О.М. Карамышев

**Бракоразводные процессы в России XVIII столетия:**

**казус Аграфены Петровны, урожденной Благово**

Аграфена (Агриппина), дочь стольника Петра Васильевича Благово[[1]](#footnote-1), родилась 13 мая около 1707 или 1711 года [[2]](#footnote-2).

Первым браком она была замужем за Львом Ивановичем Бухвостовым (1701–1736), который служил на флоте, затем кавалергардом, а в 1731 году с чином капитана был переведен во 2-й Московский полк[[3]](#footnote-3).

От этого брака у Аграфены Петровны были дети: Иван (1727–1771), Петр (умер около 1795 г.), Александр (погиб в период Семилетней войны) и Анна (была замужем за Иваном Ивановичем Алексеевым), которые унаследовали от своего отца, помимо прочего, и несколько деревень во Влицком стане Пусторжевского уезда[[4]](#footnote-4).

Известно, что 4 июня 1744 года вдова Аграфена Петровна Бухвостова купила у княгини Анастасии Петровны Елецкой участок земли в Москве в Белом городе в приходе церкви Князя Владимира в Старых садах, который впоследствии продала[[5]](#footnote-5).

В 1745 году в Петербурге Аграфена Петровна вновь вышла замуж. В метрической книге церкви Николая Чудотворца, что на Морском полковом дворе, записано о венчании 28 июля вторым браком вдовца экзекутора[[6]](#footnote-6) Государственной адмиралтейской коллегии Ивана Ивановича Карамышева со вдовой капитана 2-го Московского полка Льва Ивановича Бухвостова Агриппиной Петровной. Поручителями при венчании выступили мичман морского флота Максим Иванович Карамышев, подпоручик Астраханского пехотного полка Василий Желтухин и канонир Морского артиллерийского корпуса Петр Иванович Елагин (младший брат, шурин и племянник жениха)[[7]](#footnote-7).

Иван Иванович Карамышев (родился около 1701 г.)[[8]](#footnote-8) в течение многих лет служил экзекутором, а с 1747 года – казначеем Адмиралтейской коллегии. В 1753 году полковник Карамышев вышел в отставку[[9]](#footnote-9) и поселился в родовом сельце Петровском (оно же Голубино и Климотино) в приходе погоста Влицы Пусторжевского уезда. Владельцами ближайшей соседней усадьбы – сельца Федоровского были четвероюродные братья Ивана Ивановича (внуки Прасковьи Афанасьевны Карамышевой) Голенищевы-Кутузовы, в том числе, Илларион Матвеевич, отец будущего светлейшего князя Смоленского. С И.И. Карамышевым из Петербурга в деревню переехала и его жена Аграфена Петровна.

Спустя некоторое время произошло следующее событие.

10 сентября 1754 года в Московскую полицмейстерскую канцелярию были доставлены крепостные люди полковницы Аграфены Петровны Карамышевой: Артемий Уланов и Татьяна Афанасьева. На допросах первый из них заявил, что кричал караул у ворот Большого синодального двора на дворовую женку Татьяну Афанасьеву дочь, после чего они оба были приведены караульными 11-й команды от рогаточных ворот на съезжий двор, откуда и отправлены в главную полицию потому, что она из господского дома сего числа сбежала, пояснив, что «та женка Татьяна в доме сына госпожи его означенной Карамышевой морского флота ундер-лейтенанта Ивана Бухвостова, состоящем за Москвою рекою в приходе церкви Софии Премудрости Божия содержалась под караулом, а за что он не знает». Когда же он ее увидел, остановил и спросил по какому случаю она была освобождена, та ответила, что «без спросу госпожи своей сошла», после чего он и позвал стражу.

Татьяна ж Афанасьева[[10]](#footnote-10) показала, что состоит замужем за Петром Петровым, человеком полковника Карамышева, что муж ее ныне находится в селе Ерандуче Рязанского уезда – в вотчине сына ее госпожи Ивана Бухвостова, а сама она пребывала в Москве при госпоже своей с неделю и содержалась здесь под охраной по причине того, что ее госпоже стало известно, «что де она Татьяна с реченным господином своим полковником Карамышевым в девках жила блудно», а сбежала она из дому при отлучке караульного, боясь побоев от своей госпожи, и что ничего при этом не крала.

В тот же день в Московскую полицмейстерскую канцелярию было подано прошение за подписью Аграфены Петровны Карамышевой, в котором она обвиняла свою служанку Татьяну Афанасьеву в том, что та тайно писать выучилась, и что в марте 1754 года в принадлежащем мужу Карамышевой селе Петровском Пусторжевского уезда Псковской провинции Татьяна украла у нее из сундука 50 рублей денег, «да всякие домовые нужнейшие письма и крепости» и серебряный поднос. В каковой краже ее уличили 26 марта, когда были обысканы ее пожитки. При том же обыске были найдены и несколько писем («под № 1 и 2»), написанные «повидимости» рукой мужа Карамышевой, в которых он «между всех обстоятельств пишет незнаемо кого называя братцом», а также и другие письма «сходственные к руке» Татьяны («под № 1-м») и еще обнаружены «сахарные канфекты и цевка[[11]](#footnote-11) серебра, и разного шелку немалое число». А в тех письмах, написанных согласно утверждению Карамышевой ее мужем, «между протчего написано, что оной ли женке или кому другому обещевает учинить хорошее житье».

В своем прошении Аграфена Петровна также указывала, что «в таких обстоятельствах оной муж ее за законную жену не почитает, и между всех нестерпимостей бьет и ругательскими словами бранит», а означенную служанку Татьяну «во всегдашней милости содержит и множественным числом денег на покупку платья дарит», и что Татьяна «де на то обнадеясь чинит ей полковнице великие противности и непослушания». И кроме всего прочего, она во время упомянутого обыска «во взятьи тех сысканных писем у нее по должности рабской не только (не) отдавала, но и нахальническим и противным пред нею образом оные письма силою из ее рук отрывала и отнимала». Боясь своего мужа, А.П. Карамышева за указанную кражу и за «таковые немалые противности» ей ранее никакого наказания не чинила, а та «в надежде на такие к ней от мужа ее милости, то краденое ей не возвращает и где девала ей Карамышевой не сказывает». За все эти «противности» и, чтобы та созналась «куды то краденое употребляла» и содержали оную Татьяну под стражей в московском доме сына Карамышевой.

Аграфена Петровна просила в полиции Татьяну Афанасьеву допросить с пристрастием «где она краденое девала и с кем в согласии к тому воровству была. И от кого писать научена. И когда от мужа ее письма и чрез кого, и для чего получала. И не чинила ль с тем мужем ее прелюбодейства, и в том от него не было ль какого принуждения».

