**Генеральная репетиция**

(Окончание. Начало в № 26, 30)

В ноябре выступления крестьян в нашем районе усилились. Жители Саблукова и Вазьянки—Бузин, Малиновкин, Архипов, Жижикин, Елесин и многие дру­гие, собираясь группами, в течение нескольких дней увезли из лесов князя Обо­ленского большое количество дров и строевого леса. Урядника, пытавшегося про­извести подворный обыск, крестьяне прогнали.

Одновременно население Прудищ увозило дрова из лесов того же помещика. Стражник Сочнев с поняты­ми начал производить обыск, но крестьяне Тимофей Беля­ков, Кондратий Сторонкин, Алексей Беляков, поддержан­ные большой группой одно­сельчан, оказали полиции сопротивление и принудили ее прекратить обыск.

Перепуганные помещики послали в Петербург хода­тайство о принятии мер к прекращению крестьянских выступлений. Министерство внутренних дел 4 декабря 1905 года предложило ни­жегородскому губернатору «...принять решительные ме­ры к немедленному и энер­гичному подавлению начав­шихся в Васильсурском уез­де насилий и ограблений крестьянами землевладель­цев». Через несколько дней губернатору еще раз пред­писали; «...арестовывать главарей и агитаторов, дейст­вовать оружием без всяких колебаний, не допускать стрельбы в воздух». На ос­новании «высочайшего ука­за» Нижний, Сормово и железнодорожные линии были объявлены на положении чрезвычайной охраны, а уез­ды губернии на положении усиленной охраны.

Имели место и другие вы­ступления. Так, например, крестьяне деревни Выглядовки всем обществом собра­лись в экономии спасского купца Боброва и потребова­ли удаления управляющего и всех служащих, намереваясь забрать и разделить скот, хлеб и инвентарь. Боб­ров, пообещав крестьянам различные льготы, вошел с ними в согласие. От привле­чения крестьян к ответст­венности Бобров был вынуж­ден отказаться, ибо ему бы­ло обещано за это «подпу­стить красного петуха».

Долгопольские крестьяне Семен Шорин, Михаил Бо­рисов, Ипполит Малышев, возглавив многих мужчин, женщин и подростков, сло­мали и увезли ограду усадь­бы помещицы Пазухиной, на­деясь, что она уедет из се­ла и оставит свою землю об­ществу.

Из массовых выступлений в Васильсурском уезде в 1905 году следует отметить демонстрацию в селе Юрино, состоявшуюся 23 октября. Крестьяне и рабочие коже­венных заводов с красными флагами прошли по улицам, а затем провели митинг, на котором приняли решение — изгнать из поместья Шереметьева управляющего и слу­жащих. При этом произошло вооруженное столкновение с охраной имения. Разогнав ее, народ разгромил конто­ру, несколько домов, скла­дов и лавок, принадлежа­щих помещику.

В ноябре сход крестьян села Княжая Быковка за­претил помещику Демидову рубить лес, расположенный в крестьянской надельной земле. Помещик, не счита­ясь с запретом, приступил к рубке леса, но туда всем обществом явились крестьяне, прогнали помещичьих лесо­рубов и увезли заготовлен­ные дрова. Участок леса, площадью 33 десятины, был разделен между крестьяна­ми.

Массовый сельский сход состоялся в декабре в селе Отары, на котором крестья­нин Иван Гладков раздавал листовки Нижегородского ко­митета РСДРП «Ко всей крестьянам». Сход, по пред­ложению Гладкова, принял решение с требованием кон­фискации помещичьих зе­мель и передачи их в поль­зование крестьян, отмены вы­купных платежей, упразд­нения земских начальников и освобождения политиче­ских заключенных, а также участников выступлений про­тив помещиков.

Самым крупным в уезде было выступление крестьян Троицкой волости, в которую входили Ключищи, Яблонка, Высовово, Константиновка, Парково и другие селения. Оно состоялось 14— 19 декабря. Почти одновре­менно с вооруженным вос­станием в Сормово и Канавине руководил выступлени­ем уроженец села Троицко­го, рабочий сормовского завода Сергей Федотов.

Собравшись на волостной сход, крестьяне 14 декабря сместили волостного старшину Прошина и писаря Маряшина, являвшихся ярыми защитниками царского само­державии. Вместо их избра­ли Андрютина и Шулаева, пользовавшихся доверием на­селения.

