и в церковь не ходит, а в посты святыя мясо яст"(18). Рассказали православ­ные крестьяне и о том, что нападение на епископа готовилось заранее: волшеб­ники-жрецы, "которые у них, некрещенов, за попов почитаются, собрали своих единоверцев на кладбищах и возмутили: "архиерей-де будет крестить нас насильнос салдатами, и ежели-де подокно с салдаты, то де сами созжемся на овинах, а ежели де без салдат, то убием его до смерти"(19). И выжидали, заманивали обоз епископа поглубже в волость, и когда убедились, что солдат при Сеченове нет, решили напасть… Многословно и эмоционально расписывает епископ "злобу" и "помраченность ума" язычников, их упрямое нежелание прийти ко "свету еван­гельской проповеди".

Епископ потребовал от губернских властей разыскать всех виновных, их "по­татчиков и поноровщиков" и наказать "без упущения и ослабы", некрещенские кладбища "все зжечь" а их самих переселить подальше от церквей и православ­ных прихожан, а "идолския жертвы" и "бесовские игралища" воспретить(20).

Следствие началось, в Терюшевскую волость послали нарочных для сыску, но из арестованных 40 человек в нижегородскую губернскую канцелярию доставили лишь «человек з десять», а «протчия пущая оному злодейству зачинщики тем управителем (Баратаевым) распущены» (21). Мордва, в свою очередь, жаловалась, что князь собрал в приказной избе человек с 20 и отправил в Нижний, где их дер­жали под караулом недель с 7 "в тюрмах и в острогах и с под великого стра­ху перекрестили"(22).  Димитрий Сеченов, не надеясь на решительность мест­ной власти, запросил у Синода указ, которым бы упрямых  "идололаторов" за нанесённые ими ему и церкви обиды "в неволю крестить, как то издревле с на­чала российского крещения во дни... князя Владимира нееданократно было(23)". Всем, кто пожелает креститься, вину их "оставить им без наказания", а с "по­татчиками и поноровщиками" поступать по законам (24).

И 7 июля 1743 года Святейший Синод постановил: терюшевским некрещенцам "накрепко запретить" всякие угрозы, обиды и разорения церквей и духовенства, а их "богомерзкиеи идолопоклоннические" кладбища "раззорить и з землею сравнять и имеющаяся на тех кладбищах колья и с трубы и протчее собрав, зжечь, дабы никакова знака, кто где зарыт, не осталось"; впредь некрещёных у церквей не хоронить (25). Участников нападения и князя Баратаева— аресто­вать, последнего от управления волостью отстранить. Нижегородской губернской кан­целяриии лично губернатору провести строгое расследование с тем, чтобы "злые поступки" виновных "пресечь и унять"(26).

 Итак, обе стороны были настроены на непреклонность. Этот грозный указ епископ Дмитрий Сеченов и губернатор князь Данило Андреевич Друцкой получили 20 июля на Макарьевской ярмарке. Неожиданно явился к ним князь Баратаев и, "не допуская себя до следствия", просил,  "да­бы те его винности позволено было ему… заслужить увещанием оных некрещенов ко крещению". Архиерей и губернатор "ради приобретения во спасение да человеческих и ради избавления их… от жесточайшего истязания" согласились и управляющий для "означенного увещания" был отпущен назад. Чем закончилась новая миссия князя, из документов ГАНО не ясно; неведома и дальнейшая судь­ба его,  известно только, что в декабре было приказано взять Баратаева под следствие, и в Терюшевской волости его сменил другой управляющий.

Не надеясь особо на князя, Сеченов и. Друцкой послали для увещания и кре­щения терюшевцев опытного проповедника архимандрита Свияжского Богородицкого монастыря Сильвестра Головацкого. Ему предписывалось желающих — крес­тить, а нежелающих "не принуждать и оставлять свободных для взятья к след­ствию" (27).  Выбор был невелик и некоторые, "устрашася за учиненные свои продерзости" наказания, "сами просили" креститься, и Головацкий  "по их же­ланию" окрестил до ста человек (28). Остальные - а их было огромное большинство - по-прежнему были дерзки и непокорны. Подстрекаемые "разсвирепевши­ми" волшебниками, они ни видеть, ни слушать архимандрита не захотели, а расставили по лесам и дорогам свои караулы, так что Головацкий "от против­ников в осаде насиделся"(29).