Все в тот же день, на повторном допросе Татьяна Афанасьева дополнительно показала, что в прошлом 1753 году она была отдана по воле господина Карамышева замуж за его крепостного человека Петра Петрова. А до замужества во время недолгих отлучек ее госпожи куда-либо в гости ее муж Карамышев «неоднократно призывал ее Татьяну пред себя, во-первых увещевал ее, чтоб она склонялась к воле его и жила с ним блудно, обещая ее наградить за то деньгами и платьем и отдать замуж за хорошева жениха. И притом несколько крат хватал ее в ахапку и валял на кровать сильно и целовал. И как она к тому не склонялась, то и устращивал ее побоями, и притом говорил, что он ее господин и, ежели де она добровольно воли его в блудодеянии не исполнит, то де он и силою то учинить может. И в небытность оной ее госпожи в доме, оной ее муж Иван Карамышев, призвав ее пред себя в имеющей свой покой, где с госпожою ее жительство имеет, в котором в то время никаких людей быть не случилось, кроме его Карамышева одного, и призвав один на один силою и устрасткою побоями девство ее растлил. И по растлевании всегда в такое время то блудное дело по воли своей исполнял. И за такое блудодейство его Карамышева с нею Татьяной он ее особливо жаловал. А про то растление девства ее, так ж и про все блудодеяние за оным страхом от него Карамышева и за стыдом никому не объявляла». Далее она сообщила, что Карамышев «наперед и во время оного блудного с нею житья деньгами по дватцати рублев и более на покупку платья и протчих ее нужд жаловал». Когда же про все эти денежные подарки и особенную к ней милость ее госпожа говорила мужу и о блудном житье ему напоминала, тот «на нее госпожу ее сердился и неоднократно за то бранил». А в марте прошлого 1754 года ее госпожа неизвестно зачем пришла в «покой, где она Татьяна жительство имела с протчими рабами и с мужем своим. И в то время она Татьяна разбирала из ларца всякие свои пожитки, между которых лежали на столе присылаемые письма к ней от оного Карамышева, також сахарные конфекты и серебро и несколько разного шелку, которые письма и канфекты, серебро и шелк оная госпожа ее у нее Татьяны к себе отобрала. То она Татьяна, опасаясь, чтобы в том приличена быть не могла, ей госпоже своей не отдавала. А те де письма от него Карамышева присланы были и отданы тайно. Во-первых, чрез человека его Карамышева Евсигнея Васильева, а потом чрез человека его Василья Баранова, с которым прислано к ней в подарок одна цевка серебра, да разного шелку дватцать четыре золотника. И оную де присылку он Баранов отдал ей Татьяне тайно без людей. И при той отдаче он Баранов ей Татьяне говорил, чтоб она впредь письма от господина его брала в том селе Петровском церкви Успения Пресвятые Богородицы у имеющего при той церкви придела у стены под доскою, также и она б Татьяна к господину его письма от себя писала и клала в том же месте. Почему она Татьяна от него Карамышева в том месте письма получала. И от себя в том же месте клала. И в одно время при письме нашед тамо несколько сахарных конфектов». Также она указала, что в письме, которое было отдано ей через Василья Баранова, Карамышев писал, чтоб она с ним повидалась, но она с ним не виделась «за неспособным временем». Все письма, кроме тех («под номером первым и вторым»), которые ее госпожа взяла к себе при обыске, Татьяна «драла», а о чем в них было написано она «не упомнит».

Татьяна утверждала, что писать она «научилась самоучкою с показаниев от разных чинов людей с одних слов и мало складу. И о том своем знании в письме никому не объявляла. А денег пятьдесят рублев и никаких писем и крепостей, и серебряного подноса она Татьяна не крадывала, и противности госпоже своей никакой не чинила». А в июне 1754 года, когда госпожа ее из села Петровского в Москву поехала, то и ее Татьяну взяла с собой. По приезде их в сельцо Ерандуча Рязанского уезда (имение И.Л. Бухвостова) Татьяна жила там некоторое время, а потом ее перевезли в московский дом Бухвостова, в котором она содержалась в оковах и под караулом. Однако ей удалось отомкнуть замок у цепи, которой она была скована, и она бежала, опасаясь наказания от своей госпожи. Но в побеге в тот же день на Каменном мосту встретилась с Артемием Улановым. Тот неоднократно видел, что дома ее сторожат скованной и «закричал на нее караул», в результате чего они были приведены на съезжий двор, а затем в полицию.

После допросов из Московской полицмейстерской канцелярии дело и его фигуранты были направлены в Московскую синодальную контору, где Татьяну Афанасьеву передали Артемию Уланову (дворовому А.П. Карамышевой) под его подписку и охрану[[12]](#footnote-12).

11 января 1755 года в Синодальной конторе было решено востребовать Татьяну Афанасьеву от Уланова, но разыскать их нигде не удалось.

18 января 1755 года полковник Иван Иванович Карамышев, представ перед собранием Синодальной конторы, словесно подал жалобу на свою жену и ее дворовую женку Татьяну, обвиняя их в клевете на него, в том, что они скрываются («их укрывательстве»), а также в том, что его жена его «безвинно» оставила. Карамышеву было велено подать жалобу письменно, что он и сделал.

20 марта 1755 года он сообщил, что к нему явился муж Татьяны Афанасьевой Петр Петров, который утверждал, что после того как их с женой Татьяной завезли из Москвы в рязанское имение И.Л. Бухвостова сельцо Ерандуч, они там жили некоторое время, затем приехал корабельный секретарь Петр Львович Бухвостов и вновь увез Татьяну в Москву, а его Петрова оставили в Ерандуче, где он с того времени был заключен в оковы Иваном Бухвостовым и долгое время содержался скованным и под охраной[[13]](#footnote-13).

В тот же день (20.03.1755) Петр Петров, 25 лет, «грамоте и читать умеет», был допрошен в Синодальной конторе, где показал, что женился в 1753 году на Татьяне Афанасьевой. В 1754 году, когда его господин «миролюбным порядком» отправил жену из села Петровского Пусторжевского уезда в Москву, то и он, Петров, со своей женой вместе с другими слугами при ней были посланы. А по приезде в Москве и потом он был разлучен с женой, и они находились в разных местах. На допросе Петров под присягой («под клятвою Суда Божия и под страхом за неправое показание свецкого истязания»), в частности, утверждал, «что де женка его ни от кого не растлена и по сопряжении супружеством девство ее он Петров получил всецело. И та де его Петрова женка как с господином его предреченным Карамышевым, так и ни с кем блудно не живала А когда де жена его Петрова была девкою, в прошлом 1752 году в бытность господина и госпожи его в Санкт-Петербурге, и тогда де пожаловано ей от госпожи с ведома господина его десять рублев, как де тогда ж и протчим служителям давано было на платье и обувь по нескольку денег. А прочих де никаких подарков и множественного числа денег как от господина, так и от госпожи его жене его жаловано не было. И никаких де писем от господина его к жене его присылано не было, и у нее не видал». Петров также сообщил, что ему стало известно о том, что его жена «под крепким хранением» держится в сельце Спасском Рязанского уезда скованной и под наблюдением присланных Петром Бухвостовым людей из его пусторжевских деревень.

11 апреля 1755 года Синодальная контора вновь вынесла определение о сыске Татьяны Афанасьевой, а также ее госпожи полковницы Карамышевой, но и в этот раз никто из них найден не был[[14]](#footnote-14).

В том же месяце апреле И.И. Карамышев сообщил, что ему стало ведомо о том, что его жена «кроючи от Конторы Святейшего Синода» жила недалеко от Москвы в имении своего родного брата отставного сержанта Алексея Петровича Благова в сельце Завраже (Завражье) Дмитровского уезда[[15]](#footnote-15), куда приехал ее сын Петр Бухвостов и забрал ее с собой в Санкт-Петербург. Карамышев считал, что его пасынок Петр Бухвостов, который завладел имениями, приобретенными на его Карамышева деньги, специально держит мать при себе, не допуская ее к суду, и требовал послать указ, «дабы кроющаяся в Санкт-Петербурге от суда оная его жена сыскана и прислана была во оную Святейшего Синода кантору».[[16]](#footnote-16)

Несколько ранее, 10 апреля 1755 года в Святейший Правительствующий Синод (в Петербурге) Иваном Бухвостовым была подана новая челобитная от его матери, в которой Аграфена Петровна указала, что состоит во втором браке с И.И. Карамышевым с 1745 года и жила с ним по 1754 год. Далее она писала: «А во время того моего супружества реченной мой муж, слюбясь с крепостною моею дворовою женкою Татьяною Афонасьевою дочерью, жил с нею блудно. А меня начал изгонять, бить и мучить неповинно, и чрез то привел меня в болезни и в крайнею слабость. Чего ради я… принуждена была просить общего нашего духовника Новгородской губернии Великих Луках соборной церкви протопопа Федора Иванова, чтоб он увещевал того мужа моего и приводил бы по духовенству к препровождению благочинного житья. Почему реченной духовник в том 1754 году его и увещевал. Но после того не только, чтоб оной муж мой от того прелюбодеяния унялся, но еще и зареженным ружьем меня вознамеривался застрелить. А с тою женкою и паче продолжал свое прелюбодеяние».

