Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Bac.

## Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/


$$
10
$$



BTANFGRD UNIVEREITY
LfGRARIES
NOV $\% 1968$
N
APS

$$
\begin{aligned}
& \text { N } 3 \ddot{3} \\
& \text { Vi } 1 \text { 首 }
\end{aligned}
$$

$$
2 \therefore \%
$$

$\therefore \quad \therefore \quad!$

СГІОмонания А. Н. Нял ковскаго («Изъ моего прошлаго») начнутс,д пөчатаніөмъ съ овтябрьской ннити журнала.

#  

 иЗДАваемЫй подЪ РЕдаццІЕю

## А. П. ПЯТКОВСКАГО.

годъ ХІІІ. ' $~ Ю ~ Л ~ Ђ . ~ 1894 ~ г о д ъ . ~$

- 0 ДEP स 4 HJ Ejor
I. то (Романъ изъ исторіп завоеватія каза при Ериоловъ). Д. Л. Мордовцевад. $\because$.
II. Въ мигъ смерти. Стихотвореніе Л. Афанасьева . . . . 51
III. Были прошлаго въка. И. И. Дубасова . . 7\% . . . 52
IV. Јурдъ. Ромавъ Эмиля Золя . . . . . . . . . 66

Ү. На разсввть. Стихотвореніе Ө. Э. Ромера . . тг . . . 105
YI. Золоченая богема. Романъ В. Свттлова . . . . . . 106
YII. Двъ свстемы средняго образованія. Одного изъ родителей. 167
YIII. Стапсы. Стахотвореніе А. Линева . . . . . . .' . 207
IX. Рабъ свъ̆та. Политическій романъ изъ авгло-франдузскоп̆
жизни, Генрй Сетона Мерримена . . . . . . . . 208
Х. Бездомовье. Повъсть А. П. Плетнева • . . . . . . . 270

ХІ. Изъ былаго. Ствхотворевіс И. Никулина . .-. . . . 316
XII. Кавказскія минеральныя воды въ 1893 году. (Изъ набдю-
деній падіента). Н. Щирскаго . . . . . . . . 317
XIII. Юдіанъ Отступникъ. Историчесвій романъ Феликса Дана . 328

XIY. Наша музывальная жвзнь. В. С. Баскина .
№ 7 „Наблюдателя» вышелъ 1-го іюля 1894 года.

## Современное обозртніе.

## CTPAB.


#### Abstract

XY. Наши внутреннія дыла Чрезвычайное оживденіе въ дьятельности намего финансоваго вьдомства п его стремдевіе къ охравь народвыхъ ввтересовъ.-Недостатки дђйствующаго устава государственнаго банка и настоятельная необходамость его реформы.-Височайше учрежденная комисія для пересмотра устава банка подъ предсьдатеньствомъ министра финансовъ С. Ю. Витте.-Задачи государственваго бавка по дьйствующему уставу и односторовность его дђятельности. - Государствевный банкъ свабжаетъ оборотными средствами лишь крупвыхъ торговдевъ, чъмъ наноситъ несомвънный ущербъ промышленности и ме.кому торговому люду.-Результаты работъ комисік.-Значеніе меліоративнаго и мелкаго вародваго кредита. -Удобиый п дешевый кредитъ, какъ вєрное средство для борьбы съ ростовщичествомъ.-Комисія подъ предсьдательствомъ статсъ секретаря К. К. Грота для пересмотра законодательства о призрьніи бьдныхъ. - Мньнія подкомисів.-Бђдность и ея причины. -Необходимость призръвія. -Какъ и кђмъ должна быть организована помощь бЂднымъ?-Исторія үчрежденій обществевнаго призрђвія: приказы общественнаго призрънія Екатерины II, императорское человьколюбивое общество, общество самопомощи, особый номұтеть для призрђвія нищихъ, зечскія учрежденія и приходскія - попечитёльства при православныхъ дерквяхъ. -Разрозненность всьхъ учреждевіи по призрьнію бьдныхъ. - Неясность и пеорредьденность русскаго законодательства по этому вопросу и необходицость коревнаго его пересмотра.

XYI. Подитичесвая хроника. 

Четыре паденія министерствъ. - Фравдузское шассэ-круазә.-Стамбуповская отставка.-Венгерская и итальянская перетасовка.-Покущевіе на жизнь Криспи. - Шаткое положеніе бельгійскаго, авглійскаго и сербскаго каб́инета.-Бодгарская неурядида.-Норвежскій стортингъ. -Новый законъ о печати въ Австрін. - Дбло Тюрпена.-Побђда Дюпюд, рђшившагося говорить правду въ палатв.-Ковгскіи договоръ.-Гевералъ Гадиффэ и разоружевіе.-Авархисты в ждды. Смерть марокскаго султава. - Возстаніе въ Мавджуріи и Кореъ.


XYII. Новыя вниги. 1) Собраніе сочпненіи И. Д. Ахиаарумова. Томъ I. Пов九сти и разсказы. Спб. 1894. 2) Философія культурной и соціальной исторіи новаго времени ( $1300-1800$ ). Введеніе въ исторію XIX вька. Проф. Н. Каръева. С.-Петербургъ, 1893. 3) Съ натуры, разсказы И. Салова. Москва, 1893. И. Саловз. Уютный уголонъ. Изданіе журнала «Артистъ», Москва. 4) Бархатные когти. Романъ въ двухъ частяхъ П. Лптнева. Кіевъ. 1893.

XYIII. Фонографъ (Фельетонъ «Наблюдателя»). Стихотворенія: Хпураго Барда, Случайнаго Поэта п В. Шуфа.

# На НМН 

## 

## нздивавмыйй подъ ргддвпвй

## А. П. ПятковСкаГО.



Редаиція п гдавная контора помъщаются въ Пушкинсвой уаи (блмзь
Невскаго просп.) $\operatorname{Ne}$ д. 11.
1894.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСЕА НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАДЪ "HABMDIARMb" ВЪ 1894 ГОДУ (ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ).
Журналъ нвдается подъ прежней редакціей, въ томъ же направленін, бевъ предваритөльной ценяуры.
«НАБЛЮДАТЕЛЬ> выходить ежемъсячно, 1 -го числа, книгамп отъ 25 -тІ до 30 -ті печатннхъ листовъ.

## ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА:

За годь: За полгода: За три мьсяца:
Безъ доставкт . . . . . . . 12 р. 6 р. - к. 3 р. - к.
Gь доставкош въ С.-Петербургі . $13,6 \geqslant 50,3,50$,
$G_{6}$ пересыивод иногороднымъ. . $14,7 \geqslant-\geqslant 3 \geqslant 50$,

Подпияики «Наблюдателя» (годовые, подугодовые и разсрочөнные), гедающіе получцть второе, дополменное, изданіө монографій родктора: «Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развжія», приплачиваютъ къ подписной цънъ 2 рубля.

Уступв книгопродавцамъ-50 в. съ годоваго өкземпляра.
Разсрога платы допускается исклочительно при подпискю «ерезз Глдиую Кожтору, причезъ вносется:

Прі подпискв. Къ 15 апрьдя. Къ 15 августа.

| Безъ оставкк. . . 5 р. | 4 p . | 3 |
| :---: | :---: | :---: |
| Cb дсавкопо . . . 5 , | 5 | 3 |
| $\mathrm{Cb}_{\text {п песылкоп . . }} 5$ | 5 | 4 , |
| Съ пес. за граниду. 8 | 5 , |  |

Бибдіоти для чтенія полвзуются разсрочкон платвя жаравниь ст прочимиодписчиками; вышиснвапщія же не менъе 10 -ти годовыхъ әЕземвровъ и вносящія полностьы подписную плату пользуштся 50 Ісквдки съ каждаго экземпляра.

Гг. слудцимъ-разсрочка (мћсячная п по третямъ) за поручжтеньствомказначеөвъ.

Подпискжринимается: во С.-Петербургъ, бо Гдавной Ноктори редакиіи, Iцкинская ул. (близь Невскаго пр.) д. ле 11. Редакція отвьчаеть зєсправную доставку изданія на почту только передъ твми пзъ фххъ подписчпковъ, кстэрые подпишутся въ Гдавної Контор丸 жула.

## 

Въ Главной Конторъ, изъ всьхъ прежнихъ годовъ пзданія «Наблводатөля», полные экземпляры журнала имфвтся въ небольшощъ количествв только за 1893 п 1892 г.г.

Содержаніе журнала ва 1893 г.

1) Совьсть зазрила, романъ А. Михайлова; 2) Лицемьры, романъ I. І. Ясияскаио; 3) Ночь, романъ Н. Ө. Баюсина; 4) Волчья яма, романъ П. Льткева; 5) Надорванныя силы, романъ К. В. Назарьевой; 6) Къ чему? романъ И. Д. Ахшарумова; 7) Призраки минувшаго, романъ $\mathcal{B}$. Соптмлова; 8) Изъ лобопытства, разсказъ А. А. Вижиикой; 9) Что дьлается въ деревнь? разсказы В. А. Рвикова; 10) Изъ воспоминаніи, В. Р. Зотова; 11) Очерки иностранной литөратуры, Еıо юсе; 12) Борьба съ холерою, Н. II. Дружсижина; 13) Эрнесть Ренань (по поводу өго смерти) В. В. Чуйко; 14) Неурожаи прошлаго вьва (по архивнымъ матеріаламъ) II. В. Безобразова; 15) Артемій Петровичъ Волынскіи, историческая характеристика, K. B. Яроша; 16) Къ вопросу о преобразованіи государственнаго банка, Л. Н. Ниссеновича; 17) 0 задачахъ искусства, Л. Говорова; 18) Посльдніи могиканъ идейной поэзіи (по поводу "Стихотвореній А. М. Жемчужникова») Eıо же; 19) А. Н. Энгельгардть и его значеніе для русской культуры и науки, С. Ө. Шарапова; 20) Глинка и его Руслань, В. С. Баскина; 21) Гуно и Чайковскіи, Еıо же; 22) Иллинойсъ и Чикаго, М. И. Венякова; 23) Ирландія въ 1893 г. E七о же; 24) Народъ по еврейскому законодательству, древнему и новому, Н. Тембе; 25) Галаха и Агада (къ өврейскому вопросу) Eъо же; 26) Убздныя письма, Ө. Э. Ромера; 27) Изъ жизни французскаго резервиста, Ж. де-Кервидьи; 28) Парижскія письма, Eıо жес 29) Условія правильнаго классическаго воспитанія и его ныньшняя постановка, Одного изъ родитевей; 30) Панамскій каналъ и его исторія, И. П.; 31) Философія права, накь самостоятөльный предметь юридическаго факультета, А. Н. Котелькикова; 32) Тяжелый годь (по поводу голодовки) В. Бирюковича; 33) Тамбовскіи оригиналъ и полемистъ (по архивнымъ источникамъ) И. И. Дубасова; 34) Школа жизни, М. Сдобожанина; 35) Наша драматическая сцена подъ новымъ управленіемъ, В. Сөлтлова; 36) Михайловскій театръ, В. И.; 37) Бетховенъ, какъ человьнъ и музынанть, В. Е. Чешихика; 38) Сүдъ и жизнь, А. О. Дукмасова; 39) Земельная неурядица въ Уфимской губерніи, А. Якимова; 40) По дорогt въ Корсику м на островь, М. В.; 41) Наташа (быль изъ станичной жпзни) Н. Затонскаъо;
2) Наша журналистика, $К$-скаго; 43) Изнанка сцены (театральный очеркъ) $\mathcal{B}$. Соптьова; 44) Студенческіө годы, Бившаио студента; 45) Общественные идеалы Фридриха Нитцше, В. В. Чуйко; 46) Нушды нашего сөльскаго хозийства, В. Бирюковича; 47) Изъ жизни въ дөревнt, И. Васина; 48) По цьлебному предгорью Кавказа, М. Сгобожаника; 49) Гимнъ торжествующей толпы (провзведенія гр. Л. Н. Толстаго) К. П. Медяъдскаъо; 50) Донторъ Паскаль, ромавъ Эмияя Золя; 51) Партизаны, романъ Ганса Гофмама; 52) Американскіи претендентъ, рожанъ Марка Твека (съ англ.); 53) Призракъ, повъстъ Перѐса Гальддса (съ пспанскаго); 54) Бблое оратство, романъ А. Кожень-Дойдя (съ ангд.); 55) Новая система, комедія въ 5-тв д屯йствіяхъ, Бьёрнстерна-Бьёрнсона (съ норвежск.); 56) Разсказы Матильды Серао (съ итальянск.) пөреводъ II. Іэттнева; 57) Мои пріятель Моссарь, разсказъ Л. Галеви п пр., и пр.

Фельетонн Ефима Простосердова: «И смьхь, и горе» помьщались въ каждой книгь журнала, кромъ лћтнихъ мъсяцевъ.

Цъна годоваго өкземпляра 10 p . съ перес.; за полгода-5 р. Бибдіотеки, выписывающія сразу не менфе 5 -ти экземпляровъ, пользуются уступкою $20 \%$.

## Содержаніе журнала 821892 г.

1) Изъ трясины на дорогу, романъ А. Михайдова (А. К. Шеллера); 2) Петербургскіе туманы, романъ I. I. Ясинскаьо; 3) Итоги, романъ Н. Ө. Бажима; 4) Священный огонь, романъ Г. Тарамскаго; 5) Вмьсто хльба-камень, романъ П. Льткева; 6) Ораторы, ромавъ К. В. Назарвевой; 7) По призванію, романъ В. Сеттлова; 8) Лукавый попуталъ, разсказъ Ф. Д. Нефедова; 9) Карьера, разсказъ I. I. Ясиксха⿱о; 10) Событіе (картины пзъ обыденной жизни) A. A. Buжиикой; 11) За что погибъ человьвъ? разсказъ П. Добротворскаго; 12) Безъ цьли, повћсть кж. Б. А. Щетияина; 13) Жельзнодорожныи царөкъ, разсказъ $A$. Молотова; 14) Что дђлается въ деревнь? В. Рвгикова; 15) Голодовви и способы ихъ предүпрежденія, $\boldsymbol{M}$. И. Векюкова; 16) Эволюція въ исторіи уголовнаго права, проф. Бъьо-грииз-Котдяревскаго; 17) Посльднія произведенія гр. Толстаго, B. B. Чуйко; 18) Крестьянскій судъ въ его посльднемъ фазись, Н. ІІ. Друэсижижа; 19) Очерки иностранной литературы, В. Р. Зотова; 20) Тамбовскіе дипломаты XVIII вька, И. И. Дубасова; 21) Художественныя выставки Рьпина и Шишкина, В. В. Чуйко; 22) Любовь въ мірь животныхъ, ІІ. В. Безобразова; 23) Религіозное движеніе въ Англіи, В. Фкурансова; 24) Евреи въ Одессь, ЛІ. М.; 25) Евреи вокругъ Одессы, В. Тругико; 26) Четырехсотльтіе открытія Америки, М. И. Венюкова; 27) Первая выставка народныхъ картинъ въ Петербургь, В. П. Волекса; 28) Можно ли подиять нашу земледбльческую промышленность? А. К. Грижевскаьо; 29) Очеркь этическихь ученій въ современномъ обществь, В. В. Чуйхо; 30) Колумбовская всемірная выставка, М. И. Венюкова; 31) Научныя новости, Eıо же; 32) Наши театры, В. В. Чуйхо; 33) Альфредь Теннисонь (лфтер.біографич. очеркъ) $E_{\imath о}$ жес 34) Шелли (опытъ литературной характеристикд) Еъ эсе; 35) Оклевөтанный геніи (А. С. Пушкинъ) К. Го-

ворова; 36) Торжествующіи разночинецъ, $E_{2}$ оже; 37) Англійскій публицисть XVII в. (Даніяль Дефов) А. С. Залиумима; 38) Генрпхъ Гейе, В. В. पуйко; 39) Опыгъ амтературной фальсификаціи (по поводу книги г. Песковскаго: «Роковое недоразумвніе») А. ІІ. Пятковскаго; 40) Какою должна быть крестьянская школа? Г. Яховлева; 41) Совретенное русское тіросозерцаніе и его отраженіе въ литератүрь, К. І. Медөпдекаго; 42) Профессіональные соозы во Франціи, Г.; 43) Позитивизмъ передъ судомъ научноі̆ критики, В. В. Чуйко; 44) о международнощъ правительствь, $\boldsymbol{B}$. А. Бпвижскаго; 45) Курьезы талмудической щудрости, $Н$. Тембе; 46) Музыкальне-театральная выставка вь Вьнь, В. С. Баскина; 47) Наши театры, В. В. Чуйко; 48) Парижскія письма, $\mathcal{Z}$. де-Кервияьи; 49) Разгромъ, романъ Эмияя Зояя; 50) По тернистой дорогt, романъ Георга Эберса; 51) Ксантиппа, историческій ромавъ Франиа Маутжера; 52) Народныи үчитөль, повЂсть Эдмокда де-Амичиса; 53) Отвермеиный, разсказъ Матильды Серао; 54) Наша журналистика, $К$-скаго п пр.

Фельетоны Ефима Простосердова: «И смьхъ, и горе» помфщались въ каждой книгђ журнала, кромф лвтнихъ мвсяцевъ.

Цъва годоваго эвземпляра съ пересылков: 8 p .; за помгода-4 $\mathbf{p}$. Библіотеки, выписывающія сразу не менъе 5 -ти өкземпляровъ, пользуютея уступкою $20 \%$.


## I.

## 

 монографіи п крєтическія статьи А. П. Пятковскаго, въ 2-хъ частяхъ, второе, дополненное, изданіе. СПб., 1888 г. (около 40 печатн. листовъ).Содержаніе 1-ой части: 1) 0 жизви п сочиненіяхъ Фонъ-Визина; 2) Осьмнаддатый вєкъ въ русской исторіп; 3) Наши классики въ характеристикахъ г. Галахова; 4) 0 нов九йшемъ преподаваніи русской литературы и другихъ предметовъ; 5) Новая передыкка карамзинской теорін; 6) Опытъ философской разработки русской исторік; 7) Идея гражданскаго брака въ русскомъ раскодв; 8) Цевзурный проәктъ Магницкаго; 9) Пушкинскій праздникъ въ Мосввв.

Содержаніе 2-й частв: 1) Очерки пзъ псторіи русской журвалвстикв (отъ Петра I до Александра I-го); 2) Журнальный тріумвиратъ (взъ исторіи русской журвалистики $30-$-ъ годовъ: Севвовскій, Гречъ и Булгаринъ); 3) Князь В. Ө. Одоевскій. Литературнобіографическій очеркъ, въ связи съ личными воспоминаніямя; 4) О жизни п сочиненіяхъ Д. В. Веневвтинова.

Отзывы объ обопхъ изданіяхъ: въ «Годосъ», «Вфстникъ Европы», «Дылв», «С.-Петербургскихъ Ввдоиостахъ», «Биржевыхъ Вєдомостяхъ», «Недълъ», «Историческомъ Въствикъ», «Русской Старинђ», <Правительственномъ Ввстникв», «живописномъ Обозрвніп», «Всемірной Иллюстраціи» п пр.

Къ оставшимся өкземплярамъ втораго изданія приложенъ портреть автора. Цьна 3 р. съ пөрес. Подписчики «Наблюдатеяя» (гддовые, повугодовые и разсроченяве) припвачивають кз подписной ивк» $2 \boldsymbol{p}$.

## II.

## ПОМНОЕ СОБРАНЕ СОЧНЕЕНĬ Д. В, BEHEBTTHНВД

изданіе (3-е) подъ редакціею А. П. Пятковскаго. Съ приложеніемъ портрета автора, факспмиле и статьи о его жпзни и сочиненіяхъ.
С.-Петербургъ. 1862 г.

Цぬна 1 р. 25 к. съ пересылкою.
Изданіе одобрено ученымъ комитөтомъ Министерства народнаго просвфщенія, Главнымъ јправленіемъ военно-учебныхъ заведенін и бывшимъ IV-мъ ОтдВденіемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи.

## III.

## ГРАЖДАНСКІЕ МОТИВЫ.

Сборникъ совремөнныхъ стихотвореній, изданный подъ редакціею А. П. Пятковскаго.
(Сюда вошли стихотворөнія: И. Аксакова, Добролюбова, Жемчужсжикова, Плещеева, Некрасова, Никитина, Хомякова п др.).
С.-Петербургъ. 1863 г.

Цвна 50 к. съ переснлгою.
Во избъжаніе излишней переписки и возвращенія денегъ, Главная Контира считаеть необходимымъ предупредать, что изданные редакціею въ разноө время: 1) Сборникъ иностранныхъ
 Эберса; 3) Гансъ-Филинъ, романъ Шииявгагена; 4) Княвь В. Ө. Одоөвскій, литөратурно-біографическі首 очеркъ, А. ІІ. Пятковскаго, и 5) Утьха жизни, романъ Эмияя Золя-уже распроданы.

#  

(Рохань игъ песоріп гавоевавія Кавдага прп Ермоловъ).

## XXXI.

## Въ волнахъ Нуры.

Подъ вечеръ того двя, когда Аббасъ-Мирза потерпыдъ пораженіе подъ Елисаветполемъ, въ Тифлисъ, въ небольшомъ саду при домћ князя Чавчавадве, подъ гранатовымъ деревомъ сидқли Нина Чавчавадзе п ея пріятельнида Магуль, которую теперь уже звали христіасскимъ именемъ-Ольга. Проповъдь княтини पавчавадве, матери Нины, о томъ, что христіане на $^{\text {н }}$ томъ свътъ, въ загробной жнзни, соединяются съ тъми, кого ови любили на зеилъ, не могла не подыйствовать на пылкое воображеніе черкешенки, у которой въ сердцъ все өще не заглохла первая любовь-пнобоь къ тому, кто погибъ такъ трагически и, притомъ, отчасти по ея ввні-и которая, кромф того, такъ страстно желала сввддться съ отцомъ за гробомъ:-ова приняла христіавство. Воспріемникомъ ея при крещеніи былъ Грибоддовъ, а крестною матерью-княгивя Чавчавадве. Но перещъва религіи не принесла ей желаемаго угътенія. Сначала новая обстановка, въ которую ова попала носля своего уединевнаго горваго аула, кипучая жизвь среди больтаго города, новые люди, относившіеся къ ней съ любовью и нескрываемымъ восхищеніещъ, лестное отличіе, которыкъ почтили өе не только выстія власти въ Тифлисъ, но п самъ неввдомып для нея таинственвый сбылый падишахъ», -все это свачала отеломило юную двкарку, и все, что съ нею совершалось, казалось еи чуднымъ сномъ, одною изъ твхъ восточныхъ скавокъ, которня когда-то съ пламеннниъ красноръчіемъ горца разсказывалъ еи отедъ. Ее носили на рукахъ; кориили ее такими аствами, о

которыхъ ова въ горахъ и понятія не имъла; Ниночка привязалась къ ней страстно; съ ней ласково п любовно говорилъ самъ Ермоловъ; ее баловалъ Грибовдовъ, котораго она называла: «папа», а онъ ее-«моя дочка Оля». Ей казалась, что ова попала въ какую-то очарованную страну.

Но потомъ, мало по малу, очарованіє начало исчевать, яркія краски, въ которыя окрашивалось все,-тускн亩ь. Начала ли посвщать ее тоска по роднымъ горамъ, по әтимъ бвдднымъ, сърымъ саклямъ родваго аула, гді ова беззаботно провела свое дөттство среди подругъ-дикарокъ, среди знакомыхъ и дорогихъ душє мелодій; тосковала ли она о томъ, кто далъ ей первые восторги любви и безвременно погибъ съ ея послЂднимъ поцылуемъ на устахъ,-әтого никто не зналъ. Или, быть можетъ, она почувствовала раздвоеніе въ душъ, послв того какъ от̣реклась отъ въры своихъ отдовъ и отдала сөбя новой вфрв, сущности которой она не могла постигвуть. Всего скорфе, что эта не сознаваемая ею, а только чувствуемая оторванность оть чего-то, это перенесеніе свъжаго горнаго деревца въ новую почву, эта тоска молодаго орленкя по своимъ горамъ, по своемъ гвъздъ̆, -все это, безъ сомнъвія, точило ея душу. Она чаще и чаще стала о чемъ-то задумываться. По цйлымъ часамъ сидв̆ла она иногда, грустно глядя на синбвшіяся верхушки далекихъ горъ, ва которыми лежалъ гдъ-то ея родной аулъ. Нина стала замбчать, что съ ея любимидей пропсходитъ что-то непонятное, что личико ея все болъе и болъе худъеть; но на вопросы-чтд съ тобою, иилая Оля?.. Магуль или ничего не отвъчала, или грустно улыбалась, говоря: «Ничего, милая Ниночка». ІІравда, она нынголько оживлялась, галопируя на своемъ конъ въ окрестностяхъ Тифлиса вмъстъ съ Ниною и нукеромъджигитомъ, а иногда и въ сопровожденіи Грибовдова, которыи былъ отличнымъ набздникомъ; но все же что-то было въ ея поведеніи непонятнымъ. Сегодня ова казалась особенно грустною. Нина молча наблюдала за нею, чертя зонтикомъ по песку.

- Нъттъ, милая Оля, что̀ ни говори. а ты о чемъ-то тоскуешь, -сказала она, взявъ ее за руку. Хотя Нинъ едва ли исполнилось 14 лвтъ, но она относилась къ Магуль тономъ старшей сестры къ младшей.
- Можетъ быть, о свопхъ родныхъ горахъ? -продолжала Нина, нъжно гладя руку пріятельниды. - Но вбдъ и кругомъ

насъ все горы. А какъ хорото тумить Кура! Слышишь? А какая тамъ у васъ рфка, гдъ ты родилась?

- У насъ पирахъ-чай, -отвбччала Магуль, и глаза ея какъ будто нвсколько оживились.
- А большая? больше Куры?
- Нв̈ть, меньше, -только не такая мутная.
- Такъ ты о своемъ аулъ скучаешь?-продолжала допра-. шивать Нина. - Или, можетъ быть, ты все тоскуешь по немъ? таинственно прибавила она.-Бъдная Оля! я бы, кажется, умерла съ горя, еслибъ тотъ, кого я люблю, погибъ такъ, какъ твой...
- А ты развঞ любить кого нибудь? -съ живостью п тревогой спросила черкешенка.
- Люблю, - почти шопотомъ отвъчала Нина.
- Кого, милая Ниночка?

Но въ это время въ саду послышался голосъ Грибовдова. Объ дъвушки встрепенулись.

- Ты что это, Давидъ, пълъ сегодня утрогъ? спрамивалъ кого-то Грибобдовъ.
- Армянскую пъсню пблъ, барынъ, -отвъчалъ голосъ съ армянскимъ акцевтомъ.
- И хорошая пъсня, Давидъ?
- У! какая хорошая, барынъ! Такой у васъ и въ Рассыи нэтъ.
- Ой ли? А какъ ея слова?
- Славà, барынъ? И славаे очень хорд̀mи—объ одной красаввда-у!-какая красавицъ! Слюшай, барынъ:-по русски слова не такъ хороши, какъ по армянски... Вотъ слютай:

Bъ саду роза-на што щәнә?
Лючче тэбэ-на што мәнэ?
Вихады, сонда,-слюшай мәнэ-
Лючче тэбэ-на штто мәнэ!
Губи точно сдхрудъ сдядвумъ,
Таиья-точво чвнарисъ-кхе!
Кускдхъ-кускдмъ дбляки дјщъ!
Cb писмомъ пду запечатанощъОтъ дубоввидамъ...

- Харашо, барынъ?
- Очень хорошо, Давбдъ,-просто ппрелесть! А что жь это значктъ: «кускдмъ-кускдмъ облаки думъ»?
- А эта, барынъ, значктъ:-онъ, лубовникъ, всо думалъ

о своя лубовнида: такимъ кускдмъ-кускдмъ думи въ галава лубовника, какъ дблаки - много думи на головъ!

- Понимаю, Давидъ:-это очень поэтическое сравненіе. А зачъмъ же онъ идетъ отъ любовницы съ запечатаннымъ письмомъ? Зачб̆ъ она дала ему вапечатанное письмо?
- А какъ же, барынъ! - ттобъ нихто не чвталъ писмосама лубовница запечатала.
- И сама отдала ему въ руки? Зачвмъ же печатать?

Давидъ видимо былъ озадаченъ. - ${ }^{\text {Не }}$ знаю, барынъ... такои пбсня)...

Давидъ былъ добродушный и простоватый малый пзъ кутаисскихъ армянъ, и служилъ конюхомъ у Чавчавадве. Лотадей онъ очень любилъ и ухаживалъ за ними самымъ добросовбстнымъ образомъ, держалъ ихъ необыкновенно чисто, разговаривалъ съ ними, какъ съ существами, равными съ нимъ по развитію, и вообще холилъ ихъ. За его добросовфстность и честность, къ нему всъ относились ласково, и наивная простоватость его была предметомъ всеобщаго надъ нимъ подшучиванья. Но опъ не обижался этимъ, полагая, что когда съ нимъ шутятъ, значитъ-оказываютъ ему вниманіе. Особенно Грибоъдова забавляла его простоватость, и Давидъ всъмъ говорилъ, что абарынъ въ очка̀ъъ его очень лубитъ».

- Такъ «кускдмъ-кускд̀мъ облаки думъ»?-спросилъ Александръ Сергъевичъ снова:-такъ и клубятся любовныя думы?
- Клубяцда, барынъ, -такой пौсня.

Грибобдовъ замътилъ дъвушекъ, которыя шли къ нему навстрвчу.

- А я къ вамъ, -сказалъ онъ, здороваясь. - Сегодня такой пріятный вечеръ-не жаркіи, -что отлично можно было бы покататься за городомъ. Я и Даввду говорилъ объ этомъ, и онъ одобряетъ мое рфөшеніе... Я не зналъ, что онъ не только отличный конюхъ, но и поэтъ. Сейчасъ продекламировалъ мнъ великолбпный романсъ въ вольномъ переводъ.
- Мы слышали, -улыбнулась Нина:-поэтично: тальяточно чинара, а губы-сладкій сахаръ.
- А «обдака думъ»?.. кускд̀зъ-кускдмъ-это очень образ-но,-путилъ Александръ Сергъевичъ. - А что моя дочка? обратился онъ къ Магуль.-Она что-то блєдненькая.

Черкешенка, дъйствительно, была блбдвъе обыкновевнаго.

Она замьтила, какъ при появленіи Грибовдова лидо Нины внрязило что-то такоө, чего она прежде не вамъчала на немъ, потому, быть можеть, что не наблюдала. А теперь ова что-то уловила на лиців свофй подруги. Уловила она что-то п въ глазахъ своөго крестнаго отца, въ близорукомъ взорбб, бропенномъ имъ на Нину. Она поняля это своимъ женскимъ чутьежъ, и сердде ел мучительно сжалось. Опа вспомнила, что такимъ взоромъ смотрылъ на неө когда-то тотъ, кто погибъ подъ развалинами минарета въ Чирахъ... «Къ нему бы, къ нему бы скорфй»,-болбзненно тевельнулось у нея въ душі, и она до боли сжала свои руки.

- Да, наша Оля что-то скучаеть, -сказала Нина.-Или ова тоскуетъ по своимъ горамъ, или-ужь я не знаю что...

И Грибовдовъ подуиалъ, что едва ли не напрасно этотъ нЂжный двбтокъ вырвали изъ родной почвы. Но ка̀къ поправить разъ сдظланную ошдбку? Ему необыкновенно жаль стало этого милаго существа.

- Бъдная моя дочка, - пъжно сказалъ онъ, глядя на нее, грустишь по горамъ?
- Нв̈тъ... не зваю, па̣па,-тихо отввчала она.
- Такъ повдемъ кататься-әто тебя развлечетъ, -ты же такъ любишь верховую взду,-проговорилъ Грибоддовъ, взявъ дъвушку за руку; но въ глубинє души онъ сознавалъ, что все это безполезно, потому что давно сталъ замьчать, какъ непонятная дјшевная болћзнь подтачивала это бЪддное, нظжное созданіе.

Можеть быть, еслибъ ова сама могла анализировать свои душевныя муки или хоть бы съумфла выразить ихъ словами, ей было бы легче; но родныя горы не научили өе разбираться въ своихъ чувствахъ-они непосредственно ложились ей на душу, и она, какъ въ бреду горячки, могла только метаться, какъ мечется больной ребенокъ.

Если даже развитые люда чувствуютъ иногда надъ собою такои гнетъ тоски, что не знають, какъ спастись оть самкхъ себя, отъ своихъ думъ, то насколько тяжеле должно чувствовать себя бевпомощное дитя природы, оторванное оть своеи почвы, отъ своей религіи, и притомъ съ такими требованіями сердда, которыхъ она п не смъла обнаружить, и не съумдла бы выразить словами?

Грибоддовъ понималъ только часть того, что̀ чувствовала

дъвушка—оторванность отъ почвы; но объ остальномъ онъ не могъ п догадываться.

- Такъ вдемъ кататься, милая дочка? - повторилъ Александръ Сергъевичъ.
- Вдемъ, -тихо отв屯чала Магуль.

Черезъ полчаса всб трое были уже за городомъ, галопируя по берегу бурной п мутной Куры. Вечеръло. Солнце уже опускалось къ горамъ, и тъни всадниковъ, бросаемыя на кремнистую дорогу, все болъе п болъе удлиннялись.

- Мнъ бы слЂдовало не здъсь быть теперь, - заговорилъ Грибовдовъ,-а я вотъ съ дъвочками катаюсь.
- А гдв же?-спросила Нина.
- При войскћ, у стремени своего воинственнаго родственника Паскевича:-можетъ быть, онъ теперь мъряется силами съ Аббасъ-Мкрзою, а я вотъ тутъ разыгрываю изъ себя дамскаго кавалера.
- Но вђдь вы не могли фхать съ Паскевичемъ; вы были больны,-возразила Нина.
- Да, но теперь я здоровъ... Впрочемъ, развъ мало убилъ я времени, когда безобразничалъ въ Литвъ!
- Вы безобразничали? - удивилась Нина.
- Да еще какъ! Когда васъ и не было на свбть, а нашъ полкъ стоялъ въ Литвъ, чего я не продфлалъ отъ скуки, молодечества, изъ озорства! Вспомнить стыдно. Я не говорю ужь - твхъ пакостяхъ, которыя мы, молодые офицеры, творили съ евреями - и въ бочки съ дегтемъ окунали ихъ, а потомъ валяли въ пуху и перьяхъ, и къ вербамъ подвъшивали, говоря, что әто «на вербахъ груши». Мы безобразничали и съ поляками. Прослышкмъ, бывало, что у такого-то пана балъ, мы и являемся верхомъ среди танцующихъ, иногда на лошадяхъ въћзжали во второи әтажъ... А что я дћлалъ въ костелб! Вы знаете, что я порядочно играю на фортепіано. Вотъ, бывало, и стану играть на органъ, во время мессы, вмђсто органиста; вс屯 усердно молятся, - месса такая торжественная, оргавъ подъ моими пальцами дышетъ молитвенно, величаво; молящіеся плачутъ, ударяютъ себя въ грудь... И вдругъ въ самую торжественную минуту я начвнаю играть Комаринскую»! Вообще я глупо и бөзобразно провелъ молодость. Потомъ эта глупая дуәль...
- А вы п на дуәли дрались? -заинтересовалась Нина.$\mathrm{C}_{\text {ъ кбмъ? }}$
- $\mathrm{C}_{\text {ъ Якубовичемъ, -вотъ п слідды дуэли. }}$

И Грибовдовъпоказалъ руку съ однимъ сведеннымъ пальцемъ.

- Такъ что, -продолжалъ овъ, - не выпроводи мевя родные сюда, на Кавказъ, я, быть можетъ, продолжалъ бы п до сихъ поръ вести безобразную жизнь.
- А страшно на дуәли?-спросила Нина.
- Конечно, страшно, - хоть фанфаронство и заставляеть показывать видъ, что ничего не боишься. Впрочемъ, отъ страха, отъ трусости можно сөбя отчасти отучить, и до нбкоторов степени на Кавказъ отъучилъ себя.
- Какъ же это, Алөксандръ Сергъевичъ, - поинтересовалась Нина.-Я бы тоже хотвла отучить себя отъ трусости. А то я летучихъ мышей боюсь.
- Напрасно: онє такія хорошенькія, - улыбнулся Грцбовдовъ. -А къ пудямъ и ядрамъ я таки пріучилъ себя. Признаюсь, мнъ стыхно было дрожать передъ ядрами, то есть передъ возможностью смерти; я въ первои же битвћ сталъ въ то мђсто, куда доставали выстрълы съ непріятельскои батареи. Тамъ сосчиталъ я назначенное мною число выстръловъ, потомъ тихо поворотилъ лошадь и спокойно отъஆхалъ прочь. Посль этого я не робдлъ ни отъ какой военной опасности. Но поддайся я сначала чувству страха-оно бы усилилось утвердилось во мвћ:-тогда я былъ бы мученикомъ своего собствевнаго воображенія.

Бесъдуя такимъ образомъ, они совсымъ забыли о Магуль. Ббдвая дъвушка видъла это, какъ впдєла тоже п прежде. «Я чужая всъмъ, чужая, никому не нужна... А тотъ, кто любилъ мевя,-ушелъ навъки». Опа вспомнила послъднюю лунную ночь, когда онъ приходилъ къ ной на свиданье. - Что этобыла за ночы!-какія были ласки, какое блаженство!.. И ек
 этотъ другой свв̆тъ»?.. И что же онъ самъ ни разу не пришелъ къ ней? -Только во снб онъ- иногда п ласкалъ ее; а теперь и во снє давво не приходитъ. «На томъ сввть»... Но какъ перейти на тотъ св安ъ? -Ждать смерти? - Но ждать такъ тяжело, такъ долго... Вонъ ови разговариваютъ, имъ весело, и они не думаютъ о ней... Зачъмъ ждать? -Развъ нельзя сразу•

перейти на тотъ свътъ?.. «Тамъ такъ свڤтло, такъ радостно», говоритъ Саломэ Ивановва, ея крестная мать. -Только страшно, страшно!-А ждать еще страшньй...

Топотъ коней отдается такъ гулко въ вечернекъ воздухъ. На горы п на бурную Куру тъни ложатся все гущө и гуще. Магуль посмотрвла на горы, задернутыя дымкою сумерекъ. Тамъ ея родной аулъ. Она, кажется, вбдитъ эти стрыя сакли, илоскія кровли и себя на одной изъ кровель. Рядомъ съ редутомъ возвышается мечеть и минаретъ. Теперь отъ минарета астались тольво груды камней. Но тогда минаретъ былъ цблъ и его такъ ярко освбщала лува... А это послвднее сввданіе... Зачбмя послвднее, когда она можеть увидвть его сейчасъ вотъ только прыжокъ въ бурвую Куру п-она съ нимз!

- Да, это тогда, когда я остригла себъ ржсницы? - послытался ей голосъ Нины.
- Да, -отввчалъ голосъ Грибовдова.
- Такъ зачвмъ же меня дразнилъ Ермоловъ?
- Онъ не дразнилъ, а только шутилъ съ вами, какъ съ ребенкомъ... Онъ любовался вамими рєсницами-вбдь онћ у васъ восхитительны...

Магуль вздрогнула, и сильнымъ ударомъ хлыста подняла на дыбы свою лошадь. Непривычное къ ударамъ животное, закусивъ удила, бъпено бросилось впередъ. Магуль не удерживала. Хотфла ли она забыться въ безумной скачкъ, задутиивши въ себڭ волновавшія ее чувства, или ею руководило какое либо иное побужденіе, но только она не видъла или пе хотьла видбть, какъ бвшеное животное неслось прямо къ обрыву, подъ которымъ бурлили мутныя волны Куры...

- Магуль! Магулы - донесся до нея пспуганный голосъ Грибовдова.

Но было уже поздно. Обезумввтее животное ринулось прямо въ Куру съ высоты нћсколькихъ сажень. И лошадь, и дъвушка псчезли подъ водои.

## XXXII.

## Увольненіе Ермолова.

Побъда, одержанная Паскөвичемъ подъ Елисаветполемъ, и одержанная притомъ противъ его воли, единственно лишь вслвдд-

ствіе настояніи Мадатова п Вельяминова，эта неожиданная для петербургскаго гөнерала побъ̆да имъзла такія послвддствія，ка－ кихъ никто не ожидалъ．Ова погубила Ермолова—и погубила навсегда．
－Удалось кошкъ спрыгнуть съ печки，и она вообразила себя львомъ，－говорилъ Мадатовъ при первомъ свиданіи съ Ермоловымъ．
－Да，－улыбнулся Ермоловъ：－но безъ твоеи помощи эта хитрая кошка и съ печки не съумђла бы спрыгнуть．
－Я что！－скромно возразилъ Мадатовъ：－тутъ все сджлали наши несравненные солдатики－әти «дяди Назарычи» да «гав－ рилычи»．

Между тъмъ，кошка уже «блудила» въ Петербургь при по－ мощи своихъ ядовитыхъ доносовъ и при содбйствіи прибыв－ михъ изъ Петербурга матушкиныхъ сынковъ п разныхъ «брат－ девъ»，лакомыхъ до готовыхъ лавровъ．
$\mathrm{C}_{ъ}$ копфидендіальнымъ письмомъ такого «братда» явился однажды утромъ въ главный штабъ шефъ жандармовъ Бенкен－ дорфъ и прямо протелъ въ кабинетъ начальника этого штаба， Ивана Ивановича Дибича．Поздоровались．
－पто̀ новенькаго？－спросилъ Дибичъ．
－Да вотъ прівхалъ поблагодарить васъ за брата，кото－ раго вы столь любезно рекомендовали Ермолову，－отвфчалъ Бенкендорфъ，лукаво улыбаясь．

Дибичъ зналъ эту улыбку．－А что？－спросилъ онъ．
－Да то，почтенный Иванъ Ивановичъ，что нашъ «великій человъкъ» надфлаетъ Россіи великихъ хлопотъ，－отвъчалъ Бенкендорфъ，разумъя Ермолова подъ иронической кличкой «великааго человъка»，и вынулъ изъ своего портфельчика па－ кетъ．－Это братъ мнъ пишеть，一п я，прежде，чвмъ доложу обо всемъ выше，счөлъ долгомъ поставить объ этощъ въ изв孔ст－ ность васъ，какъ начальника главнаго штаба．Вамъ иввфстно， что Паскевичъ，послћ пораженія Аббасъ－Мирзы подъ Елисавет－ нолемъ，намъревался двинуться въ глубь Персіи，но Ермоловъ не пустилъ его далъе，изъ опасенія увид处 побъдные лавры не на своей прекрасной юпитеровской головв，и отложилъ по－ ходъ до весны или до л⿺тта．Но－пишетъ братъ－«мысль от－
 начинаетъ уже смънять ту пылкость，которая одушевляла пре－

красныя войска, горжвшія нетерпЋніемъ оправдать надежды государя. Самые усердвые приверженцы Ермолова въ недоумвніи; порядочные офицеры громко ропщутъ на него, твмъ болъе, что не видятъ конца непріятностямъ, въ которыя ставитъ ихъ несогласіе между двумя начальниками; солдаты жалуются на недостатокъ во всещъ, между твмъ они могли бы идти впередъ. 0 , мой милый братъ!-пишеть онъ дальше:такъ джло не можөтъ пдти и не пойдетъ, -я вамъ это предсказываю. Съ императоромъ здъсь дурно поступили, п меня всякій день выводить изъ себя это сплетеніе глупости и особевно хитрости, похищающихъ у государя одву изъ прекрасныхъ страницъ, которая могла бы украсить исторію подвиговъ государства. Всему этому н⿺тъ имени и обо всемъ получаешь настоящее, истинное повятіе, только видя собственными глазами, что̀ здђсь дфлается. Прежде всего-находящіеся здъсь не имвютъ повятія о ведевіи войны, что̀ ови и доказали, а Ермодовъ боится, чтобы кто нибудь не прославился помимо его иниціативы. Все, чтд здбсь происходитъ, дълаеть меня больнымъ, такъ какъ я вєжу, что здъсь все устроено такъ, чтобы ничего не дђлать и обманывать имшератора насколько то возможно. Усердіе истинно-преданвнхъ государю людей будетъ, наконецъ, парализовано; всъ прибыли сюда одутевленные самымъ воинственныиъ духомъ, но всякій видитъ теперь, что, будучи далеко нежеланнымъ, дђлается предметомъ зависти п наговоровъ тому, который долженъ всъми управлять».

- •Это фкгляръ - jongleur-продолжалъ чвтать Бенвендорфъ, вєдя угрюмое молчанія Дибича:-фигляръ, распустившій всю административную матину и допустившій множество злоупотребленій исключительно вслбдствіе своего характера. Ермолову нужн только свои созданія, слбпые поклонвики воображаемаго имъ въ себъ таланта и распространители его славы. Такая фальшь продолжалась до той рвшштельной минуты, пока не наступило время осуществлевія идей, и тогда этотъ «великі⿺ человъкъ», который жаждалъ только поклонниковъ, очутился въ глазахъ сввта въ состояніи человвка, блиякаго къ могилв»...
- Но онъ далеко не смотритъ въ могилу, -какъ бы про сөбя замбтилъ Дибичъ. - Извините-я слушаю
- «Ce grand homme-продолжалъ Бенкевдорфъ—ne quit-
tera la partie que quand on le mettra décidément à la porteпока его не вышвырнутъ за дверь, какъ онъ того заслуживаетъ. Это, какъ кажется, человъкъ безъ всякаго чувства, жаждущій одной власти, какою бы цъною она ни досталась, а между тъмъ онъ сдछлалъ все, чтобы потерять ее, какъ въ административномъ, такъ и въ военно-политическомъ отношеніяхъ, ибо никогда тегеранскій дворъ не согласится имвть съ нимъ д处о. Ермоловъ убилъ во всвхъ патріотическій порывъ, п я васъ проту подумать и принять къ свъдънію, что мы не совершимъ ничего выдающагося, пока здъсь Ермоловъ, пока ему будетъ предоставлено все дыло или пока его не свяжутъ по рукамъ. Я говорю вамъ не отъ себя только одного, но высказываю чувства всЂхъ, кто только преданъ императору, желаетъ ему блага и хочегъ служить ему. Тъ, которые набили себъ карманъ, думаютъ только о томъ, чтобы имъ сохранили Ермолова, сдђлавпагося для нихъ государемъ и отечествомъ. Погода стоитъ здъсь превосходная, на персидскихъ горахъ нђтт ни капли снбга, а еслибъ даже онъ и оыдъ, развє не нашлось бы русскихъ рукъ, чтобъ его расчвстить,-әто просто скандалъ, и время начннать бой».
- Что вы на әто скажете, почтеннбйшій Иванъ Ивановичъ? -спросилъ Бевкендорфъ, ковчивъ читать.

Дбоичъ молча пододвинулъ къ себъ пачку бумагъ п вынулъ изъ нея одинъ исписанныи листъ.

- А вотъ что инъ пишетъ о Ермолов术 князь Николай Андреевичъ Долгоруковъ,-сказалъ онъ, слегка щелкая пальцемъ по бумагъ:-«Се qui fait jusqu'à présent marcher cette administration, c'est la confiance que l'on porte à la parole et à la justice du général Ermoloff, et la crainte que l'on en a; malgré cela on pourrait le taxer quelquefois faiblesse plutôt que de trop grande sévérité. Je crois que dans cette occasion il fallait plus d'exemples de punitions qu'il n'en a donnés».
- Какъ согласить эти разнорьчія и какъ доложить государю одву оцъвку Ермолова, не доложивъ другоп? - говорилъ Дибичъ, кончивъ читать и глядя на своего собесыддиика. - А государь долженъ знать истину.
- Конечно,-согласился Бенкендорфъ.
- Мало. гого, - добавилъ Дибичъ, -есть основавіе подозрђвать, что Ермоло̀ва дразнятъ, какъ быка краснымъ флагокъ

торреадора, доброжелатели Паскевича, и этотъ посльддій думаеть совсъмъ убрать сь арены свирвпаго быка.