Поскольку крестьяне са­мовольно сместили волостную власть, в Троицкое с 20 казаками прибыли помощник исправника Воскресенский и земской начальник Геркен. Они собрали 18 декабря но­вый волостной сход и потребовали восстановить в пра­вах смещенных руководите­лей. Крестьяне отказались выполнить это требование, заявив о пожелании иметь на выборных должностях лиц, не угодных народу. Тог­да в село прибыл исправник Золотницкий с дополнитель­ным отрядом полиции, но крестьяне продолжали твер­до отстаивать свое решение. По приказу исправника по­лиция и казаки разогнали сход, арестовали его предсе­дателя Трошина, а также Андрютина и Шулаева.

Желая удалить из села казаков, крестьяне распро­странили слух о готовящем­ся ночью разгроме имения помещика Толмачева. Ис­правник направил казаков туда. Воспользовавшись их отсутствием, крестьяне вновь собрались у волостного прав­ления и потребовали немед­ленного освобождения аре­стованных. В ответ на это исправник приказал стре­лять в народ. Был убит крестьянин Чигенев, а Кня­зев и Моржухин получили тяжелые ранения. Возмущен­ные крестьяне с криками «бей полицию» разгромили

волостное правление и осво­бодили арестованных. При этом исправник, земский на­чальник и многие полицей­ские получили сильные по­бои и были разоружены.

На следующий день, соб­рав казаков и полицию, вла­сти усмирили крестьян, мно­гих жестоко избили нагай­ками. Активные участники выступления — Шаров, Моз­жухин, Опошин, Кортунов, Яков Володин и другие бы­ли арестованы и отправлены в уездную тюрьму. Федотову с помощью крестьян удалось скрыться.

Выступления в Троицком и других селах уезда не ос­тались без внимания царских властей. Министр внутрен­них дел Дурново 2 января 1906 года телеграфировал нижегородскому губернатору: «Имею сведения, что в Васильсурском и других уездах крестьяне производят возмутительное самоуправ­ство, изгоняют исправников и становых, силой освобожда­ют арестованных и сопро­тивляются производству обы­сков. Прошу самыми суровыми мерами привести бун­товщиков... в порядок, си­лою оружия доказать им, что власть действует твер­до и сурово. В пример дру­гим нужно поступить так, чтобы ничего подобного больше не повторялось, ес­ли бы даже пришлось унич­тожить деревню». На основе этого зверского указания и осуществлялось подавление крестьянских выступлений.

Многие участники выступ­лений были привлечены к возмещению убытков, нанесенных ими помещикам, а наиболее активные, около 40 человек, приговорены к тюремному заключению. Иван Гладков, например, просидев до суда в тюрьме около года, был осужден на годичное заключение в кре­пости. К концу 1905 года в Васильсурской тюрьме нахо­дилось около 170 крестьян. Многих из них отправили в ссылку на поселение.

Нельзя не отметить упор­ной борьбы наших соседей-крестьян бывших Курмышского и Сергачского уездов. Дело дошло до того, что симбирский губернатор в но­ябре 1905 года обратился в Нижний с просьбой послать в Курмыш воинские части из Васильсурского или Сер­гачского уездов. Однако ни­жегородский губернатор, сам неоднократно просивший о присылке воинских подкреп­лений, отказал в помощи. Он сообщал в Симбирск: «В Сергачском и Васильсурском уездах войск недостаточно для прекращения местных беспорядков, лишен возмож­ности исполнить просьбу».

По неполным данным в Нижегородской губернии за октябрь-декабрь 1905 года произошло 220 крестьянских выступлений. В Васильсурском уезде за этот же пе­риод их состоялось 37, а всего за 1905 год около 65. После поражения декабрь­ского восстания в Москве, а также в Сормове и Канавине революционное движение в губернии значительно сокра­тилось. В нашей округе за 1906 год произошло лишь несколько крестьянских выступлений. Арестованы аги­таторы—крестьяне Воскре­сенской волости В. Лепилин и Д. Курзанов. Они вместе с сормовским рабочим Т. Чуишевым, позднее также аре­стованным «... распростра­няли среди крестьянского населения листки социал-демократической партии и возмущали крестьян к само­вольной порубке леса...» в имении князя Чегодаева.

Под воздействием проводи­мых властями карательных мер деревня была усмирена, но память о революционных выступлениях сохранилась среди крестьянских масс. Время от времени они выкашивали помещичьи луга и посевы, рубили и увозили лес, напоминали помещикам, что борьба крестьян за зем­лю не прекращена.

**П. МИХАЛЕВ.**

Знамя коммунизма. – 1966. – 19 марта (№ 34). – С. 3, 4.