Аграфена Петровна в новой своей челобитной опять упоминала о том, в марте 1754 года устроила обыск в пожитках своей служанки и обнаружила «как от того мужа моего к ней, так и от ней к нему, писанные своеручные полюбовные письма, а притом от него ей и подарки». Указывала, что Татьяна Афанасьева 10 сентября 1754 года учинила у нее кражу и сбежала, но была поймана и доставлена в полицию, где на допросе показала, «что он Карамышев не только, что жил с нею Татьяною блудно, но и растлил ее девство. И во время де того блуднаго с нею продолжаемаго жития дарил ее платьем и разными подарками и присылывал к ней те свои писма». Поскольку из московской полиции это дело передали в Синодальную контору, где было принято решение Татьяну Афанасьеву под стражей и на средства полковницы А.П. Карамышевой («ее коштом») отослать для разбирательства в Новгородскую духовную консисторию[[17]](#footnote-17), то Аграфена Петровна, ссылаясь на болезни и слабость «от частых тем моим мужем чинимых мне побой», и на то, что не имея никакого собственного своего пропитания, живет на содержании своих родных детей: секретарей морского корабельного флота Ивана и Петра Львовичей Бухвостовых, просила произвести суд по ее делу с мужем в Московской синодальной конторе или в Московской духовной консистории, тем более, что и муж ее ныне находился в Москве[[18]](#footnote-18).

Святейший Синод 13 апреля 1755 года определил произвести следствие по делу Карамышевых Московской духовной консистории.[[19]](#footnote-19)

1 мая 1755 года И.И. Карамышев, в свою очередь, подал в Синодальной конторе в Москве новую челобитную, где приводил дополнительные доказательства ложности выдвинутых против него обвинений. Он объяснял, что отпустил жену в сопровождении ее детей 13 июня 1754 года из своего села Петровского Пусторжевского уезда в Москву для женитьбы ее сына, а его пасынка прапорщика Александра Львовича Бухвостова. Карамышев писал, что «от оного жилища моего проводя их в надлежащий до Москвы путь 120 верст расстался с ними благополучно, как законно супружной обычай мой з женою моей был. А для выше писанного свадебного случая взяла оная жена моя с собою собственное мое имение все лутчее, а имянно: серебреную посуду, серебро, алмазные и золотые вещи, платье и лутчей же путевой, какой имел я экипаж мой, то есть лошадей, колясок и протчего, да по общему же согласию моему с нею взяла она жена моя собственные мои деньги, с тем, которые б по приезде ее в Москву отдать в процент, а что окроме того оная жена моя из дому моего собственного ж имения моего забрала, того я ныне показать еще не могу[[20]](#footnote-20), понеже во всегдашней любви моей к ней все имение мое от начала супружества моего с нею в ее руках было».

Он указывал, что его жена по пути в Москву и, приехав туда, писала ему письма, «в которых приятную и любовь изъявляла» и где упоминала о взятых у него деньгах, которые по тогдашним обстоятельствам в Москве под проценты поместить не смогла.

Далее он утверждал, что заплатил 1000 рублей собственных денег под залог имений своей падчерицы Анны (Львовны) Алексеевой, которые в результате просрочки перешли во владение ее матери, а его жены, на которую он оформил закладные. Однако в октябре 1754 года Анна Алексеева, приехав из Москвы в эти деревни, воспретила в них старостам и крестьянам впредь его, Карамышева, слушаться, поскольку ее мать возбудила дело о разводе с ним, а велела им слушаться ее Анну и ее брата Петра Бухвостова.

Болевший в то время Карамышев, узнав об этом, по выздоровлении прибыл в Москву, где 7 января 1755 года в Синодальной конторе и увидел присланное на него из полицмейстерской канцелярии дело с жалобой на него его жены.

Он заявлял, что это дело «самым ложным умышлением составлено для отметания святого брака» и для того, чтобы лишить его указанного имения, которое хотя и было приобретено на имя его жены, но на его деньги, и которыми деревнями ныне завладел его пасынок Петр Бухвостов. Карамышев считал, что последний подговорил свою мать ложно обвинить мужа, чтобы завладеть частью его имения.

Он полагал, что они нарочно 10 сентября 1754 года в Москве «приказали человека моего Петра Петрова жену Татьяну Афонасьеву вывести на Каменной мост и человеку ж жены моей Артемью Уланову велели на ту женку кричать караул, называя оную беглой». Обращал внимание на то, что в полиции оба были допрошены в тот же день. И в тот же день туда же была подана и «немалой силы и содержания и немалого ж письма» жалоба его жены на него и Татьяну Афанасьеву, «что оная женка, якобы у ней жены моей покрала деньги, письма и протчее и ушла от нее». Все в тот же день в полицмейстерской канцелярии был составлен и протокол «немалого ж писма и с прописанием оного жены моей челобитья, чтоб ту челобитную принять и оную женку по обстоятельствам против челобитья допросить». Опять-таки, в тот же день Татьяну допросили вторично и «тот ее женкин допрос значитца на четырех страницах». Таким образом, Карамышев намекал на то, что для одного дня это слишком много, что «письменного производства весьма довольно учинено». И повторял, что все это было заранее подготовлено «происком жены моей и вышереченного сына ее Петра Бухвостова».

Он отвергал как ложное обвинение его в том, что «якобы оную жену свою за законную не причитаю и между всех ее нестерпимостей бью и ругателными словами браню и оную женку, как она была девкою якобы растлил и по воли моей жил с нею блудно», что никаких любовных писем к последней не писал и в ее отношении у него никогда даже «в помышлении» таковых «пакостных действий» не было, а к жене своей он «всегда законною любовию безпорочно пребывал и никогда ее не токмо бил, ниже браневал, понеже хотя она по слабости и нраву своему нечто противно и чинила, токмо я законно любя ее всегда ей уступал, и показанная служанка моя всегда была в воли и услугах ее жены моей».

Карамышев указывал на нелогичность выдвинутых против него обвинений, поскольку Татьяна Афанасьева с мужем в Москву поехали по воле его жены с его согласия, а если бы он действительно растлил служанку и затем с ней постоянно «блудодействовал», то не отпустил бы ее со своей женой в Москву.

Отмечал, что «долговременно» ждет суда с женой и клеветницей-служанкой, которые по повелениям от Московской полицмейстерской канцелярии и от Синодальной конторы уже давно и «непрестанно сыскиваются, токмо и поныне за укрывателством их несысканы».

Заявлял, что «оная клеветница служанка моя умыслом же жены моей вывезена из Москвы под крепким хранением детей ее, а моих пасынков Иваном и Петром Бухвостовыми, дабы оную клеветницу всеконечно скрыть и тем бы меня без следствия и суда безвинно законного супружества лишить и в таковом поругании и ограблении имения моего оставить, и тем изнуря меня в крайнее разорение привести».

Сообщил, что по приезде своем в Москву через свойственников и приятелей жены всячески пытался ее уговорить («всепрележно увещевал»»), но «токмо все оное увещание мое гордо презрела и… со упованием на хитро отнятое у меня имение мое и деньги, на лживо ж сплетенное ябедническое на меня оклеветание имеет надежду, и от суда… бегает и скрываетца у детей своих Ивана и Петра Бухвостовых в деревнях». Что ныне его уведомили, что его жена обретается в Санкт-Петербурге у сыновей (Ивана и Петра), которые прячут ее у себя «для ограбленного у меня оною женою моею всего моего, что я чрез всю мою жизнь наживал и собирал имения».

В конце челобитной И.И. Карамышев просил повелеть жену его в Петербурге сыскать и под караулом доставить в Контору Святейшего Синода, а если она будет продолжать скрываться, «то б повелено было взыскивать ее по всем явным обстоятельства того ее челобитья и дела» на ее сыновьях[[21]](#footnote-21).

Тогда же И.И. Карамышев представил три письма своей жены к нему: по дороге в Москву от 20 и от 22 июня, и из Москвы от 13 июля 1754 года.

В них она обращается к мужу: «Батюшка государь мой Иван Иванович в милости Господней многолетно здравствуй». И подписывается: «Остаюсь верная ваша жена Аграфена Карамышева». Сообщает до какого места они доехали. Просит его не грустить без нее: «Прошу вас батюшка мой, Иван Иванович, пожалуй обо мне не печалься». А в третьем более подробном письме извещает о том, что прибыли они в Москву 3 июля и, что 14 июля она с детьми намереваются выехать в рязанскую деревню Ивана Львовича Бухвостова, докладывает о некоторых выполненных ею в Москве поручениях мужа, но что взятые ею с собой деньги «по обстоятелствам нынешним их употребить невозможно», обещает, что садовника, о котором ее просил муж, если ей все же удастся найти в Москве, где их, как говорят, очень мало, то она привезет его к нему с собой.

