**ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ЗЕИ АЛЕКСЕЕ ИВАНОВИЧЕ НЕРПИНЕ**

**П.Ю. Афанасьев**

п. Талакан

История рода Нерпиных начинается с времён Ивана Грозного. Где-то на рубеже XVI и XVII веков на службу в Тарскую крепость был прислан стрелец по фамилии Нерпин. Его потомки по мужской линии исправно несли военную службу до тех пор, пока не был в 1724 году казнён Борис Нерпин. Он принял смерть в числе прочих служивых людей, отказавшихся присягнуть за будущего наследника престола. И сыновья казнённого Бориса Нерпина, оставив службу, занялись торговлей [7, л.18].

Купеческий сын Алексей Нерпин, известный в Приамурье как основатель города Зеи приходился Борису прапраправнуком. Воспользовавшись для краткости классическим генеалогическим приёмом, представим по известному образцу потомственную цепочку так: Борис родил Якова, Яков родил Степана, Степан родил Алексея, Алексей родил Ивана, а Иван родил снова Алексея от жены своей Марьи Захаровны, Крыловой в девичестве.

Сам Иван Алексеевич родился в Таре 6-го января 1814 г. После окончания уездного училища в 1828 году уехал в Кяхту, город на границе с Монголией. Четырнадцатилетним поступил на службу к купцу Кичину и служил ему двенадцать лет. Затем управлял в Кяхте торговыми делами А. А. Кузнецова, попутно принимая комиссионные товары у иногородних купцов. А с 1843 года начал своё чайное торговое дело, продолжая заниматься комиссионерством.

Уже в 1847 году кяхтинский купец Иван Алексеевич Нерпин стал фабрикантом, купив в Кяхте кожевенный завод. Не остановившись на этом, в том же году вступил в компанию с Ремянниковым, и компаньоны в Усть-Кяхте построили ещё один завод, сахарорафинадный. Рафинад вырабатывался из тростникового сахарного песка, импортируемого из Китая. Потом был ещё один сахарный завод, но не заводы были целью купца Нерпина. В 1859 году он вместе с Прокопием Пахолковым отправился в Шанхай, где компаньоны стали первыми русскими, которые установили с Шанхаем торговые отношения. Однако большая часть закупленного там товара погибла, когда перевозивший его товар затонул у берегов Японии.

Но спасшийся вместе с другими участниками плавания Иван Алексеевич Нерпин оказался в выигрыше: ему было предложено стать коммерческим агентом в Китае. И в 1861 году он первым из русских купцов отправился из Кяхты через Монголию во внутренний Китай с большим караваном товаров.

Купец Иван Нерпинпреуспел в выполнении своей исторической миссии и был награждён за свою деятельность в Китае потомственным почётным гражданством. Но в 1864 году был по состоянию здоровья вынужден выехать из Китая. С этого времени и до конца своих дней он занимался исключительно добычей золота на своих приисках в системе реки Чикой в Забайкалье. Умер в 1875 году, оставив после себя двух дочерей, Марию и Александру, и сына Алексея [7, л.19].

Алексей Иванович Нерпин родился в Кяхте в 1849 году. После окончания Московской реальной гимназии в 1866 году вернулся в Кяхту, где на приисках своего отца и родственника подполковника Дионисия Буйвида осваивал практику золотопромышленного дела. А в 1872 году перешёл на службу в Верхне-Амурскую золотопромышленную компанию (ВАК), где ему было поручено руководить золотопоисковыми отрядами. Результатом шестилетних поисков стало открытие двух приисковых районов, одного в системе реки Амгунь, по притокам Керби, Семи, Нилана, а другого – по притокам рек Иликана, Гальчимы (Кончамуни-Улягир), Гилюя, Дамбуки и других ссистеме Зеи.

Разработкой амгуньских приисков Верхне-Амурская компания по ряду причин сама так и не занялась, отдав их в аренду нерчинскому купцу М. Д. Бутину, а после его банкротства — компании «Ельцов и Левашов». А зейская группа на долгое время стала главным источником её прибыли.

Первые заявки на открытие приисков Верхне-Амурской компании в новом районе были поданы уже на следующий год после поступления А. И. Нерпина на службу, в 1873 году. На имя компаньонов Нерпин подал заявки на право разведки площадей в долинах небольших притоков р. Унахи — по Бол. Ульдегиту и Ванге. Но от подачи заявки до получения отвода уходило немало времени: с одной стороны, велики расстояния, которые нужно было преодолеть пересылаемым бумагам, с другой — неповоротливость бюрократической машины. На заявляемые участки нужно было привезти горного отводчика, который был обязан лично увидеть и обмерить участок, а заявки поступали с самых разных, удалённых друг от друга и резиденции самого отводчика территорий, и физически успеть повсюду при тогдашнем транспорте при отсутствии дорог было весьма непросто.

Кроме того, нужно было время и на оборудование новых приисков.

Так или иначе, своё первое золото в новом районе на Алексеевском прииске Верхне-Амурская компания добыла лишь в 1877 году[3, с.155]. А до этого времени (да и после тоже) поисковые отряды Нерпина продолжали бороздить тайгу, и в журнале Албазинского станичного правления регистрировались всё новые и новые заявки. В итоге были открыты десятки приисков, и, в том числе, один из наиболее богатых — Горациевский прииск на р. Джалте, притоке Иликана. На этом прииске, заявленном на имя Г. Е. Гинцбурга в 1880 году, в 1886 году добыли почти полторы тонны золота, а всего за период с 1883-го до 1899-го — свыше 11 т [2, с.62].