 Причины такого "свирепства" станут понятны, если учесть, что архимандрита сопровождала команда в 180 солдат во главе с капитаном (фамилия не указана), о которой лишь вскользь упоминает Сеченов. Каратели «мордовские кладбища в шести деревнях и при тех кладбищах лес и деревья со пчёлами, не дав хозяевам выбрать, по­жгли без остатку, а оставшее они, дожигатели, ростащили по себе, да капитан- де ездил по деревням и мордву для неволного крещения сыскивал и возил под караулом под шпагами и у мордовских жен косы обрезывал, также и всякую домашную рухледь, денги, холсты и овчины и протчее обирали» (30).

Разоренная и озлобленная мордва целыми семьями бежала из деревень в леса,  собираясь «на воровской стан за деревнею Сескиным» (31). Бежали, бросая дома и пожитки, спасаясь от подневольного крещения. Впрочем, очень скоро сопро­тивление некрещёных приняло активный характер.

В литературе встречается мнение об антифеодальном, антикрепостническом характере восстания (32). С этим трудно согласиться. Во всяком случае, документы ГАНО ни разу не упоминают о наведениях на помещиков или о разгромах дворян­ских усадеб. Напротив — мятежные терюшевцы жаловались на бесчинства кара­тельных отрядов и принуждение ко крещению самому Бакару Грузинскому, посы­лали к нему ходоков с челобитными, просили его представить "куда надлежит" (т.е. на высочайшее имя) — словом, видели в своём барине заступника.

Наоборот, к духовенству восставшие относились с неприятием, не делая к тому же различий между высшими иерархами и простыми сельскими батюшками, равно угрожая и тех и других побить до смерти, как носителей враждебной им идеи, Протест против религиозно-государственного принужде­ния, против христианизации в любой форме - вот в чём, но нашему мнению, суть Терюшевского восстания. Бунтари не двинулись в поход по губернии, не попытались возмутить и объединить вокруг себя всех окрестных иноверцев — они упорно оборонялись в своей волости, мечтая, похоже, об одном — чтобы их оставили в покое, с их верой, обрядами и кладбищами. Но в епархии думали иначе. Сломить упрямых "идололаторов" стало делом принципа и престижа для Дмитрия Сеченова.  Он настойчиво требовал от полиции ловить и отсылать в Нижний тех жалобщиков, что направились в Москву и Петербург, ибо принуди­тельного крещения "никогда не бывало" и терюшевцы его только "оболгали" в попытке избежать наказания (33).

Светские власти больше беспокоило другое. Разорённые крестьяне не спо­собны вовремя выплатить оброки и казённые подати, а это чревато для губерн­ской канцелярии угрозой штрафа. И вот уже губернатор Друцкой сетует, что мордва во 2-й половине сего (1743) года подушных денег и помещичьих доходов "платить не хотят" а царевич Бакар Грузинский неоднократно требует вывода карательных войск из волости, ибо иначе оскудевшие терюшевцы положенные сбо­ры и доимки запустят, "как и прежде сего было запущено и на его высочестве взыскано более дватцати тысячь рублев"(34).

Так прошли июль и август. В начале осени "для работной поры и хлебостройства" воинская команда была из волости выведена в надежде, что некре­щёные смирятся и в крестятся. Но так как они не смирились "и в доброе намерение не пришли», карательные акции возобновились (35).

Регулярных сил для борьбы с восстанием в губернии было мало. В Нижнем Новгороде при губернской канцелярии имелось до ста человек "из отставных и из старых салдат, кой в полковой службе быть не могут"(36). Рота солдат охраняла Макарьевскую ярмарку, а против необычайно активизировавшихся в тот год зна­менитых поволжских разбойников действовала команда (свыше 300 чел) полков­ника Крюкова.  Им в помощь выделялась ещё и рота из Казани (100) человек. Часть этих сил и направили против мятежных терюшевцев.