- Очень можетъ быть; но вспомните, что пишетъ мой братъ, - возразилъ Бенкендорфъ.
- Согласенъ; но, по словамъ князя Долгорукова, свиръпый быкъ оказывается менъе свирьпымъ, чьмъ нападающій на него торреадоръ. Князь Долгоруковъ питетъ, между протимъ:«генералъ Ермоловъ, которымъ я былъ вначалъ дурно принять (понятно - не соглядатай ли?) но который постепенно перемънилъ свое мнъніе, далъ мвъ довольно щекотливое порученіе, доказывающее, однако жь, его дов九ріе ко мнъ... Опо заключалось въ томъ, чтобы я отправился къ генералу ІІаскевичу и постарался водворить между ними согласіе, которое казалось совершенно потеряннымъ. Я выступилъ съ полкомъ казаковъ нолковника Шамшева и двумл орудіями, которня должны были усилить отрядъ Паскевича. Я провелъ тамъ три недъли, въ продолженіе которыхъ всъ мои старанія были употреблены на то, чтобы возстановвть дружескія отношенія между двумя генералами, но доввріе было уже потеряно, и вс末 мои попытки и заботы были ночти что безплодны".
- Да,-сказалъ Бенкендорфъ, выслушавъ эту часть пись-ма:-Ермоловъ и Паскевичъ скоръе напоминаютъ собою двухъ медввдей въ одной берлогь.
- И вы полагаете, что ихъ оботхъ слбдуетъ оттуда рогатиной? -спросилъ быстро Дибичъ.

Хитрый тефъ жандармовъ сразу «проникъ» въ душу начальника главнаго штаба. «А, голубчвкъ!-ты самъ хочешь быть этой рогатиной»,-сразу сообразилъ онъ.

Кончвлось твмъ, что Бенкендорфъ перехитрилъ Дибича:послбдняго отпивили въ Тифлисъ не въ качествъ рогатины, а въ замаскированной роли главнаго «ока свыше». Будучи уже въ Тифлисъ, Дибичъ получилъ письмо императора, въ "вяоромъ говорилось: «признаюсь вамъ, что я очень радъ de vous savoir sur les lieux et à même de juger par vos yeux dans ce dédule d'intrigues. Я надђююсь, что вы не допустите закрыть себъ глаза этому человъку, для котораго ложь есть добродътель, когда она ему полезна, и который дурачитъ помощииковъ, коихъ ему даютъ... Іриказомъ завтрашняер числа я назначаю ІІаскевича на мъсто Ермолова со всъвит ено правами.

Да благословитъ Господь этотъ важный шагъ п да дас切 намъ всъмъ силы п разумъ．По полученіи этого письма，вй сооб－
 дется；только безъ пума，скандала и насилія．Я положитөльно запрещаю всякое оскорбленіе п д廹аю васъ въ этощъ отввт－ ствөннымг；пусть все совершится avec dignité et dans la stricte règle du service»．

Ермоловъ былъ уволенъ．Наканунъ отъвзда пзъ Тифлиса， онъ зашелъ къ Чавчавадзе проститься съ Саломә Ивановной и съ Ниночкой．Изъ передней онъ услышалъ звуки знакомой ме－ лодіи．Нина и Грибовдовъ играли въ четыре руки дюбимую Ермоловымъ пьесу Огинскаго．

Алексы⿺𠃊 Петровичъ былъ спокоенъ，но грустенъ．
－Вамъ много повредилъ Пушкинъ，－сказалъ，между про－ чимъ，Грибовдовъ．
－Чъиъ？－удивился Ермоловъ．
－А тظмъ，что вашу славную дظятельность воспъяъ въ «Кавказскомъ плбнникь»．．．Этого никогда не простятъ вамъ ни Дибичи，ни Паскевичи，ни Бенкендорфы，－отвєчалъ Гри－ бовдовъ．
－Я сейчасъ только декламировала это мظсто Александру Сергъевичу，－замътила Нина．－Какъ әто восхитительно！－И ова съ чувствомъ прочла наизустъ：

Но се－Востокъ подъемлеть вои！．． Повикни свужною главов， Смирпсь，Кавказъ－вдетъ Ермодовъ．．． И смохквулъ арыё крекъ войны：
Все русскоуу мечу похвдаство．
Кавваза гордне сыны， Сракались，гибди вы ужасно； Но не спасла вась ваша кровь， Не очарованныа бронв， Ни горы，ни лихіе кови， Не диков вольносте дюбовы Подобно племени Батыя， Изщьвитъ пряхыдамъ Кавгазъ， Забудетъ алчвов оравн гласъ， Оставатъ стрьды боевыя． Къ ущельящъ，гдф гиђзддлись вы， Подъъдетъ путннкъ безъ боазив， И возвбстать о вашей казви


У Ермолова на глазахъ блестыли слезы... «Нюся! милое, доброе дитя!-дайте подвловать вами глазки и чудныя рфссницы, которыя вы когда-то безбожно остригли»...-И Ермоловъ поцфловалъ свою любимиду.

## XXXIII.

## Плетневъ, Грибобдовъ, Пушкинъ и Гоголь-на Стрьлкь.

На балконъ дачи Петра Александровича Плетнева на Крестовскомъ островъ, ясннмъ вечеромъ, скдыли въ качалкахъ Пушкинъ и Грибоъдовъ. Балконъ выходилъ на Невку, по которой то тамъ, то здъсь скользили ялики съ катающимися или спбытивтими на Елагинъ, на аристократическую и дипломатическую тогда Стрвлку, на роіn+е. По Крестовскому мосту также гремъли экипажи аристократіи, стучали копыта лошадей подъ всадвиками и амазонками. Это было въ ковцв мая 1828 года.

Передъ Плетневымъ лежала раскрытая төтрадь, которую онъ читалъ вслухъ. Пушкинъ нервно теребилъ правую бакенбарду, а авторъ «Горя отъ ума» угрюмо молчалъ.

- Но я нахожу это очень слабымъ, -сказалъ Алексавдръ Сергъевичъ, оставляя въ покоє бакенбарду.
- Только не бездарнымъ, - замђтилъ хозявнъ.
- Ну, милъйшій Плетнев'ь, ты даже въ Булгаривє находишь поәзію, -улыбнулся Пушкинъ.
- И Булгаринъ не бездаренъ, - мягко возражалъ Плет-невъ:-только муза ero...
- Не Аполлону сродни, а Бенкевдорфу!-гасмъялся авторъ «Онбгина».

Грибоддовъ всталъ съ качалки, подошелъ къ столу, на которомъ лежала тетрадь, взялъ ее и сталъ перелистывать.

- Но Гоголь былъ, не забудьте, мальчишккой, когда овъ это писалъ, - полсвилъ Плетневъ, принимая тетрадь, молча поданную ему Грибобдовымъ. -Этотъ юноша положительно даровитъ, - продолжалъ онъ: - какая богатая фантазія, какія краски! Ну, вотъ хоть бы это мьсто-послушайте.

И Плетневъ сталъ читать медленно, пъвуче:

Земия кдасснческизъ, прөврасныхъ созиданій, И славныхъ дђдъ, в вольности земдя!
Аөпны, въ вамъ въ жару чудесныхъ трепетаніи
Дүшой првковываюсь я!
Вотъ отъ треножнвковъ до самаго Пирея
Кипитъ, водвуется торжествевный народъ;
Гдђ рьчь Эсхвнова, гремя п пдаменья, Все своевравво всльдъ влечетъ,
Какъ воды тумныя прозрачваго Илита...
Ведвкъ сеп̆ мраморвый пзящный Парөөнонъ!
Кодовнъ дорическвхъ овъ рядомъ обнесевъ;
Миперву Фидій въ немъ нереседидъ рьздомъ...

- Это что такое? -оборвалъ чтеда Пушкинъ:- Минерву Фидій въ немъ переселилъ рвзцомъ»! - Да это безграмотно, нелвпо! Можетъ быть, по хохлацки это п хорошо-япереселять въ немъ ръзцомъ» - да зачвмъ же русскую грамматику оскорблять! Она все же дама.
- Положимъ, это неловкая строфа, - согласился Плет-невъ,-но вотъ дальше, тутъ много поэзіш. - И Плетневъ продолжалъ:

И блещеть висть Парразія, Зевксиса;
Подъ портивоуъ божественныи мудредъ
Ведетъ высокое о дальнемъ мірь сяово,
Кому за доблести безсмертіе готово,
Кому позоръ, кому вввецъ.
Фовтановъ стройный шумъ, нестройныхъ пбсней кдикв;
Съ восходощъ двя толиа въ апфитеатръ валитъ...

- Валитъ, -покачалъ головою Пушкинъ: - весва̀ катѝтъ зиму̀ валѝтъ»... Ну—ну, продолжац.

Плетневъ продолжалъ:
Стихи Софокдовы порыввсто звучатъ, Вьнки давровые торжествевно летятъ; Съ медоточввыхъ устъ либимда Эпккура Арховты, вовны, сдужвтели Ауура Спвшать прекрасиую науву взучить: Какъ хпзнью жить, какъ наслажденье пить. Но воть Аспазія... Не смђетъ и дохнуть Суятевиый ювоша при черныхъ глазъ скхъ встрьчб... Какъ жарви тђ уста, какъ плачеввы ть рђчи! И, темныя какъ ночь, ть вудри, какъ нибудь Воднуясь, падаютъ на грудь...

- Помилуй!-вскочилъ Пушкинъ: - «какъ нибудь волнуясь»... Да отъ эдакои поэзіи можно «какъ нибудь» и съ ума спятить... Чтыे это за поэма? Да и самое названіе ея дико звучитъ: «Ганцъ Кюхельгартенъ» - чуть-чуть не Кюхельбекеръ. И

со ствхомъ онъ не умъетъ справиться, да еще разводитъ эту старинную патоку-идиллію... Ей-богу, не время. Еслибъ жива была «Бұдвая Лиза», то и у нея теперь коса была бы сбдою.

- Да, - согласился и Грибоъдовъ:-вся эта поәма отзывается заднимъ числомъ, если можно такъ выразиться,-слащавымъ романтизмомъ.
- Куслятиной съ патокой, - подтвердилъ Пушкинъ.-А вб̆дь у самого этого хохлика, у этого Гоголя-прорва юмору: онъ такъ и брызжетъ этими своими хохлацкими жартами. Онъ, кажется, боготворитъ тебя,-обратился Пушкинъ къ Плетне-ву:-скажи ему, чтобъ онъ бросилъ поэзію-ова не пристала къ его длинному носу, и пусть онъ покажетъ намъ своихъ хохловъ, хоть бы вотъ твхъ пріятелей, что поссорились изъ-за «гусака».
- Это Ивавъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ? -улыбнулся Плетневъ. -Но я боюсь давать ему совфты:онъ ужасно самолюбивъ и, вдобавокъ, скрытенъ.
- Ну, а объ его «Ганцъ Кюхельгартенъ» я одно могу сказать, —засмћялся Пушкинъ:

И Кюхельгартенно, и тошно.
Засмъялся п Плетневъ. Ръчь шла о первомъ литературномъ произведеніи будущаго автора «Мертвыхъ душъ» - о «Гавцъ Кюхельгартенъз. Эта поэма написана Гоголемъ въ 1827 году, когда автору не было еще 19 -ти лђтъ. Въ 1829 году она была напечатана подъ псевдонимомъ В. Алова. Извъстно, что вскоря по отпечатаніи этой книги Гоголь вполиъ убъдился въ томъ, какъ неудачно выступилъ онъ на литературное поприще, и потому поспвпилъ собрать по возможности всв экземпляры несчастной идилліи, и самъ ее сжегъ. Книга эта уже сорокъ лђтъ назадъ считалась библіографической ръдкостью, и потому пишущій эти строки, не имђя возможности пріобрфсти такое рыдкое произведеніе геніальнаго друга Пушкина, списалъ его съ экземпляра, хранившагося въ библіотенъ Крашенинникова, бывшей Смирдина.

- А вотъ и самъ онъ легокъ на поминъ, -тихо сказалъ Пушкинъ, указывая на молодаго человфка, медлөвно приближавшагося къ дачћ Плетнева.

Петръ Алексавдровичъ поспъшплъ спрятать въ столъ объемистую рукопись «Ганца Кюхельгартена».

- Только ужь ты, пожалуйста, не обижай моего хохлика, сказалъ онъ Пушкину: - вђдь ты словомъ можешь зарбяать челов九ка.
- Да я что? я его даже очень люблю; онъ мастеръ разсказывать про глупости потомковъ Мазепы, -отвбчалъ Пушкинъ.

На балконћ скоро показался Гоголь. Это былъ еще совсЂмъ юнота. Ему только что минуло дваддать льтъ. Наружность его была самая ординарная, а необыкновенно длинный носъ совсъмъ, повидимому, не гармонировалъ съ выраженіещъ умныхъ, какъ бы плутоватыхъ глазъ, ни со щеголеватою ввъшпостью. Плетневъ подошелъ къ нему п ласково протянулъ руку. Пришедшій поздоровался съ Пушкинымъ и съ Грибовдо-вымъ-съ послъдвимъ болъе церемонно.

- Ну, что̀ подђлываетъ вашъ пасъчникъ, Рудой Панько̀? весело спросилъ Пупкинъ.
- Да теперь, вєроятно, рои новые ловвтъ; теперь пчель самая пора роиться, -отвъчалъ пришедшій.
- А онъ грамотный у васъ?
- Немножко грамотвый, писать јмъетъ.
- Вотъ бы вы, Николай Васильевичъ, посовћтовали ему записать свои разсказы.
- Попробую,-нехотя отвъчалъ Гоголь.-А знаете, Петръ Александровичъ, кого я встрђтилъ? -обратился онъ къ Плетневу.
- A кого?
- Булгарина; онъ шелъ съ какимъ-то важнымъ генераломъ и такъ ласково заглядывалъ ему въ глаза, что сейчасъ напомнилъ мвє нашего цыгана.
- Какого цыгана? -спросилъ Пушкинъ, догадываясь, что у Гоголя на умъ какая нибудь жа̀рта.
- Цыгана спросили: «цыгане, якой ты вдры»?-А якои вамъ треба?

Этотъ отвђтъ разсмбппилъ всьхъ.

- А читали, ка̀къ онъ меня отдђлалъ въ «СЂверной Пче-ль»?-спросилъ Пупкинъ.
- पиталъ... Такъ отдђлалъ, какъ тотъ литвинъ москаля,коварно улыбнулся Гоголь.
- Какой литвинъ? -удивился Пушкинъ.
- Да литвинъ разсказывалъ, какъ онъ отдвлалъ москаля: подрались они: «ёвъ-говоритъ литвинъ-меня обухомъ, а я яво ла̀пцёмъ, ла̀пцёмъ!.. Та що жь бы вы думали? Меве повезли, якъ пана, а ёнъ побъжавъ, якъ собака»...

Дружныи хохотъ былъ отвътомъ на комическій разсказъ юнаго хохла; а междду твмъ самъ разсказчикъ хоть бы улыбнулся; лицо его выражало какую-то затаенную, невысказанную мысль.

- Удивляюсь, какъ онъ не задохнется въ этой атмосферв лжи п доноса, -сказалъ, помолчавъ, Пушкинъ.
- Это Булгаринъ?-спросилъ Плетневъ.
- Да... Неужели его самого не тошнитъ отъ собственной мерзости?
- Втянулся, какъ тотъ «дѝдько» въ «смо̀лу», - въ деготь, — какъ бы про себя замбтилъ Гоголь.
- Какой «дѝдько»? -спросилъ Пушкинъ.
- Да тотъ, что слушалъ проповъдь у ксендза:-не упи-вайтеся-говоритъ ксендзъ-виномъ, а то на томъ свђтъ будете пить смолу (деготь). А одинъ дядько слушалъ, слушалъ, да прямо изъ костела въ дегтярню:-а дайте-говоритъ-мнъ кавра̀тку смолы.-Дали ему. Выпилъ одну!-Погано-говоритъале жь не дуже. -Выпилъ другую, разсмаковалъ, и говоритъ:що гирко̀, то гирко̀; що погано, то погано, а все жь нема чого журитися: якъ втягнеться человбкъ, то ия туде пити. Вотъ такъ и Булгаринъ.
- Втягнулся, звачитъ? - засмђялся Пушкинъ: - именно втягнулся.

Онъ глянулъ на Гоголя, а у того хоть бы мускулъ на лид末 дрогвулъ.
-Странный человъкъ»,-подумалъ онъ:-«что-то въ немъ сидить, а что̀ именно- пе пойму»...

- А я думалъ, что пойдете на Стрђлку любоваться закатомъ солнца въ море, - сказалъ Гоголь, обращаясь къ Плетневу.
- То есть въ лужу, вы хотвте сказать? - улыбнулся Пушкинъ, сверкнувъ своими арапскими глазами.
- Для насъ, не видавшахъ настоящаго моря, и лужа -море,-отвъчалъ Гоголь.-Я говорю собственно о себђ. А вы

его ввдђли, и съ какою поэтическою грустью прощались съ нимъ...

Прощай, свободвая стихія!
Въ посгђдвій разъ передо мной
Ты катишь волпы годбыя
И блещешь гордош красои.
Все лицо Гоголя преобразилось, когда онъ декламировалъ это; голосъ его слегка дрожалъ.

- А въ самомъ дылб пойдемте, - торопливо заговорилъ Пушкинъ. - Да, я не забуду этого моря, хоть и бродилъ по берегамъ его изгнанвикомъ...
- Какъ Овидій, - прибавилъ Плетневъ и тоже продекламировалъ съ паөосомъ:

Моей дјши предбгъ желанныи!
Какъ часто по брегажъ твовмв
Бродиз а тихін п туманвый,
Завьтнымъ јмысломъ томищъ...

- А какой эго былъ «завытныи умыселъ»? спросилъ овъ, глядя въ глаза поэту.

Пушкинъ отвервулся п взялъ тляпу.

- Идемъ!-отрывдсто сказалъ онъ.

Всъ вышли и направились къ Елагинскому мосту. Грибовдонъ упорно молчалъ.

- Ты что такой пасмурный, Александръ Сергъевпчъ? обратился къ нему Пушкинъ. -Точно сожалъешь, что тебя назвачили посланникомъ въ Персію.
- Я не сожалъю, но не могу и не думать о томъ, что̀ ждетъ мөня тамъ, 一тихо отвбчалъ Грибобдовъ.
- Что же можетъ ждать тебя тамъ?-сгросилъ Пушкинъ.
- Vous ne connaissez pas ces gens là, - отвъчалъ Грибобдовъ по французски (ови проходили въ это время мимо коннаго жандарма, стоявшаго при входћ на мостъ).
- Et bien! pourquoi? -спросилъ Пушкинъ.
- Oh! vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux ${ }^{1}$ ).
- $\mathrm{Cb}_{\text {русскими? }}$
- Свачала сами съ собой, а потомъ и съ русскими.
- Но почему же? для развлечевія - ради восточныхъ игръ?
- Н末тъ:-теперешній шахъ, Фетхъ-Али, старъ и, вєроятно, скоро умреть, а его именемъ теперь заправляеть Персіею его

[^0]любқмый сынъ, Аббасъ-Мирза, котораго ненавидятъ другіє братья; а пхъ у него восемьдесятъ...

- Восемьдесятъ? - да принцессъ-сестрицъ, вђроятно, столько же!-засмђялся Пушкинъ: - вотъ благословенная семейка полтораста штукъ. Понятно, что братцы начнутъ рвзать милыхъ сестрицъ, а сестриды п ихъ мужья - любезныхъ братцевъ. Но причемъ же тутъ русскіе и пхъ посланникъ?
- Какъ причемъ? Теперь я отправляюсь аккредитованнымъ лицомъ къ Фетхъ-Али-шаху; а умри $\operatorname{maxъ~-~чью~сторону~я~}$ долженъ буду держать?
- Сторову насл木дника.
- Но наслвддника нытъ.
- А Аббасъ-Мирза?
- Онъ не наслбдникъ: его црава оспариваетъ другой брать, у котораго сильная партія.
- Да, положеніе посланника затруднительно, - замътилъ Плетневъ.
- А я бы послалъ яуда Булгарина, - какъ бы про себя проговорилъ Гоголь.
- Булгарина!-засмђялся Пупкинъ. - Для чего же этด?
- Да онъ бы всъхъ тамъ предалъ, а самъ изъ воды сухъ вышелъ и всъмъ бы угодилъ.
- Правда,-согласился Пушкинъ:-онъ бы всбхъ предалъ. А все таки я бы съ удовольствіемъ пођхалъ въ Іерсію: ндтъ ничего волшебнъе востока.

Солнце уже почти касалось горизонта, когда наши собесъдиики достигли Стрьлки. Море было такое тихое и гладкое. Вдали, на горизонтъ, неясно вырисовывались силуэты кораблей. Съ глухой, гнетущей душу, болью глядылъ Грибобдовъ на заходящее солнце. Точно онъ предчувствовалъ, что ему никогда уже больше не придется стоять на томъ мђстћ, съ котораго онъ теперь созерцалъ давно знакомую картину...
XXXIV.

## - Чертовкинъ хвостъ».

Хотя Грибоъдовъ отчасти и вєрилъ въ предчувствія, отдавая дань своему вбку, но были и реальныя причины, вслбдствіе которыдъ онъ смотрвлъ на предстоявпую ему серьезную

дипломатическую ииссію, какъ на задачу весьма трудную, а въ худшемъ случаъ - и рискованную. Находясь, въ теченіе почти десяти дътъ, въ постоянныхъ сношеніяхъ съ персіянами въ качествъ агента по дипломатическимъ дظлламъ и подолгу проживая въ Тавризъ, овъ хорошо изучилъ этихъ выродившахся потомковъ Кировъ и Каибизовъ, для которыхъ предательство было добродвтелью, а мстительность-нравственнымъ закономъ. Притомъ, съ недавняго времени, у него въ Персік явились и личные враги, очевь могущественные.

Посль удаленія съ Кавказа Ермолова - этого новаго Цин-динната-и послъ передачи отъ него власти въ руки Паскевича, Грибовдовъ, какъ родственникъ послбдняго, не удалился вмъсть съ Ермоловымъ отъ дълъ, а остался при новомъ начальникв края. Грибовдовъ догадывался, что многіе пзъ бывшихъ сослуживцевъ Ермолова, а въ томъ числъ знаменитый партизанъ 12 -го года, поэтъ Денисъ Васильевичъ Давыдовъ, видылли въ этомъ поступкъ автора «Горя отъ ума, по меньтей мъръ ноступокъ перебъжчика, и это не могло не грнзть его душу. Его коробили также п презрительные отзывы о Булгаринъ Шушкина и Гоголя, которымъ невполнъ было извъстно, что Грибовдовъ давно находился со знаменитымъ Өаддеемъ если не въ дружескихъ, то вполвъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Oттого на злые сарказмы Гоголя и Пушкпна насчетъ его пріятеля онъ долженъ былъ отвъчать угрюмымъ молчаніемъ. Но все это, впрочемъ, было не такъ важно, какъ то, чтоे будетъ сейчасъ объяснено.

Оставшись при Паскевичћ и затвмъ простившись съ Тифлисомъ и своей тайной страстью-княжной Ниной - Грибовдовъ весь отдался военному дђлу, въ качествъ опытнаго совбтника при своемъ новомъ начальникъ и родственникъ: - вмђств съ Іаскевичемъ овъ совершилъ всю персидскую кампанію, и, какъ лидо, хорошо изучившее персидскій языкъ, лично знавшее почти всьхъ сановниковъ шаха и пользовавшееся расположеніемъ Аббасъ-Мирзы, - Грибобдовъ помогъ Паскевичу заключить съ Іерсіею выгодный миръ при Туркманчаъ. Этимъ-то миромъ онъ и нажилъ себъ смертельныхъ враговъ при дворъ шаха, въ особенности въ лиць его перваго министра и зятя-Аллахъ-Яръ-хава. Ханъ не могъ простить, что Грибођдовъ его . «перехитрилъ», какъ ему казалось, а въ сущности - авторъ
*Горя оть ума» побвдилъ, во время переговоровъ о миръ, азіатскаго дипломата своей неотразимой діалектикои.

- Аллахъ-Яръ-ханъ уменъ, какъ ворона, а Грибођдовъ, какъ лисица, -этого обиднаго отзыва Аббасъ-Мирзы никогда не могъ простить Аллахъ-Яръ-ханъ ни Аббасъ-Мпрзъ, ни тьмъ менъе Грибо'вдову.

Цъня заслуги послвдняго въ дєль заключевія съ Персіей туркманчайскаго договора, Іаскевичъ отправилъ Александра Сергъевича въ Петербургъ для поднесенія этого договора государю, который очень ласково принялъ искуснаго дипломата, перехитрившаго «ворону» Аллахъ-Яръ-хана, пожаловалъ ему чинъ статскаго совфтника, медаль и Анну, а въ карманъ 4 тысячи червонцевъ, въ которыхъ авторъ «Горя отъ ума» особенно нуждался, занимая у Булгарина рублей по сту и по двћсти.

- Да, тамъ моя могила, -какъ бы про себя проговорилъ онъ, глядя, какъ солнце опускалось за Лахтой, бросая послъдніе лучи на посътителей point'a.
- Вздоръ! - весело проговорилъ Пушкинъ:-посмотри, я еще прівду туда къ тебъ въ гости, чтобъ по дорогъ взглянуть на моихъ старыхъ пріятельницъ.
- На какихъ пріятельницъ? -спросилъ Грибовдовъ.
- На Носю Чавчавадзө и на черкесскую Іоанну Даркъ.
- Да развъ ты зналъ ихъ? - удивился Грибобдовъ, и близорукіе глаза его какъ-то особенно блеснули изъ-за очковъ.
- Какъ же! еще въ $20-м ъ$ году я съ ними дурачился въ Патигорскъ и въ Кисловодскъ, и Ђлъ съ ними уху изъ «геструшекъ» недалеко отъ Нарзана. Воображаю, какъ выросла и похорошвла Нюся:-теперь за нөю можно будеть и пріударить.

Послбднія слова Пушкина покоробили Грибођдова; но Пушкинъ этого не замђтилъ.

- Да, она выросла,-нехотя сказалъ Грибобдовъ.
- А хорошенькая черкешенка съ медалью за храбрость.?
- Магуль? Она, бъдненькая, утовула въ Куръ.
- Какъ? при какихъ обстоятельствахъ?
- При очень странныхъ обстоятельствахъ:-я подозръваю, что она утопилась отъ тоски по своимъ горамъ.
- Бъдненькая, хорошенькая дикарка! -съ искреннимъ сожалъвіемъ произнесъ Пушкинъ.
- Это какая черкешенка? о комъ вы говорите? - спросилъ Плетневъ, разговаривавшій съ Гоголемъ.
- О, әто очень грустный романъ-двлая исторія, болъе, пожалуи, трогательная, чвмъ исторія Геро и Леавдра,-сказалъ Грибовдовъ. - Лөтъ восемь назадъ объ этомъ писано было и въ газетахъ. Джло въ томъ, что на небольтой нашъ военный постъ въ Дагестанћ, на редутъ Чирахъ, напали горды подъ предводктельствомъ Сурхай-хана казикумухскаго. Скопище гордовъ было громадное. На несчастье, въ самую ночь нападенія одинъ молодой русскій офицеръ, по фамиліи Щербина, вышөлъ изъ редута на свиданіе съ юной черкешенкой изъ тамошняго аула. Черкешенка эта и была Магуль, о которой сейчасъ спрашивалъ мевя Александръ Сергъевичъ, видввпій еє въ Патигорскъ. Когда сдђлалась тревога, Щербчна не успблъ попасть въ редутъ, осажденный горцами, а съ нбссколькими солдатами засылъ на минаретв, стоявшемъ, вмъсть съ мечетью, внъ редута. Въ ночь горды успъли выръзать часть гарвизона, помвщавшагося въ казаряв, а равно изрубили и твхъ, которые защищались въ мечети, но минарета не могли взять. Въ этомъ отчаянномъ положеніи, Магуль, видъвшая съ кровли своей сакли, что ея возлюбленный неизбъжно погибнетъ, если ему не будетъ подана помощь, тайно пробралась до сосбдняго поста, пєшкомъ, по горамъ п страшнымъ дебрямъ, верстъ за сорокъ, а дظвочкъ было всего четырнадцать лђть!.. Тамъ она сказала русскому командиру о безнадежномъ положеніи поста पирахъ. Русскіе, захвативъ съ собою эту дъвочку-въстовщика, поскакали на выручку товарищей; но было уже поздно-собствепно для Щербины и его пятерыхъ товарищей, засъвшихъ на ми-нареть:-горцы подкопали его, и овъ рухнулъ, задавивъ Щербъну съ товарищами. Редутъ же успълли спасти, благодаря отчаянной храбрости капитана Овечкина. Хотя потомъ юную героиню и наградили по дарски и переселили съ матерью въ Тифлисъ, гдђ она и крестилась; но ея возлюбленнаго уже не могли возвратить ей. Въ новой обстановкъ она начала тосковать, -и это привело ее къ трагическому концу:-бурвая Кура ноглотила ее на моихъ глазахъ.
- Какъ!-воскликнулъ Пушкинъ:-п ты не спасъ ея?

Грибођдовъ горько улыбнулся. -Я думаю, ее никто не могъ спасти,-сказалъ онъ. - Мы втроемъ-я, кпяжна Нина и Ма-

гуль, -катались вечеромъ окодо Тифлиса, недалеко отъ Куры. Вдругъ Магуль бъшено понеслась на своемъ скакунъ прямо къ рбкъ, и не успблъ я крикнуть, какъ лошадь и ея всадница стремглавъ нолетыли съ высокой кручи въ рћку, гдъ и раз6ились до смертв... Это былъ ужасный вечеръ! И уже на другой день нашли обезображенное твло бъддной дъвушкки далеко ниже по теченію Куры. На что ужь Ермоловъ не особенно чувствитөленъ и видалъ на своемъ ввку тысячи смертей, но и онъ заплакалъ, когда несчастную жертву нашихъ ошибокъ привезли въ Тифлисъ.

- Какихъ ошибокъ? - спросилъ Пушкинъ.
- Да развб не опибка, что мы оторвали ее отъ родныхъ горъ?.. А, впрочемъ, кто еө знаетъ? Мнє княжна Нина говорила, что несчаствая дъвушка надъялась на томъ свътъ соединиться съ отдомъ и своимъ возлюбленнымъ.
- Да, әто могло совмбститься въ пылкомъ воображеніи дикарки, - замьтилъ Плетневъ.

Солвце уже давно спряталось гдъ-то тамъ за Лахтою, пославъ ва безоблачное небо свою палевую окраску. Ласточки и стрижи продолжали ръять въ воздухв, и стукъ экипажей по тоссе и по Крестовскому мосту дыылался все глуше и глуше. Праздная публика спъшпла въ городъ и на сосъднія дачи, и Стрђлка все болъе п болъе пустьла.

- И вотъ такъ-то каждый день!-досадливо проговорилъ Пушкинъ.
- Что такое? -спросилъ Плетневъ.
- Да скучища смертная! За границу не пускаютъ, точно я тамъ всю Европу взбунтую противъ Россіи; а Петербургъ, особенно весной, противнъе самой послвдней Чухломы! Чудакъ ты, Алексавдръ Сергъевичъ, -обратился авторъ «Руслана и Людмилы, къ Грибобдову:-не хочешь вхать въ Персію; да я бы хоть на Чукотскій носъ или на Бабъ-әль-Мандебскій берегъ съ радостью поъхалъ... Какъ бы то ни было, я не посмотрю на своего гувернера, прівду къ тебъ въ Тегеранъ.
- Какой гувернеръ? -спросилъ Грибовдовъ.
- Да Бенкендорфъ... За мной такъ въ лицеф не смотрбли гувернеры, какъ этоть дадька... Да ну өго!-убду безъ спросуи вся недолга. Подумайте только!-съ 20 -го года никуда носу не показывалъ, Кавказа еще не вцдөлъ.
- А въ Патигорскъ? - спросалъ Гоголь:-вђдь вы тамъ были.
- Да развЂ ІІятигорскъ-Кавказъ? развъ вотъ эта чухонская лужа (Пушкинъ показалъ на заливъ) море? Вотъ въ Крыму-такъ море.

Гоголь засмъялся.

- Вы тто, Николай Васильевачъ? - спросилъ его Пушкинъ.
- Да чумака вспомнилъ п море.
- A qто?
- Да привезъ чумакъ въ Одессу пшеницу продавать и погвалъ воловъ къ морю, чтобъ наповть. Смотрить, - волы не пьютъ. Что съ ними станось?.. думаетъ: - дай-ка я самъ напьюсь. - Вошелъ въ море по копвни, чоботы предварительво скинулъ, нагпулся, перекрествлся п воду перекрестилъ, чтобъ съ водою нечистый не вскочилъ въ ротъ, -да какъ глотвулъ, посль соленой тарани, глотокъ во весь ротъ, и остолбевълъ... Эге!-говоритъ-бисове море: овъ чому̀ у тебе воды богатотебе и волы не пьють.
- Мудрое заключеніе, -улыбнудся Пушкинъ:-а еслибы волы пили изъ моря, то и воды въ немъ стало бы меньте. Этотъ мудрый чумакъ разсуждаетъ совершенно какъ мой дядька. Совершенно та же логика:-оттого Пушкинъ и не взбунтовалъ Европы, что его туда не пускають.

Вставъ со скамьи, наши собесЂдникв оставили Стрђлку п направились къ мосту, гдъ Грибођдова и Пүшкина ожддаъъ городской яликъ. У моста они повстръчали какого-то незвакомда въ восточномъ одъяніи. Грибобдовъ, по своеи близорукости, не обратилъ ва него вниманія.

- Александръ Сергъевичъ! - окликнулъ его незнақомецъ:вы не узнаёте меня?

Грибоддовъ остановвлся. - \&Ба! князь Ростомъ! -съ удивленіемъ воскликнулъ овъ. - Какъ? какими судьбамп? отвуда»?

- Изъ 'Гавриза, Александръ Сергъевичъ, изъ Тегерана, изъ Тифдиса, -отвбчалъ тотъ, показывая бълые зубн. - Поклонъ вамъ отъ всего Кавказа, отъ Тифлнса, отъ княгнни Чавчавадзе, отъ княжны Нины и даже отъ самого Давдда и его лошадей. Всъ поздравляютъ васъ съ моваршшии милостями и съ высокимъ назначеніемъ.
- Но какъ вы сюда попали? -удивился Грибобдовъ.
- Посломъ и полномочнымъ министромъ, - продолжалъ показывать бвлые зубы восточный человђкъ.
- Отъ кого посломъ?
- Отъ вашихъ друзей и доброжелателей: отъ княгини Саломэ Ивановны Чавчавадзе, отъ генеральши Прасковьи Николаевны Ахвердовой и отъ княжны Нины Алексавдровны съ писмомд, - бойко отвъчалъ князь Ростомъ, собственно-Ро-стомъ-бекъ.

Онъ такъ произнесъ «съ писмомз» (безъ мягкаго знака), что Грибовдовъ невольно улыбнулся. Ему вспомнился конюхъ Давидъ, который пфлъ: «Въ саду роза на што мәнә?-съ писмомъ иду запечатаномъ отъ лубовницамъ».

- Но какъ же вы мевя нашли здъсь? -спросилъ овъ.
- Я вашелъ къ вамъ, и вашъ Александръ сказалъ мвъ, гдћ искать васъ. Я вотъ и нашелъ.

Ови подотли къ ялику. Грибовдовъ п Пушкннъ стали прощаться съ Плетневымъ п Гоголемъ.

- А не хотите ли ко мнъ, покушать простокваши? - проговорилъ Плетневъ. - Не простокваша, а нектаръ.
- Нђтъ ужь, благодарю, мн屯 некогда,-отвђчалъ Грибоћдовъ.
- А вы, служитель Аполлона? - обратился Плетневъ къ Пушкину.
- Такой вечеръ-и простокваша служителю Аполлона! отпутился поэтъ. -Мнґ хочется на яликъ покататься, а простоквашу я найду и въ дереввъ.

Они простились. Садясь въ яликъ, Грибобдовъ пригласилъ п Ростомъ-бека.

- Дорогой разскажите мнъ все, - прибавилъ онъ. -Изъ Тегерава да прямо на Стрълку-чудеса!
- А со Стрълки да въ Тегеранъ, развъ это не чудеса? улыбнулся Пушкинъ.

Грибовдовъ согласился. Яликъ отчалилъ, и друзья замахали въ воздухъ тляпами. Грибовдовъ представилъ Пушкину Ро-стомъ-бека.

- Вы говорите, князь, что у васъ письмо есть ко мнє? спросилъ Грибовдовъ.
－Вотъ писмо，－отвъчалъ Ростомъ－бекъ，вынимая изъ－за пазухи своего бешмета пакетъ и подавая его．
－Извини，братъ Александръ Сергъевичъ，－сказалъ Гри－ бовдовъ и вскрылъ пакетъ．－Это отъ княгини и отъ княжны．

По мъря чтенія，лицо его выражало то удивленіе，то не－ довЂріе，выражавшеөся пожатіещъ плечъ．Ростомъ－бекъ украд－ кой наблюдалъ за нимъ，показывая видъ，что любуется остро－ вами п причудливыми дачами по берегамъ Невки．
－Я отчасти знаю содержаніе письма，－сказалъ онъ，когда Грибовдовъ，повидимому，кончилъ чтеніе．－Княгиня Саломэ Ивановна мн屯 все разсказала．
$\rightarrow$ Она меня предостерегаетъ отъ англичанъ，отъ ихъ мис－ сіи въ Тавризъ，－сказалъ Грибовдовъ，складывая письмо．－ Я самъ могъ әтого ожидать：－они не могутъ простить мнф вы－ годъ туркманчайскаго трактата．Но что̀ они мнє могутъ сд这－ лать？подставлять ножку？Но я буду двигаться осторожно и обходать ихъ ножку．

Ростомъ－бекъ засмъялся．－Зачъмъ ножку，когда у нихъ есть хвостъ？Вы слыхали разсказъ про бвднаго грузина п про чортову жену？－спросилъ онъ．－Не слыхали？
－Какои разсказъ？－взглянудъ на него Грибовдовъ，пови－ димому，дјмая о чемъ－то другомъ．
－А вотъ какой．Однажды чортова жена со свожмъ ре－ бенкомъ сбдظла неподалеку отъ большой дороги，въ кустахъ－ спряталась，значитъ．И вдругъ они увидфли идущаго по на－ правленію къ нимъ бєднаго грузина，съ тяжелою ношею на спинъ．Поровнявшись съ иъстомъ，гдъ суд処и спрятавшіеся въ кустахъ черти，грузинъ споткнулся объ лежавшій на большой дорогь камень и упалъ；а когда приподнялся，то съ сердцемъ произвесъ：«будь ты，чортъ，проклятъ»！Слова әти были услы－ шаны чертенкомъ，чтঠ сидвлъ въ кустахъ съ матерью，и онъ， обратясь къ чертовкъ，сказалъ：«какъ люди несправедливы！－ ови бранятъ насъ тамъ，гдъ и нәттъ насъ；мы такъ далеко отъ камвя，а все же вбноваты»．－«Тсъ！－молчи！－тихо отвфчала чертовка－мать：－хоть мы и далеко，но хвость мой спрятанъ тамъ，подъ камнемъ．
－पисто восточное остроуміе，－улыбнулся Пумкинъ，—а только хохлацкія жа̀рты，которыя разсказываетъ носатый Гоголь， гораздо пикантнъе：－въ нихъ больше соли．

Грибобдовъ согласился. - पто̀ жь, любөзвый князь, вы надъетесь ловить за хвость англійскихъ чертей? спросалъ онъ Ростомъ-бека.

- Да, -оттого я и пропу васъ позволить мнъ состоять при вашемъ посольствъ, -отвъчалъ послвдвій. -Я долго терся около пхъ миссій и въ Тавривв, и въ Тегеранб, и они мнб довъряютъ.
- Объ этомъ мнђ пишетъ и княгиня Саломә Ивановна, сказалъ Грибовдовъ.
- Какъ же вы пхъ будете ловить за хвостъ?-спросилъ Пушкинъ.
- Я буду заранъе узвавать объ кхъ проискахъ; меня же въ Персіи, при дворъ Фөтъъ-Али-шаха и Аббасъ-Мирзы, всъ знаютъ: мой дядя Манучехръ-ханъ-правитөль Испагани.
- Такъ вы затьмъ п прівхали сюда, чтобъ поступить ко мнъ въ свиту? -спросилъ Грибобдовы.
- Да, -за әтимъ п послала меня къ вамъ княжна Нина Алексавдровна.
- Какъ? неужөли княжна? - удивился и обрадовался авторъ «Горя отъ ума».
- Именно она:-княжна поторопила меня къ вамъ, чтобъ вы не заручились здћсь другими служащими. Она сказала мнъ้:повзжайте съ Александромъ Сергъевичемъ въ Персію; вы, князь Ростомъ-говоритъ-вєрный человєкъ, и побережете его тамъ; а онъ-говоритъ-такой разсъянный и довърчивый.

Эти слова упали прямо на сердце ГрибоЊдову.-«Звачштъ, моя Нюсенька думаетъ обо мнб, жалъетъ меня, боится за мевя»? -съ радостной тревогой думалъ овъ. - А А еслибъ и ее съ собой захватить въ Персію-мою маленькую посланницу? Только любитъ ли она меня? -умъетъ ли любить не по дьттски? -Вбдь ей только пятнадцать лбтъ-совсьмъ ребенокъ»... И въ сердцъ у него, казалось, расцвбтали розы.

Яликъ быстро скользилъ по зеркальной поверхности Больтой Невки, въ которой отражались зеленые берега и опрокинутыя въ воду веселыя дачи. Палевая съверная ночь окрашивала окружающіє предметы какими-то нъжными полутъняями. Грибоддову припомнились темныя южныя ночи-ночи въ Тифлисћ, Тавриаъ-особенно въ Тифлисъ, когда на темномъ небъ такъ зрко горбли звъзды, а онъ чувствовалъ около себя при.

сутствіе милыхъ дввушекъ-вхъ робкій шопотъ... «Бъдная Магуль»!.. Гдъ•то на Каменномъ островъ защелкалъ соловей.

Ростомъ-бекъ продолжюлъ украдкой наблюдать за Грибовдовымъ. Пушкинъ замътилъ это, и ему показался подозрительнымъ этотъ восточный челов九къ.
«Впрочемъ, всћ ови такіе», -подумалъ онъ. - «Рабство пріучило ихъ смотрфть въ глаза господину, какъ смотритъ собака все наблюдаетъ».

Грибобдовъ и Ростомъ-бекъ молчали подъ обалніемъ чаръ палевой ночш. Молчалъ и Пушкинъ.
*Все же онъ проситъ, чтобъ его взяли въ предатели», думалъ онъ, наблюдая восточный профиль Ростома. - Англичане ему довЂряютъ, а овъ ихъ будетъ предавать... Подлая эта должность посланника»!

- Такъ за хвостъ будемъ ловить англичанъ? -какъ бы очвулся Грибовдовъ.
- За хвостъ, Александръ Сергъевичъ, -отвбчалъ Ростомъбекъ. -Мы и Аллахъ-Яръ-хана поймаемъ. А знаете, гдъ теперь тъ женскіе локоны, которые солдаты капитана Овечкина перехватили вмъстъ съ Бейбулатомъ подъ Чирахомъ п за которые Сурхай-ханъ чуть не разгромилъ Чирахъ, и разгромилъ бы, еслибъ ббдная Магуль не спасла русскихъ?
- А-это тв локоны, о которыхъ иня Овечкинъ разсказывалъ въ Пятвгорскъ?-спросклъ Пушкинъ.
- Да, -отвфчалъ Грпбовдовъ. - Но вддь они вмъсть со шкатулкой п коробочками хранятся въ канцеляріи главнокомандующаго, и Паскевичъ хотвлъ прислать ихъ сюда въ Эрмитажъ или въ Румянцевскій музей, какъ историческіе раритеты.
-     - Поздно! - махнулъ рукой Ростомъ-бекъ. - Прелестные локоны хранятся теперь въ гаремъ Аббасъ-Мирзы.
- Какъ!- изумился Грибовдовъ.—Зачъмъ они очутились тамъ?
- Ихъ кто-то выкралъ изъ канцелярік Паскевича и продалъ Аббасъ-Мирзъ.
- Но зачвмъ они ему? не понимаю! - удивлялся Грибовдовъ.
- А я понимаю,-многозначительно замђтилъ Ростомъбекъ. -Локоны жонъ для Аббасъ-Мирзы важнъе вашего турк-

манчайскаго трактата. Писаная бумага, по мусульманскимъ в九рованіямъ,-пустяки: - өю можно закурить наргиле; а локоны жонъ бывпихъ владђтелей Казикумуха, Акуши и Кубы-это документъ на владъніе всъмъ Дагестаномъ. Могилевскій теперь самъ на себъ локоны рветъ, что у него изъ подъ носу украли такое сокровище, а персіяне ликуютъ: «вотъ имъ п Туркканчай? говорятъ они, да еще прибавляютъ:-«а ахъ «слъпой» - «сльпымъ ови называютъ васъ за близорукость-п въ четыре глаза не усмотрялъ»...

- Ахъ, дурьё! - невольно вырвалось у Пушквна.
- Ндтъ, не дурьё, -возразилъ Ростомъ-бекъ.-Съ этими локонами Аббасъ-Мирза посылаетъ въ Дагестанъ своего «векиля» съ зеленымъ знаменемъ, и еще неизвъстно, усидитъ ли Асланъ-ханъ на престолв, когда акушинцы и казикумухцы увидятъ зеленое внамя и локоны жонъ. Они боялись только Ермолова и Мадатова, а теперь говорятъ: ссардаръ-Ермулу нђтъ, а новый сардаръ песку наћстсяя. Когда, воть теперь, я уфзжалъ изъ Тавриза въ Тифлисъ, мнћ знакомыи евнухъ Аббасъ-Мирзы говорилъ, что жоны ихъ гарема наготовили цђлыя сотви женскихъ шальваръ п чадръ для посылки въ Дагестанъ и въ Абхазію.
- Зачъмъ туда понадобились жевскія папталовцы? -засмъялся Пушкинъ.
- А!-это жестокая обвда для твхъ, которые въ Дагөстанъ и въ Абхазіи покорились русскимъ:-яначитъ, они бабы, и имъ въ подарокъ посылаются чадры и панталонцы жен-скія:-ови атого не снесутъ.
- Курьезныя воззванія къ патріотивму посредствомъ женскихъ панталонъ!-замђтилъ Пушкинъ.
- Да, но эти воззванія сильно д処ствуютъ на фанатизмъ восточнаго человъка,-задумчиво проговорилъ Грибобдовъ:съ ними придется считаться.

Скоро яликъ присталъ къ сходдамъ недалеко отъ двордовой набережнои.

- До свиданья въ Персіп! - крикнулъ Пушкинъ, садясь на извощика. -Завтра утромъ вду въ Михайловское.
- До свиданья, - отвбчалъ ГрибоЂдовъ, и въ сопровожденіи Ростомъ-бека тихо пошелъ вдоль набережной. Думы его были не здъсь, а тамъ, гдъ не бываетъ палевыхъ ночей.


## XXXV.

## Гриботдовъ и Нина.

Не раньше іюля Грибовдовъ могъ очутиться, гдъ не бываетъ палевыхъ ночей.

Радостно - одви искренно, а другіе съ затаенной завистьювстрєтили его въ Тифлисъ. Поздравленіямъ и пожеланіямъ не было конца. Всъ наперерывъ старались угощать его объдами, раутами, вечөрамв. Слово - «полномочный министръ» окружало өго скромную фигуру ореоломъ.