Для добычи золота требовалось много всего, начиная от промывочных приборов и кончая фуражным зерном. Необходимые грузы доставлялись по рекам, а затем непосредственно до приисков вьючным, как правило, транспортом. Отрабатывая схемы доставки, Верхне-Амурская компания устраивала на берегах судоходных рек свои склады. Зейский склад, построенный в 1879 году А. И. Нерпиным в наиболее удобном месте на правом берегу р. Зеи, там, где заканчивалось среднегорье хребтов Тукурингра и Соктахан и начиналась равнина, стал резиденцией главноуправляющего всеми приисками компании, которым годом раньше стал сам А. И. Нерпин. А уже вскоре Зейский склад «оброс» жилыми домами, в которых селились не только служащие компании, но и извозчики, кабатчики, купцы, ремесленники, мелкие и средние золотопромышленники. Впоследствии селению был присвоен статус города.

Отметим, что до открытия золота в приисковом районе, получившем впоследствии название Дамбукинского или Центрального, вся местность до устья Селемджи была редко заселена лишь эвенкийскими родами. Открытие золота позволило открыть пароходное сообщение, провести дороги и устроить телеграф, связавший Благовещенск и удалённые прииски с резиденцией главноуправляющего, Зейским складом.

Конечно, открытие здесь золота неправильно было бы приписывать одному только Нерпину. Практически одновременно здесь вели поиски отряды В. Н. Сабашникова и А. Л. Шанявского. Открытые ими прииски составили материальную базу целого ряда будущих компаний, так же строивших свои склады и дороги. Но всё же вклад Нерпина в золотодобычу и развитие региона можно оценить хотя бы по величине попудного вознаграждения, которое выплачивала ему компания за добываемое золото на открытых им песках. Причём в сравнении с первооткрывателем амурского золота Нерпин выигрывал. Так, по итогам 1876 года Аносов получил 17 тыс. 780 рублей попудных, а Нерпин — 50 тыс. 340 руб. [5,с.10], т. е. почти в три раза больше!

Кроме попудных, Алексей Иванович имел в то время и другие источники дохода. Во-первых, большое жалованье за высокую должность главноуправляющего, во-вторых, приобретя акции компании он стал её совладельцем и получал дивиденды с прибыли.

В 1891 году его избрали товарищем-распорядителем Верхне-Амурской компании[7, л.20], и он переехал в столицу, в Санкт-Петербург, где была главная контора ВАК.

Однако к началу 20-го века наиболее богатые из открытых им приисков уже были выработаны и прибыль резко уменьшилась. К тому же неудачу потерпел первый в России опыт применения для добычи золота черпачной драги, купленной в Голландии и смонтированной на Уруше. Вместо получения прибыли, компании пришлось понести немалые непредвиденные расходы после того, как подготовленную к добычному сезону драгу весенним паводком унесло вниз по реке, где она затонула вдали от селений и дорог, ремонтной мастерской. В итоге размер диведендов на паи пришлось уменьшить.

Компаньоны, привыкшие исправно получать деньги за золото, всё настойчивее стали выражать своё недовольство. Особенно странным иссякание источника дохода казалось главным акционерам - дочерям основателя компании Дмитрия Бенардаки: баронессе В. Д. Талейран-Перигор и графине Е. Д. Перхенштейн, которые уже многие годы жили за границей [6, л.215].

Нерпин терпеливо объяснял, что для существования предприятий требуются средства, что затраты на добычу при всё снижающемся содержании золота в песках растут, что вести добычу приходится на приисках, всё более удалённых [6, л.223], но его аргументы не устраивали совладельцев компании. Один из новых пайщиков, Дмитрий Краевский, стал настойчиво предлагать компаньонам прекратить добычу почти на всех приисках, чтобы не нести затраты, а сами прииски сдать в аренду и получать тем самым доходы почти не имея расходов [8, л.3]. Устав, видимо, отбиваться от сотоварищей, Алексей Иванович в 1902 г. покинул пост товарища-распорядителя ВАК.Но без работы не остался. К тому времени он уже занимал такой же пост в Амгуньской золотопромышленной компании, пайщиком которой тоже был [4, с.5]. Туда же затем перешёл и главноуправляющий ВАК М. А. Субботин.

Когда и где умер А. И. Нерпин, где он похоронен, установить пока не удалось. Но, вероятно, он дожил до революции и установления советской власти: в «Алфавитном списке жителей Москвы» на 1917 год указаны его московский его адрес и телефон [1, с.351]. Притом у жены, Сусанны Ивановны Нерпиной, и у сына Владимира в том же списке значится другой адрес.

В Зее же, как память об основателе города, осталось лишь название переулка, где, видимо, была его усадьба — Нерпинский…

**Источники:**

1. Алфавитный указатель жителей города Москвы и её пригородов на 1917 г. / Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 г. М.: А.С. Суворин, 1917. 1656 с.

2. Афанасьев П. Ю. Добыча золота в Зейском районе в XIX веке // Записки Амурского областного краеведческого музея и общества краеведов. Благовещенск, 1996. С. 60–64.

3. Афанасьев П. Ю. Зейское золото. Начало // История геологических исследований и развития горного промысла в Верхнем Приамурье. Благовещенск: РИО, 2001. С. 141–160.

4. Бисарнов М. Список главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм по официальным данным. СПб, 1896. 181 с.

5. Отчет главного управления Верхне-Амурской золотопромышленной компании за 1886 г. СПб, 1887. 23 с.

6. РГИА. Ф.57. Оп.1. Д.8. 350 л.

7. РГИА. Ф.57. Оп.1. Д.24.

8. РГИА ДВ. Ф.781. Оп.1. Д.1. 53 л.