Первым выступил поручик Дмитрей Кузминский с отрядом в 40 человек. Ему повелевалось взять под следствие из некрещёных "бурмистров и старост и вы­борных», а если их не окажется, то из каждой деревни "лутчих человек по пя­ти», а всего "не менше ста человек"(37). 30 октября Кузминский подошёл к де­ревне Романихе; некрещёные его встретили "вооруженною рукою" за версту от неё и "взять никого не дали и с великим криком и суровством на тое коман­ду наступали и своими воровскими ясаками кричали"(38). От этого "великого нападения и угрожения" поручик Кузминский отступил в село Богоявленское.

31 октября он попытался овладеть некрещёной деревней Борцово, куда сте­кались повстанцы из соседних Сарлея, Большого и Малого Сескиных — всего около 2-3 тысяч человек. Ситуация повторилась — Кузминского встретили за пол­версты "многолюдно с разным оружием»— ружьями, сайдаками, бердышами, взять никого не дали, в деревню не допустили и "кололи солдат рагатинами". ''Все за одно помрем, а крестить себя не дадим"— говорили среди мордвы (З9). От этого бравый поручик "пришел в великой страх и от варварского их нападе­ния" едва уехал обратно в Богоявленское (40). Оттуда он запросил помощи, и губернская канцелярия направила "на сикурс отряд поручика Ивана Хрипунова  в 50-60 чел, при коем был уже "один заплечной мастер" (41). Хрипунову предписы­валось мордву ловить и крестить, а не покорится — поступать как со злодеями. И. Хрипунов, прибыв в волость 4 ноября, горячо принялся за дело: "пой­мав ... одного мордвина, бил кнутом" (42).

Впрочем, одним принуждением дело не исчерпывалось — для "увещания и кре­щения" в волость был послан "новокрещенских дел правитель" игумен Алатырского  Духова монастыря Неофит. Задача его была не из лёгких: со всех сто­рон от новокрещеных и духовенства сыпались жалобы на угрозы побоев и поджогов. И хотя, кажется, ни одной церкви "идололаторы" так и не сожгли, но на новокрестившихся земляков они смотрели как на предателей-вероотступни­ков, за которых к тому же пришлось платить и подушные деньги. Так, "многих деревни Кудриной из домов разогнали и двух человек били и увечили бесчеловечно насмерть" (43).  Нескольких новокрещёных язычники,  "оборвав с них крес­ты святыя, побросали и паки в свою душепагубную прелесть идодолаторство совратили" (44).

 9 ноября утром некрещёные захватили в деревне Башкево русско­го (и, вероятно, православного) крестьянина Кошечкина, а в Сарлее — Фёдора Шевелева и Алексея Михайлова, после чего первого "прибили до смерти", а двух последних увезли в Бордово под караулом "и ныне-де где неизвестно" (45).

В деревнях Шонихе и Романихе жители Воргодинка Петров и Николай Фили­ппов жаловались Неофиту на разъезжающих кругом некрещёных, запугивающих желавших креститься побоями и разорением; оттого некоторые их крещёные односельчане вновь "обосурманились", а кто и остался правоверен, те де­тей своих крестить «не смеют».

В Сивухе избили и покололи рогатиной новокрещёного рекрута.  Когда ту­да приехал игумен Неофит, часть жителей выслушали проповедь слова Божия с сочувствием, другие, напротив, честной крест и монашеский чин "ругали с поношением». Некрещёный Обрамка Врюханенок с 20-ю товарищами с рогати­нами и дрекольем, "напав на него, игумена, и на извощика ево Григорья Ва­сильева, били до крови и из деревни вон выгнали"(46).