На письмах имеются приписки Александра Львовича Бухвостова, Ивана Львовича Бухвостова и его жены Арины, а также Анны Львовны и ее мужа Ивана Ивановича Алексеева (поручика Смоленского гарнизона[[22]](#footnote-22)), в которых они обращаются к И.И. Карамышеву как к отцу, выражают ему свое почтение и благодарят за его милости к ним[[23]](#footnote-23).

Вследствие указанного прошения И.И. Карамышева в Синодальной конторе было вынесено определение о сомнительном характере выдвинутых против него обвинений, о чем и было донесено Святейшему Синоду: «де та кантора из оказавшихся происхождений признавает ее полковницы Аграфены Карамышевой на мужа своего жалобу в показанном прелюбодеянии и в протчем сумнительную, ибо де как ис приложенных при челобитье его Карамышева к нему от нее Аграфены… писем видно, что де она Аграфена ему Карамышеву теми приветствия писала благосклонно…»[[24]](#footnote-24).

В Московской духовной консистории, куда было передано дело Карамышевых из Синодальной конторы, его расследовать не смогли по причине неявки основных фигурантов. Вызванный в Консисторию по повестке Иван Бухвостов 5 июля 1755 года объявил и «своеручно подпискою подписался», что его мать находится с апреля месяца в Санкт-Петербурге и имеет жительство в доме его брата корабельного секретаря Петра Бухвостова «на Васильевском Острову на Малой прешпективой между 9-й и 10-й линии», а требуемые по делу полковника Карамышева с женой дворовые люди Татьяна Афанасьева и Артемий Яковлев сын Уланов обретаются при ней[[25]](#footnote-25). На этом производство по данному делу в Московской духовной консистории, по сути, и закончилось, а его разбирательство по факту переместилось из Москвы в Санкт-Петербург и было принято на себя самим Святейшим Правительствующим Синодом.

В том же июле 1755 года полковник Карамышев прошением, присланным из Москвы в Синод, упомянув причиненные ему «от оной его жены Аграфены напрасные разорении», сообщил, что хотя его пасынок Иван Бухвостов и указал, что его мать проживает в Петербурге, и якобы она тяжело болеет, но все это ложно, поскольку стало известно, что она 3 июля выехала из Санкт-Петербурга и 8 июля тайно приехала в Москву в дом своей невестки Арины Бухвостовой (жены Ивана), но в тот же день уехала из Москвы, «кроючись от суда незнамо куда, токмо во отдаленные от Москвы места»[[26]](#footnote-26).

18 августа 1755 года Аграфена Карамышева в очередной челобитной поясняла, что она «не укрывается, но с половины де апреля месяца 1755 года живет для излечения ее болезней в Санкт-Петербурге у… сына… Петра Бухвостова, да и укрываться де ей не для чего, ибо де она челобитчица[[27]](#footnote-27), а в суде де ей с мужем ее крайние болезни и слабость не допускают… Да и реченной де женки Татьяны в ту консисторию не представила, да и ныне не представляет для того, что де на того мужа ее Карамышева челобитчица она Аграфена, а не та женка Татьяна. И как… между ею Аграфеною и мужем ее формальной суд произведен будет, а представленной от нее поверенной в том суде доказательства проговорит, то де после того реченная женка Татьяна и протчие, кто будет потребен, без всякого медления в ту консисторию представлены будут». В итоге просила допустить на суд в Московской духовной консистории вместо нее ее поверенного по данному делу[[28]](#footnote-28).

И.И. Карамышев же, для изобличения жены, которая, по его словам, под разными предлогами уклонялась от суда с ним, передал 27 сентября 1755 года в Святейший Синод подлинники писем к нему от жены[[29]](#footnote-29).

24 января 1756 года Синодом по делу о жалобах Карамышевых (ее на мужа, обвиняемого ею в прелюбодеянии, и его на жену в самовольном оставлении мужа) было приказано полковника Ивана Карамышева и его жену Аграфену «для достодолжного к примирению их между собою увещания представить пред Собрание Святейшего Синода» (вызваны на 26.01.1756).

Однако Аграфена Петровна, проживавшая в Петербурге в доме своего сына Петра Бухвостова, сказалась больной[[30]](#footnote-30). Посланный Синодом для ее осмотра синодский лекарь Иван Борисович Виль 3 февраля 1756 года донес: «что де тое полковника Карамышева жену Аграфену Петрову дочь, живущую на Васильевском Острову в доме сына ее корабельного секретаря Петра Бухвостова пользует он с мая месяца прошлого 1755 года от частых и жестоких маточных припадок, которые и доныне в ней безпрерывно продолжаются. А сверх того, часто бывают в ней знаки паралижа и иногда половина корпуса немеет, и едва медикаментами в движение приводится, и головою весьма она страдает. И затем ей ныне из дому на холодной воздух вытти крайне неможно. И сумнительно, дабы с нею и действительного паралижа не случилось»[[31]](#footnote-31).

Тогда 7 февраля 1756 года Синод приказал послать в дом к Аграфене Карамышевой, ввиду ее болезни, протопопа Петропавловского собора Петра Гребневского для ее «увещания» (наставления) к примирению с мужем[[32]](#footnote-32).

Протопоп был у нее 12 февраля и «по всякой своей возможности… достодолжное увещевание ей чинил, но токмо она Аграфена к тому со оным своим мужем Карамышевым примирению оказала себя быть крайне несклонною, объявляя, что де ей за оказанными от того ее мужа Карамышева озлоблениями… по-прежнему с ним Карамышевым в сожитии быть никак невозможно»[[33]](#footnote-33).

11 марта 1756 года полковник Иван Карамышев в очередном прошении в Синод писал, что его жена во время долгих лет их брака всегда нелицемерно почитала церковь и всячески стремилась к соблюдению божественных законов, что ему «то в ней видимо и весьма приятно было». Но ныне она «свое благонравие повредила» под влиянием, как он считал, не только некоторых из ее детей, но и многих других «злых собеседников». И теперь без помощи «сама по себе» уже и не может, «яко немощный женский сосуд из такова зла возвратитца и Святейшего Синода милостивое увещание кротким сердцем принять». Он заявлял, что она, очевидно, содержится в неволе теми, кто подговорил ее оставить своего мужа, и требовал «все фальшивосплетенные предлоги упразднить» и вернуть ему законную жену «не для отмщения от него ей, но для единого душевного той его жены и его исправления, дабы де она, будучи в таком беззаконии, жизни своей безвременно не окончила». Заверял, что готов все причиненные ею ему обиды «вечному забвению предать», и брал на себя обязательство «содержать ее так приятно и любовно, как и прежде по долговременному сожитию его имел ее, и как священное писание повелевает». В случае же, если Синодом по какой-то причине будет принято иное решение, он просил передать дело из церковного суда в светский с возбуждением иска по обвинению Татьяны Афанасьевой и других лиц в клевете на него, а также его жены, ее сына корабельного секретаря Петра Бухвостова и прочих в подлоге и разграблении его имения[[34]](#footnote-34).

В результате 12 июня 1756 года Святейший Правительствующий Синод, в котором никаких «законоправильных» и настоящих доказательств, позволявших развести Аграфену Петровну с мужем, усмотрено не было, приказал: объявить «ей Карамышевой с подпискою, чтоб она по неимению никаковых к разводу законных и правильных причин с тем своим мужем Иваном Карамышевым в надлежащем супружеском сожитии и достодолжном по узаконению Святой Церкви ему повиновении была»[[35]](#footnote-35).

Определение Синода по их делу было объявлено полковнику Ивану Карамышеву 4 июля в синодской канцелярии, а его жене секретарем экспедиции Синода в доме ее сына Петра Бухвостова 13 июля 1756 года[[36]](#footnote-36).