Но самый искренній, самый сердечный пріекъ онъ нашелъ въ семействй Чавчавадзе и Ахвердовой, у которой, какъ у «второй мамы», воспитывалась княжна Нина. Маленькая Нюся за послвдніе мъсяцы, что ея не вддыыдъ Грибобддовъ, казалось, еще выросла; но прелестные глаза ея, отвненные чудными «историческими рєсвицами», какъ пхъ назвалъ еще Ермоловъ, смотрбли какъ будто съ затаенной грустью. Грибобдовъ замћтилъ это, и не зналъ, чему приписать. Съ самаго ранняго д⿺𠃊тства овъ зналъ әту милую дъвочку. Пятильтнимъ и шестилћтнимъ ребенкомъ она прыгала у него на колъняхъ. Первыми своими знаніями въ арпөметикъ, гөографіи и грамматикв ова хвасталась передъ нимъ. Съ нимъ она разучивала первыя ноты на фортепіано; съ нимъ училась и верхомъ фздить. Къ нему она была довърчива, какъ ни къ кому. Когда, выведенная изъ терпънія шутками Ермолова, она остригла свои прелестныя ръсницы и когда Грибоддовъ выразилъ сожалъніе, что она испортила лучшөе украшеніе своөго личика, -она дала ему слово - «никогда, никогда не дөлать такой глупости». Подростая и развиваясь фпвически и умственно, Нина еще больше сдружалась съ своей «староп гувернанткой», какъ она иногда въ тутку называла Грибовдова. Даже горячая дружба съ Магуль не уменьшила ея привязанности къ «старой гувернанткъ».

И вдругъ-әта грустная задумчивость. Чему приписать ее? Этотъ вопросъ мучилъ Грибовдова. Не имъя никакого права ревновать къ кому либо своего маленькаго друга, -онъ вдругъ почувствовалъ въ себъ что-то въ родъ ревности. Но къ кому? къ чему? -онъ терялся въ догадкахъ. За время его отсутствія ова могла полюбить кого нєбудь, -и әтотъ новый періодъ въ

ея жизни отражался въ ея задумчивомъ взоръ. Но какое ему дђло, если она и полюбила кого нибудь? Не можетъ же онъ, съ его триддатью четырвмя годами, онъ, полномочный министръ и посолъ своего императора, претендовать на любовь пятваддатилвтней дъвочки? Пусть любитъ того, кто ей подъ пару... Но отчего же при этомъ мудромъ ръшеніи сердде его сжимается болью и самая жиянь өго какъ-то тускныетъ?

Ови теперь сидыли вдвоемъ въ саду. Нина задумчиво молчала.

- Ну, что Давидъ? -спросидъ Александръ Сергъевичъ, зная, что добродушный конюхъ всегда смбприлъ ее.
- Онъ на меня все дуется,-улыбнулась Нина.
- За что?
- За то, что я не њзжу кататься:-говоритъ-ломади отъ этого становятся "дурами».
- «Дурампз! Отчего жь вы, въ самомъ дыллв, не ка-таетесь?-спросилъ Грибоыдовъ.
- Скучно.
- Отчего же вы, Нина Александровна, прежде не скучалд? - Голосъ Грибоъдова немножко дрогвулъ.
- Тогда Магуль была-съ ней... съ вами... А теперь не съ къмъ...
- Да развъ у васъ нвтъ кавалеровъ?
- Есть... много... да я нхъ не люблю. Они... - Дъвушка остановилась. - Опи... глупые такіе...
- Но есть, напротивъ, и умные... я зваю...
- Ндтъ... они все смотрятъ на меня какими-то глупыми глазами...

Грибовдовъ радостно разсмъялся. Опъ повялъ, какіе это у кавалеровъ «глупые глаза»... - «Милая дъвочка!» - заколотилось у него въ сердцъ.

- Такъ господа кавадеры смотрятъ на васъ «глупыми глазами»? - весөло заговорилъ онъ.
- Да... Они думаютъ вбрно, что я все еще глупая дъвочка, - говорила Нина недовольнымъ тономъ.
- Нђтъ, этого они не думаютъ...
- Такъ зачъмъ же они говорятъ все о глупостяхъ? Думаютъ, что со мной ни 0 чемъ нельзя серьезво говорить... точно я все еще обрұзываю себъ рұсницы.

И дъвушшка весело разсмъялась. Ея примъру послђдовалъ п Грибођдовъ. На душв у него стало вдругъ свбтло.

- Какими же «глупыии глазами» смотрятъ на васъ господа кавалеры? - спросялъ онъ, съ улыбкой глядя на свою юную собесъдниду.
- А вотъ какпми! - И Нина до того ребячески-комично изобразида на своемъ лицъ, какъ господа вавалеры дЄлають ей гдазки, что Грибобдовъ не могъ удержаться отъ самаго искренняго смъха.
- Браво, браво, m-lle Нина!-продолжалъ онъ смъяться. Такъ изъ-за этихъ «ллупыхъ глазъ» вы п не катались ни съ къмъ?
- Да... Скучно съ ними.
- И әтимъ вы возстановиди противъ себя мил色шааго Давкда? Такъ вотъ-что, -сказалъ, все болъе п болъе оживляясь, Грибођдовъ:-чтобъ утвышить Давида и чтобъ лошади не были «дурами» - не вспомнить ли намъ старину и не пођхать ли сейчасъ кататьсн? Вечеръ отличный...
- $\mathrm{C}_{ъ}$ удовольствіеиъ... $\mathrm{C}_{\text {ъ вами я всегда рада,-согласи- }}$ лась Нина.

Ова вскочила и весело побђжала къ конютнъ, гдъ Давпдъ чуть ли не въ десятый разъ чистилъ п гладдлъ свопхъ лю-бимцевъ-коней, серьезно разговаривая съ ними и журя за талости.

- Вотъ я тебъ завтря овесъ не дамъ, - бранвлъ онъ за что-то ковя Нины.
- Давидъ, Давидъ!-услншалъ овъ веселый голосъ свосй госпожи.
- Что, баришна? - сурово отввчалъ Давбдъ, продолжая дуться на Нину.
- Съдлай ломадей, - мы сейчасъ пођденъ съ Александромъ Сергъеввчеиъ кататься.
- Давно би пора, баришна, -обрадовался Давидъ:-а то я думалъ, что ты въ манастиръ собрался уходить.
- Нбтъ, нбтъ! сьдлай скорбй.
- Чвчасъ, чвчасъ, баришна... Я живытъ рукащъ.

Нива побћжала надђть амазовку, напъвая вполголоса: «губи точва сѐхруиъ слѝдкущъ, талья то̀чна чинарисъ-хө... Кускдщъкускд̀цъ дбляки дущъっ... И ова весело разсмъялась.

Черезъ полчаса Грибовдовъ п Нина были уже за городомъ. Дввушка казалась теперь необыкновенно оживленною. Глядя на цвыь горъ, громады которыхъ, особенно величественныя при закатъ солвда, грозно высились вдоль всего съвернаго горизонта, она заговорила:

- И какъ намъ, грузинамъ и всъмъ гордакъ, не любпть нампхъ родныхъ горъ? Посмотрите, что за прелесть! - говорила ова, указывая хлыстомъ на вершины горнаго кряжа. Какъ я повимаю то чувство, съ которымъ шли на смерть защитники этихъ дикихъ, но прекрасныхъ горъ! И какъ умђлли вы превосходно выразить это чувство пхъ въ стихотвореніи «Хкщники на Чегемьт...

Въ дввушкћ, разгоряченной вздою и, быть можетъ, инымъ, невполиъ сознаннымъ ею чувствомъ, заговорила кровь грузинки, п ова восторженно стала декламировать:
Мракъ за насъ ночей безумныхъ,
ПІушь потока, выси горъ,
Дождь и угла, и ввхрей споръ:
На угонъ коней табунныхъ,
На овецъ зодоторунныхъ,
Гдь витають вепрь и волкъ-
Нашъ залегъ отважаый помъъ...

- Не правда ли?.. Сколько поэзіи въ әтой суровой жпзви, въ этой дикости!-говорила Нина прерывающимся голосощъ.

Опа была прекрасва въ своемъ увлеченіқ. Какъ ова выросла въ глазахъ Грибовдова! Онъ не узнавалъ въ ней своей маленькой Нюси и, какъ очарованный, глядђлъ на нее, боясь, что и его глаза въ эту минуту - «глупые»... А Нина продолжала:

Ждвы въ насъ отдовъ обряды,
Кровь ихз буйная жвва.
Та же въ небъ скнева̀,
Ть же льдистыя громады,
Ть же съ ревохъ водопяды,
Та же дигость, красота
По јщельамъ разлита̀.

- Развъ они, которыхъ вы такъ жестоко преслбдовали въ этихъ горахъ, не правы, говоря вашими же словами:

Натв камвв, ваши вручв!
Рјсы-зачђиъ воюешь ты?
Вбковыя высоты
Досагнешь ли? Вовъ подъ тучеи

Двухвермпнвный п могучій
Рвдется пзъ обдаковъ-
Надъ главой твопхъ полвовъ...

- Это Эльборусъ двухвершинный-онъ ихъ, а теперь онъ нашъ - нашимъ и останется... Такъ-то, мой «старый гувер-. неръ $=$ !

Грибоддовъ онъмблъ отъ изумленія и восторга. Его собственные стихи, которымъ онъ не придавалъ больтаго значенія, стихи, выливтіеся у него изъ души во время его первой военной экспедиціи въ Кабарду, въ устахъ Нины получали глубокопоэтическій смыслъ. Опъ самъ такъ думалъ, такд чувствовалъ тогда, въ душъ протестуя противъ насилій п обвиняя Ермолова за его неизмънный, жестокій девизъ: «желбзомъ и кровью ...

- Въ вамихъ устахъ, Нина Александровна, я не узнаю̀ своего стихотворенія, - проговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ.
- Что жь—я дурно читаю? съ акцедтомъ? спроспла дъвушка не менъе взволнованно.
- О ньтъ!-чудо какъ хорошо, восхитительно!
- Да ввддь вы же научили меня на Пушкинъ читать такъ, мой строгій гувернеръ, -улыбнулась Нина. - А гдъ-то онъ, мой любимый поэтъ?
- Мы послбдній разъ вид杂лись съ нимъ на дачъ у Плетнева и потомъ гуляли на Елагиномъ острову вмђстъ съ Гоголемъ.
- А кто этотъ Гоголь? -спросила Нина.
- Начинающий поэтъ, но не изъ блестящихъ; зато онъ безподобно разсказываетъ хохлацкія жа̀рты-большой комикъ. Впрочемъ, ІІшпкина вы, быть можетъ, увидите скоро.
- Какъ! неужели?-обрадовалась Нина.
- Да, онъ объщалъ прієхать ко мнъ въ Персію.
- А я его помню,-задумчиво сказала дъвушка,-хоть я въ Пятигорскъ была совсъмъ маленькая, но его помню-такой веселыи.
- И онъ объ васъ спрамивалъ - помнитъ васъ - и объ Магуль спрашивалъ.
- Бъдная Магуль!.. А вонъ и то мъсто, гдъ ова погибла.

Впереди пхъ высклась отвъсная круча, съ которой ринулась въ Куру несчастная спасительница Чираха. Трагическая смерть ея такъ и осталась для всђхъ загадкой; но каждый

годъ, 13 -го сентября, въ день ея смерти и въ день побђдд русскихъ надъ Аббасъ-Мирзою подъ Елисаветполемъ, въ Тифлисъ служили панихиду по рабћ божіей Ольгє, какъ назвали Магуль при крещеніи, а въ पхрахъ въ этотъ девь офицеры редута всегда возлагали вънокъ на могилу Щербины отъ имени той же Магуль.

- Недавно, 11-го іюля, въ день өя именинъ, я посьщала ея могилу,-грустно сказала Нина.-Маленькій кипарисъ, который мы съ мамой носадили надъ ней, такъ хорошо растетъ.

Расположеніе духа дђвушки быстро измънилось. Ова опять стала молчалива. Грибоъдовъ замътилъ это, потому что хорошо изучилъ свою любимицу.

- Что съ вами, милая дظвочка? -спросилъ онъ, стараясь при сгущающихся сумеркахъ разглядьть выраженіе ея лица. Вы вспомнили объ Магуль?
- Да... ниттъ.. такъ вообще грустно...
- Отчего же, добрая дौвочка?
- Ахъ, какая я дћвочка! - еъ впддмьмъ раздраженіемъ въ голосф произнесла она. -Развঞ я вбкъ останусь для васъ дъвочкой?
- Извините, т-Ие Нина, -съ удивленіемъ сказалъ Грибо-Ђдовъ:-по крайней мърд, до сихъ поръ вы были для мевя дъвочкой: - вспомните, вамъ только пятнадцать лђтт, а мнъ ужь триддать четвертый; я бы могъ быть вашимъ отдомъ.
 чала дъвушка:-человъку тяжело можетъ быть и въ пятваддать, и въ пятьдесятъ лћтъ.
- Правда... И вамъ тяжело?-простите...
- Мнб грустно, -тихо отвъчала Нина.
- 0 чемъ же, мой дружокъ?
- Вотъ я вспомнила Магуль:-ея давно ужь ньть; а скоро и васъ не будетъ,-какъ бы про себя прошептала дъвушка.

Сердде дрогнуло у ея спутника... « Что̀ это? ребенокъ говоритъ или пробуждающаяся женщина»?

- Но в九дь въ Персіп я останусь ватшмъ другомъ, а высамымъ сввтлымъ воспоминаніемъ въ моей жизни, - дрогнувшимъ голосомъ проговорилъ онъ. -Мы будемъ переписываться съ вами; по крайней мђрь, я часто оудду писать вамъ. Согласны? Я буду счастливъ получать отъ васъ иногда вєсточку-

каेкъ вы живете, пто̀ интересуетъ васъ, вспоминаете ли иногда 060 мнъ?

Нина молчала. Сумерки, между тъмъ, такъ сгустились, что Грибовдовъ не могъ видђть ея лида.

- Что вы мнъ на этө скажете, мой маленькій другъ? - нерєшительно спросплъ онъ. - Не хотите со мноф переписываться?
- Не хочу!-тономъ капризнаго ребенка отвъчала Нина Вы сами хорошо внаете, что хотите утвшить меня куклой. Но я не ребенокъ, чтобы играть въ куклы. पто вакъ за охота переписываться съ глупой дђвочвой,-вамъ, полномочному министру и послу? На васъ лежать государствеввыя обязанности... पто вамъ до моихъ писемъ? Да и о чемъ я буду вамъ писать? о монхъ школьныхъ занятіяхъ, о Давидъ?
- А вашъ внутренній міръ? Развт вы не захотите посвятить меня въ то, что̀ будеть вамъ дорого, чвмъ будетъ интересоваться ваша мысль, питаться ваше воображеніе?
- Мой ввутренвіу міръ?-въ немъ пусто, какъ въ головє Давпда, -съ горькой проніеу проговорила дъвушка.
- Не клевещите на себя, мой другъ, - дасково остановилъ ее Грибобдовъ. -Развъ вы замътили, чтобъ я скучалъ когда либо сьь вами, тяготился вамеи бесъдои, вамииъ обществомъ?
- Да, вы всегда были добры ко мнъ, даже тогда, когда я играла еще въ куклы и обръзывала себћ ръсницы... Я п теперь осталась для васъ та же - Нюся, глупая дъвочка. А между твмъ я... вы ничего не понимаете!.. я...

Она не договорила и, поднявъ въ карверъ свою лотадқ, полетвла, какъ стрвла. Тщетно Грибовдовъ старался догнать ее.

- Нина Александровва! Нина! écoutez! j'ai quelque chose...
- Вотъ мы п дома!.. Здравствуй, Даввдъ Впдишь, моя лотадь вовсе не «дүра»,-донеслись до него слова Нины.
- Вотъ онє, женщины... А вбдд еще совсьмъ ребенокъ, пробормотагъ онъ про себя. -Поди-посчитайся съ ней:-самаго опытваго дипломата оставитъ въ дуракахъ... Нну!


## XXXVI. .

## ‘Нуско̀мъ-кускомъ облаки душъ»...

Ночь послъ этого катанья, ночь на 17 -ое іюля 1828 года, Грибовдовъ провелъ въ мучвтельной борьбъ.
«To be or not to be»?一невольно вадавалъ онъ сөбъ вопросъ *Гамлета», котораго не далъе какъ сегодня читалъ утромъ. Онъ теперь окончательно убвдился, что безъ этой смаленькой дъвочки», 一какъ онъ въ душћ продолжалъ называть Нину, жцзнь для него и весь міръ будетъ пустыней. Чтоे ему почести и слава! И какъ бөзъ нея пуститься ему въ этотъ океавъ новой жизни? Ка̀къ оставить ее? - какъ жить вдали отъ нея?.. Ясно, что въ ней ужө заговорили инстинкты женщины; въ пятнадцать лђтъ она - южное разстеніе - созрядла для любвд... Ребенокъ и женщина-съ пламенннмъ темпераментомъ востока... पтд если әти проснувтіеся въ ней инстинкты женщины бросятъ ее въ объятія кавалера съ «глупыми глазамп»?.. А это будетъ, непремънно будетъ:-природа сильнъе разсудка... Вонъ его Софья бросилась же въ объятія Молчалина, лакейскіе глаза котораго глупъе глазъ всфхъ кавказскихъ кавалеровъ... А если она на его цризнаніе засмъется ему въ глаза-скажетъ:«какой вы смв̆пной, мой старенькій гувернеръз!..

Голова его горфла. Сафьянная подушка, на которой онъ привыкъ спать въ знойномъ Тавризъ, казалась раскаленною. Онъ слыталъ, какъ часы періодически отбивали пройденное стрылками пространство, какъ пропछли первые и вторые пђтухи, какъ у крыльда его дома смънялись часовые; а совъ все не шелъ къ нему. А если ова его любитъ, привыкла къ нему Съ дђтства? Да, ова любитъ безспорно-привязава къ нему болъе, чъмъ къ кому либо другому... Ова скучаетъ съ молодыми людьми, удаляется отъ нихъ. А если ова удаляется отъ нихъ по женскому инствнкту, чувствуя, что не застрахована отъ увлеченія? Вддь тутъ до увлечевія, до любви-одинъ пагъ: простой случай, какое нибудь неловкое, невольное соприкосповеніе въ тандахъ... Ввдь чувство - огонь: достаточно одной искры... А отъ него она не удаляется, какъ не удаляется отъ бабушки, отъ Давдда:-съ нимъ ова бөзопасна отъ этой искры, отъ пожара... Не вздила же ова безъ него кататься съ офицерами, которые дظлаютъ ей «глупые глаза. Звачштъ, бочтся, не довъряетъ ни себъ, ни имъ-боится невольнаго увлеченія. А его - не боится: онъ не кавалеръ, онъ старикъ, «старыи гувернеръ.

А өсли въ самомъ дълъ она его любцтъ, его пменно, потому только, что ни съ къмъ другимъ не столкнула ея судьба?

Если она поэтому готова теперь раздблить съ пимъ жизнь? Но что онъ можетъ предоставить ей, особенно тамъ, въ дикомъ дарствв льва и солвда? Какое общество онъ найдетъ тамъ для нея, для молоденькой дћвочки, безъ удовольствій, безъ развлеченій мододости? Если она тамъ, наскучивъ его обществокъ, пожалъетъ о кавалерахъ съ кглупни главами», о тандахъ, объ увеселеніяхъ большаго города? Жпзнь вдвоемъ, жизнь съ глазу на глазъ пріъстся, а молодость п горячая кровь будутъ предъявлять своп права, требовать разнообразія, новыхъ ощущеніи.

Она сказала, что будетъ скучать безъ него. Правда - будетъ скучать:-она привыкла къ нему. Но ввдь п та, которую онъ превратилъ въ Софью Павловву Фамусову», скучала по немъ, по «Чацкомъ», а потомъ скоро утвшилась съ «Молчалинымъ - отъ скуки, потому только, что «Молчалинъ) былъ близко подъ рукои, въ ихъ же домъ...

- А я забытъ, - невольно проговорилъ овъ вслухъ:-3абытъ для «Молчалива»...

Гдє время то, гдђ возрастъ тотъ веввнний,
Когда, оывало, въ вечеръ динннй
Мы съ вами явамся, исчеввемъ тутъ п тамъ,
Играемъ п тумимъ по студвямъ п стодамъ?.
А тутъ ващъ батюпкка съ уадамой, за ппкетощъ; Мы въ темномъ јгольд, и кажется, что въ этощъ... Вы почните? Вздрогвёхъ, чуть скрвпнетъ стодикъ, дверь...

- Такъ, можетъ, и туть будеть.

Мысли его приняли другой оборотъ. Онъ перөнесся въ далекое прошлое. Вспомнилъ о своемъ первомъ горячемъ чувствъ, о той, которую онъ теперь такъ безпощадно казнилъ въ «Горъ отъ ума» - въ лицъ Софьк Павловны Фамусовой. Потомъ воспоминаніе перенесло его къ знакомству съ Ермоловымъ, къ эпизоду дуэли съ Якубовичемъ, къ его походамъ противъ гордевъ, и ему слышался милый голосъ съ мелодіею его собствевныхъ стиховъ:

> Живы въ насъ отцовъ обрядн,
> Кровь ихъ буйная епва.
> Та же въ пебъ свнева, Тв дө льдистыя громады...

Подъ эту мелодію милаго голоса онъ засвулъ. Проснувшись довольно поздно, Грибовдовъ вспомнилъ, что объщапъ объдать сегодня у Прасковьи Николаевны Ахвердовои-ввторой мамы» Нины. И Нипа тоже объдаетъ тамъ. Вспомнивъ-

вчерашнюю вөчернюю прогулку съ любимой дъвушкой，а по－ томъ свои ночныя тревогп п грезы，－теперь，при блескф яркаго солнда，онъ сразу отрезвился，понявз，что то были несбыточ－ ныя иллюзіп－мечты，вызванныя распущенностью воображенія． Что̀ онъ за юнота въ тридцать－четыре года？Како⿱⿻二丨䒑口 онъ же－ нихъ для пятнадцатилбтней дъвочки！Мало ему одвого урока－ московскаго？Недаромъ，въ заключеніе своей выстраданной пьесы，онъ кровью своего сердда написалъ：

Вовъ изъ Москвы！сюдд а больше не вздокъ． Ббгу，не оглянусь，пойду исвать по свьту， Гдъ оскорбденвочу есть чувству угодокъ！
Здєсь，среди горъ，въ глубинь Персіи，гдъ никто его не видвлъ，онъ нашелъ уголокъ для оскорбленнаго чувства－на－ шелъ могилу для обманутаго сердда．．．И вдругъ！－оно опять распустилось，чтобъ принять въ себя новое оскорбленіе．．．Нфтъ и нвтъ！－надо въ руки взять и сердде，и воображеніе．Развъ онъ－не онъ былъ，когда еще недавно писалъ：«Прости，оте－ чество $!$
Не пасдажденье－жпзни пђдь，
Не утьшенье－ваша жпзнь，－
Насъ пыпь угрюмыхъ доджностей
Опутываетъ нераярывно．
Пречудрость！вотъ урокъ ея：
Чужихъ законовъ несть ярмо，
Свободу схоровить въ могалу，
Не өприть въ собственную саду，
Отвагу，дружбу，честь，мюбовь．．．

А овъ вчера вдругъ повърилъ．Глупедъ！Несп ярмо чу－ жихъ законовъ－въ Тегеранъ испытаешь，каково это ярмо．．． Въ могилу и сердце，и воображевіе；и свободу－въ могилу Отвагу，дружбу，честь，любовь и собственную в九ру－все въ могилу！．．Онъ растаялъ отъ мелодіи женскаго годоса，потерялъ голову，взглянувъ въ хорошенькіө дौ才тскіе глазки．А еще «мужъ ума и совв̆тая－лицо，поставленное на высокій отвбтственный постъ！－не устоялъ передъ личикомъ миловидной дввочки， которая еще сто разъ полюбитъ за «глупые глаза» и сто разъ разлюбитъ．．．Но какъ тяжело отказаться отъ всего әтого．．．какъ больно разбввать собственныя иллюзіи！А надо，надо．．．Хуже будетъ．．．За объдомъ всъ замђтили мрачное расположевіе его духа－п хозяйка，Ахвердова，и Саломэ Ивановна，и Нина；въ особенности Нива．

И она сидвла，какъ убптая．Подъ роскошными рдсницами ея блествло что то въ родћ слезъ．
－Вы чъмъ－то разстроены，Александръ Сергъевичъ，－за－ мбттила Прасковья Николаевна．－Дфлла озабочивають？
－Да，Прасковья Николаевва，пора собираться въ доро－ гу－въ далекую，далекую дорогу，－отв安алъ Грибовдовъ，ни на кого не глядя．
－Но вамъ эта дорога такъ знакома：сколько разъ вы по ней фздили！－заговорила мать Нины．
－Нђтъ，добрбйшая Саломэ Ивановна，я говорю не о до－ рогъ въ Тегеранъ，а о другой．．
－ 0 какой же еще？
－О той，по которой мы проходимъ тольқо разъ въ жизни， но уже не возвращаемся по ней．
－पто̀ вы，что вы？Богъ съ вами！вы еще молодой чело－ в冘къъ，и что̀ задумали！
－Молодои человъкъ！－съ горькой ироніей проговорилъ Грибобдовъ．
－А какъ же！мужчина и въ сорокъ лбтъ все еще моло－ дой человъкъ，－горячо заговорила Прасковья Николаевва．－ Мужчина никогда не старъ－былъ бы здоровъ．Вонъ Алексъю Петроввчу Ермолову было за пятьдесятъ，а какои орелъ，ка－ кая красота！Да за него любая пятвадцатилћтняя дћвушка потла бы съ радостью．
－Можетъ быть．．．но әтд．．．я чувствую，чтоне воротиться мнヵ оттуда．．．

Нечаянно онъ взглянулъ на Нину，которая свдөяла противъ него．Глаза ея были полны слезъ，а розовыя губки сжались， какъ у ребенка，готоваго разрыдаться．У него какъ будто обор－ валось сердде：ему стало невыразимо жаль әтого добраго，пре－ лестнаго ребенка！Это объ немъ өя слезы，это онъ напугалъ ббдное дитя．．．
－Что вы？какія мрачныя мысли！Господь въ вами！вы－ киньте все это изъ головы，－говорила，между тьмъ，мать Нины．

Но Грибобдовъ уже не могъ оторвать глазъ отъ милаго личика．
－Право，добрая Саломә Ивановва，я самъ не знаю，－ оправдывался онъ：－предчувствіе，можетъ быть．

- Полно, полно! съ чего это прөдчувствіе? Дурно спали-говорите-вотъ и все.

Нфтъ, неужели овъ опибается? Въ глазахъ Нины такое глубокое чувство, столько мольбы, обращенной къ нему, что сердде его разомъ порвало всъ путы сомвънія, все благоразуміе, всю боязнь за будущеө.. Она любитъ его; въ әтотъ мо-ментъ-она вся его, вся!.. А будущее?.. да будь чтоे будетъ!.. Хоть часъ блаженства, хоть минуту забвенія... А тамъ-п Стиксъ, и Флегетонъ, и челвъ Харона-пускай... всө равно! Нина замђтила особое выраженіе его глаяъ и... поняла. Она потупилась. Щоки дђвушки покрылись румянцемъ... Встали изъ-за стола. Саломэ Ивановва и хозяйка на минуту вышли чвыъ-то распорядиться. Нина стояла у окна и глядвла на далекія горы. Грибобдовъ подошелъ къ ней и тихо взялъ ее за руку.

- Nina, venez avec moi,-также тихо сказалъ онъ:-j’ai quelque chose à vous dire.

Дஆвушка повиновалась; только сердде ея такъ бплось, что ова не могла выговорить ни слдва, и молча послв̆довало за нигъ. Ова ждала, она предчувствовала что-то... Руки ея похолодظли. Опи перешли черезъ дворъ, нё говоря ни слова: молча вошли во дворъ дома Чавчавадзе, молча пропли мимо Давкда, волорый стоялъ у крыльда, и вошли въ домъ.

- Нина, простите,-ваговорилъ онъ прерывающимъ годосомъ. -Я... я виноватъ.
- Чъмъ? - чуть слышно спрасила дъвушка, не поднимая глазъ.
- Я... я сөгодня за объдомъ смотрдлъ на васъ... «глупыми главами»...

Нина вспыхнула п еще болбе потупилась. Онъ чувствовалъ, какъ рука ея, холодная, какъ мраморъ, дрожала.

- Нина... простите, я люблю васъ... давно щюблю. Я не могу жить бевъ васъ, - говорилъ онъ, задыхаясь. - Ниночка! Нюся!

Нина вдругъ заплакала.

- Боже, я обидблъъ васъ? простите! Госшоди, чтоे я над身лалъ? - пепталъ онъ растерянно. - Что же это? Господи!
- И я... я люблю васъ... давно,-прошептала дъвушка, и еще больше расплакалась.
- Ниночка, Нюсенька! божество мое!-неужели әто прав-

да! - безумно депеталъ «мужъ ума и совьта» и безумно цвлловалъ холодныя ручки дввушки. -Любить? ты любишь мевя! повтори, о, повтори!

- Люблю, люблю давно,-тептала Нина.

Она плакала и смظядась-смъядась оть стыда, оть счастья... Онъ нагнулся къ нен и пхъ губы слились...

Даньmе ни шагу, господинъ романисть! Дальте-священная тайна двопхъ, ведъть которую третьему-святотатство. Пусть тотъ, кто соверпилъ әто священное таинство, самъ и посвятитъ въ нөго, насколько возможно, того, кого самъ призва̀етъ достойныиъ ввести во святая святыхъ своего я. Гри-бовдовъ-увы!-призналъ такимъ "достойныщъ» яваменитаго Өаддея Венедиктовича Булгарива-родовачальника многихъ позднййшихъ $Ө$ аддеевъ.
*17-го іюля-ппсалъ онъ ему-я обвдалъ у моей старои пріятельниды Ахвердовой. За обвдомъ спдблъ противъ Нины Чавчавадзе, все на нее глядђъъ; задумался, сердде забилось. Не знаю, безпокойства ли другаго рода, по службъ, теперь необыкновенно важной, или что другон придало мнъ рфтительность неббычайную. Выходя изъ-за стола, я взялъ ее за руку и сказалъ eй: «Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire»: Она меня послушалась, какъ п всегда; върно, думала, что я ее усажу за фортепіано. Вышло не то. Дожъ ея матери воалі; мы туда и уклонились, вотли въ комвату, щоки у меня разгорвлись, дыханіе занялось; я не помню, что я началъ ей борь. мотать, и все живъе п живъе; она заплакала, засмювялась, я поцђловалъ ее... Потомъ къ матушкъ ея, къ бабушкъ, къ ея второй матери, Прасковьъ Николаевнь Ахвердовой. Насъ благословилд... Я повдсь у нея на губахъ во всю'ночь й весь девь... Отправили курьера къ ея отду въ Эривань съ письмами отъ насъ обоихъ п отъ родныхъ»... ${ }^{1}$ ).

- Ну, что ваше предчувствіе, Александръ Сергьевичъ?съ улыбкой освбдомилась на другой девь Ахвердова, увыдъвъ «дъвчонку» на колъняхъ у «мужа уца и совєта».
- Какъ видите, - улыбнулся Грибовдовъ, весь сіяющін, возбужденный: - какъ рукой сняла все әто маленькая чарод色દ̆ка!
${ }^{1}$ ) «Русская Cтарнва», 1883, кн. VI, 660.
- Впжу, -и вы возвратились въ 1817-му году, - лукаво замвтила «вторая мама».
- Какъ къ 1817-му году!-удиввлся Грибовдовъ.
- Да когда она еще пятилвтней куклой не слазила съ вампихъ колвнъ.
- Ахъ, да!-правда. -И всъ разсмъялись.

Доложили о приходъ капитана Овечкина - съ депешами нзъ д建ствующей арміи, отъ Паскевича.

Входитъ.

- А!-герой Чираха и Елисаветполя!-приввтствуетъ его Грпбовдовъ.-Очень радъ видвтть.
- Съ дарской милостью, Алексавдръ Сергъевичъ!-поздравляетъ его Овечкинъ.
- 0 ! лучше поздравьте мевя съ высшею мидостью,-милостью неба, - радостно проговорилъ Грибовдовъ:-небо послало инћ великую радость въ лицђ моен невъсты. - И онъ указалъ на зардъвпуюся Нину, стоявмую уже рядомъ со своей «второй мамой.
- Отъ дупи поздравляю! - И Овечкинъ поклонвлся дамамъ. -Я не забуду, какъ вы были добры къ моеи спаситель-ницъ-бұдноп Магуль.

Давидъ, увидавъ на дворъ свою барышвю и Грибовддва, тоже поздравилъ ихъ.

- Только ти, баримпа, тәпәръ вазми мәнә съ собой, сказалъ онъ.
- Хорошо, Давпдъ, возьмемъ, -улыбнулась Няна.
- А у меня теперь, Давидъ, «кускомъ-кускдмъ дблаки дукъ-съ писмомъ иду, распечатанномъ отъ нәвәста»,-весело разсмъялся Александръ Сергъөвичъ.

Давбдъ только рукой махнулъ.
Д. Мордовцевъ.
(До слдд. Л́).

## Въ мигъ смөрти.

Когда почуешь тн, что смерть твоя блкзка, Что скоро предъ тобой раскроется могвла, Какъ хорошо тогда, чтобъ милая рука


Спокойн强 умирать, спокойнъ処 перейти Въ міръ темной въчноств отъ жизни п движенья, Когда услышишь ты послвднеө прости Изъ мидыхъ устъ того, кто жпзни дагъ значенье.

Кто за тебя въ дјшъ томидся п страдагъ, Кто былъ всегда съ тобой во дни житейсвой бвтвы;
Кто къ небу за тебя съ побовьы возсндагъ
Усталош душой горячія молвтвы;
Кто полпоблъ тебя и въ жнзни нихогда
 И, со слезой въ очахъ, вакроеть навсегда Твой взоръ измученный дрожащеш рукош!

Леонидъ Афанасьөвъ.

## БЫЛИ ПРОПЛАГО ВБたА.

## I.

Въ XVII столвтіи, въ томъ крађ, который по волъ Петра Великаго составилъ въ 1719 году шацкую проввнціш, мало еще было русскихъ подей. Большинство өго обвтателей состондо иэъ мордвы, татаръ п мещеры. Шацкая провинція, причпсленная къ воронежской губерніп, образована была пзъ савдуюмихъ јфздовъ: темниковскаго, кадомскаго, каснмовскаго, керөнскаго, наровчатскаго, елатомскаго, краснослободскаго и троицкаго.

До вонца XVII стодътія, шацкая сторова бнла русскош јврайною, и потому правнтельство ваботвдось препмуществевно объ укрвпденіи ея противъ татаръ и ногайдевъ. Это ввдно, между прочпмъ, изъ сльдурмаго указа даря н велвкаго княвя Өеодора Алексьевича отъ 25 іоня 1680 года: <въ которыхъ шацкихъ заснгп -т на прожзжехъ дорогахъ городки и острожки, и башни:'
 всякія крфпости сддыать противъ прежняго». Царскій указъ воеводы начали исполнять по наряду охрестквми обивателями, но ржботь щда такъ вяло, что окончидась тодько въ 1726 году, при Екатен purs I-OH ${ }^{1}$ ).

Въ ХVII же стодвтів, въ падкихъ мордовскихъ п мещерскихъ льсахъ работнье русскіе зюди ғнали поташъъ и смолу, и было пмъ за өто-денехсное и хяъбное жаљовакъе. Дъвственные хвойные п чердые льса пстреблядись безо всякой жалости, точно ковда-краю не быдо имъ, и шло өто истребленіе народваго богатства до твхъ поръ, пока не замђтидъ его великій печальникъ русской земив, Петръ I-й. Въ кондъ $90-$ хъ годовъ ХVII столвтія, пъсоистребдевіө въ мордовскихъ п мещерскихъ дебряхъ было прекращено. Для устройства быта майданниковъ и бутвиковъ, дотоль занимавшихся гонвою смоды и поташа, а также и для сохраневія казеннаго интөреса, дарь Петръ Алексњевичъ послалъ въ Шацкъ думнаго дворянина Степана Астафьеввча Вдасова, который составндъ чертежв п описп мордовскихъ и мещерскихъ земель и лћсовъ, учредилъ цвснур стражу, завелъ пашви, основалъ села и деревни, и такимъ обравомъ положилъ начало граждавственности въ подудикомъ краъ.


[^1]мепитые бортвыя ухожья, поскухпвшія впослвдствін мотввомъ дия составлевія тамбовскаго губервскаго герба, и поведось правндьное сегьское хозяйство, руководвтелезъ вотораго въ мордовско-мещерской гдуші, въ кондъ XVII столвтія, быгъ бояринъ Петръ Самойловпчъ Салтыговъ, основатель села: Салтыковыхъ бутъ ${ }^{2}$ ).

Въ началв прошлаго стольтія, шацкій край славицся поодородіемъ почвы. Вслвдствіе этого и ради скудости и недороду хляба тянудись въ него многочвсленныө переселенцы изъ другихъ русскихъ областөй. Этнографическій составъ этихъ перөсөленцевъ 6нлъ самый разнообразный. Тутъ были башвврн, камннки, малоруссы, бњлорусен, полявя и лоди эсидовсхой мачіи. Если мы прибавемъ къ нимъ шацкихъ аборигеновъ-хордву и мещеру-съ прпшлымъ татарскищъ и великорусскищъ населеніеъъ, то получится дъйствительно замвчательное өтнографическое разнообразіе. Но всћ названные нами искатепи счастія обманулись въ своптъ ожиданіяхъ, потому что въ началь прошлаго стольтія шацкій край перевввалъ еще докудтурвую свов эпоху и представлял обшпрное поде для всевозможныхъ аномаліи общественной жнзин. И быа въ томъ краф, не смотря на пиодородіө его почвы, веникая бддность, такъ что на всещъ обширнощъ пространствь не бымо ни одного поседевія, имввшаго городской характеръ. Самый Шадкъ отличамся чрезвычайною убогостьь, чтд ввдво изъ донесевія проввндіальной канцеляріи «высокому севату», отъ 10 явваря 1729 года: «хотя вооводскій и канцелярскій дворы въ провинцін и пињьтся, и тв весьма ветхи и сгниди, и безъ. починки во оныхъ дворвхъ намъ приказныутоцодеиъ для отиравденія дыъ скдфть невозможно». Нищета өтогог; дзд діальнаго города доходвла до того, что его присутственныдиғста не имфли дровъ, свъчей, чернвлъ, бумаги и сур-
 -тжромной избь>, переполненной арестантами, тацкая провннціамьлая канцелярія доносила севату: «въ Шацкь, въ городовой връпости имвется торемный дворъ, который весьма стагъ быть ветхъ у ствны вывалились, отчего вонодниковъ стамо содержать невозможно и имЉется немалое опасевіе, чтобъ вододники не учнниин утечви, понеже доводьнаго чксла соддать опредвлить некого. А опредыдено въ шацвую провинцію солдатъ шгтатныхъ самоө мамо чисдо и.тв всегда въ посылкахъ.

Сенать взглянудъ на заявленіе провиндіальной канцеляріи снисходительно п поручвдъ шацкому воеводъ П. Г. Картамову, для возобновленія казенныхъ построекъ, рубить около Шацка дубовую заську. Кроив того, въ распоряженіе капцелярін отдано было 300 рублей изъ таможенныхъ, кабацквхъ в канцелярскихъ сборовъ, вся сумма которыхъ въ шапкой казвъ не превышала въ тр время 1,725 рубдей. Валвдствіе этого распоряженія, тацвая дубовад засвкя исчезда навьки, 300 казениехъ рублей было истрачено, но уже пд слъдующій годъ шацкія присутственныя мвста свова нуждались въ серьезномъ ремонть ${ }^{3}$ ). Замьчателино, что въ 1729 году шацкіе

[^2]приказные чины не получали жалованія и питались отъ приқазныхъ трудовъ». Тщетно писали они въ воронежскую губернскую канцелярів, что зитъ неусыпнаго пксьменнаго затрудненія претерпвваютъ они немалув нужду и помирають, и домишкп ихъ развалилисьз. Губернскія вдасти не обращали на нихъ никакого вниманія и по невол末 шацкіе прпцазные дъльцы изопрядись въ разныхъ своеобразныхъ способахъ добыванія насущнаго хляба ${ }^{4}$ ). Въ такой разстроенной и өтнографпчөски раврозненной провннціи, какъ мацкая, общественная жизнь, конечно, не могла имьть правильнаго теченія и, напротивъ, поражала многочисденными безобразіями. Не дегко жилось въ өтий провинціи обывателящъ, поятому многіө взъ нихъ часто и массами јходвпи въ бвга п производиыи самые дерзкіе разбоп. А неспособные админпстраторы п сдабыя военныя команды, навзжая въ опустввшія и разоренныя селя и деревни, тодько еще бодъе ствсняли народъ п усложняли своимъ опекунствомъ тяготу народвуп.

Можно сказать, что въ первой подовинظ прошлаго стодьтія въ шацкой провиндіи вполнв господствовало кудачное право п вся тяжесть өтого порядка вещей обрушивалась препмущественно на массу народонасөленія, т. е. на крестьянство. Въ чдслъ обпдчиковъ щацкаго крестьянства не послвднее мвсто занимають монастыри и приходское духовөнство. Въ 1753 году крестъяне починковской волости Сармійскаго Майдана принесли въ шацкую провиндіальную кандедярів такую жалобу: बСаровской пустыни строитель Ефремъ съ братіөв завладълъ нашев мельницею на рвкъ Сармь. И травять тв саровскіе монахи собаками овецъ нашихъ, гусей и утокъ, отняли у насъ рыбную ловли въ устьв Сатпса, завладълв нашими сввными покосами, а межевуп нашу выпись, взявши для прочтенія, Јдержали; и өще вдадвштв нагдостно дачамп нашими по рфкњ Чущか, п дубки п мочала наши свезли» ${ }^{5}$ ).

Въ томъ же году, шацкой пригородной слободы крестьянинъ Поповъ жаловался на своего приходскаго священника въ слЂдующихъ выраженіяхъ: вгорода Шацка, церкви жввоначальныя Троицы попъ Аөанасін Алексњевъ наглниъ озорничествомъ поселился на моей земль и разломалв Ј меня тнновую городьбу, которая и употреблена была имъ на отопленіє собствөннаго дома. Да өще тоть же попъ, за раздоманіемъ дворовой и огородной городьбы, немалое чдсдо земли моөй въ пүстошь запустошилъ и я остался безъ огороднаго овоща, и то попъ творить, надфясь. на свое богатство, и бранитъ меня, яко дњйствительную скотину, свиньево ${ }^{6}$ ).

Если даже духовныя особы,-по самому призванів своему друзья народа,-поступали такъ бөздеремонно съ крестьянами, то помв. щики и вовсе не церөмонились съ «подлыми людьми», какъ они называли въ прошдощъ стодвтіи все крестьянство. Такъ, кнлзь А. А. पеркасскій въ описываемое нами время наведъ ужасъ на.

[^3]весв темниковскій увздъ, потому что отнкмалъ у многихъ крестьянъ земли «наглымъ своимъ насильствомъ и наряднымъ дъломъ». При такомт безправіи, сами крестьяне ожесточались и рвшали свои поземельные споры ручіною расправою. Цвлыми толпами, человвкъ въ 300 и болъе, выґзжали они на рубку чужаго лђса или на сосвдскія поля и свнные повосы, и посль ожесточенныхъ схватокъ овладьвали чужимъ доброщъ, или же, пораженные, въ бөзпорядкъ бвжали домой, спасаясь отъ разсвирвпъвшихъ сосвдей. Во время өтихъ самосудныхъ схватокъ бывали и убитые. Напримьръ, въ битвв между жителями селъ Ачадова и Богдановки оказалось 11 человћкъ убитыхъ. Особенннмъ самоуправствомъ отличались крестьяне богатаго шацкаго села-Сасова. «Собираясь многолвддствомъ, они запахивали чужія поля п твхъ чужанъ били смертнымъ боемъ».

Къ народвыщъ тяготамъ первой половины прошлаго вфга относятся также и многочисленныя непосильныя натуральныя повинности. Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны, въ пацной провинціи собкрали съ 18 дүшъ по одному работннку съ подводами и всвмъ провіантомъ въ судовую донскую экспедицію для постройки и доставки судовъ п дъсу въ крњпость св. Анны къ Азову. Эта повинность исполнялась <подъ страхоиъ жесточайшаго истязанія п въ самокрайней скорости». Въ работу брали даже стариковъ, больныхъ и јввчныхъ; провожали ихъ до мغста военныя команды и часто изнуряли голодомъ п побоями. Работниковъ высылали яденно и нощно съ великимъ поспбшеніемъз, партіями чөловвкъ въ тысячу, и шли съ нпми суровые начальники: комисары, счетчики п подъячіе.

Въ өто же царствованіе, шацкая провинція раздълида со всею русскою землею ту вөликую бвду, которую измыслилъ изввстныи Биронъ. Въ шацкой провиндіи собирались недоимки, накопившіяся съ 1718 года, собирались «съ крайнииъ радわніемъ и неусыпнымъ попөченіемъ, безъ всякаго послабленія». Неплатөльщиковъ содержали подъ карауломъ безъ ввпуску, и жешадно били, но бвдный шацкій край все таки былъ въ постоявныхъ недопмкахъ. «По многимъ посылкамъ-писали сборщики податей-обыватели не пдатятъ и дома ихъ описаны и чаемо будетъ јплата». Неплательщиковъ били и еще били, а въ конц' концовъ все таки получался слвдующій результатъ: оная недоимка ко взысканів ненадежна». «Тоє недоимки-отписывались обыватели - мы не заплатили за совершенноп скудостью, а по неимвнію у сөбя двора едва имъемъ дневное пропитаніе и отъ тюремнаго скдвнія претерпвваем'ъ немалыя болћзни». То было время, по истинф невыносимое для пацкаго народоваселенія: многія крестьянскія поля стояли впусті и заростали бурьяномъ; городскія п сельскія избы были безъ крышъ и стеколъ, и цвлыя седа представлялись совершенною пустошью. Тогда сборщики податөй по неволь оставляли разоренныхъ крестьянъ въ покоф и писали про нихъ въ провинціальную канцелярію: «за nyстотою взискать вз тэьхз деревняхз подати не сз кого». Писались подобные отзывы не про однихъ крестьянъ. Въ спискахъ дворянскихъ пмъній намъ нерछдко попадались такія отмфтки: «владђлецъ, за укрывательствомъ, податей не платитъ». Одновременно съ өтими недоимками собиралась и натјральная рекрутская повивность съ

1711 года. Об́щественвая тягота, такнщъ образомъ, существевно увеличивалась.

Въ первой половивє прошдаго вњка, по тадвой провнвдіи вдоль и поперекъ расхаживали военныя команды, предвазваченныя для поимки воровъ и разбойниковъ, для сбора податей и недонмокъ, и для собпранія провіанта п фуража вландиилицваго корпуса. Военные начальники прөдписывали имъ, чтобы они же чикили слабыхз поступковд, и потому воманды позводяли себђ самоө дерзкое самоуправство по отношенію къ пацкимъ обывателяиъ. Въ 1737 году, черезъ шацкую проввнціш проходили команды поручиковъ Штрейта п Мочалива. Квартғровать пришлось вмъ въ вотчинахъ знатнаго севатора Нарышкина, и все таки они «чднили обывателящъ многія обиды и разоренія, фуражъ бездевежно браии, а жовъ и дочерей обывательскихъ насиловани, ${ }^{7}$ ). Спустя нъскодьго лытъ, въ темниковскі送 и спасскій уфзды, для разсвянія воровскихъ шаекъ, прибылъ донской полкъ Ребрикова и «тъ донскіо казаки дылали озорничества» знобпли народъ на морозє и забивали многихъ плетьми и саблями до смерти. При этомъ истязуемые были привязываемы къ столбамъ п висфли такъ по дылымъ двямъ ${ }^{8}$ ).

