**Донесение начальника черниговского губернского жандармского управления Н.П. Рудова в департамент полиции об обстоятельствах ликвидации Нежинской группы террористов**

17 сентября 1905 г.

Совершенно секретно.

В представлении за № 6692 я докладывал, что в г. Нежин прибыл для руководства боевой организацией, вместо скрывшегося еврея-террориста, русский сапожник, под кличкой “Федька”. При первом его появлении в Нежине удалось сотрудникам видеть его и даже войти с ним в связь, но при этом установлено, что он ведет крайне конспиративный образ жизни, ночует по разным квартирам, не имея постоянной и редко показываясь на улице; причиной тому, как он объяснял в среде близких ему людей, являлась боязнь ареста, так как он будто бы уже разыскивается по обвинению в каком-то убийстве в Белостоке или Одессе.

При таких условиях наблюдение очень затруднялось и когда я получил о том сведение, то 4 сентября прибыл в Нежин и лично приказал Ротмистру Бакуринскому,1 отложить поездки по дознаниям и принять все меры к аресту “Федьки” и его сообщников, в виду того, что было получено сведение, что он готовится к какому-то преступлению и предполагает вызвать откуда-то сообщников.

Дальнейшим наблюдением добыто сведение, что действительно прибыло каких-то 4 личности и вместе с “Федькой” поселились в квартире Медведевой; тогда же Ротмистром Бакуринским было сделано распоряжение об обыске и аресте в ночь с 12 на 13 сентября сказанных лиц. причем Полицмейстер г. Нежина был предупрежден, что наверное встретит вооруженное сопротивление.

Об обыске, аресте и оказанном сопротивлении полиции Ротмистром Бакуринским донесено телеграммой и представлением за № 772.

По возвращении моем утром 13 сентября из поездки в Сурожский уезд, я получил телеграмму от Ротмистра Бакуринского, в которой он просил немедленного моего прибытия в Нежин, в виду серьезности положения дела.

В тот же день я выехал в Нежин, где застал местных властей в некоторой тревоге, так как боялись больших беспорядков при погребении убитого “Федьки”, о чем получены были угрожающие, анонимные, письма Полицмейстером и Прокурором Суда.

Однако погребение произведено по христианскому обряду в 6 часов утра. при надлежащих мерах предосторожности, но посторонних никого не было.

Два раненых, из арестованных, еврея первоначально были помещены в Земской больнице, но в виду того, что получились сведения о готовящемся нападении толпы на больницу, для освобождения арестованных и приняв во внимание, что в больнице нет никаких приспособлений для содержания арестантов и что для караула арестованных вызывается большой расход людей, я признал полезным перевести их в тюремную больницу, что и было произведено в ночь с 14 на 15 сентября.

Следствие производится Судебным Следователем по важнейшим делам под наблюдением Прокурора Суда, который просил меня оказать ему содействие к установлению личностей арестованных, что мною поручено Ротмистру Бакуринскому; арестованных 4 человека - все евреи и хотя имеют паспорты, но является сомнение в их действительности. По некоторым данным можно предполагать, что все они - бежавшие из Белостока; при обыске взято большое количество воззваний “Манифест - “анархистов общников”, печатанных в Белостоке.

Хотя этим арестом произведен большой разгром партии “Анархистов”, но наблюдение требуется еще более усиленное. так как нет сомнения, что остались в Нежине сообщники, в особенности бывший ученик Нежинской гимназии Хелмовский. который является теперь одним из главных руководителей партии “Анархистов".

Положение раненых Пристава Крещановского и городового Якименко - почти безнадежно, в особенности Якименко, которому нанесены тяжкие кинжальные раны в живот.

О Приставе Крещановском я уже доносил в Департамент Полиции, как о чиновнике редком по своим служебным качествам, преданным службе до самопожертвования; на жизнь его было произведено покушение (донесение 21 июля 1905 года за № 4263).

Городовой Якименко известен всему Нежину как исполнительный, смелый, умный и расторопный человек. О нем жалеет лучшее население в городе.

Потеря таких полицейских чинов как Пристав Крещановский и городовой Якименко весьма чувствительна для службы.

О дальнейшем ходе наблюдения буду доносить.

Полковник Рудов

ГАРФ. Ф. 102. Ос. Отд. 1905 г. Д. 1938. Лл. 24-25.