Однако 9 августа того же года И.И. Карамышев вновь обеспокоил Синод заявлением, что его жена синодское решение не исполняет и «без надлежащего ей в том принуждения исполнять не будет». Он просил, чтобы «повелено было оную жену мою взять в Святейший Правительствующий Синод и отдать мне от таковых ее неприличных дел в хранение и законное сожитие самолично»[[37]](#footnote-37).

Синод 12 августа приказал вызвать повесткой А.П. Карамышеву и «учинить ей подтверждение с запиской» о непременном исполнении его решения[[38]](#footnote-38).

Но Аграфена Петровна сказалась больной (на 21.08.1756)[[39]](#footnote-39). А затем, в августе же, и опять-таки, через своего сына лейтенанта флота Ивана Бухвостова подала в Синод еще одну челобитную, в которой вновь просила развести ее с мужем, но уже в Санкт-Петербургской духовной консистории. Она мотивировала это прежними своими против него обвинениями и обещала представить для его изобличения служанку Татьяну, с которой тот прелюбодействовал, «по окончанию суда». Также она писала: «Да кроме вышеписанных притчин, за которыми я с мужем моим жить не могу, и разсуждении моей старости, и от разномучительных от мужа моего мне побой последуемых страшных болезней, в сожитии с ним по должности жены быть не могу, но всечасно ожидаю смерти. Да и оной муж мой, совершенно зная как старость, так и болезни мои, единого ради нехристианского мучительства и убивства мне именованной, а не сожития желает получить меня в свои руки»[[40]](#footnote-40).

20 января 1757 года Синодом было вынесено новое определение – супругам Карамышевым, не разводя их, дать совет либо прийти к взаимному согласию о том, будут ли они жить вместе или раздельно, либо, равно как и о имении, разбираться в светском суде[[41]](#footnote-41).

Тогда И.И. Карамышев вновь поданным в Синод прошением указал, что его жена, найдя себе «покровительство от синодального лекаря, которой много написал ей всетяшких и неисцельных болезней напрасно», из-за них будто бы не могла доехать до синодальной канцелярии, почему якобы и не являлась на суд Синода, хотя «от квартиры ее меньше дву сот сажен состояло на том же Василевском Острову, где и Святейшего Синода канцелярия находится». В этот раз он просил «отослать ее и с тем ложно составленным от имени ее делом, яко уже не жену мою, но яко явную воровку, отреша ее от моего супружества, к свецкому суду»[[42]](#footnote-42).

За светским правосудием полковник Карамышев сперва обратился в Санкт-Петербургскую губернскую канцелярию, но там его исковую жалобу не приняли, тогда он адресовался в Юстиц-контору.

По рассмотрении его дела в Юстиц-конторе 16 марта 1757 года было вынесено мнение, которое было решено представить в Правительствующий Сенат с «требованием указу»[[43]](#footnote-43). В нем говорилось, что, хотя ему и не следует подавать «челобитной по форме в суд», поскольку «для того, чтоб неразведенному мужу з женою по свецким делам производить формальной суд, на то указов не имеется», но его жену следует подвергнуть «неупустительному следствию».

В Юстиц-конторе полагали, что Аграфену Карамышеву надлежит немедленно разыскать и допросить ее по всем пунктам челобитной ее мужа: «во взятьи у него денег, серебра и протчего», кем она к подаче челобитных (жалоб) на него «научена была», ради чего она на имя своего сына Петра Бухвостова дала «безденежную купчую» на недвижимое имение, купленное ею на собственные ее мужа деньги без «общего с ним согласия», и «каких ради притчин в той купчей его Петра Бухвостова сыном своим не именовала», а также, если потребуется, то допрашивать ее и в отношении других обстоятельств по данному делу.

Жену дворового человека полковника Карамышева Татьяну Афанасьеву и Артемия Уланова, который по указанной купчей ныне числился в крепостных Петра Бухвостова, по мнению Юстиц-конторы «яко первых по оному делу к смуте между ими Карамышевыми зачинщиков» надлежало «сыскать вскорости и как против челобитья полковника Карамышева, так и по всем оказавшимся до них по делу подозрениях допрашивать. И будет дойдет до пытки, то и пытать. И притом накрепко доискиватца, не научены ль они кем. А именно: женка Татьяна Афонасьева – к показанию на оного Карамышева, якобы в насильном им девства ее разстлении и в блудном житии; а Уланов – в кричании на нее караула».

В Юстиц-конторе также обратили внимание на «несогласие» показаний А.П. Карамышевой и Татьяны Афанасьевой, данных ими в Московской полицмейстерской канцелярии, и многие другие несоответствия в данном деле[[44]](#footnote-44).

Между тем, в сентябре 1759 года в Контору Синода подал прошение дворовый человек Карамышева Петр Петров. Он писал, что с 1754 года разлучен со своей женой Татьяной Афанасьевой, которую, как считал, тогда незаконно отдали из Синодальной конторы под подписку Артемию Уланову, а также и с бывшей при матери их малолетней дочерью Натальей. Просил разыскать его жену и отдать ему «в законное наше христианское сожитие»[[45]](#footnote-45).

14 февраля 1760 года И.И. Карамышев вновь обратился в Синод. Он сообщал, что «за нерешением того дела живу здесь в Санкт-Питербурхе пять лет безсъездно и всекрайне разоряюсь. А в светцких судах нигде таковых прав и указов, чтоб мужу на жену или жене на мужа бить челом, и чтоб таковые челобитья принимать и в действо производить не имеетца»[[46]](#footnote-46).

Тогда же об их бракоразводном деле стало известно Императрице Елизавете Петровне, очевидно, вследствие соответствующего прошения Аграфены Карамышевой.

28 февраля 1760 года в собрании Святейшего Правительствующего Синода действительный статский советник Олсуфьев (Адам Васильевич) объявил повеление Императрицы: «Ему Карамышеву той его жены отдачи ныне не чинить, и тем ее не обезпокоивать, а по каким по означенному делу оказующим притчинам оное учинить следовательно, о том представить Ее императорскому величеству»[[47]](#footnote-47).

В апреле 1760 года И.И. Карамышев доносил в Синод, что его жена, которая в феврале 1757 года тайно уехала из Санкт-Петербурга в Москву, в марте этого года вернулась, что 25 марта он написал к ней примирительное («о должном ее смирении») письмо, которое у его посыльного было взято его пасынком Иваном Бухвостовым. Копию своего письма Карамышев почел необходимым представить в Синод. В письме он, помимо прочего, выражал готовность отказаться от имущественных притязаний: «Мне уже, свет мой, ныне не до имения моего, которое всему злу причиною, что я хитрым, а яснее сказать, глупым образом ограблен…»[[48]](#footnote-48).

16 октября 1760 года из Кабинета Императрицы Синоду напомнили, что от него ожидают доклад по делу Карамышевых[[49]](#footnote-49). На что Синод ответил, что не имеет еще известий о решении Сената по мнению Юстиц-конторы от марта 1757 года[[50]](#footnote-50).

Чрезмерно загруженный делами Сенат смог принять такое решение, которое и было сообщено Синоду 6 сентября, лишь в 1761 году. Правительствующий Сенат приказал отставить предложение Юстиц-конторы о проведении следствия по жалобе о хищении у полковника Карамышева его имущества, поскольку явных доказательств этого в представленном деле не имеется. Обвинение Карамышева в прелюбодеянии Сенат, как и ранее Синод, посчитал ложными, также за отсутствием доказательств, указав на то, что письма к служанке, ссылаясь на которые жена Карамышева и обвиняла его в измене, ни в оригиналах, ни в копиях она так и не предъявила. Сенат признавал право за полковником Иваном Карамышевым возбудить дело в светском суде в отношении Татьяны Афанасьевой по обвинению в клевете на него[[51]](#footnote-51).

Разбирательство по делу о разводе Карамышевых имело продолжение и в последующие царствования.

14 мая 1763 года синодальный обер-прокурор князь А.С. Козловский объявил Синоду: «Ее Императорское величество Всемилостивейшая государыня изустно высочайшим указом соизволила по имеющемся в Святейшем Синоде полковника Ивана Карамышева (которой подал Ее Императорскому величеству челобитную) с женю его делу немедленно разсмотрение и решение учинить»[[52]](#footnote-52).