Шацкіи край въ первой половинъ прошлаго стольтія населял-ся,-какъ мы сказали уже,-пришлыми людьми. Въ особевности сильна бнла малороссійская колонизація. Поәтому край нуждался въ усдовіяхъ мирнаго развитія общественной жизни и съ большимъ неудовольствіемъ переносилъ «рекрутчину», которая была тьмъ тяжөлъе, что новобранцевъ обыкновенно заковывали въ кандалы и за крфпкимъ карауломъ представляли въ воеводскія канцелярія.

Избжгая тяжелой солдатской неволв, многіє крестьяне уродовали сөбя въ вдду отдатчиковъ иди же запирали передъ ними ворота н отчаянно защищались. Такъ, въ кадомской деревнћ Дурвовкь ваперся въ своей избъ, назначенный сельекимъ сходомъ въ рөкруты, крестьянинъ Борисъ Кириловъ, и когда сельскія вдасти вдомились къ нему, то онъ рогатиной заколодъ до смерти старосту Макара Еиикъева. Другой подобный случай былъ въ вотпинф Л. А. Нарншкина, въ сөлъ Земетчинф. На сходґ порєшили взять въ рекруты крестьянина Васклія Христофорова и ночью, передъ свюьтомъ, 7 человькъ пошли въ его избу взять өго и сковать. Во главь дерөвенской команды находился староста Рвачөвъ.

- Пойдемъ на сходъ,-сказадъ староста давно нөспавшему и ожидавшему непрошөнныхъ гостей Христофорову.
- Куда мпъ идтв?-отвъчалъ онъ упавшимъ голосомъ, -я и тутъ, если приказъ какой өсть, слушать буду.

Въ өто время Хриотофоровъ плелъ лапти п въ рукахъ у него былъ ножъ.

- Бери өго, - скомандовалъ Рвачевъ свиимъ подчиненнымъ, причөмъ ударидъ Христофорова палкой по годовь и навалидся на него всьмъ твломъ. Началась отчаянная борьба. Христофоровъ бро-

[^4]силъ лапти п ударилъ Рвачөва ножомъ въ спину. Тутъ же въ избъ староста и умеръ. А до того времени убійца былъ человвкт, смирный, степенный, и тољьо страхъ предъ ненавистнов ярекрутчинов* помутидъ всє өго мнсли и натолвнудъ на невольное преступленіе... Это быдо въ ноябрь 1748 года. Судили Христофорова быстро. Уже 5 явваря 1749 года на шацкой площади его били плетьми, влеймили п вырфзывали ему ноздри. Случалось, впрочемъ, п такъ, что нькоторые крестьяне отбивались отъ рекрутчины, какъ өто видно изъ слбдующаго факта. Въ 1751 году, въ селъ Ушенкь, керенскаго уъзда, набирали рекрутъ, въ чксло которыхъ попали братъя Өома п Петръ Анисины. Мірскіе выборные пошли арестовать ихъ, но Анисины встрвтияи ихъ съ ножами и рогатинами, двухъ изъ нихъ убили, а сами немедленно скрылись въ керевскихъ дреиучихъ пвсахъ ${ }^{9}$ ). Рекрутская повинность до того озабочивала сельскія общества, что многія изъ нихъ постоянно занимались кражею дђтей въ отдаленныхъ селахъ. Чужпхъ подростковъ сажали подъ караудъ, воспитывали и затьмъ черезъ нъсколько льтъ сдавали въ солдаты. На өтомъ поприщв, въ 1760 году, въ особөнности отличались сельскіе старосты: Гераснжъ Трофимовъ и Евстифен Өедоровъ. Впрочемъ, отъ подобныхъ старостъ не отставали и помъщики: и они ловвли иногда чужвзъ крестьянъ для отдачи въ рекруты ${ }^{10}$ ).

Не легки были для шацкаго народовасөленія и старинные петербургскіө порядии. Мьстныя власти, жедая выслужиться передъ столичными вельможами, цвпдялвсь за всякія мелочп, сочиняли по поводу ихъ обширныя слЂдствөвныя дђла п такимъ образомъ увеличивали и безъ того значительную массу подсудимыхъ. Иныхъ брали въ канцеляріи за неприличнвя слова; другихъ за то, что они случайно пмњли У себя рубли со изображскіемд извьстной лерсокв; наконецъ, третьихъ тянули на судъ за какую нибудь непозволительную описку въ офпціальной бүмагв.

Въ 1726 году шацкій попъ Василій Пихтелевъ, въ одной промеморіи, сдылалъ такуш погрфшность. Вмфсто того чтобы написать: *по указу ея императорскаго величества самодержицы всероссійской», онъ написалъ просто-«по указу ея императорскаго величества». Объ этомъ донесъ преображенскому приказу поповскіі староста шацкаго Проломскаго монастыря Иванъ Кириловъ-и неосторожнаго священника потребовали въ провинціалную канцелярію. Пихтелевъ убњжалъ въ лђсъ и скрывался тамъ нєсколько дней, пока не быдъ изловленъ сыщиками. Привели өго къ воеводґ Аөанасію Дубасову п тотъ объявилъ ему рьшевіе И. Ө. Ромодановскаго: кпонеже учинидъ оный попъ ту погрђшность спроста и безъ умыслу, того ради наказать его на торгу плетьми». Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе, и радъ былъ Пихтелевъ, что такъ дешево отдылался отъ 'розввшей ему опасности и счвтагъ произведенную надъ нимъ «торговую казнь» за велитайшую для себя милость ${ }^{11}$ ).

[^5]Бывали，однако же，у насъ и неудачные доносчики，которымъ доставамся такъ называемый «первый кнуть»．Въ 1737 году поно－ марь села Зарубкина И．Нономаревъ сказалъ въ Керенскъ ягосу－ дарево слово и дыо» за попомъ того же села Василіешъ．Доносчика и отввтчика допрашивали въ Шацкв．И оказалось，что государева дыла тутъ не было，а было неисполненіө указа московской вдухов－ ной дикастерік»．Тогда послвдовала сл木дующая резолюдія провин－ ціальной канцеляріи：«какъ пономарь въ донось своемъ сталъ ви－ новевъ и того ради учинить ему наказаніе и бить его кнутомъ нещадво»．Зарубкинскій попъ Васклій，поввдвмому，былъ оправданъ， но и его отправвли въ московскую дикастеріо，гдґ духовные отды， ковечно，не поцеремонились съ нимъ ${ }^{12}$ ）．

Большую бвду терпњло шацгое народовасөленіе п отъ воевод－ скаго управленія．Чувствительвве всего для народа было то разо－ реніе его имущества，которое было неизмввнимъ слвдствіемь вое－ водскаго опекуиства．Хищничествоиъ своимъ въ описываемое нами время особенно прославились：шацкій «воеводскій товарищъ»，князь Мещерскій，и темвиковскій воевода Ведикопольскій，－въ особевно－ сти послддвій．Квязь Мещерскіи прибнлъ однажды въ село Салаз－ гарь съ военною командою для сбора податей и внмучилъ у бвд－ ныхъ ясачныхъ врестьянъ 365 рублей，но всю өту сумму взялъ себв，а за крестьянами осталась недопмка．Что касается Веливо－ польскаго，то крестьянскія общества многихъ темниковскихъ дере－ вень жаловались на него высшему правитөльству въ слвдующихъ вы－ раженіяхъ：«по ненасытному своему лакомству，нашъ воөводабезвин－ но моритъ насъ въ тюрьмф и рядится рядою со многими по двдамъ， а съ н屯которыми и безъ всякаго дфла；и мы，не стерпя епо въ тюрьмахъ держанія，принуждены давать дачи деньгами п пожит－ ками．Да ему жь，воеводв，работаютъ крестьяне въ полъ даромъ в на своемъ хлъбф»．

Къ крестьянскому прошеніт приложенъ рөөстръ воеводскамъ взяткамъ．«Воевода взяяъ съ насъ 731 рубль，жена его－ 38 ру6－ лей，людящъ его выдано 64 рубля，прогонныхъ п кормовыхъ де－ негъ воеводою взято 73 рубля，меду 8 пудовъ，пшениды－ 35 чет－ вертей，ржи－80 четвертөй，овса－ 58 четвертей，рыбы свьжепро－ сольной－10 пудовъ，икры－2 пуда；да увели на воеводскій дворъ лошадь－мерина гввдаго»．Все өто собранобыло въ 1753 году，по воеводскому приказанію，военною командою съ 3 деревень．Тогда же съ темниковской новокрещенной мордвы Великопольскій собрагъ 589 рублей деньгами，пять волковъ，четыре лисицы，шесть медвь－ дей и одву куницу．＜И отъ тњぇъ поборовъ－жаловались ограблен－ ные новокрещенцы－жительства стали у насъ весьма убогія，и по－ житковъ мало，и лопадей нытъ，${ }^{13}$ ）．

Надобво замьтить，что положеніе пацкихъ новокрещевңевъ бнло самое плачевное．Въ 30 п 40 годахъ прошлаго стольтія шло усп－ ленвое обращевіе татаръ и мордвы въ православіе，за что，по указу императрицы Анны Іоанновны，онв освобождались на 3 года отъ

[^6]всєхъ податей и повинностей. Но на самомъ дълъ подати п съ нихъ собирались. Къ тому же прежніе единовърцы ненавидфли пхъ и обпжали, а начальство не обращало на это никакого вниманія. Даже духовныя лица обнжали новокрещенцевъ, наприм., зарубкинскій попъ Василій, который чннилъ имъ великія обиды и разоренія, и похвалялся неодновратно разорить ихъ въ конецъ.

Въ описываемую нами эпоху, тяготу народную вмђстґ съ крестьянствомъ несдо и бぬое духовенство. Въ особенности трудво было жить такъ называемымъ церковнымъ бобылямъ, лодямъ безъ опредвденной освддости и безъ опредвленныхъ занятій. Въ шацкой прсвинціи церковныхъ бобылей было немало. Въ одномъ богоявленскомъ погоств ихъ прожввало 69 человькъ, да въ Темниковф соборныхъ бобылей было 27. Всє ови пользовались изъ иилости церковною землею и назывались по дерквямъ: успенскими бобылями, троддкими, и т. д. Если къ нимъ прибавить «церковниковъ», т. е. священно-церковно-служительскихъ двтей, не шристроенныхъ къ приходскимъ мбстамъ, то получалась, дъйствительно, масса праздныхъ людей. Ихъ-то п стреинлось праввтельство утилвзвровать посредствомъ такъ называемыхъ «разборовъ», вслЂдствіе которыхъ одни церковники поступали въ подушное и даже крьпостное состояніе, а другіе шли въ воөнную сдужбу. Церковвическія «разборы» совершались съ замвчатөльною энергіеш п суровостъш, п можидись тяжелыиъ бременемъ на наше духовенство. Въ 1768 году вельно было доставпть въ шацкую провинціальвую канцелярію всвгъ дерковвиковъ вмьстъ съ ихъ родителями. Многіе изъ вихъъ, конечно, укрывались отъ такой бвды. Тогда провиндіальныя вдасти пощли на нихъ облавою и, въ сопровожденіи воинскихъ командъ, въ подоводье повезли ихъ въ Шацкъ. Между тьмъ, наступили страстная недЂдя п пасха, и многія перкви сотъ той веливой бвды опустьлп и не быдо въ нихъ божественной службы». Тяжесть положевія духовваго сосдовія въ то время увеличивалась отъ того, что въ проввнціальнуш канцелярію вызывали также и почетныхъ духовныхъ лицъ: протоіереевъ и священниковъ со всьми ихъ дътьми, даже мдаденцами. Отговорокъ никакихъ не принимали. Тянули въ Шацкъ больныхъ и разслабленныхъ. И многія духовныя лица бъжали тогда изъ Шацка отъ грабежа и побоевъ. Особенный ужасъ наводилъ на шацкое духовенство воеводскій товарищъ Кудашевъ, который разъфзжалъ по селамъ, хваталъ дерковниковъ, дьячковъ п нономарей, заковывалъ ихъ въ жөлвза и колодки, и отдавалъ подъ караулъ въ рекрутское присутсгвіе. Не сиасались отъ него и двти, которыхъ онъ тщательно переписывалъ, произвольно прибавляя имъ льта.

Чаще всего наборы съ церковниковъ происходвли въ царствованіе Екатерины ІІ-й, далеко не отличавшееися симпатіями къ представитедямъ русской религіозно-народной жпзни, и результатомъ өтого была въ духовенствф всеобщая паника. Выстія духоввня власти не сочувствовали, разумђется, церковническцмъ «разборамъ», но ве смђли әтого высказать и покорно исполняли приказавія губернскихъ и провиндіальныхъ начальниковъ. Только тамбовскій епи-


нощъ комплектв къ разнымъ прпходамъ, но за әто попалъ подъ судъ п два года маялся въ воронежской губөрнской ванцеляріп. Въ солдаты попадапи препмущественно тф дерковнєги, протпвъ пменъ которыхъ въ епархіальныхъ спнскахъ стояди такія отиьтки: "Читаеть тупо, а писать не ущЉеть; чвтать п писать не ущъетъ; слабо обучался азбукв». Но бывало и такъ, что семинаристы, прівзжавшіе домой на каникулы изъ переясдавсвой сөмпнаріи, бдижайшей къ шацкои провкнціи; нежданно-негаданно попадаии вт казармы. Въ этомъ случав впноваты были јже шацкіе администраторы, д丸ятельность воторыхъ слишкомъ рвдко обращала на сөбя вниманіе высшаго начальства и обезличенныхз архипастырей.

## II.

Такова была жнзнь пацкаго провинціальнаго захолустья. Бодьшинство его населенія терпњиво вывосидо свою сјдьбу, но многіө не мирились съ своей обстановкой и бЪаали, босые и голодные, нокидая наввкъ свои дома и семьи, или же оставляли родныя мвста цбдыми семьями, забпрая съ собой старыхъ п малыхъ. Бвжапи старики и дظти, забывая свои немощи; бвжали священнослужители, разставаясь съ церквями и укрываясь въ раскольничьихъ ськтахъ; бظжали даже дворянө-нөдоросли, спасаясь отъ слјжбы п пкольнаго ученія. Иные бвглые поступали въ монахи и даже въ свящөнники (села Архангөльскаго попъ Иванъ Демьяновъ); другіө пөреходилк русскую границу и перемввяли свои имена. Пропадали они большев частію безслвдно, и гдв горе свое мыкали,-полидія больтею частьв не узнавала. А мыкали они горе свое по степямъ и дебрящъ россіӥскимъ, укрываясь отъ самаго сввту божьяго, терпъли голодъ и холодъ, и кормились чвмъ Богъ послалъ... Между бфглыми мопадапись и такіө, какъ дворовая женщина помфщика Перепечива, Аксинья Акимова, которой было уже 80 льть, когда она задумаыа бвжать.

Наибольшій контингентъ бвглыхъ доставляли барскія вотчнны. За одинъ 1734 годъ и въ одной связбв мы нашли болье 200 явочныхъ прошеній о вотчпнныхъ бфглыхъ. Это обстоятөльство свидътельствуеть, конечно, о былой тяжести врфпостнаго быта, у котораго нашлось нывஷ, заднимъ числомъ, столько хвалителей. И замвчатедьни: бодьшинство бъглыхъ приходится на долв самыхъ богатыхъ шацкихъ помвстій, напримґръ: царевны пмеретинской Дарьи Арчиловны, князя Я. И. Лобанова-Ростовскаго, князя Ө. В. Сибирскаго, князя С. А. Голицнна, Е. И. Пашкова, стольника Я. Г. Порошина, внязя М. М. Волконскаго п вотчвны Кирилдо-Ввлоозерскаго монастыря, села Усшенскаго.

Бвглые въ прошдомъ стодьтіи назывались у насъ утеклеъа̀ми. Вь числь пхъ, какъ мы сказали јже, было немало дворянскихъ недорослей, которые јкрывались, конечно, не отъ горя-влосчастья, а отъ сдужбы п ученія. Одинъ изъ нихъ, кадомскіи недоросдь Разгильдвевъ, сцасаясь отъ правительственныхъ агөнтовъ, поселился вт бодотв, куда вотчинный староста тайвомъ приносидъ ему пищу.

Недоросдь Раггддьдъевъ былъ далеко не единственнымъ экземпляромъ въ своемъ родв. Епе въ 1726 году, спаряжена была въ шацкув проввндіо особая өкспедидія для поимки недорослей, укрывавпихся отъ сгужбы. Въ то время, въ шадвихъ дебряхъ изловлено бымо пхъ немало. Всв они были иоди уже немододые, отъ 35 до50 лвтъ, и какъ на подборъ неграмотвне. Грамоть пришлось пмъ учвться уже въ семеновскощъ полку, куда всьхъ ихъ опредылили въ соддаты. Крвпостные крестъане бъжали у насъ ст голоду и отъ жесжосжмхз побоевг, и часто въ чужой дальней сторовฎ притворялись нородивыми и жвли Христовымъ имененъ. Были случап, когда бъжали они массами, погодовно. Такъ, въ 1705 году, изъ вотчиеъ Черніева монастыря бвжаля почти всв крөстьяне, такъ что въ монастырскихъ вотчннахъ возямьдаев велиная пустота.

Иные крестьяне, собпраясь јходить отъ свовхъ господъ, предварительно чъмъ нибудь мствли вмъ: или ужосомз пожситковз, ппв озненньнмд спалежіемь хоромд, нли же буйствомъ. Такъ, дворовая шадкой помњщиды Свинцовои, Катерива Кдеменова, пришла одвазды къ своей барынф и стала ее бранитъ. За барыны вступилая однеъ дворовый, но неудачно; Катерина вцвпидась ему въ виски и учинида великое вовосяное таскажіе. Нокончпвпи съ оторопввпищъ дворовымъ, воивственная баба такой же точно участи подвергда барынш п послв того скрыдась неввдомо куда " "). Такое оздобденіе крфпоствыхъ крестьянъ происходдло, между прочпиъ, отъ того, что владыльды продавали кхъ въ розницу, разлучая двтей съ родителями, и притомъ иногда по самой дешевой пвны. Въ 1758 году, Рогожинъ продалъ Евстковой семейство въ 6 душъ съ хоромнымъ строеніемъ п пожитками, со скотомъ и хльбомъ за 15 рублей ${ }^{15}$ ).

Особенно тяжелы быи ддя всөго шацкаго народонаселевія вышесказанные сборы недоимокъ, причемъ подвергалось описв рєшитөльво все обывательсвое имущество. У одного крестьаншна продали, наприифръ, гуся сз 3 зусикяки, пэтуха ст 5 хурамм г иапку. У другого-избу сз чудакомз, огоромсенкую тиномз сз воротами. Все өто въ публичной продажъ пошло за 1 p. 30 копъекз. При такихъ условіяхъ, обездоленные крестьяне безъ всякой жалости покидали свою родину и уходили куда глаза гдядятъ.

Въ дарствованіе Анны Іоанновны, пакъ мы сказалй уже, въ шацкой провинціи набирани єработныхъ лодей къ судовому строенів». Всь ови должны были явнться на мьсто (на рфку Довъ) на добрыхъ ковяхъ и съ своими прнпасами. Разумвется, ддя шацгаго края өто быда слишкомъ тяжелая повннность и потому появилась масса бвгдыхъ рабочихъ. Однажды шла на рабиты партія въ 200 человькъ съ комисаромъ Алехинышъ во главъ и вся разбвжалась. Ихъ, өтихъ бьглыхъ, стали разыскивать, а между тьмъ въ провинціальной ванпелярія подучено было изввстіе, что съ разныхъ трактовъ «работные лоди» еще ушли въ колічествв 5,380 чедоввқъ.

О колкчествъ бъглыхъ, укрывавшихся въ одной шацкой про-
${ }^{16)} \mathrm{Apx}$. 266.
${ }^{16}$ ) Ibid. 228.

виндіи, можво судвть потому, что съ нфкоторыхъ шацкихъ селъ өжегодво брали правежныхъ птрафннхъ денегъ, за держаніе бьглыхъ, по нњскольку сотъ рублей. Напримвръ, въ сель Кажлоткъ въ 1767 году ваяли съ міру за бфглыхъ 400 рублей. Такимъ образомъ, штррафныя деньги составляли въ нашей проввнціи одву изъ важнъйшихъ статей государственнаго дохода.

Подоженіе нашихъ бвглыхъ бнло самоө плачевное: потились онв въ саратовскихъ и донскихъ степяхъ, прятались на мбстныхъ заводахъ и фабрикахъ, а то укрнвались въ лвсахъ и оврагахъ, в въ этомъ послъднемъ случаф принимали грфхи на дупу и заншмались разбоижнямз д七домз ${ }^{16}$ ). Тогда они формировали свов пристани п найки, и представлниись уже обществу, какъ организованное зло. До какой степени распространились разбои въ тадкой провкнціи въ первой половинв прошлаго стопвтія, видно изъ того, что для ихъ искореневія составлены были особыя воинскія комавды и особая слыдствевная комисія подъ начальствомъ гдавдыхъ сыщиковъ: Татищева и Ададурова. Разбойники собпрались партіяии человвкъ во 100 п болъе, п на лодвахъ разъвзжали по рфкамъ Цвъ, Мокштъ,
 13 апрыля 1735 года одва разбойническая шайка подплыла къ селу Фродовскому. Мъстный священнитъ Василій Васильевъ служалт въ өто время заутреню, но разбойника вывели его изъ церкви и прнвели къ своему атаману.

- Какъ ты смфлъ авиться ко мнф съ пустыми ругами? - закричалъ атаманъ на оробњвшаго священника.-Ступай сейчасъ же домой и поскорый неси дорогищъ гостящъ млбба, соли и япцъ.

Все это принесено было немедденно. Между твмъ фродовскіе крестьяне стояли на берегу и отсчптывали атаманскую денежную дань. Тогда атаманъ раздобрился, пожертвовалъ на церковное евангеліе пригоршнъ серебряныхъ денегъ и въ дерковь же отдалъ подковую женскую юбку на эпитрахиль, а денежки и полушкии велђлъ бросать въ народъ. Въ полдень разбойники поплыли дагъе. Прощаясь съ крестьянами, атаманъ вручилъ имъ слвдующөе письмо на имя шацкаго воөводы Любовникова: «Что не ловишь меня? А со мной 80 человввт, и сіе письмо писалъ я, атамянъ, ддя оправданія крестьянамъ, дабы нмъ не разориться. А были мы у села Фроловсваго съ полдня: только пообъдалия. Та же партія всворф послж того посьтила села: Сасово и Агдамазово, и Черніевъ монастырь. Въ Сасовњ разбойники разграбили таможню, кабаки разбили п все пойло вылили на землю, кабачиковъ убили. «И быгъ то дневной грабежъ», жаловалнсь потомъ сасовскіе крестьяне. Въ сөлґ Агламазовє атаманъ заставилъ свящевника кропить свои лодки святою водою, причемъ всь разбойники подходили къ кресту к клали за это на тарелку по копъйкь. Чөрвіевъ мовастырь ограбленъ былъ слегка: разбойники взломали только монастырскуп кружку и взяля изъ нея девьги, моваховъ же не тронули, Посль небольшаго отдыха, ата-
${ }^{16}$ ) Въ 40-50 годахъ протдаго стодвтія, укрыватедьетвомъ бвгдыхъ зави-
 Родіововъ. Бвгдые жили у нөго автъ по 20 , работая ня него иаъ ххвба.

манъ повелъ своп шайву на усадьбу помвщика Тюменева, который со всвмъ семействомъ и дворовыми успЂлъ јкрыться въ лвсу, мөжду твмъ какъ домъ өго быдъ совершенно ограблөнъ и сожженъ. Тутъ только настигда разбойниковъ воинская команда и вступила съ ними въ бой, резудьтатомъ потораго былъ плвнъ ооровсказо есаува Шустова, крвпостнаго человфка пом內щика Нарышкина. Въ Шацкф Шустова подвергли розыску и съ того розыску «разбойникъ во всемъ повкнидся». Однако шайка не Јнывала. Скоро она ограбила Вышенскув пристань и тамошній постоялый домъ съ кружечнымъ дворомъ. Равбойники пріњзжали на Вышу «съ огневнымъ оружіемъ, палашами, вистенями, бердышами и, прежде чвмъ сжечь постоялый дворъ, тщательно осмотрђли вс' печи п вахватили въ нихъ все съвстное».

Особенно много проживало разбойниковъ въ окрестностяхъ Моршанска, Кадома, Пичаева и въ шацкомъ задвссқомъ ставу. Отсвода они внъзжали иногда на добнчу, подводахъ на 70. Льсные обитатели копали себћ въ свопхъ трущобахъ обширныя пещеры и строили земляные городки. Тамъ они отдыхали отъ своей темной работы и «дђлли полонъ», и такъ же въ крайности отчаянно бородись съ военными вомандами. Нвкоторые городки п пещеры и теперь еще сохраняются въ предвлахъ бывщөй шацкой провввціи и поддөрживантъ въ народв массу легендарныхъ сказаній о былой жизни отщепенцевъ русскаго народа.

Гдавный контингөнтъ для разбойничьихъ пяекъ представдяди, конечно, врестьнне, особенно крвпостные, бвглые солдаты, драгуны и матросы. Но нерфдко разбойньмз дюьомз занимались тақже дворяне и духовнне. Однажды, въ 1763 году, въ пацкіө лъса отправлена была значитөльная воинская команда для поимки разбойниковъ. Командظ посчастливидось: она захватала въ плвнъ цълую шайку, въ которой атаманомъ былъ попъ Авдрей Андреевъ, а есауломъ-сынъ его Василій. Атаманъ Андреөвъ, повидимому, баловалъ своихъ подчиненныхъ, потому что въ подвалъ у разбойниғовъ найдөны были бочки съ водкой и разные съфстные припасы ${ }^{17}$ ). Въ твхъ же двсахъ укрывался дьячогъ Өедоръ Поповъ съ братьями: попомъ Степаномъ и дьякономъ Иваномъ, да съ ними же быди церковники Гаврило и Василіи, и євс建т люди съ рогатинами ходили по сөламъ и чинили разбой, п огнемъ пюдөй жгли, и быно отъ нихъ огненное хоромное западеніея.

Подобные же подваги, въ 1753 году, въ шацкой провиндіи совершалъ прапорщикъ Кареевъ, имъвшій свою штабъ-квартиру въ седв Алексњевскомъ. Часто ходили смирять его командами, но онъ ячинидся твмъ вомандамъ весьма протавенъ и за тов его противностьо была въ попмкъ воровъ крайняя остановка». Пайка Кареева въ одно лвто разгромила усадьбы тропхъ помђщиковъ: Волкова, Бувина п Вышеславцева. При атихъ набвгахъ, были убнтые и плвнные, напримъръ, майоръ Короваөвъ, схвачөнный разбойниками но время преслвдованія ихъ командоло п впослвдствіи умерщвденный въ сель Алексъевскомъ. Въ 1773 году, по Окъ разбойвичалъ по-

[^7]мвщикъ Самсоновъ. Онъ грабидъ торговыя п казөнныя суда, а соддатъ и цђловальниковъ биљъ плетьми и палками, предварительно отвявши у нихъ девежную казну.

Ивогда и вотчинныя вдасти заниманись разбоями. Такъ напримфръ, лвтомъ 1763 года, прикащикъ княвя Долгорукаго Григорій Никодаевъ, «собравшись съ кножествощъ крестьянъ», напалъ на елатомскія двордовыя рыбныя довлв, прогвалъ со струговъ рыболововъ, захватияъ сажалки п твыъ разбоежъ учинигъ грабежъ на 200 рублей ${ }^{18}$ ).

Сқльные разбоп въ тацкой провквціи, конечво, вызывами со стороны правительства болъе пли менъе өнергическія мъры къ пхъ подавлевію. Въ кахдыый увздъ были опредълепы үڤздные воинскіө начальника, въ распоряженіе которыхъ поступали военныя комавды. Сельскимъ вдастямъ, старостамъ и сотскимъ, вмқнено быно въ обязанность сдвдить за безопасностьш волостей и обо всьхъ случаяхъ нарушенія өтой безопасности немедлевно доносить воеводскимъ кавцеляріямъ. Всызъ обывателямъ приказано быдо по-
 хоть какое нибудь оружіе. $\mathrm{C}_{ъ}$ особенною өнергіею разбоп искоренялись въ шацкой провввціи во вторую подовину дарствованія Петра I-го, который средх развообразныхъ и громадвыхъ занятій своихъ все таки находилъ время внимательно заниматься дыами и нашей глухой провиндів, и въ өтихъ вндахъ нервдво переписывался собственноручно съ шацкиии воөводама, напримвръ, со стодьвшғомъ Ф. Г. Ляпуновымъ, кадомскимъ воөводоп Кашкаровымъ п темниковскищъ-Крюковымъ.

Въ апрвлъ 1714 года, въ пацкую провинцію командированъ бнлъ для истребленія разбойннковъ поручигъ Шишковъ оъ драгунами и дђтъми боярскими. Въ одномъ двсу, послв долгихъ поисковъ, овъ настигъ разбойниковъ и вступилъ съ ними въ бой, окончившійся поражевіекъ и бвгствомъ шайки. Трофеями побвдителөй были раневне плвнные ( 10 человвкъ), 6 тельгъ съ разными пожитками и 11 лошадей. Спасаясь бвгствомъ, разбойннки оставвли на мвсть сраженія 6 труповъ. Продолжая свой путь далће, поручикъ Шитковъ иаловидъ въ селв Пятаковъ поповъ Ивава п Ниввту. Оба ови «по разбойному дыуу сысканы были въ тацкур воеводслую избу и допраппиваны, в на тыъъ допрось чинили вапирательство».

Розыскъ татей, разбойниковъ, становщиков'ь, бвглыхъ крестьянъ и пр., и пр., усвленно провзводился въ шацкой проввнціи также п въ 1725 году, когда воннскія воманды яимали воровскихъ лодей немалое чгсло въ селв Кусморь.

Посылались комавды на тацкихъ разбойниковъ и по смертв Петра I-го, въ сл末дуюмія дарствованія, но дъйствовали онв вяло и никакъ не могли сладить съ многочисленннми шайками, «а прохожамъ и проважающимъ чиниди, между твмъ, немалую остановку у разореніе», какъ өто видно изъ перепноки помощника главваго снщика Ададурова. Иногда, впрочемъ, команды ловили разбойниковъ, привозпли ихъ, свазанныхъ и скованныхъ, въ Щацєъ къ до-

[^8]просу, и тогда праздные люли собкрались на городскую площадь и смотрыли, какъ выръзывали ворамъ ноздри и клеймили имъ лбы, и какъ заплечные мастера полосовали ихъ плетьми и батогами ${ }^{19}$ ).

Удачною ловлею «воровскихъ людей», въ 50 годахъ прошлаго стольтія, сдавился староста села Карамышъ-Степановъ. Набиралъ онъ крестьянъ-односельцевъ и съ ними надолго углублялся въ дъса и почти каждый разъ приводинъ оттуда жевпдомьхх яюдей, которыхъ сдавағъ въ шацкую провинціальную канцелярію, гдъ и дфдали имъ разборъ: бфглыхъ крєпостныхъ возвращали помъщикамъ, рекруть и солдатъ отсылали въ полки; воровъ и разбойниковъ, по наказанік на торгу, препровождали въ Сибирь. Храбро расправлялся съ разбойниками также и темниковскій татаринъ Позняковъ, изввстннй въ свое время спдачъ. Однахды два разбойника ворвались къ нему ночью. Позняковъ сталъ отъ нихъ отмахиваться п такъ удачно, что обопхъ убилъ наповалъ.

Таковы были бытовыя усдовія шацкаго края въ первой половинъ прошлаго вфка и наканунф приведенія въ д九йствіе извъстнаго екатерининскаго учрежденія о губерніяхъ. Отжввая свой вєкъ, догубернскій режимъ ознаменовался еще въ шацкой проввнціи громадными льсными пожарами, эпидеміею 1771 года, хлћбными недородами, усиленіемъ крвпостнаго права и, наконецъ, пугачовщиною...

## И. Дубасовь.

[^9]
## ーアコズヨ。

Романъ Эмиля Золя．

## Первый день．

## I．

На ходу повздда，когда богомольды и больные，тъснившіеся на скамейкахъ вагона третьяго класса，оканчивали гимнъ Are Maria stella，который они запбли при выфздћ съ орлеанскаго вокзала，－Мари，приподвявшись со своего страдальческаго ложа， увидала бастіоны．
－Ахъ，укряпленія！－воскликнула она радостнымъ тономъ， не смотря на свои страданія．－Наконецъ－то мы выбхали иэъ Парижа и пустились въ путь．

Герсевъ，ея отецъ，сидъвтій напротивъ，улыбнулся при видъ радости дочери，тогда какъ аббатъ Пьеръ Фроманъ，смо－ тръвшіи на молодую дввушку съ братской нъжностью，забнв－ шись，замфтилъ вслухъ въ прилив这 тревожной жалости：
－Да，и намъ придется 末хать до завтрашняго утра；мы прибудемъ въ Лурдъ только въ три часа сорокъ минутъ．Болъе двадцати двухъ часовъ взды．

Было половина шестаго；солнце только что взошло，сіяя въ чистомъ воздухъ восхитительнаго утра．То была пятница 19－го августа．Одвако густыя облачка на горизонтв предввщали уже томительно знойный день съ грозою．Косые солнечные лучи пронизывали отдбленія вагона，наполняя ихъ крутящейся 30 － лотистой пылью．Мари，снова впавшая въ тоску，проговорила про сөбя：
－Да，дваддать два часа．Боже мой，какъ еще долго！
Отецъ помогъ ей опять удечься въ узкій ящикъ，въ родъ жолоба，служившій өй жилищемъ вотъ уже семь льтъ．Въ впдъ

особаго снисхожденія, на пофздъ были приняты двъ пары колесъ, которыя снимались и прилаживались къ әтой койкъ, чтобы катать въ ней больную. Стиснутая между досками своего подвижнаго гроба, молодая дъвушка занимала три мъста на скамейкћ. Она оставалась съ минуту, закрывъ въки, со своимъ исхудалымъ землисто-блбднымъ лвцомъ, похожая на хилаго ребенка, не смотря на своп дваддать три года, но твмъ не менъе прелестная въ рамкъ великолвыныхъ, истинно царственныхъ бЂлокурыхъ волосъ, пощажөнныхъ болъзнью. Одвтая крайне просто въ черное платье изъ депөвенькой терстяной матеріи, Мари повьсила себє на тею свой билетъ, дававшій право на безплатвый пробздъ, съ ея именемъ и нумеромъ. Опа сама потребовала этого униженія, не желая вводить въ расходы родныхъ, мало по малу впавшихъ въ нужду. Вотъ почему бछдняжка находилась тутъ, въ третьекъ классъ "бълаго, пофзда съ особенно трудными больными, въ самомъ страдальческомъ изъ четырнаддати отправлявшихся сегодня въ Лурдъ поъздовъ, вмъщавшемъ, кромб пятисотъ здоровыхъ богомольдевъ, около трехсотъ несчастныхъ, изнуренныхъ слабостью, скорченныхъ болбзнью, которыхъ мчали на всъхъ парахъ съ одного конца Франціи до другаго.

Досадуя на себя, что опечалилъ Мари, Пьеръ продолжалъ смотръть на нее съ видомъ растроганнаго старшаго брата. Ему только что минуло триддать лвтъ; онъ былъ блъденъ, худощавъ, съ широкимъ лбомъ. Распорядившись всымъ, что требовалось для путешествія, до самыхъ мелочей, молодой аббатъ непремънно захотьлъ сопровождать больную и съ этой дђлью записался вспомогательнымъ членомъ въ «попечительство о страждущихъ во имя Божіей Матери-Спасительниды». На его сутанঞ видвълся красный крестъ съ оранжевой каемкой-отличительный звакъ братьевъ милосердія. Что же касается до Герсена, то овъ прикололъ къ своему жакету изъ съраго сукна только маленькій алый крестикъ паломника. Путешествіе, повидимому, восхищало его; онъ выглядывалъ изъ окна п безпрестанно вертылъ своей головою, похожей на голову ласковой, разсъянной птицы и очень моложавой съ ваду, хотя ему перевалило уже за пятьдесятъ.

Но вотъ въ сосъднемъ отдыленіи, не смотря на жестокую тряску, вырывавпую тяжелые вздохи у Мари, сестра Гіацивта

подвялась съ мбста．Ова замђтила，что солвде такъ и печетъ молодую дъвушку．
－Спустите－ка штору，г－нъ аббатъ．Пора намъ хоро－ тенько устроиться и приняться за свое маленькое хоззйство．

Въ своемъ червомъ платьъ монахини ордена Успевія，－ причемъ әта одежда ожввлялась былнмъ чепчикомъ，былнмъ апостольникомъ и длиннымъ бњлымъ передвикокъ，－сестра Гіацинта улыбалась，обваруживая неутомимую д九ятельность．Ея молодость сказывалась въ румяныхъ губахъ маленькаго рта，въ глубинъ прекрасныхъ синихъ глазъ，выражавшихъ постоянвую нъжность．Она была не просто хоротенькой，но восхититель－ ной，一товенькая，стройвая，съ грудью мальчика подъ нагруд－ никомъ фартука，славнаго мальчика съ бұлоснжжнымъ лидожъ， отъ котораго такъ и вћяло здоровьемъ，весельемъ，невивностью．
－Однако солнышко припекаетъ насъ ужь очень поря－ дочно！Будьте такъ добры，сударыня，сиустите п вашу штору．

Схдввшая въ углу рядомъ съ монахиней，госпожа де－Жон－ кьеръ держала на кол九няхъ небольшой саквояжъ．Она мед－ ленно спустила штору．Полная брюнетка，эта женщива была еще красива，хотя имظла уже дваддатичетырехлътнюю дочь， Реймонду，которую，ради приличія，посадила въ вагонъ пер－ ваго класса вмбсть съ двумя дамами－попечительнидами：г－жею Дезаньо и г－жею Вольмаръ．Сама же она，состоя директрисой одной изъ палатъ госпиталя Скорбящей Божьей Матери въ Лурдв，не покидала своихъ больныхъ；на дверяхъ отдвленія снаружи качалась карта съ росписаніемъ，гдъ подъ пменемъ г－жи де－Жонкьеръ были выставлены имена двухъ сопровож－ давшихъ ее сестеръ общины Успенія．Оставшись вдовою посль смерти разорившагося мужа и живя очень скромно съ дочерью на какихъ нибудь четыре－пять тысячъ франковъ годоваго до－ хода，въ глубинъ двора въ улидъ Вано，она отличалась не－ истощимой благотворительностью，посвящая все свое время дъятельности попечительства Божіей Матери－Спасительниды． На ея платьъ изъ темнаго поплина，цвєта «кармелитъь，также былъ нашитъ красный крестъ попечительства о страждущихъ， гдв она трудилась съ неутомимымъ усердіемъ．Нєсколько гор－ дая по натуръ，любившая，чтобъ ей угождали и окружали ее вниманіемъ，г－жа де－ЖҺонкьеръ съ особеннымъ удовольствіемъ совершала это ежегодное путешествіе，доставлявшее пищу ея сердиу и страсти къ благотворительности．

- Вы правы, сестра, намъ надо устроиться. Не знаю, зачъмъ я вожусь вотъ хоть бы съ этимъ мъшкомъ.

И она подсунула его рядомъ съ собою подъ скамейку.

- Постойте,-сказала сестра Гіацинта,-у васъ подъ ногами жбанъ съ водою. Онъ вамъ мбшаетъ.
- Нڭтъ, увъряю васъ. Оставьте его. Надо же ему гдъ нибудь стоять.

Тутъ объ женщины, -какъ онъ выражались, -«занялись своимъ хозяйствомъ», чтобы провести здъсь поудобнъе почти д向лыя сутки со своими больными. Имъ было досадно, что онъ не могли взять въ свое отдъленіе Мари, которая непремънно захотвла фхать вмћсть съ отдомъ и Пьеромъ; но черезъ низкую перегородку можно было свободно видظть другъ друга п переговариваться. Да и вообще весь вагонъ изъ пяти отдвленій, по десяти мъстъ каждое, представлялъ какъ бы одну комнату, -общую подвпжную залу, которую можно окинуть однимъ взглядомъ. И среди необитаго ничьмъ желтаго дерева ствнъ и перегородокъ, подъ выбђлөнной обпивкой потолка, здъсь была настоящая больничная палата съ безпорядкомъ и разбродомъ походнаго лазарета, устроеннаго на скорую руку. На половину спрятанныя подъ скамейкой, выглядывали оттуда разныя принадлежности, необходимыя для трудныхъ больныхъ: тазы, губки, половыя щетки. Кромъ того, такъ какъ на поъздъ не принимали багажа, то пожитки путешественниковъ громоздились понемногу вездъ; тутъ были и чемоданы, и деревянные некрашеные ящики, и картонки со пляпами, и саки, 一жалкая груда старыхъ потертыхъ вещей, скрбпленныхъ кое-какъ бичевками. То же самое продолжалось и выте: одежда, свертки, корзины, подввшеенныя на мъдныхъ крюкахъ, безостановочно болтались въ воздухъ. И посреди всего этого хлама трудные больные на свопхъ узкихъ матрадахъ, занимавшіе по нъскольқу мђстъ, тряслись, уносимые грохочущими толчкаии колесъ, между твмъ какъ другіе страдальды, бывшіе въ состояніи сидөть, присловялись спиною къ перегородкамъ, къ подушкамъ, съ мер-твенно-блбдными лицами. По правиламъ, въ каждомъ отдб̈леніи должна была находиться, особая надзкрательница изъ дамъ, добровольно взявшихъ на себя уходъ за страждущими. На другомъ конця вагона помъщалась өще монахиня общины Успенія, по имени Кләръ-дезъ-Анжъ. Богомольцы изъ числа здоровыхъ

вставали уже со своихъ мъстъ, пили и вли. Въ срединъ было даже отдђленіе, гдъ помћстились однъ женщины,-десять паломницъ, твснившихся рядкомъ, мододыхъ и старыхъ, всъ одинаково некрасквыя, жалкія и печальныя. Оконныхъ стеколъ не рұшались опускать ради чахоточныхъ больныхъ; въ вагонъ начиналась жара и распространялся невыноскмый запахъ, которые какъ будто постепенно развивались отъ тряски быстраго


Въ Жювдяц прочитали молитвы по четкамъ. Пробило шесть часовъ; повздъ мчался, какъ буря, мимо стандіи Бретиньи, когда сестра Гіацинта подвялась съ мъста. Она руководила молитвенннми упражненіями, программа которыхъ выполнялась большинствоиъ паломниковъ по маленькой книжечкъ въ синей обложгъ.

- Теперь приступимъ къ Angelus, д⿺тти мои, -сказала монахиня, улыбаясь съ материнскимъ видомъ, придававшимъ ей столько кроткаго очарованія при ея крайней молодости.

Снова было повторево нћсколько разъ ангельское привъттствіе Богородицъ. Когда богомольцы кончвли, Пьеръ съ Маръ заинтересовались двумя женщинами, сидъвшими въ двухъ другихъ углахъ ихъ отдъленія. Одна, помъщавшаяся въ ногахъ молодой дъвушки, была худощавая бловдинка, очевидно изъ буржуазіи, льтъ за триддать, поблекшая раньше времени. Она стушевывалась, не обращая ничвмъ на себя вниманія, въ своемъ темномъ платьв, съ выцвөтппми волосами п осунувшимся страдальческимъ лицомъ, выражавшимъ безграничную покорность судьбъ и глубокую печаль. Противъ нея, на скамейкъ Пьера, сидظла ремесленница тћхъ жө льтъ, въ черномъ чепчикъ, съ чертами, пзможденными нуждой и тревогой. Оиа держала на колъняхъ сөмилвтнюю дौвочку, страмно блөддвую и до того исхудавшую, что ей едва можно было дать года четыре. Съ заострившимся носомъ, закрытыми и посивъвшпми вбками на восковомъ личикъ, малютка лежала неподвижно и не могла ничего говорить. Она только жалобно стонала, и эти чуть слышные стоны каждый разъ надрывали сердце матери, скловявшейся надъ нею.

- Не хочетъ ли она винограду?,-застьнчиво предложила дама, не сказавшая до твхъ поръ ни слова. -У меня есть виноградъ въ корзинкъ.
- Благодарю васъ, сударыня,-отвъчала работнида.-Моя дочь не ъстъ ничего, кромъ молока... А я захватила съ собой про вапасъ ц闲лую бутылку.

И, уступая потребности несчастныхъ дظлиться съ людьми свокмъ горекъ, женщина расказала свою исторію. Звали ее г-жею Вевсанъ; иужъ ея, позолотчикъ по ремеслу, умеръ отъ чахотки. Оставшись одна съ маленькой Розой, которую она страстно любила, вдова неутомимо трудилась, чтобъ воспитать ее, добывая себє пропитаніе швейной работой. Но тутъ ребенокъ сталъ хворать; вотъ уже годъ и два мъсяда, какъ овъ не сходилъ съ рукъ матери и, страдая все больше и больше, весь истаялъ у нея на глазахъ. Однажды она, никогда не ходившая къ обвдвв, случайно зашла въ дерковь въ приливв отчаянія, умоляя объ исцвленіи своей малюткк. Вдругъ еи послышался голосъ, повевбвавшій отвезти дъвочку въ Лурдъ, гдъ пресвятая Двва сжалится надъ нею. Не имъя никого знакомыхъ, не зная даже, какъ устрапваются паломничества, г-жа Венсанъ задалась одною мыслью: заработать и скопить девегъ на поъздку; послв того она прямо взяла бвлетъ и отправилась въ дорогу съ оставшпмися у нея тридцатью су, захвативъ съ собою только бутылку молока и не позаботившись даже купить для себя хлъба.

- Какая же собственно болөзнь у әтой милой кротки? снова спросила дама.
- О, сударывя, это, должно быть, дђтская сухотка. Но у докторовъ свои названія... Свачала у нея просто побаливалъ животикъ. Потомъ онъ распухъ и она такъ страпно мучилась, что на нее нельзя было смотрітть безъ слезъ. Теперь опухоль опала, но и сама ова вся истаяла, какъ воскъ; ноги перестали носить ее, -до того бвдняжка исхудала, а теперь ее обезсиливаетъ въ конецъ постоянный потъ...

Роза опять запищала, открывая в九ки, и перепуганная мать наклонилась надъ ней, поблъднъвъ отъ страха.

- Золотая моя, сокровище моө, что съ тобою?.. хочешь напиться?