7   ноября Неофит с подьячими и солдатами ездил для уговоров в Бордово, но мятежники "не склонились" и всячески угрожали "на наше смирение и на господина губернатора, кто б де ни был, всех побить до смерти". Посланно­го для чтения всемилостивого указа (о льготах новокрещёным) капрала Василья Матвеева "з бещестием оттолкали и указ бранили скверноматерными словами" (47). До епископа дошли слухи, что "как-де они (некрещёные) болшаго попа убьют, то-де и крещеных в свою басурманскую веру превратят" (48).

Неофит, Кузминский и Хрипунов обосновались в Богоявленском. Положение их было затруднительно: до всем окрестным деревням — в Борцове, Романихе, Клюихе, Лапшихе —  стояли воинственно настроенные некрещёные, не давая ни проходу, ни проезду духовенству и застращивая убийствами и поджогами...

8    ноября поручики Кузминский и Хрипунов с отрядом в 90-100 чел. двину­лись к деревне Бордово. Там они "поймав двух мордвинов, били всенародно кнутом, дабы все крестились, и, бив кнутом, насилно их прекрестили, и притом де оныя порутчики объявили им всенародно, ежели они все креститьца не бу­дут, то всем такое наказание будет" и когда мордва просила дать ей срок для справки с указом императрицы о крещении, поручики, озлобясъ, прика­зали своим солдатам стрелять,..(49). Так описывала это событие в своих жалобах мордва. Поручики докладывали иначе. По их словам, около них ско­пилось до 600 чел, некрещёных, учинивших на отряд "жесточайшее нападение" (видимо, это случилось сразу после кнутобойной расправы), отчего "с тяж­кими ранами порутчик Хрипунов увезен, а порутчик же Кузминской бит дуби­ной и в крайней-де нужде с командою отводом едва спаслися и, на дворе за­першись, многие часы отбивались; причем-де оные некрещены, приступая, разломали заборы и хотели двор зажечь, от чего-де принуждены они с коман­дою паки иттить отводом"(50). В этой стычке из мордвы убито 3 и ранено 11 чел, солдат ранено 8 чел, "да отбили у салдат же пять фузей".

Обе стороны умалчивали то, что сообщать было невыгодно: мордва — факт нападения, каратели — факт расправы…

Неудачные попытки усмирить мятежных терюшевцев (их было уже до 4000 человек) серьёзно тревожили губернатора и епископа. Неофит, Кузминский, всё ду­ховенство и новокрещёные просили не выводить воинскую команду из волости и прислать помощь для защиты «от оных злодеев». Димитрий Сеченов просил выделить драгунский или пехотный полк или, в крайнем случае, батальон.

Движение ширилось. К концу ноября 1743 года число его участников оцени­валось уже в 6000 человек (51). По-прежнему много сил губернии поглощала борьба, с волго-окско-сурскими разбойниками, состоявшими в основном из беглых крестьян и рекрутов; впрочем, вопрос о связи и взаимодействии разбойников с терюшевцами из документов отнюдь не ясен и требует дополнительного изу­чения. Ясно одно — обе силы доставляли губернской власти массу хлопот, а гарнизона и команды полковника Крюкова на всех уже не хватало...

В столице вняли беспокойству губернско-епархиальных властей. 23 ноября Правительствующий Сенат постановил: терюшевских ходоков, проникших в Мос­кву и Петербург с жалобами, полиции арестовать и отослать в Нижний под "крепким караулом"; провести следствие и стараться, чтобы "такия про­тивники и управитель князь Баратаев неотменно пойманы были"; но ловить только тех, "кои противными себя оказали", а кто "к той противности не пристали", тех "ничем не касаться" Епископу Сеченову в православие обра­щать только тех, "кои сами к тому желание имеют, а не в неволю" и ника­ких обид и разорений не чинить, "дабы ис того не могло последовать каких худых следствий"(52).

25 ноября военная коллегия предписала командировать на усмирение не ме­нее полка из числа зимующих на квартирах в Нижегородской губернии,  и с мя­тежниками поступать "как с неприятелями" и зло пресекать "без веяния по­щады", для поимки некрещёных "противников" послать "надежного" штаб-офи­цера, а если всего этого не хватит, из Москвы идти самому генерал-майору Николаю Стрешневу с "команды своей полками"(53).