Синод вновь пересмотрел дело 15 декабря 1763 года и вновь не нашел к разводу никаких законных причин, считая, что Аграфену Карамышеву ему Святейшему Синоду «и надлежало б к брачному со оным ее мужем сожитию принудить». Однако, принимая во внимание указ покойной Императрицы Елизаветы Петровны (от 28.02.1760), Синод приговорил представить это на усмотрение ныне здравствующей Императрицы Екатерины Алексеевны во всеподданейшем докладе «с таковым синодальным мнением, что… Карамышева с женою его разводить не следует. А долженствует ее к сожитию с тем Карамышевым понудить непременно, понеже она чрез немалое уже время никаковых настоящих и законоправильных к разводу с тем своим мужем доказательств и поныне не представила. Что же касается и до вышеозначенной женки Татьяны Афанасьевой дочери, то и оную той Карамышевой означенному ее мужу Петру Петрову по-прежнему в сожитие отдать должно»[[53]](#footnote-53).

Высочайшая резолюция «за подписанием собственной Ее Императорского величества руки» на доклад Святейшего Синода была получена им 31 января 1764 года. Она гласила: «Понеже по мнению Синода к духовному по правилам разводу достаточных причин нет, то и не надлежит их разводить. А для удержания в точной силе именного указа блаженные памяти Государыни Императрицы Елисавет Петровны, Нашей любезной тетки, которым повелено ее Карамышеву к житью с мужем не принуждать, оставить ее без принуждения к тому»[[54]](#footnote-54).

Указ Ее величества был прочтен И.И. Карамышеву 13 февраля, но он тогда отказался ставить свою подпись об ознакомлении, потребовав предъявить ему подлинник резолюции Императрицы. Однако, все же расписался 29 апреля 1764 года[[55]](#footnote-55).

14 марта 1765 года Синод выдал копию с этого указа отставному флота капитану третьего ранга Петру Бухвостову для его матери, которая, как он указывал, находилась в болезни в своих деревнях[[56]](#footnote-56).

На этом данное бракоразводное дело, казалось бы, и закончилось.

Полковник Иван Иванович Карамышев умер в феврале 1769 года. Его хоронил и ему наследовал младший брат Максим Иванович Карамышев[[57]](#footnote-57). Последний, также бездетный, построил несколько церквей в своих и унаследованных от брата имениях, в том числе и в погосте Влицы близ села Петровского, а также считался главным жертвователем Святогорского Успенского монастыря, где его и похоронили в 1796 году в особом склепе[[58]](#footnote-58).

В том же 1769 году, после смерти мужа, Аграфена Петровна Карамышева по указу Московской духовной консистории была определена на проживание в московский Новодевичий монастырь[[59]](#footnote-59).

В 1775 году она обратилась с прошением к Императрице Екатерине II, в котором, ссылаясь на свою «семидесятилетнюю старость и болезни», и указав, что уже 6 лет неотлучно проживает в московском Новодевичьем монастыре, где «жить обещалась до последнего часа жизни», просила дозволить ей постричься в этом монастыре в монахини[[60]](#footnote-60).

14 августа 1775 года статс-секретарь Императрицы Сергей Матвеевич Козьмин сообщил обер-прокурору Синода Сергею Васильевичу Акчурину, что «Ее Императорское Величество приказать изволила, чтобы Ваше превосходительство по приложенному при сем прошению госпожи полковницы Карамышевой о пострижении ее в Московский новодевичей монастырь в монахини изволили объявить в Святейшем Синоде Ее Величества соизволение»[[61]](#footnote-61).

21 августа 1775 года Синод, выслушав от синодального обер-прокурора высочайшее повеление, приказал послать указы: для его исполнения – синодальному члену архиепископу Московскому Платону и для сведения – в Коллегию экономии[[62]](#footnote-62).

Прежде, чем стать монахиней, Аграфена Петровна 9 декабря 1775 года оформила продажей за 50 рублей сыну Петру Львовичу Бухвостову свою «указную часть»[[63]](#footnote-63) из имения покойного мужа Ивана Карамышева[[64]](#footnote-64).

Аграфена Петровна Карамышева приняла постриг в Новодевичьем монастыре с именем Анфии. В списке штатных монашествующих за март 1779 года о ней сообщается: «Анфия Петрова, умершего полковника Ивана Иванова Карамышева жена… 68 лет, грамоте умеет, за старость никаких послушаниев не исправляет»[[65]](#footnote-65).

Монахиня Анфия (Карамышева) умерла 6 июля 1785 года и была похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря[[66]](#footnote-66).

Удивительно, но Святейшему Правительствующему Синоду пришлось заслушивать дело о разводе Карамышевых еще один раз, уже при Императоре Павле I, спустя три десятка лет после смерти мужа и полутора десятка лет после смерти жены.

Доношением от 22 мая 1800 года из 2-го департамента Палаты суда и расправы Псковской губернии в Синод сообщалось о том, что губернский прокурор Петр Львович Бухвостов требует отказать (выделить) ему купленную им у матери ее «указную часть» из движимого и недвижимого имущества ее умершего мужа Ивана Ивановича Карамышева, что оспаривает ее деверь, брат покойного, коллежский асессор Максим Иванович Карамышев. Последний заявлял, что Аграфена Петровна по решению Святейшего Синода 1756 года была «от сожития с мужем разлучена», по какому факту и запрашивались сведения из Синода.[[67]](#footnote-67)

Вследствие этого Святейший Синод в своем собрании 2 июля 1800 года[[68]](#footnote-68), выслушав подробную справку по делу, подготовленную его канцелярией, постановил послать в Псковскую палату указ, в котором не ограничился простым и кратким ответом, но счел необходимым упомянуть все имеющиеся решения по данному вопросу:

- свое постановление 1756 года, обязывающее жену вернуться к мужу;

- последовавшее за этим, ввиду несогласия супругов, его же определение 1757 года о том, чтобы им обоим «быть безбрачными дондеже смирятся»;

- указ 1760 года Императрицы Елизаветы Петровны, повелевающий жену мужу не возвращать, а Синоду подготовить юридическое обоснование для этого;

- доклад Синода Императрице Екатерине II, вследствие ее поручения 1763 года, о том, что согласно законам супруги разводу не подлежат;

- и наконец, указ Императрицы Екатерины Алексеевны 1764 года, предписывающий их не разводить, но и не принуждать жену вернуться к мужу[[69]](#footnote-69).

Примечательно, что как запрос из Пскова, так и ответ Синода последовали через несколько лет после того, как оба спорщика: П.Л. Бухвостов и И.М. Карамышев, уже скончались.

Дочери Бухвостова Федосье Петровне, бывшей затем замужем за полковником Смирновым, все же удалось добиться искомого ее отцом. В 1807 году ей было выделено в разных селениях, относящихся к селу Петровскому, 30 душ мужского и 31 душа женского пола крепостных, что, впрочем, она сочла недостаточным[[70]](#footnote-70).

Владелицей же Петровского в итоге стала племянница Ивана и Максима Ивановичей Карамышевых, дочь их сестры Прасковьи Ивановны и подполковника Василия Степановича Желтухина – Прасковья Васильевна, в замужестве Костюрина. От нее село Петровское стало наследоваться в роду ее мужа. Теперь это территория поселка Локня Локнянского района Псковской области.

**Приложение**

**Три письма 1754 года Аграфены Петровны к мужу Ивану Ивановичу Карамышеву с приписками ее детей, зятя И.И. Алексеева и невестки И. Бухвостовой**

Батюшка государь мой Иван Иванович в милости Господней многолетно здравствуй.

Доношу Вам, что мы доехали до погоста Пречистова все благополучно, а оной погост не доезжая до Духовщины за тритцать за шесть верст. И ныне отпустила я петровского малова Емельку да невелевскую падвоску, а другую невелевскую падвоску взяла с собою по которых мест издержитца овес. Как оную подвоску отпущу писать к Вам буду. Петровскова овса осталось у меня токмо одна четверть. Прошу Вас батюшка мой Иван Иванович, пожалуй, обо мне не печалься. И остаюсь верная Ваша жена Аграфена Карамышева.