Но дввочка, показавъ свои мутные голубые глаза съ неопредъленнымъ взглядомъ, уже закрыла ихъ и даже ничего не отвбчала, снова впавъ въ забытье, вся бвленькая, въ быломъ платьидъ-кокетство матери, которая захотђла сдђлать әту не-

нужную трату въ надеждъ，что пресвятая Дөва будетъ мило－ стивъе къ больной малюткъ，разодътой во все бظлое．

Немного помолчавъ，г－жа Венсанъ продолжала：
－Ну，а вы，сударыня，Ђдете въ Лурдъ сами для себя？ Сейчасъ вбдно，что вы нездоровы．

Однако молодая дама точно испугалась，съежилась и опять забилась въ свой уголокъ，пробормотавъ：
－Нбтъ，нбтъ！Я не больна．．．Хоромо，еслибъ это было такъ！Тогда я страдала бы менъе．

Ее звали г－жею Мазъ и на серддъ у нея было неисдъли－ мое горе．Выдя замужъ по любви за здоровеннаго весельчака съ цв六ущими губами，она увид光а себя покинутой черезъ годъ супружества，промчавшійся，какъ сплотной медовый мъ－ сяцъ．Постоянно въ разъъздахъ，торгуя драгоцънными вещами， өя мужъ，добывавшій много денегъ，пропадалъ но полугоду и обманывалъ бъдную жену отъ одной границы Франціи до дру－ гой；онъ не стъснялся даже возить съ собои продажныхъ жен－ щинъ．А жена между твмъ обожала его，она такъ жестоко му－ чилась невърностью мужа，что ударилась въ набожность，и на－ конецъ рєппла отправиться въ Лурдъ，чтобы умолять пресвя－ тую Двву обратить измънника па путь истины и заставить его вернуться къ ней．

Г－жа Венсанъ，не понимая хоротенько，инстинктивно по－ чувствовала здъсь глубокое нравственное страданіе，и объ онъ продолжали смотр屯ть одна на другую：покинутая жена，изны－ вавшая отъ любви，и мать，смертельно томившаяся при видъ умирающеи дочери．

Пьеръ，какъ и Мари，слышали ихъ разговоръ．Аббатъ вмъ－ шался въ бесъду этихъ двухъ женщинъ，выражая удивленіе， почему швея не обратилась за помощью къ попечительству， которое охотно приняло бы на себя заботу о маленькой боль－ ной．«Попечительство Божіей Матери－Спасительниды» было основано августинскими монахами общины Успенія послє войны， съ цъылью способствовать спасепію Франціи и защить церкви посредствомъ общей молитвы и дђлъ милосердія．Тв же мо－ нахи，вызвавъ движеніе крупныхъ паломничествъ，исключи－ тельно создали и безпрестанно распиряли въ продолженіе двад－ цати лътъ ежегодное національное паломничество въ Лурдъ въ концв августа．Такимъ образомъ，мало по малу возникла дъ－

лая органшзація повзздокъ на богомолье, обставленвая чрезвычайно умбло и усовершенствованная практикой. Значктельныя пожертвованія стекались со всего сввта; больные записывались въ каждомъ приходъ; съ желъзнодорожными компаніями входили въ соглашенія, не говоря уже о необыкновенно дъятельномъ участіи монахинь общины Успенія и объ устройствб попечительства во имя Божьей Матери-Спасительницы. Послідднее представляло обтирное поле для христіанскаго самоотверженія во всђхъ видахъ, и здћсь мужчины и дамы, -преимуществөнно представители больпаго свєта, - подъ руководствомъ распорядителя паломничествъ ухаживали дорд̀гой за больными, завъдывали пхъ перевозкой и наблюдали за порядвомъ. Больные были обязаны представить письменное прошеніе, өсли желали быть привятыми въ число богомольцевъ, послв чего они уже избавлялись отъ всякихъ расходовъ на путөшествіе и пребываніе на мћсть богомолья. За ними прівзжали на квартиру и доставляли икъ потомъ обратно домой, такъ что имъ оставалось только запастись на дорогу кое-чъмъ събстнымъ. Правда, больтая часть недужныхъ попадала сюда по рекомендаціи священника и членовъ попечительства, которые завєдывали исполненіемъ различныхъ формальностеи: наводили справки, добывали требуемыя офиціальныя удостовфренія и медицинскія свидътельства. Вслб̆дъ затвмъ, больнымъ не приходилось уже заботиться о себъ и они становились, такъ сказать, живымъ печальнымъ грузомъ, страждущимъ и ожидающимъ чуда, на братскихъ рукахъ милосердныхъ попечителей и попечительницъ.

- Ну, сударыня, - принялся объяснять по этому поводу Пьеръ, -ващъ стоило лишь обратиться къ священнику своего прихода. Вашъ ребеногъ заслуживалъ полнаго участія и его приняли бы немедленно.
- Я ничего не знала, г-нъ аббатъ.
- Такъ какъ же вы устроились?
- Я пошла хлопотать о билетъ въ одно мбсто, указанное мн屯 сосвдкой, которая чштаетъ газеты.

И женщина стала говорить о билетахъ, раздаваемыхъ по значительно умөньшенной цънъ паломникамъ, которые могутъ платить. Сдушая ее, Мари почувствовала глубокую жалость и нєкоторый стыдъ. Опа, все таки имђвшая кое-какія средства,

пофхала на счетъ попечштельства, благодаря хлопатамъ Пьера, тогда какъ эта мать со своимъ жалкимъ ребөнкомъ, истративъ всњ свои скудныя сбереженія, осталась безъ грота.

Но тутъ болъе сильный толчокъ вагона заставилъ ее вскрикнуть.

- Прошу тебл, отецъ, помоги мн® крошечку приподняться. Я не могу больше лежать на спинъ.

И когда де-Герсенъ посадилъ дочь, она тяжело вздохнула.
 часахъ фзды отъ Парижа, какъ усталость уже начала сказываться, благодаря возраставшему солнечному зною, пыли п туму. Г-жа де-Жонкьеръ поднялась, ободряя словами молодую дъвушку черезъ перегородку. Сестра Гіацинта тоже встала и весело хлопвула въ ладопи, чтобы заставбть себя слушаться отъ одного конца вагона до другаго. - Ну, ну, господа! Оставимъ думать о томъ, чтд у насъ болитъ. Станемъ лучше молиться, пбть, и пресвятая Дौвва будетъ съ нами.

Она сама затянула по четкамъ канонъ лурдскои Богоматери, причемъ всњ больные п прочіе богомольды присоединились къ ней. Это была первая серія молитвъ, гдђ упоминалось о пяти радостныхъ тапнствахъ: благовжщеніи, посъщеніи, рождествъ, очпщеніи и находкъ отрока Іпсуса родителями. Затьмъ всъ запбли гимнъ: «Станемъ созердать небеснаго архангела»... Голоса покрывались грохотомъ колесъ, слышался только глухои гулъ этого стада, задыхавшагося въ глубинъ запертаго вагона, который безъ конда катился впередъ.

Де-Герсенъ хотя и исполнялъ религіозные обряды, но никогда не могъ пропъть всего гимна Дђ̆ликомъ. Онъ то вставалъ, то опять садился, и кончилъ твмъ, что, облокотившись на перегородку, заговорилъ вполголаса съ больнымъ, сидظвшимъ къ нему спиной въ сос'днемъ отдъленіи. Сабатье былъ мужчина лбтъ пятидесяти, коренастый, съ большой головою добряка, совершенно плбшшвый. Пятнадцать льтъ разбитый параличемъ, онъ страдалъ только приступами, но его парализованныя ноги совершенно отнялись; жена, сопровождавшая больнаго, передвигала ихъ ему, когда онъ алишкомъ тяжелъли, точно налитыя свинцомъ.

- Да, сударь, вотъ до чего я дошелъ! А когда-то я служилъ преподавателемъ въ пятомъ классъ лидея Карла Вели-

каго. Сначала моя болъзнь казалась мнћ простой ломотои. Но потомъ у меня начались летучія боли, знаөте, въ родъ того, какъ будто вамъ пронзаютъ мускулы раскаленнымъ острымъ оружіемъ. Лөтъ десять недугъ постепенно развивался; я соввтовался со всьми врачами, вздилъ на всевозможныя воды п теперь страдаю меньше, но уже не владђю ногами... И вотъ меня, прожившаго свой въкъ въ безв九ріи, возвратила къ Богу мысль, что я слишкомъ жалокъ и что лурдская Богоматерь непрембнно умилосердится со временемъ надо мною.

Заинтересованный Пьеръ также облокотился на перегородку и слушалъ.

- Не правда ли, господинъ аббатъ, ввдь болбзнь лучше всего служитъ къ пробуждевію душъ? Вотъ уже седьмой годъ, какъ я странствую въ Лурдъ, не отчаивалсь въ своемъ исдъденіи. На этотъ разъ я убъжден’, что пресвятая Дौва исдълитъ меня. Да, я еще надћюсь ходить на своихъ ногахъ п живу только этои надеждой.

Сабатье прервалъ свою рфчь, прося жену, чтобы она передвинула ему ноги подальше влвво. Пьеръ смотрылъ на него, дивясь такому упрямству вظры въ человъкъ умственнаго труда, въ одномъ изъ ученыхъ, которые обыкновенно заражены духомъ безвърія. Какимъ образомъ вєра въ чудо могла зародиться п крєпко засьсть у него въ мозгу? Значитъ, какъ онъ самъ говорилъ, только одни сильныя страданія объясняли эту потребность иллюзіи, этотъ расцвбтъ ввчной утвшительницы.

- И вотъ вы видите, что әтотъ годъ мы съ женою нарочно од処ись бвддно, потому что я пожелалъ быть простымъ бъднякомъ и записался въ попечитөльствъ изъ смиревія, чтобы Матерь божія смътала меня съ несчастными, со своими чадами... Впрочемъ, не желая отнимать мъста у истинно бъднаго, я внесъ въ комитетъ пятьдесятъ франковъ, чтд, какъ вамъ небезъизвъстно, даетъ право провезти на свой счетъ одного больнаго паломника... Я даже видълъ своего больнаго. Мнъ сейчасъ представили его, на вокзалъ. Кажется, овъ боленъ легочной чахоткой и, на мои глаза, очень плохъ, очень плохъ...

Наступила минута молчанія.

- Хоть бы пресвятая Дфва спасла п его; для нөя все возможно. Я отъ души желаю этого п буду тогда счастливъ вполнв.

Трое мужчинъ продолжали разговаривать между собою особнякомъ отъ прочихъ, толкуя сначала о медицинъ, потомъ перейдя къ романской архитектуръ по поводу колокольви, показавшейся на холмъ, при видъ которой всظ паломники переврестились. Среди этого несчастнаго страждущаго люда, этихъ нищихъ духомъ, отупъвшихъ въ нуждъ, молодой священникъ со своими двумя спутниками позабылись, вернувшись къ привычкамъ людей мыслящихъ и образовавныхъ. Прошелъ часъ, было пропбто еще два новыхъ гимна; поєздъ миновалъ станціи Тури и Обрә, когда в'ь Божанси они прекратили наконецъ свою бесвду, слыша, какъ сөстра Гіацинта, захлопавъ въ ладоши, затянула сама своимъ звонкимъ, свъжимъ голосомъ:

- Parce, Domine, parce populo tuo...

Пъвіе монахини было подхвачено другими и голоса слились въ одну безпрестанно возрождающуюся волну молитвъ; ова убаюкивала боль, окрыляла надежду, постепенно захватывала все существо, возбужденное настойчивою мыслью о божественной благодати и чудесныхъ исдълленіяхъ, за которыми пускаются въ такоө далекое странствіе.

Но когда Пьеръ усаживался на мвсто, онъ увидалъ, что Мари была ужасно блвдна и лежала съ закрытыми глазами. Тъмъ не менъе, по ея болъзненно-искаженному лиду овъ понялъ, что она не спитъ.

- Развъ вамъ хуже?
- О, да, я ужасно страдаю. Ни за что мнб не дофхать до м九ста. Эти постоянные толчки...

Она застонала и снова открыла глаза, оставаясь въ сидячемъ положеніи, близкая къ обмороку, обводя взглядомъ прочкхъ больныхъ. Какъ разъ въ сосбднемъ отдъленіи напротивъ Сабатье, одна женщина, по имени Гривоттъ, лежавшая до сихъ поръ еле дыша, точно мертвая, вдругъ зашевелилась и приподнялась. То была высокая дъвушка за тридцать льтъ, исхудавшая п странная, которая казалась почти прасавицей со своими курчавыми волосами и блестящимъ огненнымъ взглядомъ. Ова страдала чахоткой въ послбднемъ градусъ.

- Не правда ли, барышня, - обратилась эта дъвушка къ Мари своимъ хриплымъ, өле внятнымъ голосомъ, - какъ хорошо было бы вздремнуть немного? Но рфпшительно ньть никакой

возможности. Всъ эти колеса какъ будто вертятся у васъ въ головв.

И, не смотря на утомденіе, причиняемое ей разговоромъ, она упрямо принялась болтать, распространяясь о самой себъ. Гривоттъ была матрасвида; многіе годы перебивала она матрасы съ одною изъ своихъ тетокъ, переходя со двора на дворъ въ Берси. И бछдняжка приписывала свою болћзнь зараженной шерсти, которую ей пришлось расчесывать въ молодости. Въ продолженіе пяти лфтть ова побывала во всфхъ госпиталяхъ Парижа. Эта больная знала близко каждую медицинскую знаменитость. Сестры общины Ларибуазьеръ, ввдя ея усердіе къ религіознымъ церемоніямъ, окончательно обратили дъвушку п убєдили, что Богоматерь ожидаетъ ее въ Лурдъ для исдъленія.

- Конечно, я нуждаюсь въ немъ; доктора толкуютъ, что одно легкое у меня совсъмъ пропало, да п другое не лучше. Въ нихъ, знаете, каверны... Сначала у меня была только боль между плечами, я отхаркивала мокроту п похудЂла такъ, что просто жалость было смотрћ̆ть. А теперь вотъ я постоянно вся въ испаривб, надрываюсь отъ кашля, а ужь откапляться не могу: до того мокрота сдълалась густою... И, видите ли, даже ноги меня не держатъ и я ничего не вмъ...
$\mathrm{C}_{ъ}$ вей сдвлался приступъ удушья; она помертвд̆ла.
- Впрочемъ, это ничего, - продолжала Гривоттъ, -мпн еще не такъ худо, какъ вонъ тому монаху, который завимаетъ другое отдЂленіе позади васъ. У него та же болъзнь, чтоे и у мевя, только въ большей степени.

Она ошибалась. За спиной Мари д迷ствительно помђщался молодои миссіонеръ, братъ Изидоръ, лежавтій на матраст. Eго совсъмъ не было видно, потому что онъ не могъ пошевелить и пальцемъ. Однако монахъ не страдалъ чахоткой, а умиралъ отъ воспаленія печени, схваченнаго въ Сенегалъ. Длинный, страшно худой, онъ наводилъ страхъ своимъ желтымъ, изсохшимъ и мертвеннымъ лидомъ, напоминавшимъ пергаментъ. Нарывъ, образовавші这ся въ печени, вскрылся подъ конедъ наружу п гнойное истеченіе изнуряло его при безпрерывномъ потрясающемъ ознобъ, приступахъ рвоты и горячечнаго бреда. Только глаза этого мучөника еще жили и въ нихъ свђтилась неугасаемая любовь, пламя которой освъщало его лицо, надоминав-

тее ликъ распятаго Христа, хотя молодой миссіонеръ обладалъ самой заурядной наружностью крестьянина; но пламенная вєра, одушевлявшая его, придавала порою этимъ чертамъ истинное величіе. Онъ былъ бретонецъ родомъ, послъдній хилый ребенокъ въ слишкомъ многочисленной семьф, оставившій на родинъ клочокъ земли въ пользу старпихъ братьевъ. Его сопровождала одна изъ сөстеръ, по имени Марта, двумя годами моложе Извдора; она прієхала въ Парижъ, чтобъ поступить въ услуженіе, и, не смотря на свою умствөнную ограниченность чернорабочеи прислуги, съ такимъ самоотверженіемъ заботилась о больномъ братв, что бросила мьсто и проживала свои крошечныя сбереженія.

- Я лежала на полу, на платформъ вокзала,-снова затоворила Гривоттъ,-когда его втаскивали въ вагонъ. Было четыре человъка носильщиковъ...
 потрясъ ее всю и заставилъ опрокинуться на скамойку. Дъвушка задыхалась. Ръзкій румянедъ, выступивтій пятнамп у нея на щекахъ, принялъ синеватыи оттвнокъ. Подоспбвшая сестра Гіацинта тотчасъ приподняла голову чахоточной и обтерла ей губы полотевцемъ, на которомъ показалась кровь. Госпожа де-Жонкьеръ въ то же время ухаживала за другои больной, сидъвшей противъ нея. Послъднюю звали г-жею Ветю; она была женою мелкаго часовцика въ кварталъ Муфтаръ и мужъ не могъ закрыть лавочку, чтобы сопровождать ее въ Лурдъ. Потому г-жа Ветю обратилась въ попечительство, желая обезпечить за собою необходдмый уходъ. Страхъ смерти заставилъ ее вернуться къ церкви, куда она не заглядывала со дня своей конфирмаціи. Бъдняжка звала, что ей не поправиться, такъ какъ страдала ракомъ въ желудкъ. У нея и лицо приняло уже одичалое выраженіе и оранжевую окраску одержимыхъ этой болъзнью, а рвота была черна, какъ сажа. Во всю дорогу г-жа Ветю не произнесла ни слова, крдпко стиснувъ губы и невыносимо страдая. Потомъ еө стало рвать, посль чего она лишилась чувствъ. Стоило еи открыть ротъ, чтобы оттуда понесло страшнымъ зловоніемъ, вастоящей зара3ой, отъ которой мутило окружающихъ.
- Такъ совсбмъ не выдержишь, - прошептала г-жа де-Жонкьеръ, чувствуя, что ей дурно. - Нужно освъжить немного воздухъ.

Сестра Гіадинта твмъ временемъ укладывала Гривоттъ на подушки.

- Разумъется, мы отворимъ окна на нйсколько минутъ. Только не съ этой стороны. Я боюсь, что моя больная снова раскашляется... Отворите съ вашей стороны.

Жара̀ все усиливалась, пассажиры задыхались въ тяжелой, зловонной атмосферъ и съ облегченіемъ вздохнули, когда въ ваговъ ворвалась струя свъжаго воздуха. Съ минуту пришлось заняться кое-чъмъ другимъ, произвести необходимую чистку. Монахиня опоражнивала посуду, тазы, выплескивая за окно ихъ содержимое, тогда какъ дама-попечительнида подтирала губкой загрязненный полъ, ходившій ходуномъ отъ тряски. Надо было все прибрать. А тутъ подоспвла новая забота: четвертая больная, лежавпая до твхъ поръ неподвижно, $x y-$ дощавая дъвупка съ лицомъ, закутанныщъ черной косынкой, объявила, что ей хочется Ђсть.

Г-жа де-Жонкьеръ поторопилась услужить еи со своимъ спокоинымъ самоотверженіемъ

- Не безпокойтесь, сестра. Я нарджу ей хлъбъ маленькими кусочками.
 этой неподвижной фигурои, скрывавшей свои черты подъ чернымъ покрываломъ. Она догадывалась, что у этой женщины была на лицڭ какая нибудь язва. Молодои дъвушкъ сказали только про нее, что больная жила прежде по найму одной прислугой. Эта несчастная, родомъ изъ Пикардіи, по имени Элиза Рукә, была принуждева теперь оставить мъсто и пріютилась изъ милости въ Парижф у сестры, которая обращцалась съ нею грубо. Въ госцитали ее не принимали за неимьвніемъ другой болбзни. Крайне набожная, она пламенно желала побывать въ Лурдъ. И Мари, глядя на нее, съ затаеннымъ страхомъ ждала, когда Элиза сниметъ свою косынку.
- Довольно ли мелко я нарфвала? -съ материнскимъ У частіемъ спросила г-жа де-Жонкьеръ. -Можете ли вы просуеуть әти кусочки себъ въ ротъ?

Хриплый голосъ прогнусавилъ изъ подъ черной косыннки какія-то неввятныя слова:

- Да, да, сударыня.

Наконецъ косынка упала; Мари содрогнулась отъ ужаса.

Больная была поражева волчанкой, захватившей носъ и ротъ и мало по малу разростейся на нихъ. Медленное нагноеніе постоянно образовывалось подъ корою болячекъ, разъъдая тьло. Выдавшаяся нижняя часть лица, на подобіе собачьеи морды, больтіе круглые глаза и жосткіе волосы страмно безобразили Элизу Рукә. Носовые хрящи у нея почти уже разрушились, ротъ скривился, вздернутый влъво опухолью на верхней губұ, и представлялъ собою гнойную и безформенную косую щель. Гнойная сукровида сочилась изъ громадной зіяющей раны съ мертвенно-бліддным краями.

- О, взгляните, Пьеръ,-вся дрожа, прошептала Мари.

Священника также коробило, когда онъ смотрьлъ, какъ Элиза Рукә осторожно просовывала маленькіе кусочки хлбба въ кровоточивое отверстіе, служившее ей ртомъ. Всъ пассажиры въ вагонє поблєднєли при такомъ отвратительномъ зрћлищъ. И одва и та же мысль шевельнулась у каждаго въ душъ, воспламененной надеждой:-0, пресвятая, всемогущая Дъва,


- ДАти мои, перестанемъ думать о себъ, өсли хотимъ быть здоровыми,-повторила опять сестра Гіацинта со своей ободряющей улыбкои.

И она заставила прочитать новую молитву по четкамъ, гдъ упоминалось пять скорбвыхъ таинствъ: Іисусъ въ саду Масличномъ, Іисусъ бичуемый, Іисусъ, увънчанный терніями, Іисусъ, несущій крестъ, Іисусъ, умирающій на крестъ. Затвмъ послЂдовалъ гимнъ: «Упованіе мое вовлагаю на помощь твою, пресвятая Дєва».

Поъздъ миновалъ Блуа; онъ катился уже въ продолженіе трехъ часовъ слишкомъ. Мари, отведя глаза отъ Элизы Рукә, остановила ихъ теперь на человъкъ, занимавшемъ уголокъ въ другомъ отдъленіи вправо отъ нея, тамъ, гдв лежалъ братъ Изидоръ. Она уже давно посматривала на этого очень бвдно одђтаго мужчину въ старенькомъ черномъ сюртукъ, еще молодаго, съ рђдкой и уже сظддъюмей бородою. Повидимому, опъ сильно страдалъ, такои маленькій, тщедушный, съ лицомъ, едва обтянутымъ кожей и покрытымъ испариной. Однако больной сидђлъ смирно, забившись въ самый уголъ, и не заговаривалъ ни съ къмъ. Неподвижный взглядъ его тироко раскрытыхъ глазъ былъ устремленъ въ пространство. И вдругъ Мари замђтила, что онъ опустилъ въки п лишился чувствъ.

Тогда она позвала сестру Гіацинту.

- Взгляните, сестра; кажется, этому господину дурно.
- Гдъ, мое милое дитя?
- Тамъ... вовъ тотъ, который закинулъ голову.

Всб взволновались; болъе здоровые паломники встали, чтобы видђть происходившее. Г-жа де-Жонкьеръ вздумала крикнуть Мартъ, сестрь брата Изидора, чтобы та похлопала по ладонямъ человъка, впавшаго въ обморокъ.

- Растормошите его; спросите, чтоे у него болитъ.

Марта подошла, тряхнула больнаго и стала задавать ему
 закрытыми глазами. Раздался чей-то испуганный голосъ:

- Да онъ умпраеть!

Страхъ увеличивался, говорившіе перебивали другъ друга, соввты давались съ одного конда вагона до другаго. Никто не зналъ этого пассажкра. Овъ очевидво не былъ принятъ попечительствомъ, потому что не имълъ на шеє бвлаго билета, цвЂта поъзда. Кто-то разсказалъ, что онъ видظлъ, какъ этотъ больной всего за три минуты до отхода еле дотащился на вокзалъ и бросился въ уголъ вагона, гдћ едва могъ отдыщаться, чуть живой отъ изнеможенія. Затьмъ онъ всю дорогу молчалъ. Его бвлетъ нашли за лентой старой высокой пляпы, висъвшей рядомъ съ нимъ.

- Ахъ, вотъ онъ вздохнулъ, - воскликнула сестра Гіацин-та.-Спросите, какъ его зовутъ.

Однако пассажиръ, спрошенный опять Мартою, только чуть внятно простоналъ:

- Ахъ, какъ я страдаю...

И съ твхъ поръ отъ него не слышали ничего инаго. На все, о чемъ его спрапивали: кто онъ, откуда, чъмъ боленъ и нельзя ли чвмъ нибудь ему помочь, онъ отвъчалъ только неизмънной жалобой:

- Ахъ, я страдаю! я страдаю!

Сестра Гіацинта рвалась отъ нетерпънія. Еслибы она, по крайней мбръъ, была въ одномъ съ нимъ отддлленіи! Но монахиня собпралась пересъсть на ближайшей станціи, гд» будеть остановка. Къ несчастью, этого приходилось ожидать очень долго. Положеніе становилось ужаснымъ, тђмъ болъе что больной опять закинулъ голову.
－Онъ кончается，опъ кончается，－повторилъ голосъ．
Боже мой！Что д禾ать？Сестра знала，что монахъ общины Успенія，отецъ Массіасъ，былъ на пођздъ со священнымъ өлеемъ для соборованія и напутствія умирающихъ，потому что каждый годъ бывали смертные случаи въ дорогъ．Однако молодая монахиня не смђла шодать сигналъ тревоги．Былъ также и санитарный фургонъ въ распоряженіи сестры Сенъ－Франсуа， гдъ фхалъ докторъ съ маленькой аптечкой．Если больной до－ тянетъ до получасовой остановки въ Пуатье，ему окажутъ са－ мую тщательную медицинскую помощь．Ужаснће всего было то，что онъ могъ умереть внезапно．Тъмъ не менъе пассажиры успокоились немного．Больной，не выходя изъ обморочнаго со－ стоянія，сталъ дышать ровнъе п какъ будто спалъ．
－Умереть，не дофхавъ туда，－съ содроганіемъ прошептала Мари，－умереть въ виду обътованной земли．．．

Но когда отедъ принялся успокоивать ее，она продолжала：
－Я страдаю，я также страшно страдаю！
－Мужайтесь，－сказалъ Пьеръ，－святая Дєва бодрствуетъ надъ вами．

Мари не могла больше сид光ь；пришлось опять положить бвдняжку въ ея твсный гробъ．Отецъ п священникъ должны были дћлать это съ безконечными предосторожностями，такъ какъ малвйшій толчокъ вырывалъ у нея стоны．И она лежала нослб того，еле дыша，точно мертвая，со своимъ страдальче－ скимъ лицомъ въ ореолъ пышныхъ，царственно－прекрасныхъ бдлокурыхъ волосъ．Почти въ продолженіе д为лыхъ четырехъ часовъ повздъ катился впередъ．Вагонъ невыносимо трясло， раскачивая вправо и влвво，оттого что онъ былъ прицвплевъ въ хвоств：желъзныя прицвпы скрипвлли，колеса оглушительно грохотали．Въ окна，которыя приплось оставить полуоткрытыми， проникала бдкая，жгучая пыль，но въ особенности жара ста－ новилась невыносимой；то былъ палящій зной передъ грозою； небо приняло желтовато－бурый оттвнокъ и мало по малу за－ волакивалось тучами．Накалившіяся отдвленія вагона могли поспорить своей температурой съ доменной печью，－әти клбттки на колесахъ，гдћ люди пили，єли，гдъ больные удовлетворяли всъмъ своимъ нуждамъ въ заражевномъ воздухъ，въ ошелом－ ляющемъ гамъ стоновъ，молитвъ и гимновъ．

Не одва Мари чувствовала себя хуже；другіе также стра－

дали сильно во время путешествія. На колбвяхъ матери, потерявпей всякую надежду и смотръвшей на нее своими большими глазами, въ которыхъ стояли слезы, маленькая Роза лежала неподввжно, до того блфдная, что г-жа Мазъ дважды наклонялась надъ нею, щупая руки малютки п боясь, что онъ похолод为и. Каждую минуту г-жа Сабатье должна"была передвигать ноги мужа; по его словамъ, онЋ такъ отяжелблли, что невыносимо оттягивали ему бедра. Братъ Изидоръ принялся кричать, нө выходя изъ забытья, и сестра могла облегчить больнаго только приподвявъ его и держа въ своихъ объятіяхъ. Гривоттъ какъ будто спала, подергиваясь икотой, и тонкая струйка крови текла у нея изо рта. У г-жи Ветю снова хлынула волна черныхъ зловонныхъ изверженій. Элиза Рукэ не думала больше скрывать ужасной язвы на своемъ лидъ. А человъкъ тамъ въ углу продолжалъ хрипђть, тяжело дыша, точно ежеминутно былъ готовъ скончаться. Напрасно г-жа деЖонкьеръ п сестра Гіацинта выбивались изъ силъ; имъ удавалось только развє на время заглушить такую бездну страданія. Какимъ-то котмаромъ казался порою этотъ вагонъ, переполненный человбческими ббдствіями п скорбью, уносимый на всЂхъ парахъ, потрясаемый боковою качкой, отъ которой мотался во всъ стороны багажъ пассажировъ,-старый хламъ, подвъшенный на крюкахъ, поломанныя корзинки, перевязанныя бичевками, -тогда какъ въ среднемъ отдбленіи десять богомолокъ, молодыхъ и старыхъ, одинаково жалкихъ и невзрачныхъ съ виду, безостановочно пЂли впзгливыми, плачевными голосами, немилосердно фальшивя.

Тутъ Пьеръ мысленно перенесся въ другіе вагоны «бълаго» поъзда, обыновенно перевозившаго трудныхъ больныхъ; всظ они катились среди такой же муки со своимъ грузомъ трехсотъ недужныхъ и пятисотъ паломниковъ. Потомъ онъ вспомнилъ о другихъ пофздахъ, вышедпихъ въ тотъ день изъ Парижа: о съромъ и голубомъ, пустившихся въ дорогу раньше кбђлаго», о зеленомъ, желтомъ, розовомъ и оранжевомъ, слвдовавшихъ за нимъ. Съ одного конца линіи до другаго, побзда отходили каждый часъ. И онъ подумалъ о томъ, что еще новые пођзда отбыли сегодня изъ Орлеана, Мавса, Пуатье, Бордо, Марселя и Каркассона. Землю Франдіи одновременно бороздили во всєхъ направленіяхъ длинныя вереницы вагоновъ, стремившихся къ

одному мћссу, къ святой пещеръ, и увозившіе триддать тысячъ больныхъ и богомольдевъ къ стопамъ святой Дұвы. И священнику припло въ голову, что сегодняшній человъческій приливъ устремлялся туда п въ прочіе дни года, что не проходило нед杂и безъ стеченія въ Лурдъ богомольцевъ, что наконецъ не одна Франція, но вся Европа, весь свътъ поднимались на поклоненіе святыня, а въ иные годы особаго подъема религіознаго духа наплывъ богомольцевъ и больныхъ достигалъ цифры трехсотъ тысячъ и даже полумилліова. Пьеру чудилось, будто бы онъ слышитъ грохотъ этихъ повздовъ на полномъ ходу, вышедшихъ отовсюду и направляющихся вмвсть къ тому же углубленію въ скалв, гдћ теплятся восковыя св亩и. Всє ови грохотали подъ крики боли и отрывки пڭснопъній, разносимыхъ но вътру. То были катящіеся госпитали неизлбчимыхъ недуговъ, отчаянный порывъ человъческаго страданія къ надеждћ исцъленія, ожесточенная потребность облегченія, которая не отступаетъ ни передъ обостряющимися приступами болъзни, ни передъ опасностью ускорить смерть въ этой ужасающей сумятицъ. Поъзда катились, катились безпрерывно, бөзконечно, влача бддствія этого міра къ божественной иллюзіи-здоровью страждущихъ и утъшительницъ скорбящихъ. ИІ глубокая жалость перенолнила сердце Пьера. Горько умирать! И пламенное милосердіе загорћлось въ душю молодаго священвика, этотъ неугасимый огонь братской любви ко всему живому и существующему.

Въ половинъ одиннадцатаго, при вывздъ со станціп СенъПьеръ де-Коръ, сестра Гіацинта подала сигналъ къ третьей молитвъ по четкамъ, гдъ прославлялось пять свътлыхъ тапнствъ: воскресеніе Христово, вознесеніе, сошествіе св. Духа, успеніе пресвятой Богородиды и соборъ Богоматери. Затвмъ пропвли гимнъ Бернадетты, безконечный душевный вопль изъ семидесяти двухъ стиховъ, гдђ ангельское привђтствіе постоянно повторяется въ видв припвва, медленно убаюкивая слухъ, неотступное въ своемъ однообразіи, которое захватываетъ, наконецъ, все существо человъка, заставляя его забыться въ блаженномъ экстазъ, въ сладостномъ предвкушеніи чуда.

## II.

Передъ глазами путешественниковъ развертывались теперь зеленъющія равнины Пуату, и аббатъ Пьеръ Фроманъ слбдилъ изъ окна за убъгающими деревьями, которыя глазъ переставалъ наконецъ различать. Вотъ появилась и опять исчезла колокольня; богомольцы перекрестились. Въ Пуатье предстояло прибыть не раньше триддати пяти минутъ перваго; повздъъ продолжалъ катиться среди возрастающаго томленія душнаго дня, предвЂщавшаго грозу. И молодой священникъ, погруженный въ глубокую задумчивость, не различалъ больше отдظльныхъ словъ гимна, который доносился до него, какъ медленный, убаюкивающій напъвъ морскаго прибоя.

То было забвеніе настоящаго и пробужденіе проплаго, захватившее все его существо. Пьеръ медленно перенесся къ самымъ отдаленнымъ воспоминаніямъ дђтства. Онъ увддалъ передъ собою домъ въ Нейльи, гдъ родился и жилъ до сихъ поръ, -этотъ пріютъ мирнаго труда, съ садомъ, который укратало н九сколько великолъпныхъ деревьевъ и который отдظлялся только живою изгородью и деревянной оградой отъ сада сосыдняго дома, совершенно такого же, какъ и домъ Фромановъ. Пьеру было года три-четыре, когда одважды вся его семья сидЂла за столомъ подъ сънью разв九систаго каптана и завтракала; тутъ были и отецъ, и мать, и старшій братъ Гильомъ. На этой картинъ, такъ живо представившейся ему, онъ различалъ неясно лицо своего отца, Мишеля Фромана; перөдъ нимъ какъ-то стушевывались черты этого чөловъка, имъвшаго репутацію знаменитаго химика и званіе члена академіи, замкнувпагося въ своей лабораторіи, которую онъ устроилъ въ глуши пустыннаго квартала. Зато Пьеръ видظлъ отчетливо своего брата Гильома, тогда четырнадцатилвтняго мальчика, свободнаго въ то утро отъ занятій въ лицев, по случаю ка-кого-то праздника; но въ особенности живо представлялась аббату покойная мать, такая кроткая, тихая женщина съ глазами, выражавшими дъятельную доброту. Позднъе онъ узналъ скорбь этой набожной души, этой вєрующей, которая пожертвовала собою, изъ уваженія и благодарности рйпившись выйти замужъ за атеиста, на пятнадцать льть старше себя, изъ-за

того, что онъ оказалъ большія услуги ея семьъ. Пьеръ, поздній плодъ ихъ союза, явившійся на свытв, когда его отцу было подъ пятьдесятъ, зналъ свою мать уже смирившейся и непзм внно почтительной къ мужу, котораго она пламенно полюбила, въ то же время жестоко терзаясь мыслью, что онъ обреченъ на гибөль. Но вдругъ Пьера кольнуло въ сердце новое воспоминаніе о томъ ужасномъ днв, когда умеръ его отецъ, по несчастной случайности убптый взрывомъ реторты. Въ то время младшему сыну было пять льтт и онъ помнилъ мал方йшія подробности катастрофы: вопль матери, когда та наmля изуродованныи трупъ среди осколковъ, потомъ ея ужасъ, рыданія и молитвы, при мысли, что Господь поразилъ нечестивца, не давъ ему покаяться. Не смвя сжечь бумагъ и книгъ покойнаго, она удовольствовалась твмъ, что наглухо заперла кабинетъ, куда съ тьхъ поръ не входилъ никто. $\mathrm{Cb}_{\text {тои }}$ минуты, преслвдуемая видъвіемъ ада, она сосредоточилась на одной мысли: безусловно подчинить своему вліянію младшаго сына, еще такого кропку, и, воспитавъ ребенка въ строго религіозномъ духӊ, искупить его праведностью нечестіе отца. Старміи, Гильомъ, не принадлежалъ ей больше; онъ выросъ въ школь и заразился духомъ ввкка, тогда какъ маленькій Пьеръ не покинетъ родительскаго дома п будетъ воспитанъ подъ руководствомъ священника. Завєтной мечтой этой женщины и ея пламенной надеждой было увидэть со временемь его самого въ священническомъ санъ, служащимъ свою первую обвдню и облегчающимъ души, снЉдаемыя жаждой ввчности.

И воть другое яркое видвніө встало передъ нимъ межъ зеленыхъ ввтвей, пронизанныхъ солнечными лучами. Пьеръ внезапно јвидґлъ Мари де-Герсенъ такою, какою она представилась ему въ одно утро, сквозь отверстіе въ заборд, разд方лявшемъ два сосъдніе участка земли. Де-Герсенъ, происходившій изъ мелкаго нормандскаго дворянства, былъ архитекторъ, зараженныи страстью къ изобрьтеніямъ, и занимался въ то время устройствомъ рабочихъ колоній съ церковью и школой: крупное предпріятіе, довольно поверхностно изученное имъ, въ которомъ онъ рисковалъ своимъ состояніемъ въ триста тысячъ франковъ съ обычной ему горячностью п неосмотритөльностью неудавшагося художника. Одинаковая набожность сбли-

зила между собой г-жу де-Герсенъ п г-жу Фроманъ, но у первой, положительнои п твердой, былъ сильный характеръ и желъзная рука, которая одна спасала домъ отъ неминуемаго разоренія; она воспитала объихъ дочерей, Бланшъ и Мари, въ узкомъ благочестіи, въ особенности старшую, которая была уже серьезной, какъ мать; но младшая, также очень набожнал, любила одвако игры п жизнь кипЂла въ ней ключемъ, заставляя еө заливаться гармовическимъ, звонкимъ смфхомъ. Съ самыхъ раннихъ лбтъ, Пьеръ п Мари играли вмъств; заборъ нө служилъ имъ преградой и оба семейства жили очень дружно между собою. Въ то ясное солнечное утро, которое вспомнилось теперь молодому священнику, Мари, стоявшая передъ нимъ, раздвигая зеленыя вьтки, была уже десятильтней дъвочкой. Самъ онъ, пестнадцатильтній мапьчикъ, поступалъ въ сл末дующій вторникъ въ семинарію. Никогда дввочка не казалась ему такой прелестной. Ея волосн чистаго золота были до того длинны, что, когда она распускала пхъ, они покрывали ее всю. Пьеръ видблъ передъ собою лицо тогдашней Мари съ поразительной отчетливостью: ея пухлыя щочки, голубые глаза, пундовый ротикъ и въ особенности яркую бълпзну кожи. Она была весела и блестяща, какъ солнце, - прямо таки ослъпительна, - а на рєснидахъ у нея дрожали слезы, потому что дъвочка знала о его предстоящемъ отъъздъ. Оба ови ус豙ись въ тъни изгороди'въ глубинъ сада. Ихъ пальцы переплетались, а сердца ныли. Однако, играя, они никогда не обмънивались клятвами: до того велика была ихъ невинность. Но наканунъ разлуки взашмная привязанность просилась наружу; они безсознательно заговорили о ней, клялись постоявно думать другъ о другъ и встрвтиться со временемъ, какъ встръчаются на небъ, чтобы наслаждаться блаженствомъ. Затвмъ, незамътно для самихъ себя, дђти кръпко обнялись и стали цълловаться, заливаясь слезами. То было очаровательное воспоминавіе, никогда не иокидавшее Пьера, и овъ сознавалъ, что оно еще живетъ въ немъ, не смотря на протекшіе годы и столько горькихъ отречевій.

Ръзкій толчокъ заставилъ аббата очнуться отъ своей задумчивости. Отвернувшись отъ окна, онъ осмотрвлся въ ваговъ, скользя разсъяннымъ взглядомъ по лицамъ страдальцевъ. Передъ нимъ мелькнула г-жа Мазъ, неподвижная, убитая горемъ;

маленькая Роза，тихо стонавшая на колъняхъ матери；Гривоттъ со своимъ хриплымъ кашлемъ．На минуту веселое личико сестры Гіацинты заслонило ихъ всъхъ，въ яркой бълизвє вы－ сокаго монашескаго чепца．Тягостное путешествіе продолжа－ нось，съ лучемъ божественной надежды тамъ，вдали．И，мало по малу，все опять смъшалось передъ молодымъ священни－ комъ подъ нахлынувшей волной воспоминаній изъ далекаго проплаго；д迷ствительность напоминалъ только убаюкивающій гимнъ，неясные голоса，выходящіе точно во сн屯 изъ сферы невидимаго．

Послє того Пьеръ жилъ въ семинаріи．Передъ нимъ отчет－ ливо рисовались классы，дворъ，усаженный деревьями．Но вдругъ все стушевалось，кромъ одного образа，видимаго，какъ въ зеркалъ，－фигуры молодаго человъка，какимъ овъ былъ тогда；и Пьеръ разсматривалъ ее подробно，точно фигуру нө－ знакомда．Больпаго роста и тоненькій，онъ имълъ длинное лидо съ очень развитымъ лбомъ，высокимъ п прямнмъ，точно башня， тогда какъ челюсти съуживались къ низу，заканчиваясь очень тонкимъ подбородкомъ．Казалось，онъ весь ушелъ въ одинъ мозгъ；лишь нъсколько крупный ротъ оставался нЂжнымъ． Когда сөрьезное лидо нڭссколько прояснялось，ротъ и глаза принимали выраженіе безконечной нъжности，смутной жажды любить，отдаваться душою и жить．Впрочемъ，страсть къ мым－ ленію тотчасъ брала перевьсъ надо всьмъ остальнымъ，－эта неугомонная дъятельность ума，которая постоянно заставляла его доискиваться сути вещей，一и Пьеръ съ большимъ удивле－ ніемъ вспоминалъ теперь годы，проведенные въ семинаріи． Какимъ образомъ могъ онъ такъ долго переносить суровую дисциплину слбпой въры，послушно върить всему，не разби－ рая？Отъ него потребовали совершеннаго отреченія отъ разума и онъ подчинился этому，заглушивъ въ себћ мучительную жажду истины．Конечно，его трогали слезы матери и онъ только желалъ доставить ей великое счастье，о которомъ она мечтала．Теперь，однако，ему вспоминалось，что иногда въ немъ закипалъ глухой протестъ；въ его памяти воскресали безсон－ ныя ночи，проведенныя въ безпричинныхъ слезахъ，когда пе－ редъ нимъ роились неясные образы，проносилась свободная жизнь，кипъвшая за стъвами школы，представлялась дьятель－ ность возмужалаго человъва и при этомъ безпрестанно мель－

кала фпгура Мари, какою овъ вєдб̆ъъ ее въ памятное утро, ослъпительно прекрасной, въ слезахъ, горячо д九лующей его. И только одно это до сихъ поръ удълвло въ памяти; годы религіознаго обученія, съ ихъ монотонными уроками, однообразіемъ церковныхъ обрядовъ п церемоніи, потонули въ туманъ, въ тусклой полумглв, надъ которой дарила мертвенная тимина.

Затвмъ, когда повздъ съ грохотомъ и трескомъ промчался на вс末хъ парахъ мимо станціи, смутяые образы осадили Пьера. Онъ замвтилъ по дорогв больпую огороженвую пустоть и вдругъ ему представвлось, что онъ видитъ тамъ самого себя въ дваддать лөтъ. Его мечты блуждали. Довольно продолжительное нездоровье, во время котораго онъ сильно отсталъ въ ученьъ, заставило послать его въ деревню. Онъ долго не видалъ Мари: два раза на каникулахъ, проведенныхъ въ Нельи, Пьеръ не могъ съ ней встрфтиться, потому что она постоянно путешествовала. Онъ зналъ, что его подруга серьезно больна вслбдствіе паденія съ лопади, случивпагося съ нею въ тринадцать лбтъ, какъ разъ въ ту эпоху, когда дввочка формировалась въ женщину. Ея мать, доведенная до отчаянія, сбитая съ толку противоръчивыми соввтами докторовъ, каждый годъ возила ее на какія нибудь новыя цълебныя воды. Затъмъ овъ узналъ о страшномъ ударъ, ностигпемъ сөмью Герсенъ: о неожиданной смерти этои матери, -женщины строгой, но полезной для своихъ, - да еще при трагическихъ условіяхъ; воспаленіе легкихъ унесло ее въ пять дней, вслвдствіе простуды, схваченной вечеромъ на прогулкъ въ Бурбулє, когда она сняла съ себя накидку, чтобы надбть ее на плечи Мари, привөзенной туда лҺчиться. Отду приплось пођхать, чтобы привезти обезумظвпую отъ горя дочь и тф̆о своей покойнои жены. Хуже всего было то, что со смертью матери дъла семьи пошатнулись п запутывались все больше п больше въ рукахъ архитектора, бросавшаго, не считая, свое состояніе въ бездну различныхъ предпріятіи. Мари не вставала больше съ кушетки п хозяйничать въ домъ приходилось только одной Бланшъ, которая сама была по горло занята своми выпускными экзаменами: молодая дъвушка непремънно хотъла добиться дипломовъ, пмедвидя заранъе, что ей предстоитъ зарабатывать свой хльбъ.

И вотъ изъ массы әтихъ смутныхъ, на половбну забытыхъ фактовъ, передъ молодымъ аббатомъ внезапно возникла лсная картина. Это провсходило во время отпуска, взятаго имъ опять по причинъ разстроеннаго здоровья. Ему только что минуло дваддать четыре года и онъ сильно отсталъ отъ товарищей, получивъ только четыре низшихъ духовныхъ чина; но по возвращеніи въ семинарію ему предстояло посвященіе въ субъдіаконы, причемъ онъ долженъ былъ связать себя навсегда ненарушимыми обєтами. И әта сцена воскресла въ его памяти со всъми подробностями въ маленькомъ саду въ Нельи, принадлежавшемъ Герсену, куда онъ такъ часто приходилъ играть въ былое время.