На зиму в губернии были размещены Олонецкий и Владимирский драгунские полки; самым "надежным" из всех офицеров оказался премьер-майор Юнгер, которому и довелось вести в Терюшевскую волость отряд владимирских дра­гун. Но и Юнгеру "та мордва во взятье себя учинилась противна и собрав­шись с разным оружием до тысячи человек, учинили на ту команду великое нападение, отчего с тою мордвою та команда с конницею назад на сикурс возвратилась и сражение учинилось и, обороняя от себя, ис той мордвы" бы­ло убито 35, взято в плен 136, в том числе раненых 31 человек (54). Поте­ри Юнгера составили 5 человек ранеными (55).

Примерно в это же время,26ноября, произошла боевая стычка между мор­двой и командой капитана Шмаевского у деревни Лапшиха. где из мордвы не­сколько человек были убиты и с обеих сторон — ранены (56).

Это был перелом. После ударов, нанесённых Шмаевским и Юнгером, движе­ние уже не могло оправиться. В Нижний потянулись вереницы арестантов. В декабре их было уже до 140 человек, которые, по приказанию губернатора Друцкого, "за неимением после бывшаго в Нижнем пожарного времени тюрем держатца по обывателским квартирам". Надеясь захватить до 1000 терюшевцев, охранять которых некому, Друцкой просил генерал-майора Стрешнева, прислать в помощь ещё штаб-офицера и 400 драгун (57).

В Нижнем закипело следствие — допросы, пытки и очные ставки. Известны имена секретарей, канцеляристов и прочей чиновной братии, проводившей их, но само следственное дело, увы, не сохранилось — и здесь в документах ГАНО начинаются самые большие и невосполнимые пробелы, не позволяющие восстановить картину событий в подробностях.

К лету 1744 года волнения, казалось бы, стихли. 7 июля, уступая нас­тойчивым просьбам Бакара Грузинского, Сенат и Синод приказали: «обретающу­юся ныне в той волости команду вывесть возвратно». Мордву предупредили, чтобы впредь «таких противностей, как прежде от них оказались, чинить не дерзали" и проповедникам слова Божия "никакого озлобления и препятствия под опасением тяжкого истязания отнюдь не чинить».  Епископу ещё раз напом­нили, чтобы  "неволею... и по принуждению в христианскую веру не крестил" (58). Управляющим предписывалось смотреть за мордвою "накрепко" и непокорства не допускать.

Восстание, подспудно тлевшее, внезапно вспыхнуло ярким пламенем вновь в марте 1745 года. Некрещёные из деревень Романихи, Березников и Клюихи, собравшись многолюдной толпой в Большом Сескине, напали на сарлейского попа Алексея Мокеева, приехавшего крестить желающих, и на команду дворя­нина Безделкина, присланной для взыскания подушной недоимки. Попа подвер­гли "смертному бою", а люди Безделкина, "видя такой страх и убивство, заперлись в ызбе и все исповедались и к причастию святых тайн готовились, что де от такого их воровскаго многонародного собрания и от смертнаго убивства спастися ненадежны были" (59). На выручку им был послан поручик Штентер с отрядом Троицкого драгунского полка. Но ему удалось только за­хватить для следствия двух человек, а остальные мятежники собрались "с рогатины и з бердыши и стрелами и з дубьем и взять себя не дают" и на по­мощь к ним стали сбегаться некрещеные из соседних деревень. Тогда на усмирение в волость был послан капитан Иван Аксаков с отрядом 75 драгун того же пол­ка. Ему приказывалось захватить зачинщиков, а если мордва опять начнёт "противитца и дратца и ко взятью не даватца", то поступить с нею "воен­ной  рукою" как с неприятелем (60). Подробностей действий Аксакова докумен­ты не раскрывают, но ясно, что ему удалось овладеть положением, и новые группы арестантов отправились в Нижний.