Июня 20 дня 1754 году

При оном же и я Вам милостивый государь батюшка засвидетелствую мое почтение, и притом доношу, что мы в пути обстоим благополучно, и остаюсь, прося Вашей неотменной милости сын Ваш Иван Алексеев.

Не упуская случею и я Вам милостивый государь батюшка Иван Иванович засвидетелствовать мое нижайшее почтение, и с тем я есть всегда Ваш всепокорный и нижайший слуга Александр Бухвостов.[[71]](#footnote-71)

Батюшка государь мой Иван Иванович в милости Господней многолетно здравствуй.

Доношу вам, что мы доехали до мелницы Рудни все благополучно, а оная мелница от города Драгабуха за тритцать верст разстоянием.

И остаюсь Вам батюшка мой верная Ваша жена Аграфена Карамышева.

Июня 22 дня 1754 году.

При сей оказии и я вам милостивый государь батюшка Иван Иванович засвидетелствую мой нижайший поклон. И остаюсь покорная в услугах дочь Ваша Анна Алексеева.

При сем и я Вам милостивый государь батюшка Иван Иванович засвидетелствую мое нижайшее почтение. И остаюсь покорнейшая во услугах моих невестка Ваша Арина Бухвостова.[[72]](#footnote-72)

Батюшка государь мой Иван Иванович в милости Господней многолетно здравствуй.

Доношу Вам, что мы в Москву приехали сего июля 3 числа все благополучно. Ныне к Вам послала я мужика Агафона Гаврилова с писмом и притом, что получила от Петра Васильевича со определения копию. А со всего дела копию разсудил Петр Васильевич, что оное списывать не для чего. Сказывал ему Василей Боранов, что у Вас дома есть с вашего челобитья и брата вашего копии, также и допросов ваших. А я и дети неотменно намерены сего месяца 14 выехать в резанскую деревню к Ивану Львовичу. К сестре Дарьи Яковлевны писмо ваша также и от себя писала к ней. И человеку нашему, чтоб получа писма неотменно к вам ехал. Доношу Вам которые денги я с собой взяла и оные по обстоятелствам нынешним их употребить невозможно, из чего можите обстоятелно увидеть из писма Петра Васильевича. К Петру Артемевичу Лакостову за ткачом посылала и он приказал ко мне, что он еще ткача с фабрики не получил, а как скоро получит, то немедленно к Петру Васильевичу прислать обещал. А он поехал севодняшней день в подмосковную свою на две недели. Писмо от вас я вчерашняго дня исправно получила чрез луцкого купца Мршина, за которое Вас батюшка покорно благодарствую, в котором изволите писать о учителе, и чтоб отнесть от Павлыча писмо к дьячку Ивану Максимову сыну Буслаеву, которое и отнесено. И он у меня был и учителя способнова ко учению ребят пастерскому[[73]](#footnote-73) искать всячески обещался. Также и о садовнике изволите писать. Крайне о том стараюсь, да не менше и зять Иван Иванович для себя стараетца, толко никак сыскать не могли, и сказывают, что очень их в Москве мало. А есть ли сыщнтся, то с собою привезу. И остаюсь Вам батюшка верная ваша жена Аграфена Карамышева.

Июля 13 дня 1754 года Москва.

При оном же и я Вам милостивый государь батюшка засвидетелствую мое почтение и прилежно прошу уведомить нас, ежели оказия будет, о благополучном пребывании Вашем, чего всегда усердно получить желаю. Тако ж прошу послано от меня писмо к Егору Васильевичу, тако ж репорт в батальонную нашу канцелярию, еще галун обшит в холстине, да денег государевых семдесят пять копеек оное все отослать в Луки и верно отдать в батальонную канцелярию, или отдать прикащику моему, чем по милости Вашей много буду должен, а денги вместе зашиты з голунами. И так окончав остаюсь и прошу Вашей неотменной милости сын Ваш Иван Алексеев.

И я Вам милостивый государь батюшка Иван Иванович засвидетелствую мое крайнее почтение и притом всепокорнейше благодарствую за все ваши ко мне милости и благославение Ваше моим патроном. Дай Боже, чтоб я чувствовал всегда Вашу милость и с тем бы неотменно в ваших повелениях был ко услугам вашим. В протчем я есть и пребуду Вам милостивый государь батюшка верно покорный слуга Ваш Иван Бухвостов.

При сем и я вам милостивый государь батюшка Иван Иванович засвидетелствую мой нижайший поклон. И притом всепокорнейше благодарствую за приписание поклона в писме матушкином, и тако остаюсь вам милостивый государь батюшка всепокорный слуга и сын Александр Бухвостов.[[74]](#footnote-74)

**Копия письма Ивана Ивановича Карамышева к жене в Санкт-Петербурге на Пасху 1760 года**

Аграфена Петровна.

Мне случилось уведать, что ты сюда приехала, и для того видя и разсуждая нынешние наши обстоятелства не мог воздержатца, чтоб ниже следующей матери не предложить тебе. То есть всею душою желал я, чтоб детем твоим даровал Господь Бог просвещенное разумление и вложил бы в сердца их страх свой господень. Токмо чрез долгое время уже прогневанной от них Создатель наш благоволит того не изволить. И в током несносном нашем приключении должно нам необходимо хранить собственные наши души и освобождать себя от таких сетей Сатанинских, дабы не постиг нас в том Страшной суд Божий. Мне уже, свет мой, ныне не до имения моего, которое всему злу причиною, что я хитрым, а яснее сказать глупым образом ограблен. И сверх ж того неповинно пред всем обществом обруган и оклеветован. А наипаче всего лишен жены моей, которую я искренне любил, и здоровье и честь ее наипаче своего хранил, волю ж ея во всем благопристойно наблюдал, и детей ея искренним ж сердцем любил, и пользы их во всем неусыпно и простодушно искал. И благодарю господа моего, что во всю жизнь мою никакова озлобления им не делал. На что ты сама по совести твоей свидетель есть. Но супротиву ж того мне что приключено, и какая горесть учинена, ибо связан телом и душею. И того ради как тебя, так и детей твоих нелицемерно, но смиренным сердцем моим прошу постарайтесь лутче о том, чтоб оставшиеся дни жизни нашей не в таком противу законном и горесном состоянии были как ныне есть. Понеже Христос Спаситель наш милосерд и всегда ожидает от нас искреннего нашего покаяния, а не лукавого смирения.

И тако окончив остаюсь, написав сие от простодушия и искреннего ж сердца моего Иван Карамышев.

Марта 25-го дня 760.

Радосно ж поздравляю вас севодняшним и наступающим Християнским нашим Торжеством и усердно желаю вам просвещатца разумом Святаго Евангеля.[[75]](#footnote-75)

**Прошение 1775 года Императрице Екатерине II вдовы Аграфены Петровны Карамышевой о пострижении в монастырь**

Всепресветлейшая и великая монархиня всемилостивейшая государыня

Припадая к освященным стопам Вашего Императорского Величества благоволите из матернейшего милосердия Вашего к услышанию моего всеподданейшего рабского прошения.

Семидесятилетняя старость и болезни требуют остаток дней моих посвятить всевышнему с желанием моим окончить монахинею в Московском новодевичьем монастыре, где я и определена Московскою духовную консисториею шесть лет живу неотлучно, и жить обещалась до последнего часа жизни моей. Великая монархиня: повели окончить пострижением мое желание к прославлению божественных и неизчислимых милостей Ваших без которого сие искреннейшее мое желание совершится не может.