Подъ большія деревья, въ глубчнъ сада, возлঞ ограды, раздђлявшей владънія сосъдей, прикатили купетку Мари и молодые люди остались одни посреди печальнаго затитья осенняго двя; дъвушка въ глубокомъ трауръ по матери полу-лежала въ подушкахъ съ омертвЂлыми ногами; тогда какъ самъ овъ, также одђтый въ черное, уже въ сутанъ, сидълъ на желъзномъ стулъ около больной. Ц办лыхъ пять лөтъ она хворала, ей было теперь восемнадцать; поблъднґвшая и исхудалая Мари все таки оставалась восхитительной со своими роскотными волосами, пощаженныии болұзнью. Впрочемъ, онъ былъ увъренъ, что она нигогда не поправится, никогда не разовьется въ женщину, такъ какъ бользнь поразила самый ея полъ. Врачп, расходившіеся во инбніяхъ, отступились отъ нея. Вфроятно, въ ту сумрачную поспбполудөвную пору, когда пожелтъвшіє листья сыпались на нихъ дождемъ, она разсказывала ему объ этомъ. Однако Пьеръ не помнилъ ея словъ, у него осталась въ памяти только блвддвая улыбка дظвушки п молодоө лицо, еще такоө прелестное, но съ печатью горькаго сожалънія объ уходившей жизни. Потощъ онъ понялъ, что Мари вспоминаетъ ихъ давнишпее прощанье на томъ же самомъ мђстъ, за оградой, пронизанной солнечными лучами. И все дорогое проплое какъ будто уже умерло: ихъ слезы, ихъ объятія, ихъ обътъ встрьтиться потомъ съ увъревностью насладиться счастьемъ. Они встрвтились, но къ чему служило это при теперешнихъ обстоятельствахъ, когда она была живымъ мертведомъ, а онъ готовился умереть для жизни въ здвємнемъ міръ? $\mathrm{C}_{\text {ъ той минуты, когда врачи признали Мари }}$ неизлъчимой, говоря, что ова никогда не будетъ женщиной,

женой и матерью，овъ также могъ отказаться отъ перспективы стать мужчиной，могъ уничтожиться въ Богв，которому его посвятила мать．И Пьеръ чувствовалъ горькую отраду ятого послъдняго свбданія．Мари улыбалась страдальческой улыбкою надъ пхъ ребячествами，толкуя о счастіх，которое онъ，конечно， вкуситъ на служеніи Богу；она была до того взволнована этой мыслью，что взяла съ него объщаніе пригласить ее па свою первую обвдню．

У стандіи Сентъ－Моръ подвялся такой громкій говоръ， что вниманіе аббата было на минуту отвлечено происходив－ шимъ въ вагонћ．Онъ подумалъ，что кому нибудь изъ боль－ ныхъ сд边алось хуже，или кто нибудь снова упалъ въ обмо－ рокъ．Но скорбныя лида，встрєченныя имъ，оставались такимв же，хранили то же сосредоточенное выраженіе；на нихъ было написано тревожное ожвданіе божественной помощи，которая такъ медлила явиться．Напрасно Сабатье старался удобнье по－ мъстить свои ноги，а братъ Извдоръ стоналъ тоненькимъ го－ лосомъ，точно умирающій ребенокъ，тогда какъ госпожа Ветю， въ жестокомъ приступъ болей，сверливппхъ ей желудокъ，да－ же не дышала，стиснувъ губы，съ искаженнымъ，почервъвшимъ， свиръпымъ лидомъ．Госпожа де－ЖГонкьеръ；ополаскивая посуду， уронила цинковый жбанъ；больные тотчасъ разсмъались，не смотря на свои мученія，потому что болъзнь двлала пхъ ре－ бячески глупыми．Сестра Гіацинта，которая совершенно вћрно называла ихъ дбтьми，заставляя повиноваться одноку своему слову，тотчасъ велфла имъ взяться за четки въ ожддавіи An－ gelus，который слвдовало по установленной программъ прочи－ тать въ Шательро．Всъ принялись повторять вфсколько разъ подъ рядъ «Богородицу» и въ вагонћ подвялись гудъ и бормотаніе， заглушаемые лязгомъ желвза п грохотомъ колесъ．

Пьеру было дваддать песть льтъ и овъ сдظлался свя－ щенникомъ．За нъсколько дней до посвященія，имъ овладъ－ ли позднія сомнбвія，смутное созваніе，что овъ принимаетъ духовный санъ，не испнтавъ себя хоропенько．Впрочемъ，овъ даже изббгалъ разбирать свои чувства и жилъ，отуманенннй своимъ рышеніемъ，думая，что ему удалось однимъ ударомъ пресбчь въ себ才 все человбческое．Его плоть дौйствительно умерла вмьсть съ невиннымъ романомъ дौтства，героиней вото－ раго была эта блвдная дъввочка съ золотистыми волосами，которую

онъ видвлъ теперь уже лежащей на одръ болъзни съ умертей плотью, какъ и у него. И овъ добровольно пожертвовалъ своимъ разумомъ; вначалъ это казалось ему легче, когда Пьеръ надєялся, что достаточно захотвть, чтобы убить работу мысли. Притомъ же было слишкомъ поздно; онъ не могъ отступить въ послъднюю минуту, и если въ часъ пропзнесепія торжественнаго роковаго объта почувствовалъ тайный ужасъ, смутное, тягостное сожалъніе, то позабылъ все это, вознагражденный за свои усилія въ тотъ день, когда могъ доставить матери такъ долго ожидаемую величайшую радость-дать ей послушать свою первую обвдню. Онъ видитъ еще п тешерь свою бъдную мать, въ маленькой церкви Нёльи, которую она выбрала сама и гдъ происходило отпвваніе его отда; онъ ввдитъ ее передъ собою, какъ живую, въ то холодвое ноябрьское утро, почти одну въ темной маленькой капеллъ, колънопреклоненвую, закрывшую лидо руками и плачущую долго, долю,
 насладилась счастьемъ, потому что ея жизнь протекала одиноко и печально. Старшій сынъ совершенно разошелся съ нею, отдавшись инымъ идеямъ, съ тьхъ поръ какъ его братъ ръшилъ поступить въдуховное званіе. Говорили, что Гильомъ, необычайно талантливый химикъ, какъ и отедъ, но сбившійся съ пути и ударившійся въ революціонныя бредни, -проживалъ въ домишкъ на окраинє Парижа, гдћ предавался опасному изученію взрывчатыхъ веществъ; ко всему этому прибавляли, что онъ открыто живетъ съ какой-то женщиной темнаго происхожденія, и это окончательно отдалило отъ него мать, такую благочестивую и безупречную. Вотъ уже три года, какъ Пьеръ не видалъ Гильома, весельчака и добраго малаго, котораго въ дђтствъ онъ боготворилъ, какъ старшаго брата, питавшаго къ нему отеческія чувства.

Но вотъ его сердде мучительно сжалось: онъ увидалъ свою мать умершей. Эта смерть опять таки обрушилась на него, какъ громовой ударъ; болъзнь продолжалась какихъ нибудь три дня,-быстрое исчезновеніе со сцены жизни, какъ и у г-жи де-Герсенъ. Однажды вечеромъ, когда Пьеръ метался, какъ сумамедмій, отыскивая доктора, по возвращөніи домой онъ нащелъ свою мать бездыханной; она умерла въ его отсутствіе и теперь лежала недвпжимая п страмно блъдвая; его губы на-

всегда сохравили ледяное ощущеніе послвддвяго поцөлуя. Прочаго онъ не помнилъ: ни молитвъ у гроба, ни приготовленіи, ни похоровной церемоніи. Все это затерялось во мракъ овладъвшаго имъ тупаго отчаянія, жестокой муки, отъ которой онъ чуть не умеръ. Вернувшись съ кладбища, Пьеръ почувствовалъ сильнौйшій озвобъ; у него открылась горячка и три недъли держала несчастнаго въ бреду между жизнью и смертью. Тутъ явился братъ, чтобы ухаживать за нимъ; потомъ было
 собою маленькое состояніе. Гильомъ оставвлъ ему домъ и скромную ренту, получивъ свою часть деньгами; убъдившись, что младшій братъ ввћ опасности, онъ опять удалился, вернувшись къ своей таинственной дъятельности. А какъ медленно поправлялся Пьеръ, оставшись одинокимъ въ опуствломъ домъ! Онъ не сдঞлалъ никакой попытки удержать Гильома, повимая, что ихъ раздъляетъ бездна. Сначала ему было жутко въ одиночествд. Но потомъ уединеніе получило для него необыкновенную прелесть въ невозмутимои тишинћ пустыхъ комнатъ, недоступныхъ уличному шуму, подъ скромной твнью тьсваго садика, гдъ молодой аббатъ могъ проводить цछлые дни, не видя ни души. Его любимымъ убъжищемъ сдђлалась бывтая лабораторія, кабинетъ отца, который въ продолженіе двадцати л亢тъ покоиная мать держала взаперти, какъ будто желая замуровать тамъ прошедшее съ его безвъріемъ и проклятіємъ небесъ. Пожалуй, не смотря на свою кротость и былую почтительную покорность передъ мужемъ, она кончила бы твмъ, что уничтожила его бумаги и книги, еслибъ смерть не похитила ея внезапно. Пьеръ распорядился провътрить комнату, стереть пыль съ письменнаго стола и книжнаго шкафа, усылся въ большое кожаное кресло и съ восторгомъ проводилъ здъсь ц宋лые часы, какъ будто, возрожденный болєзнью, онъ вернулся къ своей молодости, испытывая необыкновенное умственное наслажденіе за книгами, которыя попались ему подъ руку.

ЦЂлыхъ два мъсяца, пока его здоровье медлевно поправлялось, онъ, помнится, не принималъ никого, кромъ доктора Шассеня. Это былъ старинный другъ его отда, чрезвычайво свछдущій врачъ, который ограничивался скромной ролью практика, сосредоточивъ все свое честолюбіе на томъ, чтобы удачво выльчивать больныхъ. Ему не удалось спасти г-жи Фро-

манъ, но зато онъ хвалился, чго вырвалъ ея сына изъ когтей смерти. Отъ времени до времени онъ наввщалъ и теперь своего паціента, развлекая его разговорами, разсказывая ему о покойномъ отд用, замбчательномъ химикъ. Докторъ былъ неистощимъ на интересные анөкдоты о своемъ другъ и, говоря о немъ, съ живымъ увлеченіемъ пускался въ подробности, отъ которыхъ такъ и ввялл пламеннои дружбои. Сынъ прислушивался къ этимъ равсказамъ, отдаваясь сладкой истомђ вкздоровленія, и мало по малу передъ нимъ возвикалъ образъ существа восхитительной доброты, любящаго и благодушваго. Пьеръ узналъ отца такимъ, каковъ тотъ былъ на самомъ дћлль, тогда какъ со словъ матери онъ составилъ о немъ совершенно превратное понятіе, какъ объ ученомъ съ зачерстввлой душою. Положимъ, она внушала ему одно уваженіе къ дорогой памяти усопшаго, но не былъ ли онъ невврующимъ, человъкомъ отриданія, заставлявшимъ плакать ангеловъ, орудіемъ нечестія, возставшимъ противъ Бога? Такимъ образомт, Мишель Фроманъ оставался для сына видфніемъ тьмы, мрачнымъ призракомъ осужденнаго грєпника, бродившимъ по всему дому, тогда какъ теперь онъ прөвратился въ ясныи, бодрящій свьтъ родимаго жєлища, въ труженика, упорно искавшаго истины, который не желалъ для ближнахъ ничего, кромв братской любви и счастія. Шассень, родившійся въ Пиренеяхъ, въ деревушкь, гдъ в九рили въ вЂдьмъ, скоръе могъ быть склоненъ къ набожности, одвако онъ не заглядывалъ ни разу въ церковь въ теченіе сорока лвтъ своей жизни въ Парижв. Твмъ не менъе докторъ былъ непоколебимо убвжденъ, что если существуетъ гдъ нибудь небесный раи, то Мишель Фроманъ возсбдаетъ тамъ одесную милосерднаго Бога.

И молодой аббатъ мысленно пережилъ въ нбсколько минутъ жестокій нравственный переломъ, измвнившій его тогда въ два мьсяда. Не то, чтобъ ему попались въ библіотекъ книги антирелигіознаго содержанія, или чтобъ его отецъ, бумаги котораго онъ разбпралъ, когда нибудь выходилъ изъ сферы научныхъ техническихъ изслбвдованій. Но мало по малу, помимо воли Пьера, ясная логика научныхъ доводовъ, совокупность доказанныхъ феноменовъ сокрушили въ его глазахъ неоспоримые догматы католичества, разбили въ прахъ тв факты, въ которые онъ былъ обязанъ вбровать. Болвззнь, казалось, обио-

вила его, и онъ совершенно съизнова началъ жить, учиться, при сладостномъ физическомъ ощущеніи выздоравливающаго, нъ которому постепенно возвращаются силы, въ отрадной истомъ, придававшей необыкновенную ясность мышленію. Въ семинаріи, по соввтту учителей, онъ всегда обуздывалъ въ себъ духъ пытливости, потребность знанія. То, чтд̀ ему преподавали, конечно, удивляло его, но юноша жертвовалъ своимъ разумомъ, что̀ требовалось отъ его благочестія. И вдругъ, въ критическій моментъ, все старательно воздвигнутое зданіе догматовъ было снесено мятежнымъ порывомъ этого властительнаго равума, который настоичиво заявлялъ свои права, причемъ Пьеръ уже не могъ заставить его молчать. Истина кип亲ла, рвалась черезъ край такою неудержимою волною, что аббатъ понялъ всю невозможность возстановить былое заблужденіе въ своемъ мозгу. То было полное и безвозвратное крушеніе вфры. Если ему удалось убить въ себъ плотъ, поставивъ крестъ надъ романомъ своей юности, если овъ настолько укротилъ въ себъ чувственность, что пересталъ быть мужчиной, то теперь онъ понялъ тщету свопхъ усилій - поступиться п разумомъ. И онъ не отибся, сознавая, что въ тайникахъ его существа возрождался покойный отедъ, который и восторжествовалъ окончательно въ этой наслбдственной двойственности, гдћ столько лбтъ преобладало вліяніе матери. Верхняя часть лица Пьера, прямой лобъ въ формъ бампи, какъ будто сталъ еще выпе, тогда какъ нижняя часть, тонкій подбородокъ и вєжный ротъ, стушевались. Между твмъ овъ страдалъ, онъ убивался объ утрать вфры, томился желаніемъ вєровать по прежнему, когда порою, съ наступленіемъ сумерекъ, въ немъ пробуждались природная доброта и потребность любви. Надо было, чтобы въ комнату внесли лампу, и тогда къ нему возвращались әнергія и спокойствіе разума, сила мученика и готовность на всь жертвы ради душевнаго мира.

Тутъ наступилъ роковой кризисъ. Будучи свящевникомъ, Пьеръ Фроманъ пересталъ въровать. Какъ будто почва внезапно ушла у него изъ-подъ ноги п передъ нимъ разверзлась зіяющая бездна. То былъ конецъ его жизни, гибель всего. पто онъ станетъ дълать? Не повелъваеть ли ему простая честность сбросить сутану и снова стать человвкомъ, какъ всъ? Но онъ видалъ свящевниковъ, оставившшхъ духовное званіе, и прези-

ралъ ихъ．Одинъ изъ такихъ，его личный знакомнй，всту шій въ бракъ，внушалъ ему положительное отвращөніе． нечно，то былъ остатокъ долгаго религіознаго воспитанія немъ жила еще идея о нерушимости обьтовъ священства，уС деніе，что，Отдавшись Богу，нельзя вернуться назадъ．Мод быть также，онъ чувствовалъ себя уже слишкомъ обособ нымъ，отличенымъ отъ прочихъ людей，и опасался показа страннымт между ними，не подходящимъ къ свєтской ср Если его Обрекли на безбрачіе，то онъ хотвлъ оставаться о някомъ，ВТ Своей гордости страдальца．И вотъ послв мно мучительныхъ дней，нослб долгои，безпрестанно возобнов шейся，борвбы съ самимъ собою，когда въ немъ громко г рили Потребвость счастья и возстановленное здоровье，Пє Фромант принялъ геройское рфпеніе оставаться священник и притомть СВященникомъ честнымъ．У него хватитъ силы такое самоотреченіе．Если овъ не могъ смирить своего разу зато смирилв гряппную илоть и былъ ув九ренъ，что не ня шитъ об末та цЂломудрія．Чтঠे осталось въ немъ непоколебими такъ это надежкда вести до гроба чистую безупречную жи До остальнаго ему не было дћла，такъ какъ онъ былъ о ченъ страдатв одинъ и никто въ міръ не шодозривалъ м его сердца，Утраты в九ры и той ужасающей лжи，которою долженъ томиться до конца дней．Твердой опорой для него служитъ честность：онъ будетъ добросовбстно заниматься сво ремесломт свяпиениика，не нарушая ни одного изъ принят имъ обڭтовъ，ПСПолняя по уставу свои обязанноста пасть проповъдуя Бога，служа ему предъ алтаремъ，раздавая вєр． щимъ тъло к кровь Христовы подъ видомъ хлбја и вв
 еслибъ когда вибудь это великое несчастіе и стало изввстны И чего могУтв Отв него требовать еще，если овъ посвят сант，творитвзвв ненарушимой клятвв，если увакаетъ с лыиптеп наде дыла милосердія во всъхъ его видахь，бөзъ доводамд Пелдды на воздаяніе въ загробной жизвт？Таки твердуко почвуу Удалось，наконецъ，успокоить себя и стать свядченника，не держа высоко голову въ одиноксмъ вели бодрствоватв на вырующаго ни во что，но прод）лжающ выпала такая нады вфрою другихъ．И，конечно，не сму одв Учдсть；онъ чувствовалъ，что онъ не один＇в，

у него есть собратья, другіе священники, впавшіе въ сомнъніе, которые твзъ не менъе оставались у подвожія алтаря, какъ солдаты безъ отечества, и, не смотря ни на что, имбли мужество проливать свђтъ божественной иллюзіи надъ колънопреклоненными толпами.

Какъ только Пьеръ окончательно поправился, овъ опять сталъ совершать богослужөніе въ маленькой церкви Нёльи. Каждое утро молодой аббатъ служилъ тамъ обвдню, но ряшилъ отказываться отъ всякаго ттатнаго мбста, отъ всякаго повышенія. Протекли късяды и годы; онъ стоялъ на своемъ, оставаясь викарнымъ священнивомъ, самқмъ безъиввћстныпъ, самьмъ смиреннымъ изъ тьхъ служителеп божіихъ, которыхъ терпятъ въ приходъ, которые появляются п исчезаютъ, псполнивъ свою обязанность. Всякое повышеніе въ чинъ, принятое имъ, онъ счелъ бы усиденіемъ своего обмана, посятательствомъ на право болъе достойныхъ. И ему приходилось отклонять частыя предложенія, такъ какъ его достоинства не могли остаться незамвченными: епархіальное начальство дивилось такому настойчвому смиренію п было не прочь утилизировать силу, которую угадывало въ немъ. Только иногда у него являлось горькое сожалъніе о томъ, что онъ не приноситъ пользы, не работаетъ для какого нибудь крупнаго дыла, для умиротворенія земли, для спасенія и счастія народовъ, какъ подсказіввала ему пламенная, мучительная потребность души. Къ счастью, Пьеръ былъ свободенъ по цълымъ днямъ, и онъ утъшалъ себя, работая съ ожесточеніещъ, пожирая томъ за томомъ ияъ бпбліотеки отда, перечитывая и обсуждая то, чему учился прежде; въ особенности увлекала его исторія надій, желаніе провикнуть въ суть содіальнаго и клерикальнаго зла, чтобы дозваться, точно ли оно неискоренимо.

Однажды поутру, роясь въ большихъ выдвижныхъ ящикахъ внизу книжнаго шкафа, Пьеръ наткнулся на цблое равслбдованіе чудесныхъ явленій въ Лурдъ. Тутъ были весьма полные документы, копіи съ допросовъ Бернадетты, административые протоколы, донесенія полицік, показанія врачей, не считая частныхъ конфиденціальныхъ писемъ, представлявшихъ величайшій интересъ. Онъ удивился такой находкъ и сталъ разспрапивать доктора Шассеня, который припомнилъ, что его другъ, Мишель Фроманъ, со страстью првнялся одважды изу-

чать дЋлло Бернадетты；самому доктору，воторыи былъ родомъ изъ деревни，сосъдне⿺𠃊 съ Лурдомъ，пришлось оказать химику содъйствіе，по доставкъ пбкоторыхъ докумевтовъ．Тогда Пьеръ въ свою очередь также увлекся интереснымъ случаемъ и за－ нимался имъ дфлый мћсяцъ；его удивительно плђняла правди－ вая и чистая личность вцяіонерки，но онъ вовмущался всђцъь， чтд выросло впоспвдствіп на почвв совершившихся чудесъ： варварскищъ фетишизмомъ，печальвыми суевфріями，торже－ ствующей скмоніей．Среди душевнаго разлада，которнй онъ переживалъ，әта исторія подвернулась какъ будто нарочно， чтобъ ускорить кризпсъ и оковчательно разбпть въ нещъ вєру． Но вмвсть съ твиъ она подстрекнула его любошытство；Пьеръ охотно разслвдовалъ бы это дћло，чтобъ установить неоспори－ мую научную истину，оказать услугу чистому христіанству， избавивъ его отъ этой накипи，отъ этой волшебной сказки， такой ребяческой п трогательной．Потомъ онъ былъ принуж－ девъ бросить свою затъю，отступивъ передъ необходимостьь путешествія и сознавая，какъ трудно получкть недостающія свђ－ двнія；и въ немъ осталось только нфжное чувство къ Берня－ деттв，которая очаровывала его и внушала ему глубокую жа－ лость．

Дни проходили，Іьеръ становился все болъе и болье одп－ нокицъ．Докторъ Шассень увхалъ въ Пиренеп въ смертель－ номъ безпокойствъ：онъ бросилъ свопхъ падіентовъ и увезъ въ Котерә больную жену，которая угасала съ каждымъ днемъ на главахъ мужа и дочери，восхитительной взрослой дъвушки． $\mathrm{C}_{\boldsymbol{z}}$ тьхъ поръ маленькій домикъ въ Нёльи совсъмъ опуствлъ и погрузился въ могильную тишину．У Пьера осталось одно раз－ влеченіе－навъщать отъ времени до времени Герсеновъ；они уже давно выъхали изъ сосъдняго дома и онъ нашелъ ихъ въ глубині жалкой улицы，въ твсной квартдркъ．Воспоми－ ваніе 0 первомъ визитв туда было такъ живо，что у него встрепенулось сердце；онъ еще не забылъ своего тогдашняго волненія при видґ Мари．

Пьеръ очвулся，посмотрєлъ вокругъ и увидалъ подругу， распростертою на скамейкъ．Такою онъ нашелъ ее тогда，лежя－ щен уже въ своөмъ жолобұ，прикованной къ этому гробу；къ нему прилаживали колеса，чтобы возить больную．И она，въ которой прежде ключемъ кипбла жизвь，вбчно подвцжная п

смъющаяся, умирала тамъ отъ безд旭ствія п неподвижности. У нея сохранились только волосы, которые покрывали ее, какъ золотистымъ плащемъ. Больная до того исхудала, что сдвлалась какъ будто меньше ростокъ, точно маленькая дъвочка, но что̀ особенно хватало за сердде при взглядъ на ея лицо, такъ это устремлевные вдаль, неподвижные взоры дћвушкки; они ничего не видбли передъ собою, тая упорную мысль, полные безучастія къ окружающему: тақъ свльно быда она поглощена своей болвзнью. Однаво Мари замөтила, что Пьеръ смотритъ на нее, и захотвла ему ульбнуться, но у нея вырвались стоны, и какъ жалка вышла эта удыбка бвддваго, убптаго созданія, убфжденнаго, что ему придется умереть, не дождавшись чуда. Молодой аббатъ былъ потрясенъ; теперь онъ вбдылъ и слышалъ только ее посреди другихъ скорбей, наполнявшпихъ вагонъ, какъ будто опъ сосредоточились въ ней всж, въ продолжительнои агоніи ея красоты, весөлости и молодости.

И мало по малу, не сводя глазъ съ Мари, аббатъ вернулся къ пропедшшмъ двякъ; ему пришли на память часы, полные горькой п грустной прелести, которые онъ переживалъ возль нея, когда приходилъ въ гости въ ихъ маленькую квартирку. Де-Герсевъ окончательно разорился, мечтая подвять производство образдвъ и картинъ рөлигіознаго содержанія, потому что несовершевство әтой отрасли промышленности раздражало его. И послбднія врохи неудачника были поглощены банкротствомв одной хромолитографіи; разсбянный, непредусмотрительныи, онъ полагался на Бога, убаюкиваемый въчной иллювіей своеи ребяческой душпи; этотъ человфкъ не замьчаиъ возраставшей нужды въ его домъ и занялся теперь отысканіемъ способа управлять воздушными шарами, даже не вбдя того, что старшей дочери, Бланшъ, приходилось совершать чудеса расторопности, чтобъ ухитриться добыть хлћба для семьп, для своихъ двухъ
 давая урокп французскаго языка и фортепіанной игры, бвгая съ утра до вечера по всему Парижу въ пыль и грязь, находила еще девьги, нужныя для поддержанія вдоровья Мари. Послвдвяя часто заливалась слезами, горько обвиняя себя въ томъ, что была первой причинои бъдности отда. Сколько истрачено денегъ въ продолженіє столькихъ лӫтъ, когда приходилось платить докторащъ п возить больную на всевозможныя воды:

въ Бурбуль, Э, Ламалу, Амели ло-Бенъ. Теперь врачп отсту-
 различнымъ способамъ: одви приписывали ея болъзнь разрыву большихъ связокъ, другіе-присутствію опухоли, третьє параличу, происходящему отъ пораженія спиннаго мозга, и такъ какъ Мари въ своей дъвической стыдливости не допускала никакого тщательнаго изслбдованія, а доктора даже ствснялись разспрамивать ее подробно, то каждый оставался при своемз мнъніи, объявляя больную неизлъчимой. Вирочемъ, она не разсчитывала больше ни на что, кромஞ помощи божіеи, и впала въ узкое благочестіе, съ тьхъ поръ какъ начала хворать, находя облегченіе только в'ь своей пламенной вдря. Болъе всего ее огорчала невозможность бывать въ деркви, но она каждое утро читала объдню. Ея неподвцжныя ноги казались мертвымш и по временамъ Мари была такъ слаба, что сестръ приходилось кормить ее изъ свопхъ рукъ.

Пьеръ въ эту минуту припомнилъ одинъ эпизодъ. Д处о происходило опять таки вечеромъ, прежде чъмъ зажгли лампу. Онъ сидблъ возль Мари въ темноть сгущавшихся сумерекъ п вдругъ она сказала ему, что хочеть фхать въ Лурдъ, увфренная получить тамъ исцђленіе. Непріятно удивленныи, онъ забылся п сталъ громко доказывать, что съ ея стороны было без уміемъ вбрить различнымъ ребяческимъ бреднямъ. Онъ никогда не говорилъ съ Мари о религіи, отказавпись не только исповъдывать ее, но даже разрътить кое-какія сомнънія набожнои дъвушки. Мододой священникъ дौйствовалъ такъ изъ стыдливости п благочестія; ему было бы слишкомъ больно лгать передъ нею, а съ другой стороны онъ считалъ преступленіемъ. хоть сколько нибудь смутить великую, чистую ввру, которая
 недовольный тђмъ, что не могъ сдержать себя, онъ растерялся, когда почувствовалъ холодную руку Мари въ своей рукъ; потихоньку, ободряемая темнотой, она заговорила свопмъ разбптымъ голосомъ п дала понять аббату, что ей извъстна его тайна, его несчастіе, жестокое бъдствіе для священника-потеря вђры. Во время ихъ бесЂдъ, онъ, самъ того не замъчая, открылъ ей все п ова проникла въ глубь его совћсти съ деликатной чуткостью страждущей подруги. Дъвушка страпно безпокоилась за Пьера п даже стала жальть его болбе самои себя,

какъ человбка，пораженнаго смертельнымъ нравственнымъ не－ дугомъ．Потомъ，когда въ своемъ смущеніи онъ не нахо－ дилъ отв九та，обличая себя уже одвхмъ молчаніемъ，ова опять заговорина про Лурдъ и првбавпла чуть слышно，что хочетъ поручить также и своего друга милосердію пресвятой Діввы， что станеть умолять ее возвратить ему угаспую ввру．Съ этого вечера Мари твердила，что исцълилась бы непремънно，еслибъ пофхала въ Лурдъ．Но препятствіещъ къ поъздкъ служилъ де－ нежныи вопросъ，о которожъ ова не смбетъ даже заикнуться передъ сестрою．Прошло два мъсяца；больная слабђла со двя на день，изнуряемая своими грезами наяву，постоянно устрем－ ляя глаза въ пространство къ лучезарной чудод処ственной пещерє．

Пьеру првходилось выносить тяжелую борьбу．Сначала онъ наотрћзъ отказался сопровождать молодую дъвушку．Потомъ его твердость поколебалась при мысли，что если онъ рыпшится на поћздку，то можетъ извлечь изъ нея пользу，продолжая свое разслбдованіе о Бернадеттв，плбнительный образъ которои оставался у него въ сердцъ．Наконедъ，онъ почувствовалъ ка－ кую－то нежданную отраду，у него явилась тайная надежда，ко－ торую онъ скрывалъ отъ самого себя；ему приходило въ голову， что Мари，пожалуи，права，и пресвятая Дъва，можетъ быть， сжалится и надъ нимъ，возвративъ ему слвпую вєру，вєру младенца，который любқть，не разсуждая．О，вфровать всей душою，отдаться всъмъ существомъ своимъ в九рованіямъ！Бо̀ль－ шаго счастія，конечно，нфтъ на св九тв．Онъ жаждалъ вйры со всей горячностью молодости，со всьмъ пыломъ любвв，которую н九когда питалъ къ своей матерж，и терзался жгучимъ жела－ ніемъ уйти отъ пытки：понимать и знать；жөланіемъ забыться навсегда въ глубинъ божественнаго невъдъвнія．Трусость и бла－ женство таились въ әтой надеждъ отрйшиться отъ личнаго суще－ ствованія，сдыылаться вещью въ рукахъ божіихъ．И такимъ образомъ Пьеръ пришелъ къ рұшємости испытать предложен－ ное ему крайнее средство．

Нед九лю спустя，повздка въ Лурдъ была рытена．Одвако священникъ настоялъ на томъ，чтобы въ послідній разъ посо－ ввтоваться съ докторами；надо было узнать，можетъ ли Мари перенести путешествіе；и туть опять ему представилась одва сцена，причещъ нъкоторыя подробности ея выступали передъ

нимъ особенно ярко, тогда какъ другія уже стушевались. Изъ двопхъ докторовъ, лъчившихъ дъвушку въ прежнее время, одвнъ предполагалъ у нея разрывъ большшхъ связокъ, тогда какъ другой находилъ параличъ, обусловленннй поврежденіемъ сшиннаго мозга; наконецъ оба они остановдлись на послъднемъ опредظлленіи болћвни, не отридая, впрочемъ, и неправильностей со стороны большихъ связокъ; по крайней мърє, всє сямптомы указывали на әто; болђзнь казалась имъ до того очевидной, что они, не колеблясь, дали, каждый отъ себя, почти одинаковыя медицинскія свидъттельства въ совершенно положительной форм. Что же касается путешествія, то врачи считали его возможньмъ, хотя и крайне мучительнымъ для больнои. Это избавило Пьера ото всякихъ колебаніи, такъ какъ въ лицв приглашенныхъ докторовъ онъ встрвталъ людей чрезвычайно осторожныхъ п добросовъстныхъ; но у него оставалось смутное воспоминаніе о третьемъ вратв, Боклеря, его дальнемъ родственникъ, молодомъ человккъ живаго ума, но еще мало извъстномъ и слывшемъ за чудака. Боклеръ долго всматривался въ черты больной, а потомъ сталъ освбдомляться о ея предкахъ и былъ чрезвычайно зачнтересованъ твмъ, чтоे ему сообщили объ отцъ Мари, де-Герсенъ, этомъ архитекторъ на подкладкв изобрєтателя, съ недалекимъ, разбрасывающимся умокъ, склоннымъ ко всякимъ затъямъ. Потомъ докторъ захотвлъ осмотрьть больную и убъдился осторожнымъ прощупываніемъ, что боль окончательно локализировалась въ лввомъ яичникъ, а прп давленіи на него, къ горлу больной какъ будто подступалъ клубокъ, который душилъ ее. Боклеръ, казалось, не првдавалъ никакого значенія параличу ногъ, и послв осмотра, при первомъ прямомъ вопросъ, воскликнулъ, что паціевтку слвдуетъ везти въ Лурдъ, гдф она непремънно исдылится, если у нея есть увђренность въ этомъ. Онъ говорилъ съ улыбкой, что одной вфры совершенно достаточно, что двЉ изъ его паціентокъ, очень набожныя особы, отправленныя имъ въ прошлощъ году въ Лурдъ, - вернулись оттуда сіяющія здоровьемъ. Докторъ даже объяснялъ, каेкъ совершится чудо, говоря, что это произойдетъ моментально, какъ бы путемъ пробужденія, сильн迷шей әкзальтаціей всего существа, причемъ болвзнь, этотъ дьявольскій гнетъ, душившій молодую дъвушку, въ послвдній разъ подступитъ къ горлу и какъ будто выкатится у нея клубкоиъ изо

рта. Однако Боклеръ наотръвъ отказался дать свқд安ельство. Онъ не согласился со своими коллегами, которые отнеслись къ нему холодно, кавъ къ юношъ съ незръльмъ умомъ, который пускается въ слишкомъ рискованныя предположенія. У Пьера смутно остались въ памяти обрывки спора, возобновившагося въ его присутствіи, кое-какія фразы Боклера, объяснявшаго болвзнь: искривленіе внутреннихъ органовъ съ легкими разрывами связокъ вслвдствіе паденія съ лошади, потомъ медленное заживленіе, причемъ все пришло на свое мвсто. Между тъмъ ходъ недуга естественно осложнился нервнищъ разстройствомъ, такъ что больная находинась теперь только во власти прежняго страха и все ея вниманіе было ненормально сосрөдоточено на пункть поврежденія; оно какъ будто замерло здб̆сь и усиливало боли, сдъллавпись неспособнымъ къ воспріятію новыхъ впечатлвній; однако эта познавательная способность можетъ воввратиться къ больной подъ вліяніемъ скльнаго нравственнаго толчка. Впрочемъ, Боклеръ допускалъ также разстройство питанія, -область, пока еще темная въ медициниь,-п даже не рвшался высказаться опредыленно относитөльно хода и важности этого болъзненнаго процесса. Только это мнъніе, будто бы Мари страдала воображаемымъ недугомъ, будто бы жестокія боли, терзавшія ее, происходили отъ поврежденія, зажившаго давно, повазалось до того дикимъ самому Пьеру, когда онъ смотрфлъ на әту живую покойницу съ омертвблымми ногами на ея скорбномъ одръ, что онъ даже не остановился на такой мысли, счастливый въ ту минуту уже тъзъ, что всъ три доктора были согласны относительно одного пункта: разрђшали повздку въ Лурдъ. Для Пьера было достаточно знать, что Марп излвччкма, и теперь онъ былъ готовъ пуститься съ нею хотя на край свдта.

Ахъ, эти послвдніе дни въ Парижъ-въ какой суматохв протекли они! Надіональное паломничество должно было вскорв состояться п Пьеру, во пзбъжаніе крупныхъ расходовъ, вздумалось записать Мари въ попечительство во имя Божіей Ма-тери-Спасительницы. Затвмъ ему пришлось хлопотать, чтоб ы его самого приняли туда въ составъ санитарнаго персонала. Де-Герсенъ былъ въ восторгъ, потому что любилъ природу и горвдъ желаніемъ побывать въ Пиренеяхъ: онъ не заботился рвыительно ни о чемъ и спокойно согласился на предложеніе молодаго священника ваплатить за его пробздъ и пребываніе

въ гостиннидб на мбстъ богомолья，точно самъ онъ былъ ма－ лымъ ребенвомъ．Къ довершенію всего，дочь өго Бланшт на прощанье сунула ему въ карманъ монету въ дваддать фран－ ковъ и де－Герсенъ считалъ себя теперь богачемъ．Эта бьдная Бланшъ，настоящая героиня，ухитрилась скопить пятьдесять франковъ，которые волей－неволей пришлось отъ нея принять， нотому что ова сердилась，желая хоть чвмъ нибудь способство－ вать выздоровленію сестры，если сама не могла фхать съ нею за невозможностью бросить уроки въ Парижђ．Ей приходилось по прежнему гранить мостовую，пока ея родные станутъ мо－ литься тамъ，вдали，прекловяя колъни среди очаровапій свя－ щевной пещеры．И вотъ они отправились и продолжали ка－ титься бевъ конца．

У станщіи Шательро，внезапно подвявшійся громкій говоръ въ вагонъ заставилъ Пьера вздрогнуть и очнуться отъ своего забытья．Что такое случилось？Неужели по末здъ пришелъ въ Пуатье？Одвако，было всего двънадцать часовъ и сестра Гіацинта велбла чктать Angelus，три богородичныхъ пъсни，повторяе－ мыхъ троекратно．Голоса перебивали другъ друга．Раздался новыи гимнъ，перешедшій въ продолжительное заунывное пъ－ ніе．Еще добрыхъ двадцать пять минутъ до Пуатье，гдъ полу－ часовая остановка какъ будто обஷщала облегчить всє страданія！ Іассажиры измучились и тряска была ужасно сильна въ этощъ вагонъ съ зараженнои，накалившейся атмосферои．Больные совсъмъ изнемогали；крупныя слезы текли по щекамъ г－жи Вен－ санъ，глухое проклятіе вырвалось у Сабатье，обыкновенно та－ кого терпðливаго，тогда какъ оратъ Извдоръ，Гривоттъ п г－жа Ветю，казалось，перестали существовать；они лежали замертво， походя на обломки，пвыряемые во вс末 стороны волнами．Мари лежала молча п не хотвла отвЂчать，не хотвла раскрыть глазъ， пресльдуемая ужасающимъ вкдъніемъ Элизы Рукә，этой головы Съ віяющими отверстіями，которая служила для нея эмблемой смерти．И пока поъздъ ускорялъ свой ходъ，таща этотъ грузъ человૐческаго отчаянія，подъ раскаленнымъ небомъ，среди пы－ пащихъ зноемъ равнинъ，произошелъ новый переполохъ：неиз－ вћстный пассажиръ въ углу не подавалъ больше признаковъ зпизии п чей－то голосъ крикнуль，что овъ кончается．

## На разсвбть.

Солнде мединть за горого.
Надъ суровов зкмою
Утро брезжить, но сдегка.
вдешь чащеш льснош;
Между ель и сосноп
Сумракъ держится едва.
Но вдали-приторокъ сп立ный...
Тамъ на склонахъ- посмотри-
Ужь разитть румянецъ пњжный, $^{\text {б }}$
Отбдескъ утренней зари.
И неводьное сравненьө
Въ душу просится: пока
पеловвкъ въ своемъ стремленьъ
Мелокъ, низменъ-жнзнь горька!
Онъ смущается, трепещеть,
Встдду мракъ, исхода нвтъ...
Но взгмяни, питомецъ бвдъ,
Дальше, выше-н забдещеть
Уповавія разсввтъ!
ө. Pomepb.

## ЗОЛОЧЕНАЯ ВОГЕМА.

Романъ.

## I.

Стояла поздняя осень. Хмурое, унылое пебо разстилалось надъ грязными намокшшми улицами. Лохматыя, вакъ бы оборванвыя, тучи низко ползли по сърому небу, а съ мостовыхъ подншмался густой, осклизлый туманъ. Солнцв давно уже не освєцало столици: угрюмне жители почти забыли объ его существованіи и довольствовались бұлесоватыш разсвытными суцерками, начивавшимися поздно п си末нявшимвся короткимъ, блъднымъ днемъ. Огни тушвлись поздно утромъ, а фонари зажигались чуть не съ трехъ часовъ дня. Дорога бнда отчаянвая: липкій, густой свбгъ покрнвалъ улиды и, подмервая къ утру, образовывалъ гоноледицу, преврамавпуюся днемъ въ черную грязь, которая увеличивалась отъ смъвявшаго снъъг дождд; ночью все это опять подмерзало, чтоби снова распуститься послє полудня. Ни сани, скользивтія полозьяии по камнямъ, ни дрожки, съ утопающпии въ жидкой грязн колесами, не годились и слъдовало бы придумать особый, третід тинъ экипажей для взды по этой внгерманладдской болотистой почвъ.

- Направо, ко второму подъъзду!-скомандовалъ господинъ, сидввтій въ тикарной пролеткв. Экипажъ завернулъ за уголъ, разбрасывая резиновыми шивами жидкую гряяь п обдавая ею прохожихъ. Съ изумительной, почти экввлибристичес кой ловкостью, какая-то дама переходила улицу, по которой прођхала пролетка, и была окачена грязью съ ногъ до головы.
- Негодяа!-крикнула ова, выведенная изъ себя въ дого нку экипажу, непзвъстно къ кому обращаясь: къ владъльду

ли его, или къ кучеру. Оба обернулись. Хозяинъ пролетки быстро взглянулъ на неө, по привычкъ оглядывать всђхъ маломальски прилично одђтыхъ женщинъ. Она уже стояла у фонаря, который бросалъ достаточно св亩а, чтобы можно было хорошо разглядъть ее. Это была высокая, стройная и красивая блондинга. Ея черная фетровая пляпа съ двумя торчащими крылышками, вуаль съ бдлой каемкой внизу, плюшевая жакетка, боа изъ пвтушьихъ перьевъ, темнозеленая юбка, отороченная красивымъ марабу, элегантный зовтвкъ и черныя перчатки-всө было забрызгано п облъплено грязью. Дфйствительно, видъ ея былъ жалокъ. Ова высоко подняла юбку и отряхивала ее, не переставая браниться.

- Это безобразіе!-говорила она.-Проклятыя шины...

Господинъ, виновникъ ея непріятнаго положенія, соскочилъ съ дрожекъ и подошелъ къ дамъ, разсыпаясь въ извиненіяхъ. Онъ слегка приподнялъ свою пляпу, всю осыпанную густымъ, мокрымъ свъгомъ, которыи насөлл п на воротвикъ его пальто, и на коротко остриженной бородкъ, и проговорилъ:

- Ради бога, простите меня... Сколько разъ приказывалъ я кучеру єхать шагомъ въ виду проходящихъ. Но вы вышля изъ-за угла... мы не могли предвидәтть...
- Пожалуйста, не безпокойтесь, -еще недовольнымъ тономъ отвбттила блондинка, продолжая отряхивать юбку.

Онъ взглянулъ на нее. Мелко завитые и взбитые, въ вбдъ морско пъны, волосы превосходнаго, ровнаго волотистаго цвбта слегка развились отъ сырости осенней непогоды, не смотря на то, что были защищены вуалью; темныя брови были сдвинуты и придавали сердитый, дौтски-обиженный видъ очаровательному личхку; сввтлосърые глаза смотрфли строго, а полныя, красныя, почти чувственныя губы были полуоткрыты и за ними ввднблось два ряда ровныхъ, ослбпительно бвлыхъ зубовъ.

- Если вы желаете,-началъ господинъ, смущенно стоя передъ ней: - мой кучеръ довезетъ васъ по адресу... Никаноръ! - крикнулъ онъ кучеру.
- Не безпокойтесь, благодарю васъ,-сухо скавала дама, продолжая отряхивать юбку.

Вдновникъ ея несчастья инстинктивно опустилъ глаза. Ея нога, красивая п полная, была обута въ черный чулокъ и вы-

сокую щегольскую ботинку па пуговєдахъ и безъ кабдуковъ: калошъ на ней не было.

- Невозможно вдти въ такомъ видъ, - продолжалъ настойчдво ея собесъдвикъ:- рошу васъ, возьмите мои экипажъ.

Блондинка кончила возню съ юбкой и, вынувъ носовой платокъ пзъ висввшей на шолковой лентъ муфты, стала имъ отряхивать плютевую жакетку.

- Прошу васъ, не безпокойтесь обо мнъ, -еще суше отвътила она п сдъллала движеніе удалиться.

Чувствуя, что онъ мбшаетъ ей приводитъ въ порядогъ ея туалетъ, онъ, еще разъ поклонившись, удалился съ изввненіями. Онъ былъ въ нфсколькихъ шагахъ отъ подъвзда п пощелъ пъппомъ. Уже входя въ двери, онъ еще разъ обернудся. Она все еще стояла подъ фонаремъ п стряхивала грязь съ своего боа. Кучеръ Никаноръ осторожно, шагомъ, подъъзжаль къ подъъзду.

- Долго пробудете? -крикнулъ онъ вслвдъ своему барнвэ.
- Часа черезъ полтора заћзжай,-отвьчалъ тотъ, обрадовавшись возможности задержаться у дверей и надђясь: чт невольно обпженная имъ дама пройдетъ мимо него. Но она пошла въ другую сторону. Тогда овъ, наконецъ, рєшплся войти.
- Une jolie figure!-пробориоталъ онъ, снвмая пальто п вытирая мокрые усы и бороду надушеннымъ платкомъ.

Снимавшій съ него пальто швейдаръ п лакей, встрьтившій его на верхней площадкъ лЂстницы, по электрическому звонку мвейдара, относились къ нему съ фамильярной почтительностью, какъ встръчаютъ всегда habitués или друвен дома. Опъ подымался по красному бархатному ковру отлогой лъстницы, прпдерживаясь за изящвыя бронзовыя перила, обтянутыя трппомъ. На площадкъ, окруженное декораүивной зеленью дожатнихъ пальмъ въ кадкахъ, стояло огромное зеркало въ изящвоџ рамъ. Онъ, по привычкъ, которую давно уже усвонлъ, маштнально взглянулъ въ это зеркало, въ которомъ отразвлась его фп гура въ короткомъ, почти кургузомъ смокингъ, пирокихъ брю кахъ «съ лентои» п лакированныхъ ботинкахъ; скользнувъ взглядомъ по бњлой статуб какой-то обнаженной богини, красиво рисовавш ейся на зеленомъ фонъ остролиственныхъ пальиъ, цоправилъ рукой волосы, онъ сд为лалъ «контрольное» двнженіе по

усамъ, чтобы провърить, не растрепались ли они, и, наконедъ, быстро вотелъ въ дверь.

## II.

Въ столовой было много народу. Кончали объдать. Въ комнать стоялъ сязый дымъ отъ курившихся папиросъ. На столв былъ обычный послъобъденный безпорядокъ: брошенныя небрежно салфетки, недопитыя рюмки, корки отъ очищенныхъ фруктовъ, окурки папиросъ, тарелки съ остатками пирожнаго, которыя еще не успЂли прибрать. Въ то время, когда входилъ новый гость, всъ задвигали стульями: вставали изъ-за стола.

- Вы никогда не можете пріъхать во̀-время,-сказала хозяйка дома, маленькая худенькая брюнетка, подавая руку гостю. -Мы уже пообддали. Если вы хотите, Јеan подастъ вамъ...

Почтительно дълуя ея руку, онъ отвђчалъ:

- Но я и не разсчитывалъ объдать, Лидія Викторовна. Я и зађхалъ-то на минутку, -столько дђла, столько дђла!..
- Воображаю,-презрительно сказала та.
- Это у Воеводскаго дظла?-спросилъ проходивтіи мимо брюнетъ и засиђялся. - Давно ли ты сталъ дфловымъ человъкомъ? Если ты считаешь своп романическія похожденія за дъла...
«Дуракъ»!-мысленно выбранилъ его Воеводскій и заискивающимъ взглядомъ посмотрълъ на Лшдію Вєкторовну. Онъ замътилъ, какъ ея красивыя брови чуть-чуть сдвинулись, что̀ всегда было вєрнымъ признакомъ ея раздраженія, и ему стало досадно, что глупая фраза "этого наглаго адвокатишки» способна испортить его отношенія къ хорошенькой женщинъ.
- Если вы также обдуианно провзносите свои защитительныя рєчи, - сказалъ Воеводскій наружно-спокойнымъ тономъ, -воображаю, сколькихъ еубъектовъ вы послали въ мъста не столь отдаленныя...
- Юппитеръ, ты сердишься, ergo...-отвъчалъ тотъ, проходя въ гостинную.
- Дуракъ!-повторилъ Воеводскій, но уже довольно громко и съ намђреніемъ, чтобы его услыхала хозяйка.
- Дыму безъ огня не бываетъ, - сказала Ладія Впкторовва.
- Бываетъ, -отввттилъ ей въ тонъ Воеводскій п указалъ да спзые клубы, носввшіеся по столовой, изъ которой всб гости давно уже вышли.

Она только что собпралась ему отвбтить, какъ къ ней подошелъ Jean и вполголоса проговорилъ:

- Лиза проситъ васъ на минуту выйти къ ней.
- Что ей нужно? - досадливо поводя пдечомъ, спроспла ова.
- Не могу знать.
- Позовите ее сюда.

Вошла хоротенькая горничная въ бвломъ фартукъ и туго накрахмаленномъ чепчикъ. Она немного смутилась, увидя рядомъ съ барынеи Воеводскаго, которому поклонилась.

- Ничего, говорите, - сказала Лидія Викторовна. - Прд немъ можно...

Лиза однако колебалась; но ова вдругъ рвппилась.