Мятежный дух терюшевцев, по-видимому, был уже сломлен, и многие, в на­дежде избежать наказания, были готовы креститься. Во всяком случае, 12 мая губернская канцелярия донесла, что арестованные "восприяли свя­тое крещение все без остатку "(61) и запрашивала Сенат, надо ли продолжать над ними следствие. И 25 июня 1745 года Сенат постановил,  собрав мордовских "противников", объявить им, "что хотя они за вышепоказанные свои продерзостные и противные указом поступки и подлежали не токмо наижесточайшего истязания, но и смертной казни, но для восприятия ими святаго крещения то им ныне всемилостивейше оставляетца",  только бы впредь не бунтовали, а возмутятся — с ними поступят "без всякого упущения и пощады" (62)

Итак, новокрестившиеся были прощены — власти не хотели крайних мер, тем более, что цель, хотя бы формально, была достигнута.

Какова судьба вожаков движения? В литературе особо выделяют(63) двух из них: Пумраса Семенова, осуждённого на повешение, и Несмеяна Васильева - Кривого, за бунт и богохульство (сорвал с себя крест, разрубил икону) при­говорённого к сожжению на костре. Но был ли приговор приведён в исполне­ние? 26 марта 1745 года Сенат постановил: Пумраса Семенова "по силе прежняго… сентября 4 дня 1744 году определения в Сибирь в работу не посылать, а объявить, что он за вины свои определен был в сылку в Сибирь, но от той ссылки свобождаетца за восприятие им святого крещения, и чтоб он впредь никаких противностей чинить отнюдь не дерзал.. а… мордвина ж Несмеянку Кривого до получения об нем указу содержать под крепким карау­лом" (64).

Итак, Семенов был помилован, а Кривой оставался в колодках ожи­дать своей участи. Каков же был этот обещанный указ? В его поисках мы просмотрели все документы губернской канцелярии вплоть до апреля 1747 года, но указ не обнаружился — вероятно, он просто не сохранился. Так или иначе, но судьба Несмеянки Кривого остаётся неизвестной.

Так закончилось Терюшевское восстание — пожалуй, самое крупное на­родное движение в Нижегородской губернии в эпоху между восстаниями Булавина и Пугачёва.

Источники (ЦАНО) и литература:

 1-12,14-21,23-26—ф. I, од. I, д. 28, лл.79-88. 27-29,33,43—там же, лл.91-94. 31,35,37,38,40,44-48,50—там же, лл.95-98. 57—там же, лл.104об-Х05. 13,22,30,34,39,41,42,49—ф. I, oп. I, д. 32, лл. 1-3. 58—ф .1,од.2,д.33 , лл. 390 39. 36—ф.1, оп.2,д.31,лл.275-277. 62—ф. Х, оп.2,д.36,л.327 и об.

51 -ф.I,on.I,д.28,лл.100-101, ф.I,  оп.2,д.31,лл.420.

52 - там же, лл.89-90, там же, лл.424-425.

дополнение (ф. 570, oп. 553, д.8Д743г, лл. 215-216)

Юнгер, имея первоначально повеление "увещевать" и "репортовать", прибыл в волость с командой 26 ноября; Баратаев со Шмаевским выделили команде под квартиры деревню Лапшиху, куда Юнгер и отправил солдат с капитаном Видманом, а сам остался в Терюшевской волости. Бой с мордвой завязался по дороге между деревнями Хмелевой (владение Щербачева) и Лапшихой, мордва напала на пехоту со стороны деревни Романихи, коля рогатина­ми и стреляя из ружей, и Видман был вынужден вернуться на "сикурс "к Юнгеру. Цифры потерь в документах совпадают, среди раненых у Юнгера — драгун, гренадер, вахмистр и 2 подпрапорщика. 2 декабря Юнгер доносил, что мордва приносит повинную, а "пущий завод­чик" Несмеянка и 130 человек отосланы в Нижний Новгород.

Радьков А. Г., старший научный сотрудник музея истории правоохранительных органов и Вооруженных сил НРО ОГО ВФСО «Динамо»