Всемилостивейшая государыня Вашего Императорского Величества

всеподданейшая и последняя раба вдовствующая полковница Аграфена Карамышева.[[76]](#footnote-76)

1. См. о нем: Благово Н.В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 45–46. [↑](#footnote-ref-1)
2. На 1779 г. ей указывали 68, а на 1785 г. – 78 лет. [↑](#footnote-ref-2)
3. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 1. Рязань, 2006. С. 324; Петров П.Н. История родов русского дворянства. Т. 2. СПб., 1886. С. 223–224; Панчулидзев С.А. Сборник биографий кавалергардов. 1724–1762. М., 2007. С. 163. [↑](#footnote-ref-3)
4. По исповедным росписям 1742 г. погоста Влицы за вдовой Льва Бухвостова Аграфеной Петровной числились в деревнях Бордине и Озерках 22 муж. и 14 жен. пола душ крестьян. На 1749 г. она с детьми Иваном, Петром и Александром Бухвостовыми указаны как владельцы крестьян во Влицком стане: в сц. Васильеве, деревнях Федосеве, Озерках (Чертицы), Дубинине, Пыплине, Морозове, Реткине, Стихареве, Бындиной, Еремеевой, Осипкове (Заскачиха), Бордине, Козине, Стареве, Рожницы, Плотках. – Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. Д. 3991. Л. 295 об.–296 об.; Ф. 22. Оп. 1. Д. 503. Л. 6 об.–7. [↑](#footnote-ref-4)
5. 22.05.1753 бригадиру Ивану Михайловичу Волынскому ¾, а еще ранее княгине Анне Яковлевне Волконской ¼ части. – Москва: Актовые книги XVIII столетия. Т. 8. М., 1898. С.146 (№331). [↑](#footnote-ref-5)
6. Чиновник, ведающий хозяйственными делами. [↑](#footnote-ref-6)
7. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 19. Оп. 111. Д. 18. Л. 42. [↑](#footnote-ref-7)
8. В августе 1710 г. указан 9 лет. – Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8179. Л.176. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указ о назначении казначеем от 5.09.1747, указ об отставке от 18.12.1753. – Опись Высочайшим указам и повелениям за XVIII век. Т. 3. СПб., 1878. С. 149, 281. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ей шел 29-й год от роду, ее родители прежде были дворовыми людьми первого мужа ее госпожи капитана Л. И. Бухвостова и жили в его московском доме в Белом городе в приходе церкви Князя Владимира. – Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. Л. 316–317, 323–325. [↑](#footnote-ref-10)
11. Цепочка. [↑](#footnote-ref-11)
12. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. «По челобитной полковницы Аграфены Карамышевой о чинимом мужем ее полковником Иваном Карамышевым с дворовою женкою Татьяною прелюбодейства…». Л. 103–107 об. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же. Л. 107 об. [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же. Л. 107 об.–108 (Л. 346–349 об.) [↑](#footnote-ref-14)
15. См. о нем: Благово Н.В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 47–48. [↑](#footnote-ref-15)
16. РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. Л. 109–109 об. [↑](#footnote-ref-16)
17. По подсудности ответчика. Пусторжевский уезд, где было имение И.И. Карамышева относился к Новгородской епархии. [↑](#footnote-ref-17)
18. Там же. Л. 1–2 об. [↑](#footnote-ref-18)
19. Там же. Л. 111. [↑](#footnote-ref-19)
20. Впоследствии его брат Максим Иванович Карамышев указывал, что Аграфеной Петровной при уходе от супруга увезено было с собою серебра и разных вещей более как на 30 000 рублей. – Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 97 об., 123. [↑](#footnote-ref-20)
21. РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. Л. 7–10. [↑](#footnote-ref-21)
22. Там же. Л. 7 в. [↑](#footnote-ref-22)
23. Там же. Л. 10–12 (подлинники писем: № 1 – Л. 44–45 об., № 2 – Л. 46–47 об., № 3 – Л. 48–49 об.).

    На письмах красные сургучные печати с изображением под дворянской короной двух соединенных пылающих сердец и двух змей, образующих картуш, и с девизами латинским шрифтом по кругу. Значенение: «Соединились против ненависти. Совокуплены, несмотря на ярящуюся злобу других». – См. Эмблемы и символы. М., 2000. № 477. [↑](#footnote-ref-23)
24. РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. Там же. Л. 109 об. [↑](#footnote-ref-24)
25. Там же. Л. 111–111 об. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же. Л. 113. [↑](#footnote-ref-26)
27. Т. е. истец по данному делу. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же. Л. 113 об.–114. [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. Л. 114–114 об. [↑](#footnote-ref-29)
30. Там же. Л. 59–60, 114 об.–115. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же. Л. 67–67 об. [↑](#footnote-ref-31)
32. Там же. Л. 69–70. [↑](#footnote-ref-32)
33. Там же. Л. 71–71 об. [↑](#footnote-ref-33)
34. Там же. Л. 115 об.–116 об. [↑](#footnote-ref-34)
35. Там же. Л. 116 об.–117 об. [↑](#footnote-ref-35)
36. Там же. Л. 118. [↑](#footnote-ref-36)
37. Там же. Л. 125–126. [↑](#footnote-ref-37)
38. Там же. Л. 127–127 об. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же. Л. 129. [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же. Л. 131–132 об. [↑](#footnote-ref-40)
41. Там же. Л. 135–140 об. [↑](#footnote-ref-41)
42. Там же. Л. 145–150. [↑](#footnote-ref-42)
43. Т. е. для урегулирования вопроса, не предусмотренного текущим законодательством. [↑](#footnote-ref-43)
44. Там же. Л. 151–155, 237 -237 об. [↑](#footnote-ref-44)
45. Там же. Л. 165–166. [↑](#footnote-ref-45)
46. Там же. Л. 213–214. [↑](#footnote-ref-46)
47. Там же. Л. 222. [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же. Л. 229–229 об. (копия его письма). [↑](#footnote-ref-48)
49. Там же. Л. 258 а. [↑](#footnote-ref-49)
50. Там же. Л. 261–262. [↑](#footnote-ref-50)
51. Там же. Л. 265–268 об. [↑](#footnote-ref-51)
52. Там же. Л. 271. [↑](#footnote-ref-52)
53. Там же. Л. 285 об.–287. [↑](#footnote-ref-53)
54. Там же. Л. 296. [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же. Л. 300, 305. [↑](#footnote-ref-55)
56. Там же. Л. 306–306 об. [↑](#footnote-ref-56)
57. ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 97 об.–98. [↑](#footnote-ref-57)
58. Карамышев О.М. Монастырский вкладчик // Земля псковская, древняя и современная: Материалы научно-практических конференций 2002/03 гг. Псков, 2004. С. 81–89; Иоанн, игумен Описание Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии. Псков, 1899. С.86. [↑](#footnote-ref-58)
59. Центральный государственный архив г. Москвы, Отдел хранения документов до 1917 г. (ЦГАМ). Ф. 203. Оп. 244. Д. 153. Л. 6 об. [↑](#footnote-ref-59)
60. РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 20. 1775 г. Д. 171. Л. 2. [↑](#footnote-ref-60)
61. Там же. Л. 1. [↑](#footnote-ref-61)
62. Протокол собрания Синода подписан 24.08.1775, указы датированы 28.08.1775. – Там же. Л. 3–5. [↑](#footnote-ref-62)
63. По закону вдова наследовала ¼ часть из движимого и 1/7 часть из недвижимого имения мужа. [↑](#footnote-ref-63)
64. ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 5–5 об. [↑](#footnote-ref-64)
65. ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 244. Д. 153. Л. 6 об.

    В списке указано, что она приняла постриг в 1777 г. По другим сведениям – в 1776 г. (см. ниже). [↑](#footnote-ref-65)
66. Указано, что родилась 13 мая, тезоименитство 15 декабря, пострижена В Новодевичьем монастыре в 1776 г., скончалась в возрасте 78 лет. – Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1907. С. 45. [↑](#footnote-ref-66)
67. РГИА Ф. 796. Оп. 81. Д. 301. Л. 1. [↑](#footnote-ref-67)
68. Протокол подписан синодальными членами 4.07.1800. [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же. Л. 5–5 об. [↑](#footnote-ref-69)
70. ГАПО. Ф. 55. Оп. 1 1. Д. 243. Л. 1–6; Оп. 8. Д. 1225. Л. 1–1об. [↑](#footnote-ref-70)
71. РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. Л. 44–45 об. [↑](#footnote-ref-71)
72. Там же. Л. 46–47 об. [↑](#footnote-ref-72)
73. Слово читается неуверенно. [↑](#footnote-ref-73)
74. Там же. Л. 48–49 об. [↑](#footnote-ref-74)
75. Там же. Л. 229 об.–230. [↑](#footnote-ref-75)
76. РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 20. 1775 г. Д. 171. Л. 2. [↑](#footnote-ref-76)