- Тамъ пришелъ мальчикъ отъ Сары Рафаиловны.
- Кто это Сара Рафапловна? - морщась отъ старані⿺ прнпомнить, спросила хозяйка дома.
- Портниха, барння.
- Ахъ, да, да! Что өму? За деньгами, да?
- Да, онъ принесъ счетъ... - Лиза быстро подала ей счетъ, неизвъстно откуда появившійся у нея въ рукахъ, такъ какъ при входъ въ столовую у нея таковаго не было.
- Сколько тамъ? -раздраженно спросила барыня, не прғнимая отъ нея бумажки и не глядя на нее.
- Немного, около сорока рублей.
- Я у васъ не спрапиваю, много это или мало... И находятъ они время приходить во время объда! Сколько разъ я говорила, чтобы являлись утромъ.
- Онъ говоритъ, что Сара Рафаиловна очень больна... опасно больна... нужно носылать ва лєкарствомъ,-быстро говорила Лиза, и въ товъ ея голоса звучала нотка сочувствія къ бъдной портнихъ, состоявшей «на передълкахъ и починкахъ» у Лидік Викторовны.-Ей придется лечь въ больниду...
- Но у меня нфтъ денегъ,-смущенно проговорила Лидія Викторовна, вынимая портмонә. Въ немъ сиротливо веленъла

единственная смятая трехрублевая бумажка．По первому по－ бужденію，Лидія Вєкторовна хотвла вынуть эту бумажку и от－ дать ее Ливъ，но потомъ раздумала и весьма основательно за－ мвтила：－Не могу же я остаться бевъ гроша．．．Послушайте， Василій Ивановичъ，－сказала она，обращаясь къ Воеводскому：－ нбтъ ли у васъ сорока рублей？Я пошлюо вавтра заложить брилліанты．．．Јean вамъ принесетъ．

Воеводскі⿺辶 сд杂лалъ нервное движеніе по направленію къ боковому карману смокинга，гдъ у него хранился въ высшеп степени изящныи бумажникъ maroquin，давно уже лишеннын содержикаго．
－Ахъ，нфтъ，нђтъ．．．pardon，я оставадъ букажникъ въ сюртукъ．．．－торопливо сказалъ онъ，отлично чувствуя на себъ присутствіе бумажника，который давблъ его теперь своей пустотоя．
－Какъ это досадно！－промолвила она и повернулась къ Лиз边．
－Скажитө，чтобы пришелъ завтра，二и，не давая ей воз－ разить，прибавила：－ступайте．

Но горничная не пла и переминалась съ ноги на ногу．
－Что еще？－спроспла Лидія Викторовна．
－Онъ просилъ хоть немного．Ежели，говоритъ，барыня не можетъ всего，хоть рупь пущай дадутъ．．．очень нужно．．．

Тогда，съ геройскою рфшшмостью，Лидія Вєкторовна отдала ей зеленую бумажку．
－Надоظли！－сказала она и вывернула передъ горничной портмонә，въ которомъ ничего не было．－Вы вхдите－пустой！－ прибавила она съ какимъ－то дътскимъ простодушіещъ．

Воеводскій отошелъ въ сторону и вытиралъ лобъ платкомъ． Его броспло въ жаръ и на лбу выступилъ потъ．Затъзъ онъ принялся весьца внимательно и сосредоточенно разглядывать листы какого－то деревда，стараясь сдълать видъ，что не слы－ шитъ послвдней фразы хорошенькой брюнетки．
－Это чортъ знаетъ что»！－думалъ онъ：－《ни коп処ки！A la lettre，pas un sou！．．Свинствоз！．．

Они перешли въ гостинную，какъ только горничная скры－ лась．

## III.

Въ гостиннои, развалясь въ креслъ, ораторствовалъ адвокатъ.

- Наше законодательство имветъ много пробњловъ... Это, конечно, весьма извинительно п совершенно понятно. Жизнь идетъ впередъ; люди квняются, отношенія усложняются, новыпи содіальныи строй вызываөть къ жизни иножество еще незатронутыхъ и неразработанныхъ наукою вопросовъ...
- Это совершенно вфрно, Александръ Александровичъ, робко, даже нъсколько подобострастно прервалъ его юныв помощникъ присяжнаго повфренваго:-но я все таки не поникаю...
- Еслибы вы меня не прерывали и выслушали до конца, быть можеть, вы п поняли бы,-холодно, скосивъ на него глаза, сказалъ адвокатъ.

Помощникъ присяжнаго «прелюбодвяя сконфузился п посмотрблъ въ полъ. Хотя онъ состоялъ помощникомъ у другаго адвоката, но его неудержимо влекло къ Алөксандру Александровичу, о которомъ начинали поговаривать и звъзда котораго начинала восходить на горизонть столичной адвокатуры, тогда какъ звъзда его настоящаго патрова уже клонилась къ закату. Молодои человћкъ, не смотря на свою молодость, былъ «изъ раннихъ» и принадлежапъ къ числу тђхъ современныхъ юонопей, которые со пкольной скамьи усвоили себъ заманчивый девизъ: «впередъ безъ страха и сомнънья»... къ обезпеченному существованію и къ благамъ жизни.

Между тъщъ адвокатъ продолжалъ:

- Такъ я и говорю: если въ странъ не существуетъ почати, то ясно, что въ законодательствъ не можетъ существовать и закона о диффамадіи путемъ прессы. Если въ странь существуетъ лишь мъновая торговля при отсутствіи денежныхъ знаковъ, то ясно, что въ законодательствъ такой первобытнон страны не можетъ быть п закона, карающаго поддялку денежныхъ знаковъ и т. п. Я взялъ крайніе примъры, только потому, что истина рөльефвъе всего познаётся въ крайностахъ. Само собою разукъется, что въ наше время такихъ странъ безъ печати и денежныхъ знаковъ-не существуетъ, а если овь и значатся на географическои картв, то это страны, находящіяся въ первобытномъ состояніи, дикія, некультурныя, у ко-

торкхъ отсутствуетъ правильное законодательство, а есть тольюо такв называемое «обычное право». Но люди науки, принадлежащіе къ стравв, именующей себя цивилизованной, европейскои п культурнои, люди науки, поставленные на стражґ развитія правоваго порядка и юридическаго закона, должны пристально слфдить за всъми функціональными измьненіями культурной жизни и немедленно вводить въ законодательство своед страны новые законы, вызываемые къ жизни самои жизнью... Теперь вы понимаете...

Молодои человђгъ ничего не понималъ. «Къ чему онъ клонитъз? мучвтельно думалъ онъ, напрягши всъ силы своего ума и воображенія, чтобы проникнуть въ сокровенный смыслъ адвокатскаго краснорффчія. Онъ краснълъ и потвлъ, п готовъ былъ ежеминутно прервать тягучую адвокатскую рвчь подобострастнымъ восклицаніемъ: «понялъ»! п твмъ подслужиться; но такъ какъ онъ рфшштельно ничего не понималъ, то ограничивался сочувственнымъ мычаньемъ при каждой паузђ, которую двлалъ адвокатъ, п радостными кивками головы въ тв р'ддкіе моменты, когда ему удавалось попадать въ кругъ зрбнія оратора, какъ нарочво игнорировавшаго юношу и говорившаго свою рвчь для болће вліятельныхъ и почетныхъ гостей.

- Я говорю pro domo suo,-продолжалъ Ввнценосдевъ. Я говорю о томъ, что въ нашихъ законахъ о печати нвтъ соотв立ствующеп статьи, по которой можно было бы притянуть къ суду редактора юмористическаго журняла за помьщеніе въ ономъ карикатуры на совремевныхъ двятелеп общества...

Онъ поспъшно полъзъ въ боковои карманъ щегольскаго фрака и досталъ оттуда нумеръ юмористическаго журнала: -Дребезги». На первой странидъ красовалась карикатура на самого Ввнденосдева, которыи былъ изображенъ съ большой головой на маленькомъ туловищ'в и съ надиисью: аОдинъ изъ современныхъ Цицероновъ».

- Какая наглость! - негодующе прошепталъ помощникъ присяжнаго повфреннаго и подумалъ: «когда-то я попаду на эту страницу и попаду ли?*

Воеводскому захотьлось отомстить:

- Скажи, Ввнцевосцевъ, сколько ты заплатилъ за помвщеніе өтого портрета?-спросилъ онъ громко.
- Нав'қрное больше, чђмъ ты въ состояніи заплатить своеуг кафе-тантанной пъвидъ, - отвђтилъ адвокатъ очень спокойно, но внутренно дрожа отъ ярости: во всякомъ случає, Воеводскій испортилъ еиу весь эффектъ рұчи.

Не смотря на то, что отвђтъ адвоката былъ сказанъ вполголоса, Лидія Викторовна услытала его, потому что овъ пменно на это п былъ разсчитанъ.

Воеводскій очень смутился и взглянулъ на Лидію Викторовну: брови ея были сдвивуты.

- Обвунитель очеввдно настапваетъ на своемъ обвиненіи, замђтила она Воеводскому, криво усмъхаясь.-Nous en reparlerons.

Она попла въ глубь коинаты. Онъ хотьлъ послбддовать зз ней, но по дорогъ его остановвлъ генералъ.

- Послушайте, Воеводскій... Отчего вы не служите? Вчера вашъ отецъ опять писалъ мнъ. Я объщался поговорить съ вами.

Воеводскій досадливо повелъ плечомъ.

- Не чувствую призванія, вате превосходительство. Я би могъ многое сказать по этому поводу... но, право, мвђ кажется, здъсь это несовсбмъ удобно...
- Такъ заъзжайте ко мнъ. До часу...
- Слушаю-съ.

Онъ устремился къ хозяйкъ дома. Но та, замбтивъ его маневръ, быстро подошла къ гостямъ.

- Отчего вы не пьете? -спросила она. - Monsieur Горемыкинъ, -обратилась она къ помощнику присяжнаго повъреннаго:-позвоните и велите Јеап подать намъ ликеры. Постойте, я не пью ликеровъ... пусть мнъ дадутъ портвейву.

Принесли вина и ликеры. Адвокатъ разговаривалъ съ Горемыкинымъ, до котораго онъ наконецъ снизошелъ; генералъ опять пойиалъ Воеводскаго; Лидія Викторовна пила, какъ корнетъ, и хохотала, сбдя на маленькомъ диванчикв и слушая безтабамное вранье трехъ молодыхъ людей. Горемыквнъ «влъ глазами» свظттило адвокатуры; Воеводскій почти не слушалъ генерала, бросая оживленные взоры на молодыхз людей и на Лидію Викторовну. Потомъ онъ посмотрђлъ на Въвденосцева. Его фракъ, бђлоснъжная сорочка, золотая цЂпь и массивное золотое рince-nez бросились ему въ глаза и онъ невольво пе-

ревелъ кхъ на свой чуть-чуть потертый смокингъ и на монокль въ роговой оправъ. Онъ тяжко вздохнулъ.

- Јеап, приготовьте столикъ для макао,-сказала хозяйка дома проходившему лакею.

Горемыкинъ поспбшно сорвался съ мбста, боясь, чтобы его не усадили играть, и сталъ прощаться. За нимъ послъдовалъ Воеводскіи.

- Не забудьте,-сказала ему Лидія Викторовна,-черезъ два дня я праздвую свое рожденье. Вы вћдь способны забыть... гд用 же өспхд помнить?..
- Это клевета, увŁряю васъ...
- Nous en reparlerons, - повторила она.


## IV.

У подъъзда давно уже стоялъ Никаноръ. Воеводскіи сылъ въ экипажъ.

- Куда прикажете? - спросилъ кучеръ своимъ обыкновеннымъ ровнымъ голосомъ, который показался, однако, съдоку угрожающимъ. Воеводскій уже годъ ъздилъ съ Никаноромъ и изучилъ его характеръ до мелочей. Никаноръ былъ очень умный и очень воспитанный кучеръ. Онъ былъ всегда въжливъ, «корректенъ», смиренъ, даже ласковъ. И Воеводскій очень любилъ его за это п весьма дорожилъ ищъ; но въ особенности онъ цънилъ его за долготерпъніе въ смыслъ денегъ. Однако Никаноръ иногда вдругъ *обострялся>; долготерпъніе его исчезадо, корректность пропадала, благовоспитанность превращалась въ наглость и кучеръ съ чисто «хамскою» непосльдовательностью начиналъ требовать денегъ. Требовалъ онъ ихъ всегда дерзко, грубо, нахально; выраженій не выбпралъ и въ нихъ не стьснялся.
- Домой, -отвђтилъ Воеводскій п прищурился, глядя въ тирокую спину Никанора. Кучеръ тряхнулъ головои, повелъ еле замътно плечомъ п прикрикнулъ на лошадей. И въ положеніп головы, и по двцженію спины, и по угрожающимъ ноткамъ въ голосъ, Вөеводскій замђтилъ, что съ его Никаноромъ творится что-то неладное.
«Обостряется» - подумалъ онъ и весь съежился. - «У подъћзда начнетъ требовать денегъ! Одно за однимъ. Какъ посыплятся несчастья-такъ ужь имъ п удержу нътъ... сввнство!»...

Во время дороги онъ раздумывалъ. Невозможно такъ жить! Онъ не могъ сегодня дать сорока рублеи Лидіи Викторовнъ. Нахалъ Вънценосдевъ начинаетъ замъчать его денөжную несостоятельность, судя по его намеку; смокингъ его порядочно таки потертъ и скоро нужно заказывать новое платье. А тутъ еще въ пятниду день рождөнія Лидіп, какъ онъ про себя называлъ ее; нужно что нибудь поднести - если нельзя подарка, то, во всякомъ случађ, цвфты, конфекты... Никаноръ станетъ требовать сейчасъ денегъ-әто очевкдно, судя по его озлобленнымъ окрикамъ на лошадеи и прохожихъ. По мъръ приближенія къ дому, кучеръ «обострялся» все болъе и болъе. Подкативъ къ подъъзду, онъ осадилъ лошадей п остановился. Воеводскій со стремительной быстротой соскопилъ съ пролетки и юркнулъ въ подъъздъ. Онъ уже подумалъ, что все обошлось благополучво, какъ вдругъ услыхалъ за собой грубыи голосъ Никанора:

- Василій Николаевичъ!
- Что тебж, Никаноръ?-мягко спросилъ Воеводскій, останавливаясь.
- Разсчетъ пожалуйте. Мы болъе несогласвы. Нешто возможно? Почитай пять мьсядевъ ни гроша. Чай, и мнъ всть надоть. Не краденое жру. Да и конямъ... Овсы дороги.
- Потерпи Никаноръ, теперь у меня нєту.
- Только и слышишь: ньту да нौту! Когда у васъ естьто? - рронически спросилъ овъ. - Завтраками все кормите. Съ ватихъ завтраковъ-то сытъ не будешь; животы подведетъ,-вотъ что! А мнъ пожалуйте разсчетъ... мы ждать несогласны...
- Ну—ну, ты не очень...
- पего не очень! Деньги пожалуйте... а то в九ддь и къ мировому.
- Да ты съ ума сошелъ! Пьянъ, что ли?
- Не съ вашихъ ли денегъ? Не больно напьешься...

Воеводскій чувствовалъ, что ему не справиться нынче съ обострившвмся мужикомъ. Онъ юркнулъ въ подъъздъ, -малодушно, какъ страусъ, прячущій голову отъ преслъдованіи.

Но Никаноръ совсъиъ разбушевался.

- Щелкоперъ... тавтрапа̀!-довольно громко изрекалъ онъ, такъ что его ругательства доносились до Воеводскаго.-А еще баринъ. На брюхћ-то шолкъ, а въ брюхє щелкъ!..

До̀ма Казиміръ, лакей Воеводскаго, подалъ ему пачку писемъ, полученныхъ въ его отсутствіе. Воеводскій снялъ смокингъ, еще разъ ревниво оглядблъ его, стараясь прозрвть умственнымъ окомъ количество времени, которое можно будетъ еще съ честью поносить его, и, вздохнувъ, усълся въ кресло. Онъ распечаталъ первое, попавпееся въ руку, письмо:
*Милостивый государь, господинъ Воеводскій! Я пишу вамъ въ послдддній разъ. До моего протлаго вамъ н交тъ никакого дЄла и денегъ я просила не для себя; наконецъ, вы не такои господинъ, который былъ бы способенъ нести отвєтственность за другихъ, разъ вы не можөте нести ее за себя. Вамии намеки пошлы, подлы и глупы. Вы не задумаетесь свалить на другихъ всъ свои неоспоримыя обязанности, если не ко мнж, то по отношенію къ ваиему ребенку, которыи теперь боленъ. У такихъ господъ, какъ вы, не просятъ, а требуютъ денегъ. И я не остановлюсь ни передъ чъмъ, чтобы причинить вамъ крупную непріятность и наградить по заслугамъ. Вы нишете, что у васъ нытъ ни гроша. Это сказки... Какъ же вы въ такомъ случає можете посъщать общество, ухаживать за Лидіей Викторовной Словенской, ужинать съ m-lle Пантеонъ, посвщать театры, балы, маскарады и скачки? Впрочемъ, до всего этого мнъ н字ть ровно никакого дћла. Ребенокъ вашъ боленъ: его надо лъчить. И я въ послъдній разъ требую денегъ на ребенка, безспорно вашего, хотя вы, вєроятно, способны отъ него отказаться. Буду ждать отвћта. Мать вашего ребенка, Анна Шимкевичъ».

- Свинство! - неопредбленно воскликнулъ Воеводскій, морщась отъ боли, которую ему причввило чтеніе этого посланія, п принялся за другое, «открытое», ппсьмо.
«Милостивыи государь. Не получивъ до сего времени отвђта на наши два увбдомленія объ уплать состоящаго за вами долга за пріобрытенное у насъ колье изъ бирюзы, мы вынуждены сдظлать вамъ послбднее напоминаніе, послъ котораго обратимся въ судъ. $\mathrm{C}_{ъ}$ почтеніемъ...»
- Эдакіе хамы! - съ раздраженіемъ сказалъ Воеводскій, от-

щвырвувъ письмо．«Открытымъ» пишутъ．．．чтобы вс䄧 лакеи и швейцары читали！．．

Онъ схватилъ третіи листокъ，который оказался не пись－ момъ，а повбсткоп отъ мироваго судьи．

Онъ сталъ читать：
＊Пов九стка отв九тчику по гражданскому двылу．．．мировои судья．．．участка．．．вызываетъ дворянина，не вмъющаго чина Василія Ивановича Воеводскаго．．．жительствующаго．．．сего мь－ сяца．．．дня．．．по иску портныхъ д光ъ мастера Капеллава．．． двЂсти дваддать пять рублей．．．Камера помђщается»．．．

Воеводскій развелъ руками：
－Все сразу．．．Обрушилось！－пробормоталъ овъ безнадежво унылымъ голосомъ．

Въ послђднемъ письмъ онъ прочелъ：
«Вася，завтра выЂзжаю къ тебъ．Нужно поговорить по по－ воду твоего идіотскаго письма．Cпивпу，а потому кончаю．Твой отедъ Иванъ Воеводскій»．
－Ну．．．ве было печали！－обозленныи до дрожи въ го－ носъ，проговорилъ Василій Ивановичъ и стукнулъ кулакомъ по столу，такъ что перо вылетвло пзъ стаканчика и стеклышки на подсвбчникахъ задребезжали．－Нбтъ，это ужь походитъ на феерію．По истинв，это ужь embarras de richesse！Послб завтра прієзжаетъ родитель．．．Долги，платежи，рожденіе Лидіп，шан－ тажныя письма，повъстки，угрозы，Никаноръ．．．животное．．．Свин－ ство！．．Казиміръ，－крикнулъ онъ：－чаю！．．

Казвміръ ничего не отввтилъ；овъ только показался на зовъ въ дверяхъ и молча пошелъ исполнять приказавіе．И въ лиці Һазъміра，этого выдержаннаго поляка－лакея，мелькало теперь что－то наглое．Вотъ－вотъ и онъ потребуетъ денегъ．．．

Такъ，по крайней мърв，показалось Воеводскому．

## V．

На улицб было совсъмъ темно и снбгъ валилъ густыми хлопьяих．Воеводскій прошелъ изъ кабпнета въ столовую．Въ кабинетв были спущены шторы и онъ забылъ о непогодђ． Войд въ столовую，при свбтю мелькавшаго за окномъ улич－ наго фонаря，онъ увидظ̆лъ әту безконечную，падающую съ

веба въ видъ бълаго занавъса, снъжную пелену. Онъ чувствовалъ себя отвратительно; әтотъ тускло мелькающій фонарный огонь, әта свтка мокраго снбгг, этотъ Казкміръ съ проблематическимъ лицомъ и всъ эти неудачи и невзгоды дня раздражкали его. И въ желудкъ, и въ головъ было пусто: въ желудкъ оттого, что онъ сегодвя не объддалъ-дома стола не держалъ, въ ресторанъ пообъдать не оыло денегъ, а къ объду Словевскои опоздалъ; - въ головъ оттого, что онъ давно уже дривыкъ изгонять оттуда не только самую мысль, но п малібытій намекъ на нее. Еще сердде порой говорило въ немъ; онъ не утратилъ способности «влюбляться», иногда въ трехъ разомъ; но все это скоро проходило п чувствованьида его были такъ мелки, такъ ничтожны, что онъ и самъ не придавалъ имъ викакого значенія.

Усъвшись за чай и съ апетитомъ разламывая теплый калачъ, онъ попробовалъ сосредоточиться и разобраться въ надвигавшихся на него, со всьхъ сторонъ, угрожающихъ сбмптомахъ. Это было очень трудно, потому что мысли его бродили и перескакивали съ предмета на прөдметъ: то передъ нимъ являлась Лидія Викторовна, съ которой онъ познакомился весной, года полтора тому назадъ, и для которой порвалъ связь съ Анной Шимкевичъ; то вдругъ Лидію Викторовну смъняла m-lle Пантеовъ, пъвичка изъ Chateau Pudique, чтд на Фонтанкъ, съ которой онъ завелъ интрижку отъ скуки въ часы свободвые отъ ухаживанья за Словенской; то вдругъ онъ впдблъ передъ собой блондинку, которую два часа тому назадъ обрызгалъ шинами своего наемнаго неоплаченнаго экипажа.
«Cette grande blonde! - думалъ онъ по франдузски:-«хоротенькій кусочекъ... получше Пантеонмп. Кто ова и что она:.. Какъ теперь узнаешь?»..

Передъ нимъ появился Казиміръ.

- Послушай, Казпміръ, мнЂ до заръзу деньги нужны... нельзя лии сто рублей... до перваго?-робко сказалъ онъ, рвшпительно не зная, почему ему подвернулось на языкъ первое число.
- Баринъ п безъ того мнћ долженъ, - отвътилъ лакей, стараясь поймать взглядъ Воеводскаго, который упорно скрывалъ его отъ Казвміра. - Гдъ мнظ взять? Я самъ въ лбтнемъ пальто бвгаю... выкупить не на что... сапогъ нйть, срамъ! Я хотвлъ просить у барина...
- Не могу, не могу... вздоръ какой! Что̀ вы сговорились всъ сегодвя? Нашли время!.. ІІотерпи... будутъ - отдамъ съ процентами.
- Не нужно мнъ вашихъ процентовъ! Хоть бы свое получить! - вдругъ неожиданно-грубо сказалъ Казиміръ и ушелъ въ кухню, хлопнувъ дверью.
-ІІлохо!» подумалъ Воеводскій: «п әтотъ обострился!»
И онъ сташъ усиленно думать. Ну, Шимкеввчъ-это вздоръ; погрозитъ, погрозитъ да и броситъ; да, наконецъ, будутъ дөньги, онъ вышлетъ. Ребенокъ его, это несомнънно, и онъ все же не такой негодяй, какимъ его хочетъ выставить въ письмъ Анна. Они разошлись, но изъ этого ничего не слфдуетъ; правда, послв одного ея письма, онъ вышелъ изъ себя, и написалъ ей много нехорошаго, упрекалъ ее связью, которая была до него, и вообще намеки его были грязны. Онъ это сознавагъ п желалъ бы имђть массу денегъ, чтобы сразу выслать ей порядочный кушъ. Онъ взялъ газету, вынулъ каравдашъ и сддлалъ на тирокихъ газетныхъ поляхъ вычисленіө: Никанору, размышлялъ онъ, записывая цифры долга, заплатить скотинъ и торжественно отказать... Аннъ.я. послать при холодномъ, строгомъ письмъ. Казиміру отказать нельзя: человъкъ полезный... п чорть его знаетъ, гдъ әтотъ хитрый полякъ умЂетъ раздобыться деньгами; должно быть, свои даетъ... накралъ гдф нибудь, а теперь дђлаетъ вбдъ, что беретъ у другихъ, чтобы драть лихвенные проценты. Ювелиру за колье... Дернуло его поднести такое колье Пантеоншґ... послбддвія деньги ухлопалъ и еще долгъ навязалъ себъ на шею. Но поступить иначе было нельзя: бенефисъ! Никто, какъ онъ, не умвлъ погазать себя богачемъ передъ завсегдатаями Chateau Pudique п самой Пантеоншей; нужно же было поддержать престижъ. Портному... вотъ вопіющів долгъ. Ему почти не въ чемъ показаться въ хорощемъ рбществъ. Заплати онъ портному, и можно снова заказывать платья въ кредитъ... выпли новые покроп, а овъ все щеголяетъ въ потертомъ смокингъ. Скоро звма, нужно выкупить пубу. Подарокъ Лидіи Вхкторовнъ въ день рожденья... за квартдру... за то, за другое, за третье; по двумъ «простымъ> векселямъ, по одному «вопіющему»... карточный долгъ... на жизнь... Столбецъ цифръ росъ и принималъ внушптельные размъры. Овъ

быстро подчеркнулъ этотъ столбецъ и подсчитатъ: одиннадиать тьсячв! Холодный потъ выступилъ у него на лбу.

- Чортъ знаетъ что!-прошепталъ онъ и, нервно дввнувъ стуломъ, прошелся по комнатъ.

Дребөзжащій әлектрическій звонокъ раздался вълпередней. Казвміръ пробъжалъ въ столовую.

- Если кредиторъ, гони въ шею... мевя нђтъ! - успълъ онъ скавать ему въ догонку.

Въ комнату, какъ ураганъ, ворвалась "Пантеонша». Это была очень әффектвая брюнетка, высокая, стройная, со жгучими, большими глазами. Од杂та она была блистатөльно. На ней была темнозеленая плюшевая ротонда съ чудвымъ ворот-
 ная зөленымъ бархатомъ и черныии крыльями, торчавшими въ разныя стороны. Въ ушахъ сверкали брилліанты величиною съ калевый орвхъ. Волна тяжелаго запаха peau d'Espagne пахвула на Воеводскаго. Онъ быстро нагнулся и приписалъ къ длинному столбду цифръ еще одву. •Забылъ! подумалъ ов'ь: «за ротонду еще сто рублей остался долженъ»...

- Милій, я завхаль за тобой...-ломанымъ русскимъ языкомъ заговорила m-lle Пантеонъ. - Allons donc! tu bonde?воскликнула ова, вгляд九вшись въ его унылую физіономію.-Qu'y a t-il? Une mésaventure, quoi?

Она пригласцла его проводить ее до театра. Опа занята въ ковдв перваго отдвленія; потомъ они повдуть ужинать къ Gourmand.

- Un souper intime, - трещала она, -en partie carrée: Air faux et prince Serge y compris... Tu ne connais pas Air faux?... la rousse? Non?..
- Я въ отчаяньв: не могу съ тобой Ђхать... возьми кого нибудь другаго... я занятъ, у меня дыла...

Она начала хохотать.

- Ah ça! C'est drôle ce que tu me chante là! Des affaires!.. Basile-un homme d'affaires! Enfin, si c'est sérieux... bon soir... mille amitiés. Très жаль, très жаль!.. Je suis en retard...

Она скрылась, пославъ ему воздушный поцвлуй. Онъ погруввлся въ раздумье.

чъмъ у него. Отца онъ упрекалъ въ мөтовствє, въ томъ, что тотъ заъдаетъ его вбкъ, мало удظляя ему средствъ къ жизни, и постоянно осаждалъ его требованіями денегъ. Сынокъ не прочь былъ бы служить, но ему не хотылось начинать ab ovo. Иногда отду удавалось распалить въ немъ жажду почестей и тогда служба представлялась снну въ вєдъ какого нибудь выдающагося административнаго поста. ІІридетъ курьеръ съ пакетомъ изъ министерства и скажетъ: ऽВасилій Ивановичъ, пожалуйте управлять департаментомъ». Но начать службу со степеней мало иввЂстныхъ и добраться своими трудами до де-партамента-этого онъ никакъ не могъ себъ представить. Онъ не прочь былъ бы занять мъсто атташә при посольствє или даже самого посла гдћ нибудь на югъ Европы, подъ «плћнительнымъ небомъ, Италіи, Испаніи или Фравціп... И онъ твердо вврилъ, что отецъ, благодаря своей родовитой фамиліи п связямъ, пріобрфтеннымъ женитьбой, могъ бы оказать ему такого рода протекдію. Но, съ удаленіемъ изъ столицы, отецъ быстро растерялъ свои связи, поддерживать которыя у него не хватало средствъ, да и было мало желанія, потому что его всегда влекло не въ сферы выстаго общества, а въ сферы двусмысленныхъ удовольствіи и весөлыхъ женщинъ. Онъ до спхъ поръ еще высоко цънилъ престижъ своего родовитаго имеви, осуждалъ все чаще п чаще встрьчающіеся въ обществв mésallianc'ы, и очень сожалблъ о своихъ растерянныхъ связяхъ. Но все это были теперь платоническія оцъвки, осужденія п сожалънія. Единственно на что онъ разсчитывалъ и что неоднократно высказывалъ сыну-это, что Васклій хорошо женится и пріобрвтетъ то положеніе, которое въ силу дурно сложившихся обстоятельствъ утрачено имъ самимъ. Онъ раясчитывалъ, что сынъ, пріобрйтя женитьбой положеніе въ обществб, и его пріобщитъ къ этому положенію; онъ все еще надфялся, что звбзда его заблестить вновь на великосвфтскомъ горизонтъ. И онъ все простилъ бы сыну, все, за псключеніемъ неравнаго или невыгодваго орака.

Сынъ это звалъ. Это дало ему поводъ держать отда въ струнъ. Еще задолго до угрожающихъ симптомовъ въ родв сегодвяшнихъ писемъ, новъстокъ и требованія денегъ, онъ уже предвидылъ наступленіе того времени, когдя ему не останется ничего больше, какъ пустить себъ пулю въ лобъ или приду-

мать средство выжать изъ <папашеньки» уйму денегъ для покрытія долговъ. Но онъ по опыту зналъ, что это почти невозможкно, если не употребить какого нибудь героическаго средства. На выборъ средствъ для добыти денегъ онъ былъ неразборчивъ, находа, что всъ средства хороши, когда ведУтв къ цфли и когда въ перспективъ можетъ оказаться «кушъ». Пошевеливъ своими мозгами, онъ придумалъ сильное, остроумное средство. Онъ присълъ къ письменному столу и написалв отду серьезное (чтд съ нимъ рвддко бывало) и почти отчаянное письмо, въ которомъ говорилъ, что овъ запутался въ долгахъ, что у него нђтъ другаго средства выйти изъ этого каторжнаго положенія, какъ жениться на m-lle Паптеонъ, кафе-шантанной пввицв, у которой есть на югъ Франціи замокъ, подаренный ей бывшимъ поклонникомъ, амстердамсквмъ банкиромъ; при замкъ есть земли и виноградники, а у самой пъвички брилліанты и деньги; и если она разъъзжаетъ по европейскимъ притонамъ и кафе-кабачкамъ, то это отнюдь не изъ нужды, а по внутренней потрөбности п привычкъ; она, Пантеонъ, не прочь измънить свое странное имя, достаточно потрепанное на подмосткахъ, на родовитое имя русскихъ аристократовъ Воеводскихъ и уплатить его долги. Само собою, что она броситъ сцену и удалится съ нимъ подъ «с我ь струй», въ свой благопріобрфтенный замокъ, потому что начинаетъ уже чувствовать переутомденіе отъ своеи цыганской жизни.

Васвліи Ивановичъ вполнъ разсчитывалъ на хорошій әффектъ этого письма. Подписывая его, онъ хохоталъ.

- НӒтъ, каково я прпдумалъ! Каково? Поднесу я родителю пилюлю. И стиль эдакій... серьезный, архаическіи. И «сънь струй», и все... Что это звачитъ: «свнь струи»? Чортъ его знаеть .что!.. Навърно папахөнъ примчится выручать меня съ кучей денегъ. Ничего! Я познакомлю его съ Пантеоншей и мы весөло проведемъ время. А это все, что̀ требуется отъ жизни par le temps qui court...

Перечптавъ еще разъ письмо, онъ самъ себя одобрилъ. Воображеніе его работало и онъ сталъ мечтать. А чтд, если осуществить въ самомъ дълъ этотъ проәктъ? Въ письмъ собственно ничего не было выдумано. Пантеонша говорила ему д迷ствительно о своемъ вамкъ, хотя онъ смъялся и называлъ его chateau en Espagne. Она злилась и, хлопая его въеромь

по щекъ, называла blageur'омъ и обфщала принести кументы на владъвіе. Тогда овъ шутливо сдблаль ей пред женіе руки и сердда, и ова его кокетливо приняла, сказя что не прочь сдظлаться женой d'un boyard russe, главнымъ разомъ потому, что утретъ этимъ носъ своимъ подругамъ, торыя ен всегда завидовали п на нее злословили. У вда тельниды замка п у молодаго отпрыска староп русско фа ліи играло воображеніе... ови часто возвращались къ эт вопросу и въ кондъ кондовъ имъ стало казаться, что ме эта не такъ ужь дика и не такъ неосуществима, какъ ка лось съ перваго раза.

И вотъ, наконецъ, письмо отъ отца! Въ первую минуту сь обозлился. Хотя онъ могъ предполагать, что отедъ прівде но все еще надъллся, что папахенъ просто выругаетъ его письмъ и затвмъ сдълаетъ переводъ по телеграфу необходпи суммы. Этого не случилось и сынъ предвпдблъ нфкоторыя трудненія. Однако пріввдъ отда все таки сулилъ ему что будь.

Но какъ быть теперь? Откуда взять денегъ? На какія ср ства купить подарокъ Лидіи Викторовнъ?.. Онъ вынулъ бума никъ. Въ немъ сиротливо желтьла рублевая бумажка въ 1 пріятной компаніи бълоснъжныхъ векселей и расписокъ.

- «Какъ одинокая гробница вниманье путника зоветъ", продекламировалъ Воеводскій и расхохотался.


## VII.

Спвгъ пересталъ; начинало подмораживать. Туманъ исе залъ п небо стало яснъть. Воеводскій подошелъ къ окну зв»здыт. По Улицъ катили экипажи, лошади спотыкались и п дали, скользя по обледенылой мостовой; на тротуаръ, по не доходилы до ушей Воеводскаго и ему казалось, что та внизу, за стьнами его дома, бродили тъни; въ комнатъ бы нуть въ дУокно. Ему захотьлось на воздухъ; онъ жаждалъ вдо онъ жаждаля эту холодную, рвзкую струю осенняго вечер нымъ вбтро ОСв宋жить свою распаленную голову живител


гоздно и движеніе на улицъ становилось менъе оживлевнымъ. Ұе выбирая направленія, онъ бродилъ по улицамъ, куда глаза ллядятъ. Онъ шелъ, низко понуря голову и пнстинктивно ища гего-то. Сумбурныя мысли не давали ему покоя; воображеніе јазыгрывалось: то онъ надъялся встрђтить кого нибудь ияъ цобрыхъ и очень богатыхъ знакомыхъ и попросить у него въ юолгв тыщовку-другую; то ему грөзился подвигъ, выдающійся, јлестящій, за который ему дадутъ награду или спросятъ: чего јы онъ хотвлъ? И, думая о томъ, чтоे ему отвбтить на такое любезное предложеніе-онъ терялся въ мысляхъ: спросить ли ему кучу депегъ, которыя могли бы спасти его отъ безвыходнаго положенія, или потребовать вєднаго мъста, въ родћ посланника или полномочнаго министра; то онъ вглядывался въ комки грязной брошенной бумаги и*ему представлялось, что въ ней завернуты, къмъ нибудь оброненныя, деньги. Онъ даже ткнулъ ногой во что-то подвернувшееся ему на дорогв... Огромный городъ, съ его пустынными улицами и высокими, угрюмыми домами, казалось, дразнилъ его. Каждый день, каждую ночь терялось что нибудь ва улицахъ этого города; онъ, по крайнеи мърд, не разъ читалъ подобныя объявленія въ гаяетахъ. Отчего бы ему не найти какого нибудь пакета, оброненнаго артельщикомъ при перевозкъ денегъ пзъ одного учрежденія въ другое? Представилъ ли бы овъ эти деньги, какъ это слбдуетъ по закону, и удовольствовался ли бы узаконенной третью? А вдругъ эти деньги оказались бы казенными? Тогда онъ ничего бы не получилъ. Нф九тъ, лучше онъ скрылъ бы ихъ и взялъ всъ себъ. И онъ начиналъ фантазировать. Вотъ онъ нашелъ бы сто тысячъ; по закову онъ получилъ бы триддать три. Чтঠ бы овъ на нихъ сдђлалъ? И ему представились модные рестораны, отдђльные кабвнеты, чудныя женщины, благоухающія тонкими ароматами модныхъ духовъ; Никаноръ съ его элегантнымъ экипажемъ на резиновыхъ пинахъ; портной, приносящій ему новое щегольское платье; поъздка за гравицу, въ обществъ Лидіи Викторовны... Но нътъ! такихъ жалкихъ денегъ мало на все это. Пусть овъ найдетъ дв’сти, ньтъ... триста тысячъ и всК ихъ возьметъ себъ... Фантазія его разыгрывалась. Ему становилось жутко. Онъ доходилъ до галюдинаціи. Еслибы представилась возможность совершить преступлепіе, въ результатв котораго оказался бы кушъ денегъ,

онъ не задумался бы совершить его... Вдали мелькнуло ему окно цв九̆точнаго магазина. Опъ различилъ изящную бвлуую арфу, всю составлөнную изъ б丸лыхъ нарцисовъ; волоченыя струны были перевиты бвлымъ газомъ, а по угламъ ея красовались пучки бђлыхъ розъ, перевитые бЂлыми лентами. Рядомъ съ нею стояла корздна, наполненная желтыми чайными розами, въ перемежку съ темно-фіолөтовыми ирисами, перевитая сввтлло-сдреневой лентой.. Чтд могуть стоить әти изящныя вещи? Рублей сто, полтораста? Онъ вспощнилъ о диъ рожденія Лидіи Викторовны. Овъ подвесъ бы ей такую корзину или такую арфу. Ова любитъ цвьты. Но ова еще больше любить брилліанты и прочіе драгоцънные камни, -главнымъ образомъ потому, что ихъ можно въ трудную минуту заложить. И онъ подотелъ къ окну ювелирнаго магазина. Ему мелькнули въ глаза на былыхъ бархатныхъ подушкахъ роскошные парюры complet. Особенно приглянулся ему одинъ парюръ- пзумруды cabochon темнаго цвъта, окруженные брилліантами. Колье, кольцо, браслеть, серьги п брошка-все это было составлево ияъ строго подобранныхъ изумрудовъ, осыпанныхъ крупными брилліантами; вкусъ, стиль, рисунокъ такъ и били въ глаза. Онъ заглянулъ на билетикъ и у него вахватило дыханіе. Отвернувшись отъ витрины, онъ уныло побрелъ домой, все еще не оставивъ своей сумасбродной мысли, все высматривая на тротуаръ какую нибудь находку. Въ окнахъ магазиновъ огви меркли одинъ за другвмъ; спускались съ пумомъ деревянныя ставни. На улицахъ стало еще темвъе, еще печальнъе, еще унылве.

Въ его пустой душъ и отуманенной головъ царилъ полный хгосъ. Махнувъ безнадежно рукой, онъ направился къ дому.

## VIII.

Утро было ясное, морозное. Солвце весело заглядывало въ спальню Воеводскаго. Овъ проснулся, взглянулъ въ окно, сквозь тторы котораго пробивалось солнце, и ему стало весело. Бодро вскочивъ съ кровати, онъ принялся за свой туалетъ. Это у него занимало часа два; потомъ онъ напился чаю п только около двънадцати часовъ вышелъ на подъъздъ. Онъ готовъ ужө

былъ крикнуть по привычкв：«подавай»！Но，оглянувшшсь，

«Эге»！подукалъ онъ：‘придется понтировать пъшкомъ．Нп－ каноръ обовлился не на тутку»．

По мъръ того какъ онъ телъ，бодрое，жизнерадостное на－ строеніе покидало его，прежнее уныніе и безнадежность поды－ мались，какъ липкій осенній туманъ，и вступали въ его годову． Мучительная жажда денегъ колотила его．Во что бы то ни стало， нужно раздобыться．Такъ ли，сякъ ли，нужно ихъ достать．Не можетъ же онъ жить съ рублещъ въ кармапъ！Ему нужно пить，屯сть，однимъ словомъ－жить．Родитель ничего не дастъ，по－ тому что Василіій Ивановичъ забралъ у него чуть не за пол－ года впередъ．Заложить овъ ничего не можетъ，все давно уже заложено．ऽНужны деньги，нужны деньги»！ожесточенно твердилъ онъ，проходя опять мимо вчерашнихъ витринъ ювелира и са－ довника，и упорно отъ нихъ отворачиваясь，чтобы не раздра－ жать себя．

Солнде начинало растапливать обледенвлую кору мостовой． Вчерашній сндгг таялъ и быстро превращался въ грязь．Комки талаго，грязнаго снъга и брызги воды летвли въ прохожихъ отъ резвновыхъ шинъ．Мимо Воеводскаго промчался на рысакъ Ввнценосцевъ и，обдавъ его грязью，любезно приподнялъ ци－ линдръ и съ улыбкой крикнулъ ему，перевернувпись на ск－ д象边：
－Pardon！
－Скотина．．．－проворчалъ Воеводскій，оглядывая свое за－ брызганное пальто и недоумбвая，что дфллать．Овъ поднялъ го－ лову п увидълъ，какъ Вънценосцевъ все еще смотрылъ на него и，не смотря на даль разстоянія，Воеводскому повазалось，что адвокатъ улыбается．बЖивотное»！выругался Воеводскій и по－ шелъ дальше．Ему стало стыдно，что онъ идетъ пъшкомъ，тогда какъ наглый адвокатишка разъвзжаетъ на резинъ．И въ пре－ увеличенно－любезномъ поклонћ，и въ двусмысленной улыбкъ，и въ окршкћ адвоката онъ опять почувствовалъ насквшку п до－ гадку о невеселомъ матеріальномъ положеніи Воеводскаго．
«Непремъвно разскажөтъ подледъ Лидіп Виктороввъ»，по－ думалъ онъ：«и постарается все это передать въ самощъ ко－ иическомъ стиліз．

Однако，въ такомъ вдд才 продолжать ірогулву было невов－

можно и онъ зашелъ въ магазинъ，гдъ попросилъ его почистить Мелочи у него не было въ карманб п онъ съ вддомъ знатнаг и богатаго барина вынулъ свой бумажникъ，тщательно скрыва отъ пвейдара его содержимое，порнлся въ немъ，какъ бы вы бирая пвъ пачки кредитныхъ бумажекъ наименьпую，и вручиля ее жадно слвдившему за нимъ пвейдару．Но кассирша，стояв－ тая у конторки，строго посмотрбла на пвейдара и тоть，вєжливо раскланиваясь，отказался отъ вовнагражденія．Воеводскій облег－ ченно вздохнулъ：«есть еще порядочные люди»！подукалъ овъ и，поблагодаривъ，вышелъ изъ магазина，зажавъ въ рукъ жеи－ тенькую бумажку．На тротуарж онъ водворєлъ ее опять въ бу－ мажникъ，въ пріятную комшанію векселеи．

И вдругъ ему вспомнилась вчерашшняя блондинва，которую онъ поставилъ въ такое же неудобное положеніе，въ какое се－ годня поставилъ его Вънценосцевъ своими глупнии тинами． Онъ улыбнулся．«Кто она？－подуиалъ Воөводскій：－судя по во－ стюму，по лицу，по манеръ дөржать сөбя－вполнڭ порядочная женщина．．．Но она его выругала крђпкимъ словцожъ．．．По неволь выругяешься，сказалъ онъ самъ себћ，и еху предста－ вилась самодовольная и отвратительная фивіономія адвоката．
－Здравствуйте！－окликнулъ его кто－то．－Вы куда？Есми не помвшаю，я пройдусь съ вами．Я только что отъ Александра Александровича．．．онъ меня пригласилъ зайти сегодвя．Но я его не засталъ．

Это былъ Горемыкинъ，помощникъ присяжнаго повъреннаго， млъвшій передъ славой Вънценосцева．Воеводскій поморщился， но пошелъ рядомъ съ юномей，разсчитывая，что тотъ явоеи болтовней заглушитъ его мрачныя думы．Горемыкинъ пустиіся въ откровенности．
ОНъ $^{\text {－}}$－Знаете，мн屯 очень бы хотвлось бросить моего патрова． Онъ Устарфлъ．Ему не поручаютъ хоромихъ ддлъ．Чувствуа， какъ звъзда его меркнетъ，онъ сталъ кидаться на дظла п за каждоө хватается до неприличія．Онъ жаденъ，онъ ничего не даөтв зарабатывать своимъ помощникамъ．．．все самъ，все самъ． Намт Уступаеть д旭ла совсъмъ безнадежныя．Такъ жить нельзя． Mн末 просто ьсть нечего．Я бы никому не сказалъ этого．．．но В м меня Поймете．
Воөвод Почему же именно я васъ пойму？－обидчиво спросадъ радуясь，что и әтоть также нуждается，какъ онъ，

и обижаясь, что его стьсненное положеніе становится очевиднымз для вс末хъ.

- То есть я хотвлъ сказать... вы меня не поняли... -выпутыгвался юноша:-мнЋ казалось, что вы одинъ изъ твхъ немногкхъ, которые, не зная нужды, все таки въ состояніи понять...
- А!-успокоительно отозвался Воеводскіи.
- И вы другъ съ Александромъ Алексавдровичемъ. Вы бы могли... замолвить ему словечко. Я уже вчера говорилъ съ нимъ, но онъ любқтъ, чтобы его просили... и притомъ не непосредственно, а черезъ кого нибудь. Это имъетъ видъ протекців. Что д宋ать, у всыхъ великихъ людей есть своп слабости, наквно заключилъ юнота, повидимому, нисколько не сомнһваясь въ величіи Вънценосцева.

Воеводскій расхохотался.

- Вввценосцевъ-великій человъкъ... excusez du peu!воскликнулъ онъ. - Вотъ вы меня насмъшили.

Горемыкинъ сконфузвлся.

- Я бы все таки хотылъ имъть его своимъ патрономъ. И еслибы вы, Василій Ивановичъ... вы его другъ...
- Откуда вы әто взяли? Я съ нимъ вовсе не въ такихъ дружескихъ отношеніяхъ. И откровенность за откровөнность: мы другъ другя терпъть не можемъ, не смотря на то, что наружно находимся въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Но вєдь это его манера со всъми фамильярничать и говорить всъмъ mb...
- Правда? -уныло спросплъ Горемнкинъ.
- Моя протекція можетъ вамъ только повредить,-ввутренно надъ нимъ наскђхаясь, продолжалъ Воеводскій.
- Неужели? -еще унылће повторилъ юноша, и торопливо началъ прощаться, разсъянно глядя по сторонамъ и холодно пожавъ руку своему спутнику.
«Идіотъ»! мысленно пустилъ ему въ догонку Воеводскій и потелъ дальше. На углу двухъ пересвкающихся улицъ состоялась новая встрьча. Онъ столкнулся носомъ къ носу съ своимъ давнишнимъ знакомыщъ и пріятелемъ, художникомъ Замойскимъ.
- Какъ давно мы не видались!-воскликнулъ художникъ, взявъ его подъ руву. -Какъ ты поживаешь? Куда подзвшь? Я
 согласевз?

Воеводскаго токировалъ вддъ Замойскаго. Овъ былъ въ какомъ-то необыкновеннаго вида пальто, съ пелериной, и къ тоиу же ияъ слишкомъ свьтлой п слишкомъ легкой для петербургской осени матерік. Шляпа brigand изъ сєраго, сильно затасканваго, дешеваго фетра сыдфла на его длинныхъ волосахъ лихо, почти дерзко. Въ рукахъ его, лишенныхъ перчатокъ, была суковатая палка.

- Куда хочешь,-отвътиль Воеводскій, не смотря на свое слегка потертое пальто, чувствовавшій себд, рядомъ съ художникомъ, блестяще одвтымъ франтомъ.-Только свердемъ отсюда, я не люблю модныхъ улицъ... здбсь толкотня.

Онп переходили теперь площадь. Здъсь, въ впду рђдкпхъ прохожихъ, Воеводскій почувствовалъ себя хорошо и еще разъ оглядылъ художника. Ови разговорились. Это были два полюса натей странной, перепутанной столичной жизни. Между нами ничего не было общаго. Одинъ, всегда изысканно одвтый, разъъзжающій ва резнновыхъ шинахъ, посъщающій лучшее общество или дорогіе, модвые кабачки, знающій женщииъ свєта п блестащихъ куртизанокъ, съъдающій по тести-восыми блюдъ за обвдомъ; другой-тлепающій во всякую погоду въ продирявленныхъ сапогахъ, ютащійся чуть не на чердакахъ, обђдающій въ греческой кухмистерской, а иногда п вовсе не объдающій, плюющій на деньги п боготворящій искусство... Какъ ови могли понвмать другъ друга? Чтоे могло привлекать ихъ другъ къ другу? Что̀ могло быть общаго между обитатележъ, хотя п не оплаченнаго, но все таки бельәтажа п жильдомъ одного изъ чердаковъ Васкльевскаго острова? И все таки пхъ тянуло другъ къ другу, и если Воеводскій былъ способенъ вообще любить кого нибудь, то онъ мменно любиль Замойскаго, хота всегда передъ нимъ рисованся и старался показать себа не тъмъ, чъмъ былъ на самомъ дылб. Быть можеть, именно эта возщожность порисоваться, поблистать, похвастаться передъ <абсолютнымъ) бъдвякощъ п влекла его безсознательно къ художнвку. Но Замойскій вскоръ отлячно разгадалъ своего пріятеля п проникъ во всъ его тайны, хогя дђлапъ видъ, что въритъ его розсказнамъ п баснямъ. И, вброятно, его влевло къ Врводскому смутное сознаніе, что его пріятель въ сущноств

гакой же «богемедъ», какъ онъ самъ, но безконечно ниже его, потому что у Замойскаго было хотя любимое и дорогое ему дблло, ради котораго онъ до поры до времени голодалъ, тогда єакъ у Воеводскаго ничего не было за душой...

## IX.

Они познакоминись льтомъ, два года тому назадъ, въ Крыму. Воеводскій жилъ тогда въ Ялть съ Анно Шимкевичъ и часто гулялъ съ ней вдвоемъ по берегу моря, иногда удаляясь отъ города на значительное разстояніе; здћсь, на прибрежныхъ скалахъ, они застали однажды Замойскаго, который ожесточенно нисалъ әтюдъ съ яростныхъ волнъ, набвгавппхъ съ моря и разбивавшпхся о камни, вздымаясь высокой пъной съ съдыми гребнями. Они подошли къ его походному мольберту и попросили разръпшенія слвдить за его работои. Онъ разръшилъ имъ это, не поворачиваясь, даже не глядя на нихъ. Художникъ злился п выходилъ изъ себя. Мало по малу они разговорились.

- Воть что значитъ проклятая привычка работать въ мастерскихъ. Тамъ все условно: свбть слвва и сверху, тьни справа, чортъ знаеть что!.. Освъщеніе сърое, тусклое, мрачное... И потомъ кричатъ: у русскихъ художниковъ нбтъ колорита. А откуда ему взяться? Изъ пальда высосать, что ли? Вотъ попадешь подъ открытое небо, въ «пләнъ-әръ» этотъ самый; обдастъ тебя со всбхъ сторонъ солнде-и условность вся къ чорту! Свђтъ со всвхъ сторонъ, краски горятъ и блестятъ... такихъ и на палитрб не найдешь... твни прозрачныя-голубыя, синія, фіолетовыя... а мы-то? ка̀къ твнь-и ну мазать асфальтомъ, да муміей... чортъ знаетъ что. А рефлексы? Со всъхъ сторонъ-шутка! Да, вотъ тутъ и справься. А море? И зеленые, п синіе, и красные, и желтые переливы-улови ихъ!

Онъ взялъ свой щпахтель и соскоблилъ чуть не полъ-этюда.

- Что вы д末лаете? Ссъ сожалбніемъ вскрикнула Анна.

Тогда онъ обернулся. Увидя элегантнаго молодаго человъка въ сопровожденіи красивой женщины, художникъ сконфузился и пркмолкъ. Потомъ они всъ вмъстъ вернулись въ городъ.

Шкмкевичъ его очаровала. Бойкая п веселая женщина, бросившая сцену радқ Воеводскаго, она чувствовала потреб-

ность въ общөствъ, въ разговорв бөвъ условныхъ приличі娄 п натянутости. Еи было немножко скучно съ Воеводскимъ, у котораго на душъ ничөго не было, кромі пустоты и жажды денегъ, да еще тщеславія-обладать хорощенькой женщинод, на которую всъ заглядывались. Въ Замойскомъ ова почувствовала артистическую натуру, родственную ея натурв, и съукыла съ нимъ разговориться. Второй разъ они встрвтились съ нимъ въ Гурзуфф́ п ужинали въ губонинскоиъ ресторанж. Анна, впдимо, очень нравилась Замойскому и онъ не скрывалъ этого. Онъ глядылъ на нее глазами художвика п мысленно отыакпвалъ линіп ея твла, скрытыя платьещъ. Оиъ задумывалъ въ то врещя картину для предстоящей выставки: «Венера, выходящая изъ морской пбны». Эта тема была несовсъзъ въ свойствахъ его художественнаго дарованія, но его соблазнили: Черноө море, давшеө массу матеріала, который онъ не звалъ, какъ утилизпровать, и возможность щегольнуть на выставкф картинои, написаннок прямо подъ солвцемъ. Анна казалась ему весьма подходящею для задуианнаго имъ типа Венеры. Это была полная, но замъ-чательно-пропорціонально сложенная женщина, со здоровымъ цвътомъ лида, съ роскошными темнорусыми волосами съ зодотымъ отливомъ. Онъ очень бы хотьлъ написать съ нея «натуру» на своей картинъ, но, конечно, не схぬлъ просять объ этомъ.

Воеводскій пріъхалъ въ Крымъ съ деньгами. Опъ только что ловко ограбилъ отда на довольно «приличную» сумму. Поэтому онъ разыгрывалъ изъ себя больтаго барина п мецената, и заказалъ художнику портретъ Анны, за что тотъ ухватился съ радостью. Онъ бросклъ свою картину и занался Анной, которую пзобразилъ во весь ростъ, въ крымскомъ саду, окруженною кустами розъ, магнолій, среди кипарисовъ и лавровъ. Вибсть съ твмъ онъ сдћлалъ и для себя нєсколько этюдовъ ея головки. Эти сеансы сблизили «модель» п художника. Анна съ наслажденіемъ позировала, сознавая силу своей красоты и изъ потребности выставлять эту красоту передъ людьми. Эта потребность выставки была въ ней развита сценой; теперь же Анна лишилась возможности позировать на подмосткахъ передъ публикой, а әто составляетъ весьма существенныи пробдлъ въ общей экономіи жизни артистки. Ввћ сеансовъ, она тоже не прочь была отъ общества Замойскаго, твмъ

болће，что Воеводскаго отвлевали оть нея иногочисленные свђтскіе звакомые，съ которьии она не иибла общенія，п въ особенности кружокъ Лидй Словенской съ ея многочисленньии поклонникамп．Воеводскі⿺廴 только что познакомился Съ этой по－ жнвтей красавицей п присоединился къ ея кортежу，гдэ онъ чувствовалъ себя chez soi，въ своей сферъ，一и въ сферж мел－ кихъ интересовъ петербургскаго жуирующаго общества．По－ этому овъ оставлялъ пхъ подолгу однихъ и былъ даже очень благодаренъ художнику за то，что тотъ замънялъ до нъкоторой степени өго самого．Воеводскій выработалъ себф съ юныхъ льтъ особый взглядъ на всевовможныхъ дъятелей искусствъ，－ на такъ называемкхъ артистовъ и уудожниковъ．Счктая себя по пропсхожденію，по положенію въ обществђ，по связямъ и вос－ питанію выше ихъ，овъ полагалъ，что ихъ нужно закаризивать ужинами и запаивать шампанскиюъ，держаться съ ними вольно， съ тои особои простотои большихъ баръ，которая граничитъ съ пренебрежительнымъ амикотонствомъ и фамильярностью． Ихъ можно угощать，но никогда не должно соглашаться на
 деньги трудовыя，заработанныя，добытыя потомъ п кровью；его деньги－свалившіяся съ неба，занятыя，спучайныя，богъ знаетъ откуда явившіяся．Люди личваго труда внаютъ исторію каж－ даго рубля，находящагося въ ихъ бумажникъ，и ведутъ точный счетъ имъ；люди его закала часто не знають даже пропсхож－ денія своихъ денегъ или совершенно забываютъ объ этомъ，за－ нимая направо и налвво．Этотъ вяглядъ，одвако，нисколько не ившаетъ имъ занимать и у тружениковъ，если представится удобный случай．Въ одинъ изъ такихъ меденатскихъ кутежеи онъ выпилъ съ Замойскимъ на ты．Съ твхъ поръ，встръчаясь въ Петербургъ，они постоянно выдерживали тотъ дружескіи тонъ，который былъ выработанъ ими на ужинахъ въ Гурзуффъ： продолжали говорить другъ другу «ты»，хотя встрвчались рфдво； вногда отвровенничали，вногда фамильярничали между со－ бою，хотя оба добродушно и слегка преззрали другъ друга． Воеводскій рисовался передъ художникомъ своими свяяями， происхожденіемъ，иногда туго－набитымъ бумажникомъ，в наяы－ валъ его «богемой»．Замойскі这 величалъ его «прожигателемъ жнзви» и＂декадентомъ»．Но ови все таки радостно встръча－ лись другъ съ другощъ，какъ старые пріятели，и въ тяжелыя ми－

нуты жизни, т. е. когда бумажникъ становдлся тощимъ, какъ одна ияъ библейскихъ коровъ, Воеводскій радъ былъ излить свою душу передъ неунывающимъ Замойскимъ. Свопмъ ламентадіямъ и причитаньямъ онъ придавалъ нћкоторую пессимистическую окраску, говоря о неудовлетворевности жизнью, пересыпая свою рћчь эффектными словечками въ родє taedium vitae, «прострадія» п т. п., п думая этимъ скрыть оть проницательнаго художника прострадію своего кармана. Но тоть быстро постигалъ суть этихъ жалобъ п еще быстръе выводидъ на свъжую воду, «ан-пләнъ-әръ», зарапортовавшагося әксъ-медената.
 неи мћрぇ, онъ уубьетъ день», немножко забудется, а, быть можеть, что нибудь и «терехватитъ»...

## X.

Они шли нйкоторое время молча.
Первымъ заговорилъ Замойскіи.

- Скажк... ты вђдь разотелся съ Анной Яковлевной?

Воеводскій вспомнидз о письмъ, полученвомъ имъ наканунв, п өго передернуло.

- Разошелся, -коротко пропзнесъ онъ п замолчалъ.

Замойскаго подмывало разузнать подробности, и онъ не могъ побороть своего любопытства.

- Конечно, это не деликатно съ моеи стороны, - началъ онъ, запвувпись,-но, если это не секретъ, скажи мнъ по какимъ мотивамъ?..
- По какимъ мотивамъ? - досадливо морщась, переспросилъ его Воеводскій. - Очень просто. Ей захотвлось опять на сцөну... Согласись,-вдругъ горячо заговорилъ онъ, почу்вствовавъ желаніе оправдаться, - не могъ же я слъвдовать за нею изъ Керчк въ Вологду и изъ Вологды въ Керчь?..
- Ты обнаружяваешь нъкоторыя познанія въ географіи, — насмвшллво произнесъ художникъ.
- Ты забываешь, что я побывалъ въ университетъ. Я не могъ удержать ее,-продолжалъ онъ,-и, конечно, сталъ остывать. Мы разошлись.
- Не раньше ли ты сталъ остывать, прежде чъыъ она захоты̆ла на сцену?
- Ахъ, да не все ли равно? - не понялъ вопроса Воеводскін.
- Большая разнида. Въ первомъ случаб ты виновенъ, но заслуживаешь снисхожденія, во второмъ...
- Отстань...

Они замолчали.

- Что ты теперь пишешь? Кончилъ ли свою Венеру, чтঠ̀ писалъ въ Ялть?

Теперь настала очередь художника запнуться. Онъ нервно дернулъ головой, повелъ плечами и сказалъ:
 и овладїла всъмъ моимъ существомъ. Она мвє не дается, жакъ кладъ. Я өя не кончилъ.

- Отчего? -спросклъ бевучастно Воеводскіи.
- Не могу найтп натурщицы для Венеры. Русскіе художники поставлены въ этомъ отнотеніи въ особыя условія... У насъ нвтъ профессіональныхъ натурщицъ: әто считается sазорнымъ ремесломъ. Я уже печаталъ объявленія, но никто нейдетъ... Сегодвя, когда мы встрфтились, я возвращался изъ конторы газеты:-сдалъ второе объявлевіе... дорого содрали, канальд... Кстати, ты мнћ не сказалъ, гдъ она? -совершенно нежстати спросилъ овъ вдругъ.
- Кто?
- Анна Яковлевна.
- Вотъ далась тебъ она? Что ты влюбленъ въ нее, что ли?.. Я не внаю, гдћ она теперь.

Зацойскіа остановился и р丸зко поглядълъ на него.

- Врепь, - спокойно сказалъ онъ. - По глазаиъ впжу, что врешь.

Тогда Воеводскіи обозлился.

- Удивительная у тебя манера залбзать въ чужія дђла. Ну, да, я знаю, гдђ она. Въ Царскощъ.
- Она тебћ писала?
- Ну, да. Денегъ просила. - Онъ сказалъ это такимъ тономъ, который долженъ былъ бы дать понять Замойскому о непорядочности Шиккевичъ и во всякомъ случаъ бросить да нее твнь.

Художникъ укоривненно покачалъ головой．
－И ты отказалъ？－смущенно спросилъ онъ．
－Отказалъ，отказалъ！－передразнилъ его Воеводскій．－ Если у меня нћтъ денегъ？У меня не әкспедиція заготовленія государственныхъ бумагъ．
－Но вछдь ты получаешь отъ отда？
－Гроши！Да и забралъ впередъ за полгода．
－Какъ ты тагаешы！Гроти—дв屯сси рублей въ мвссяцъ？！ И ужь всъ прожилъ？
－Всъ，да плюсъ еще долгъ．
Снова водворилось молчаніе．Теперь ови подыманись по крутой лбствидъ въ квартиру художника．Замойскій жилъ въ одной изъ отдаленныхъ линій Васильевскаго острова．Воевод－ скій，непривычный къ продолжительной ходьбъ，усталъ п мыс－ ленно ругался；колъни өго тряслись，дыханіе спирало отъ әтого взлъзанія на четвертый этажъ．Онъ вапыхался．

Наконецъ ови вопли．Художникъ занималъ огромную ком－ нату，которая ему служила и спальней，и столовой，и мастер－ скон．Она бнла очень бвдно обставлена самой необходимой иебенью．По ствнамъ вис分л картины п этюды въ самодђ̆ь－ ныхъ，грубо сколоченныхъ рамахъ，неумыло позолочевныхъ； стулья и табуреты стояли въ перемежку съ мольбертами．Дв九－ три картины стояли перевернутыми къ ствнт．Въ нбсколько болъе темномъ углу，за тирмами у ствны ютилась узкая п жосткая кровать художника рядомъ съ умывальникомъ п раз－ вђшаннымъ на гвоздяхъ скуднымъ гардеробомъ．Ствны были бевъ обоевъ，но хорото выкрашены съроватой краской，п вообще въ комнатъ было много сввта，благодаря тому，что вокругъ не было высокихъ домовъ，мъпающихъ свд̆ту проникать въ пии－ рокія окна мастерской．

Воөводскій окидывалъ глазами ствны，переходя отъ одного этю－ да къ другому．Онъ ничего не понималъ въ живописи，хотя дъ－ лалъ видъ，что кое－что смыслитъ и интересуется．Замоискій слЂдилъ за нимъ съ нескрываемой насмбткой．Его другъ ожив－ лялся только тогда，когда виды̆ъъ на ходсть голое твло．Тогда взоръ его искрился п овъ начвналъ критиковать «натуру» съ видомъ знатока．
－Гд⿺夂 ты нашелъ эту рыженькую？А еще говоришь，зно－ дыи，у насъ ныть натурщицъ？Поскотри：бедра！А әтв класси－

ческія линіи икръ？Или ты все это идеализировалъ и привөлъ въ порядокъ！А？．．И патеेнкя нпчего себъ，－продолжялъ онъ， переворачивая лицомъ къ себњ другой этюдъ，стоявшій у ствны．－ Немножво жидковата．．．
－Уродъ！－воскликнулъ Замойскій．－Ни уха，ни рыла не понимаешь．．．－и поставилъ картину на мфсто．
－А это что у тебя？－спросилъ Воеводскій，подходя къ большому мольберту，на которомъ стояда картина，прикрытая зеленымъ холстомъ．
－Это секретъ，－пробормоталъ，конфузясь п краснґя，ху－ дожникъ．－Оставь，оставь！－крикнулъ онъ，желая остановгть своего пріятеля，уже приготовившагося отдервуть занавфску．
－А，вотъ гдъ таится секретъ художника！－смъясь，ска－ залъ Воеводскій．－Нътъ，правда，что это？Ты меня заинтри－ говалъ． Hy ，покажн？

Замойскій подумалъ．
－А впрочекъ，что жь！Можно．．．я вбдь ничего нредосу－ дительнаго не сд処алъ．Смотри．．．

Онъ отдернулъ холстъ и глазамъ Воеводскаго представи－ лась Венера，выходящая изъ пъны морской．Небо и море， вспъненное прозрачными голубнии волвами，дальнія прибреж－ ныя скалы，покрытыя фіолетово－нћжной дымкои，свътлорозовыя облака удивительно прозрачныя，какъ будто сквозь нихъ про－ рывались золотистые лучп восходящаго солца，－все это быдо написано роскошно，сочно и колоритно．Въ картинћ было много св市та п воздуха，она вся была наполнена солнцезъ，которое почти слвппло глаза．Написана она была смөло，свободно，ши－ рокими мазка̀ми．Только на ней не бнло Венеры．Одинъ кон－ туръ ея соблазнительнаго тыла былъ нам內ченъ углемъ п за－ твмъ фиксированъ terre de Sienn＇ой，и края этого контура были замазаны кое－гдڭ красками неба и моря．Видвмо，худож－ никъ дظлалъ рисунокъ фигуры неувєренной рукои，колебался， отклонялся，возвращался вновь къ задуманнымъ линіямъ к вновь отступалъ отъ нихъ．Съро－желтыи，не замазанный кра－ скою，холстъ ръвалъ глаза своимъ непріятно холоднымъ тонощъ среди этой гармоніи неба и моря．Кое－гдћ художникъ пробо－ валъ колоритъ твла，и весь абрисъ будущеи Венеры пестрдлъ． этими безпорядочными，блестящими и потухшими мазками．Зато голова Венеры была выписана изумительно и превосходно «дђ－

лилась» на розовато-бђлыхъ облакахъ. Каштановая волна волосъ, размөтавшшхся по воздуху, какъ будто таяла п псчезала въ облакахъ; темныя брови были приподняты и придавали ра-достно-бөзпечный видъ богинь; больтіе темные глаза съ поволокой задумчиво глядъли прямо передъ собой, и куда бы ни отошелъ зритель, они какъ будто слбдовали за нимъ. Нъскдлько полный п чувственныи ротъ, чуть улыбавтійся веселой улыбкой, ясно характеризовалъ культъ, представителемъ котораго была эта богиня. Рядъ зубовъ, бдлыхъ, «какъ снъгъ Ливана», видпвлся изъ полуоткрытыхъ губъ этой чудной головки. Шея, ияящная, граціозная, въ строгихъ классическихъ линіяхъ, доведенная до зарожденія груди, была тоже окончательно написана. И только самого тв̆ла не было.

- Да ввдь әто Анна! - воскликнулъ въ восторгъ Воеводскій, любуясь картиной.
- Да, это она,-все еще конфузясь, проговорилъ Замойскій п, торопясь оправдаться, быстро заговорилъ:-ты теперь понимаешь... Я задумалъ әту картину въ Ялтъ. Южная природа дала мнъ богатый матеріалъ для фона, для рамки, п я воспользовался имъ дурно ли, хорошо ли-не знаю...
- Превосходно! - авторитетно заявилъ Воеводскіи, переводя свой взоръ на вспъненныя волны и серебристыя облака.
- Но гдж было взять Венеру? Гдъ было достать натурщиду, мало-мальски удовлетворяющую мои шдеалъ... Я уже. отчаивался, какъ вдругъ встрфтился съ тобой п Анной Яковлевнои. Ты, помнишь, попросилъ меня написать ея портреть. Во вреия этого писанія, мн冘 притла мысль, что она п есть моя Венера... Я снялъ. н屯сколько әтюдовъ съ ея головки. Одинъ взъ нихъ, съ распущенннми волосами, я разработалъ здъсь. Но ты повимаешь... я не могв просить ее позировать для твла... Она сидъла передо мной въ легкомъ пеньюаръ, по домашнему, и я угадывалъ только линіи ея фұгуры, рисававяпіяся черевъ складки ея капота... Дома я дظлалъ этюды по памяти п по соображеніямъ. Но это было все не то. Здбссь я не могъ подобрать ни одной натурщицы. Смотри,-продолжалъ овъ п вынулъ изъ огромной папки въсколько этюдовъ. И ни одно тьло не казапось мнъ подходящимъ къ этой головъ. Ни по линіямъ, ни по формамъ, ни по колориту. Я пробовалъ приставлять ея голову къ чужимъ плечамъ - выходвло

чорть знаетъ что... изъ другой оперы. Пеньюаръ у нея былъ открытый, обнажавшій ея дивную шею... ты помнишь?

Воеводскій махнулъ головой.

- И әту шею я написалъ. Но она никакъ не гармонировала ни съ однимъ твломъ... Да, наконедъ, найди я твыло все равно не могъ бы. выставить картину съ ел головой. Это было бы пасквилемъ... А между тъмъ, представь сөбъ: Венера, именно съ ея лицомъ и торсомъ, такъ и засъла у меня въ мозгу и другои я не могу сөбъ представить. Она овладъла всЂмъ моимъ существомъ, всъми мыслями, всъмъ воображеніемъ... Товарищи пробовали наставить меня на путь истины: они убঞждали, что Венера должна быть бظлокурой. Вздоръ! Венера можеть быть какои угодно... но моя Венера не можетъ быть иной, какъ Анна... Эта картина-мой крестъ. Я ни о чемъ не могу больше думать, ни за что приняться. Стоѝтъ она у меня п днемъ, и ночью передъ глазами. Иногда она грезится мнڤ на разсвъть. Тогда я вскакиваю, подбъгаю къ картинঞ, исправляю контуръ, пробую колоритъ, но все это не то, не то,-п я безсильно опускаю руки. Что прикажешь дђлать, когда нђтъ ни общаго представленія о тонћ ея твла, ни твердоустановленнаго рисунка?.. И я нищевствую, бъдствую, пишу съ невавистью и отвращевіемъ портреты съ толстопузыхъ купдовъ, уввшанныхъ золотыми медалями < за трудолюбіе п пскусство>, и съ краснорожихъ купчтхъ, плавающихъ въ жиру. Купцы требуютъ особенно тщатедьной выписки регаліи, даже въ ущербъ «физіономіп личности ; купчпхи—требуютъ выписки «драдедамовыхъ и трепрашельчатыхъ палей съ пукетами, а я пхъ готовъ пзувєчить и пвырнуть имъ въ лоснящіяся рожи. эти сторублевыя бумажки, которыя еще поддерживають мое жалкое существованіе и которыя я добываю пдтомъ и вровью ненавистнаго труда. А я знаю, что әта картина-онъ указалъ на Венеру-переломъ моеи жизни. Въ ней слава, деньги, извбстность и-что̀ главнъе всего-художественное самоудовлетвореніе... Но нужно отказаться отъ всего этого... и навсегда.

Онъ перевелъ дыханіе и тяжко вздохнулъ. Воеводскій непонялъ его.

- Просто ты влюбленъ въ Анну,-съ усмбшечкой заявилъ овъ.
- Глупъ ты. Какъ художникъ... да!.. Но тебъ этого неподять во вбкт вбковъ.
- Гд光 ужь!
- Вотъ толкуй съ эдакимъ...
- Не ствсняйся.
- Ему выкладываешь всю душу, всъ наболъвшія горести, а овъ, какъ дятелъ, твердитъ одно: влюбленъ, влюбленъ... Эхъ..

Оба замолчали п погрузились въ созерданіе картины.

## XI.

Водворившееся безмолвіе вдругъ было прервано звонкомъ.

- Кто бы әто могъ быть?-заволновался Замойскій п пошелъ отворять. Онъ вскоръ вернулся, пропустивъ впереди себя маленькую, не очень полвую женщцну и сд処алъ знакъ Воеводскому, чтобы тотъ задернулъ картину. Вотедшая была миловвдна и молода. Увидя въ мастерской художника постороннее лидо, очевидно не принадлежавшее къ сословію живописцевъ, судя по костюму, ова нъсколько оробъла и сконфузилась.
- Ничего, -ободрилъ ее художникъ, - не сжущайтесь-это пріятель; что вамъ угодно?
- Я пришла по объявленію. Вы искали натурщиду.
- А-а! Я, я... мнћ очень нужно, - заторопился овъ, сомнительно на нее поглядывая и стараясь уловшть очертанія ея тъла. Воеводскій насторожплъ упи. Онъ въ первый разъ видъыъъ натурщиду и әто его интриговало.
- Меня зовутъ Натальеи Осиповной; я уже служила моделью... можетъ быть, вы знаетө?.. Съ мевя писалъ Лабутинъ.
- Какъ же, какъ же... Лабутинъ... знаю, -сказалъ Замойcriй.
- Хотите посмотрбть? - спросила она бойко, но вдругъ смутилась подъ внимательннми вэглядами художника. - Вы не сомнъвайтесь... у меня кости тонкія... я худощава на видъ... но тыла у меня довольно.

Она ушла за пирму. Пріятели молчали. Слышно было ея учащевное дыханіе и туршанье снимаемаго платья; можно было догадаться, какъ она разстегивада крючки лифа, снимала

корсеть... Воөводскому притло желаніе взглянуть, и онъ подкрался къ ширмъ. Замойскій кръпко схватилъ его за руку и строгияъ голосомъ прошепталъ:

- Будь же порядочнымъ... Это-профессія, требующая деликатнаго отношенія.

Тотъ пожалъ плечами и свлъ.

- Я готова...-робко раздалось за миррой.

Воеводскій взглянулъ на пріятеля. Лицо Замойскаго приняло строгое, внушительное выраженіе; на немъ не было ни твни пошлости, любопнтства, предвкушенія.

Онъ опять пожалъ плечами, какъ бы говоря: «вотъ дуракъ»! в закурилъ папиросу. Художникъ вошелъ за ширму. Опъ взглянулъ на Наталью Осиповну. Опа была недурно сложена, хотя совершенно не подходила для өго Венеры ни ростомъ, ни, въ особенности, колоритомъ. Кожа ея была изжелтасєрая, впадающая въ непріятный корвчневатый цвєтъ, и ноги были нौсколько худы. Замойскіи отодвинулъ немного пирму, прилегавщую къ окну, и впустилъ побольше свђтта. Онъ еще больше убъдился въ непригодности субъекта.

- Вы хорошо сложены,-услыхалъ Воеводскій, не двигавтійся съ мђста, - но ддя меня вы не годитесь. Мн屯 нужно натуру выше ростомъ и полиъе... дебелве... вы понимаете? Когда я буду писать что нибудь другое... не миөологическое, а современное, я воспользуюсь вашиии услугами. Вы прекрасно сложены,-ут亩шалъ онъ ее.

Она одълась гораздо быстръе, чъмъ раздъвалась. Выдя изъ-за ширмы, она кивнула головой и просто сказала:

- Простите, что побезпокоила.

Замойскій записалъ ея адресъ п проводидъ до двери.

- Тяжелый хлббъ! -проговорияъ онъ, возвратясь и ища сочувствія у друга; но тотъ промолчалъ, нюсколько будируя противъ него за то, что овъ лишилъ его возможности посмотрьть на ивтересное зрђлище.-Она годится для скульптора,-говорилъ Замойскій. - $\mathrm{Cz}_{\text {ъ }}$ нея можно формовать твло... но для живописца—нђтъ! У нея отвратительный колоритъ...

Воеводскій не зналъ, чтоे ему дылагь. Онъ уже соскучидся у Замойскаго и его не переставапа глодать мысль, гдћ бы достать денегъ. Онъ хотфлъ уходить, но любопытство еще разъ разобрало его и онъ подошелъ къ мольберту, отдернувъ за-

крывавшій его холстъ. Задумчивые глава Авны глянули ва. него съ полотва.

Между твмъ Замойскій заговорилъ:

- Такъ Анна Яковлевна писала тебъ и просила денегъ?

Тотъ молча кивнулъ головон.

- И ты отказалъ, по неимънію пхъ?
- Ну, да, я уже сказалъ тебж, - недовольный этимъ возобновившимся раяговоромъ продъддилъ Воеводскіи.
- И у тебя, въ самомъ дблћ, нвтъ ни гроша?
- Нђтъ, я вру. У мевя мильоны.

Художникъ замолчалъ. Впдвмо, онъ что-то обдумывалъ и соображалъ. Потомъ рєшился.

- Слушай. Я дамъ тебъ дөнегъ... Я знаю, чтд значитъ когда нужна экстренная помощь: я самъ бывалъ въ безвыходномъ положеніи; да п теперь... Если женщина рфпается просить у покинувшаго ее человвка денегь, не щадя своего са-молюбія,-значитъ нужда схватила ее за горло. Она не служитъ?
- Должно быть, нбтт...
- Съ ней что нибудь случилось? Какое нибудь несчастье?. Да?.. Говори же?..

Воеводскій хотвллъ солгать. Но что-то шевельнулось въ его душ处 и онъ, неожвданно для самого себя, вдругъ произнесъ:

- У нея ребенокъ. - Голосъ его дрогнулъ. Онъ чувствовалъ себя смущеннымъ; чувствовалъ, какъ кровь приливала къ лиду п какъ стыдъ, котораго онъ давно не ощущалъ, парализуетъ өго голосъ. Должно быть, подсудимые чувствуютъ себя такъ подъ пристальными взглядами прокурора и судей.

Замойскій тихо, почтв шопотомъ, спросилъ:

- Отъ тебя?

Воеводскій опять хотвлъ солгать и отдылаться какой нибудь предатөльской фразой въ родъ: са я почемъ знаю»l.. но, повинуясь все тому же властному чувству, почти насильно, съ озлобленіемъ сознался:

- Ну, да...

Художникъ уловилъ его взглядъ. Онъ зорко п проникновенно посмотрблъ ему въ самые гұаза. Воеводскій не вынесъ этого взора и потупился. Въ немъ онъ прочелъ ясно написанный приговоръ: «негодлй»! Никогда и никто еще не смотрылъ

на него такимъ недвусмыслевнымъ взглядомъ, не допускавшимъ двухъ толкованій.

Замойскій отошелъ въ уголъ комнаты, гдъ стоялъ комодъ, и, порывшись въ немъ, скоро вернулся. Въ его рукахъ была радужная бумажка.

- Возьми,-просто сказалъ онъ, протягивая руку пріятелю. -И пошли сегодвя же.
- Но какъ же ты? -смутился тотъ.
- Ничего. Это все, что у меня есть, да еще десять рублей на прожитіе. Я ихъ оставилъ. Богъ знаетъ, сколько времени придется жить на нихъ... Но Богъ не безъ мидости; пошлетъ какую нибудь купеческую «физіономію личности»... заработаю. Нельзя думать о. своемъ комфорть, когда рядомъ гибнутъ люди...

Ощутивъ въ свопхъ рукахъ деньги, Воеводскій вмъстъ съ ними ощутилъ п давно покинувшую его бодрость духа.

- Спасибо, дружище, выручилъ!-необдуманно произнесъ овъ, проявляя слишкомъ большую радость.

Тотъ съ изумленіемъ посмотрछлъ на него. У Замойскаго мелькнула нехорошая мысль. Воеводскій быстро собрался уходить, напбвая какую-то тансонетку. Онъ простился съ пріятелемъ, кръпко пожавъ ему руку, и направился къ выходу, по дорогє укладывая сторублевку въ бумажникъ. Въ дверяхъ его догналъ Замойскій.

- Ты поплешь? - спросвлъ онъ его вдругъ, ръзко и властно.

Воеводскій пожалъ плечами и сдظлалъ объженное лицо.

- Прости...-смущенно заговорилъ художникъ. - Прости меня. Я знаю..: ты свинья, но не такая же...
«Хамъ!»-подумалъ Воеводскій, спускаясь съ лћстниды. «Испугался! Капиталъ!!. - насмъпливо пробормоталъ овъ:«Какъ будто я ему не отдамъ!..».

На встръчу ему поднхмалась дама, лицо которои было скрыто вуалью. Что-то знакомое въ ея фигурф мелькнуло ему. Но на лћстнидъ было уже темно, и онъ не могъ разглядєть ее хорошенько. Весело перескакивая со ступеньки на ступеньку, онъ спускался, все еще не переставая напћвать навязавшійся еху мотивъ шансонетки, которую такъ часто слышалъ изъ јстъ неподражаемо исполнявшей ее „Пантеонми».

- Должно быть, еще натурщица, -подумалъ опъ, при ввдъ поднимавшейся на лъстниду дамы, и вытелъ на улицу.


## XII.

Около цвђточнаго магазина Воеводскіи остановился. Онъ взглянулъ въ окно. Бблая арфа п корзина чаиныхъ розъ, перембыаанныхъ съ ирисомъ, снова овладдли его вниманіемъ. Чъмъ больше онъ всматривался въ нихъ, твмъ болъе он屯 его гипнотизировали. Мало по малу онЉ вытвснили изъ его головы всь остальныя мысли и водарились въ ней нераздъльно. Повинуясь неудержимому желанію, онъ взялся за ручку двери. Но вдругъ ему захотвлось удостовъриться, что у него есть деньги. Долгое отсутствіе ихъ сдЄлало его недовърчивымъ: а вдругъ онъ положилъ шхъ мимо? а вдругъ онъ ихъ потерялъ? Опъ отошелъ отъ магазина и, съ трудомъ доставъ бумажникъ, успокоился. Тогда ему снова захотвлось купить что нибудь для Лидіи Викторовны. Однако мысль о томъ, что деньги принадлежатъ не ему, что ихъ нужно отослать къ Аннъ, мелькнула все таки въ его загипнотизированномъ мозгу. Но онъ сталъ себя утьшать, придумывая компромиссы. Анна проситъ въ своемъ письмъ только пятьдесятъ рублей; онъ ихъ и пошлетъ, а на остальныя купитъ цвътовъ; не все ли равно, послать сегодня или завтра? Одинъ день ничего не значитъ; сегодня же поздно, денегъ не примутъ, и не все ли равно, будутъ ли онљ въ теченіе ночи лежать въ приготовленномъ къ отсылкь конвертъ, или находиться въ его распоряженіи... Завтра прівдетъ отецъ. Дастъ ли онъ ему хоть что нибудь... всегда онъ прівзжаетъ изъ деревни съ деньгами. Такимъ образомъ, если опъ сегодня пстратитъ пятьдесятъ рублей, то это будетъ лишь «внутренній безпроцентный и краткосрочный заемъ». Бълая арфа изъ нарцисовъ снова поглотила его вниманіе и онъ почти безсознательно снова схватился за ручку двери; онъ даже не понялъ, какъ она очутилась въ его рукахъ; какъ будто что-то толкало его сзади. Дверь мягко подалась и втянула его за собой.

Онъ вошелъ въ магазинъ и сразу пріобрћлъ тотъ нћсколько фатоватыи тонъ, который былъ ему присущъ, когда онъ чувствовалъ въ карманћ деньги.


- Семьдесятъ пять рублей, -отвфтилъ прикащикъ.
- Что такъ дорого?
- Помилуйте-съ, это не дорого... Одвб ленты чего стоятъ... бронзовая подставка, струны. Очень изящная вещица.
- Да, да, хорошо. Мнъ нужно это завтра. Но какъ же... цвђты в孔дь завянутъ?
- Не безпокойтесь, мы сдълаемъ новую. Куда прикажете доставить?

Онъ записалъ адресъ и приложилъ свою карточку, чтобы ее присоединили къ подношенію. Вынимая деньги, онъ уже забылъ о Замойскомъ, объ Аннъ, о происхожденіи сторублевки и обо всемъ остальномъ, думая только о томъ, что цвъты доставять большое удовольствіе Лидіи Вєкторовнб и что онъ исполнилъ долгъ порядочнаго человька по отношенію къ любимой женщинъ. У него осталось двадцать пять рублей, и онъ съ лөгкимъ сердцемъ отправился объдать въ модный ресторанъ. Онъ могъ бы отправиться объдать къ Словенской, но ему захотвлось «кутнуть по холостому». Онъ вошелъ въ общую залу и выбралъ себъ укромный столикъ подъ сънью пальмы. Къ нему подлетблъ человвкъ. $^{\mathbf{y}}$

- Здравія желаю, Василій Иванычъ... давно не изволили бывать у насъ. Ужь мы думали: не захворали ли?
- Занятъ былъ. Дай-ка мн屯 карточку.

Онъ долго рылся въ ней, потомъ, обращаясь къ склонивщемуся предъ нимъ въ почтительной позъ лакею, началъ диктовать ему menu. Подошелъ поваръ-французъ въ бъломъ фартукъ и колпакъ, и тоже дружески-фамильярно съ нимъ поздоровался и сталъ записывать на бумажку заказъ.

- Дайте мны вермутъ и закуски... crême bisque, натурально пирожки... я люблю съ мозгами, ну и разстегайчики тоже... стерлядку паровую... колечкомъ, картофелю не надо; дадите хръву... Потомъ пулярку, свъжепросольные огурцы, салатъ... Ну, еще, пожалуй, спаржу, только, пожалуйста, не съ сладкимъ соусомъ... и не съ сухарями: дайте мнъ просто бвлый соусъ... Затъмъ пуншъ-гласэ, кофе, сыръ, ликеръ... фрукты, comme de raison...
- Monsieur prend de la chartreuse? - спросилъ поваръ, быстро записывая и кивая въ тактъ его ръчи головой.
- Juste. Вино? Какое бы вино? - задумался онъ, вопросительно глядя на повара.
- Prenez donc la Goutte d'or... Un vin exquis! - подсказалъ французъ.
- Bon. Agissez.
- V-là!

Поваръ скрылся также внезапно, какъ появился передъ столикомъ. Лакей накрывалъ на столъ. Воеводскій съ наслажденіемъ предвкушалъ вкусный обіддъ п съ благодарностью думалъ о Замойскомъ. Спасибо ему, выручвлъ! Овъ добрый малый, хотя черезчуръ добродвтеленъ и наивенъ для нашего fin de siècl's, когда... ahomo homini lupus», - вспомнилъ онъ ходячую латинскую пословицу и улыбнулся своей учености. Электричество ярко сіяло, бросая ровный, пріятный св安ъ на столы, накрытые бвлосвЂжными скатертями, на хрусталь, се1 ребро, на апетитно убранный закусками п уставленный винами буфетъ. Нбсколько поодаль отъ него, сидддли офицеры и угощали двухъ веселыхъ дамъ, которыя болтали по франдузски и весело хохотали, отпуская смђлыя bon-mots. Рядомъ съ нимъ расположились двое ‘штатскихъ» и разговаривали о пензенскихъ городскихъ дђлахъ и о направленіи новой желєзнодорожной линіи. Офицеры были представители веселящагося Петербурга, штатскіе - представители дъловитой провинціи, пріъхавшіе въ Петербургъ хлопотать по городскимъ дєламъ и теперь очевидно отдыхающіе въ модномъ ресторанъ отъ васъданія въ комисіи или комитетв, -какіе нибудь городскіе головы захолустныхъ палестинъ, собирающіеся нагръть себъ лапы у желъзнодорожнаго очага.

Воеводскому становвлось скучно. Онъ не привыкъ къ одиночеству. Ему хотвлось общества, хотвлось вознаградить себя за эти три-четыре дня, когда онъ мотался безъ денегъ и чувствовалъ себя отвратительно.

Ему подали уже рыбу, когда въ ресторанъ вошелъ Вънценосцевъ и, оглядбвъ залу, замьтидъ Воеводскаго. Онъ быстро нодотелъ къ нему.

- А-а! дружище,-громко заговорилъ онъ, обращая на себя общее вниманіе, причемъ одна изъ француженокъ довольно громко сказала:
- Tiens! En voilà un type!..
- Я тебя сегодня здорово отдвлалъ! - продолжалъ адвокатъ, ничьмъ не смущаясь и кланяясь француженкъ, съ которой былъ знакомъ. - Прости... я далъ нагоняй своему кучеру. Ты одинъ? Я къ тебъ подсяду... Garçon! карточку...
- Что у тебя за манера орать, точно ты на судоговореніи! - морщась, замътилъ ему Воеводскій, но былъ очень радъ, что у него оказался компаньонъ: все таки веселъе. Хоть онъ и не любилъ Вънденосдева, но предпочиталъ обвдать вдвоемъ съ нимъ, чъмъ въ одиночку и, притомъ, «въ молчанку».

Городскіе головы подозвали лакея и спросили у него вполголоса, кто этотъ кричащій господивъ? Лакей, наклонивппись къ самому уху вопрошавшаго, довольно громко объяснилъ, что это извћстный адвокатъ Вънценосдевъ и провинціалы стали съ любопытствомъ и нфвоторымъ благоговъдіемъ его оглядывать. Адвокатъ сльшалъ п ихъ вопросъ, и отввтъ лакея, и видђлъ радостное изумлевіө, отразившееся на ихъ лицахъ при его имени. Все это льстило его самолюбію, и онъ сталъ еще больпе ломаться п позировать.
«Какой хамъ!» думалъ Воөводскій, глядя на него: «сейчасъ происхожденіе сказывается; такъ на немъ и лежитъ печать кутейника. Никакая профессія, никакое образованіе, никакое воспитаніе его не передълаетъ. Даже деньги не помогаютъ, кутнуть не умъетъ, все это выходить у него плоско, пощло, грубо»... Онъ съ наслажденіемъ смотрђлъ на своего компаньона. Ему всегда доставляло наслажденіе подмъчать его недостаткп, завпдуя ему, издбваться надъ ншмъ въ душб п насмъхаться надъ его тономъ, ръчами, выходками; наблюдать какъ овъ, выдравшись изъ темной среды, корчштъ изъ себя больтаго баркна.

## XIII.

Въвценосцевъ, прохсходя изъ духовваго званія, бросилъ семинарію п потелъ въ университеть на юридическій факультетъ. Окончивъ блестящимъ образомъ курсъ, онъ пустился въ адвокатуру. Это былъ очень ловкій малый, обладавшій закаленною выдержкой, практическимъ умомъ п желвзной волей. Онъ шелъ на проломъ, поставивъ себћ цђлью во что бы то ни стало добиться славы и денегъ. Съ высшими себя онъ быдъ

угодливъ п льстивъ, съ равными держался непринужденно и корчøлъ «славнаго малаго» и bon-enfant, съ нєзтими обходился надменно и чванливо. Онъ не щадилъ ни своего самолюбія, ни денегъ, ни труда, ни времени тамъ, гдъ это могло принести ему извћстную пользу. Опъ готовъ былъ на все, лишь бы изъ даннаго лица или обстоятельства извлечь нъкоторыи «профитъ»; но онъ пальдемъ не пошевелилъ бы тамъ, гдъ этотъ профитъ предполагался проблематичнымъ. Пройдя въ дътствв суровую пколу лишеній и невзгодъ, будучи сыномъ деревенскаго попа, онъ рано постигъ цвну деньгамъ п понялъ, что онъ-тотъ рычагъ, которымъ Архимедъ могъ бы перевернуть міръ. Поәтому онъ ничего п никого не любилъ, кромћ денегъ. Съ первыхъ таговъ ему повезло. Овъ поступилъ помощникомъ къ патрову, уже сходившему со сцены, в ловко съумллъ подольститься къ нему, служа ему помощвикомъ въ д呆лахъ, не имъвшихъ ничего общаго съ юриспруденціей: отыскивалъ елу деньгп и д光а, ухаживалъ съ преданностью комнатной собачки за дамой его сердда, вездъ кричалъ о геніальныхъ способностяхъ своего патрона, создавая ему широкую популярность. Когда патровъ окончательно сошелъ со сцены, то въ благодарность передалъ Въвценосцеву всъхъ своихъ кліентовъ. У того сраяу окавалась обтирная практика. Почувствовавъ подъ собои почву, онъ уже больше не колебался п сталъ теперь создавать популярность самому себъ. Тонко усвопвъ духъ времени, онъ понялъ, что имя въ әтой полу-жидовской, полу-чухонской столиці можно составить себъ безконечнымъ, назойливымъ напоминаніещъ о своеи персонъ карточками, выставляемыми въ витринахъ г. Шапиро, карикатурами, печатаемыми въ юмористическихъ журвалахъ, отчетами въ большой прессъ, нападками и издъвательствами въ малой прессъ, обширнымъ кругомъ знакомства какъ въ высшихъ, такъ и въ низшихъ сферахъ, представительной наружностью, әксцентрическимъ костюмомъ, намозоливаньемъ глазъ публики постояннымъ появленіемъ въ театрахъ, на кондертахъ, благотворительныхъ балахъ, лекціяхъ и т. п. Онъ все это продылывалъ: снимался во всбхъ фотографіяхъ, платилъ рецевзентамъ и хроникерамъ, кормияъпоилъ пхъ и состоялъ съ ними на дружеской ногв; искалъ свявей п знакомствъ всюду, вездъ стараясь быть очаровательнымъ и обворожительнымъ; обладалъ обмпрнымъ гардеробомъ

и переодъвался три раза въ день, рабски подражая моднымъ картинкамъ, за отсутствіекъ собственнаго вкуса. Но всего этого ему казалось мало. Ему хотвлось всесторонней популярности и овъ сталъ писать въ журналахъ стихи. При отсутствіп даровавія, стихи выходили беввкусными, деревянными; у него не было даже настолько музыкальнаго слуха, чтобы уловить размъръ и ритмъ. Тогда онъ взялъ себъ въ помощники маленькаго юмористическаго поэтива, которыи хорошо владєлъ стихомъ и за щедрую плату псправлялъ плоды его адвокатскаго вдохновенія. Когда этихъ «плодовъ» набралось достаточно, онъ издалъ кхъ отдђльнымъ томикомъ, на розовой бумагъ, съ соблазнительными виньетками, съ бьющей въ носъ обложкой, изображавшеи голую женщину, сқдящую на лун屯, съ претенщіознымъ заглавіемъ: «Ропотъ Эоловой арфы». Книгу расхвалили, потому что онъ былъ друженъ съ рецензентами; но успъха она не имбла и мирно покоилась подъ слоемъ пыли на полкахъ книжныхъ магазиновъ, откуда онъ самъ покупалъ ихъ для подношенія, съ авторскою надписью, дамамъ. Онъ предпочелъ бы, чтобы критика его разругала и подняла на смъхъ: тогда книжка навърно пошла бы и разнесла его популярность. Не довольствуясь поәзіей, онъ сталъ писать чувствительные мувыкальные романсы... при благосклонномъ, но тайномъ участіи одного капельмейстера гвардейскаго полка. Романсы, какъ п стихи, были бездарны и успЂха не имђли; но зато овъ умђлъ посвящать ихъ высокопоставленнымъ лицамъ и высокоталантливымъ композитораиъ. И на обложкахъ романсовъ, всегда изящво изданныхъ, онъ помъщалъ твхъ же соблазнительныхъ женщинъ, парящихъ въ облакахъ, и своимъ музыкальнымъ произведеніямъ давалъ туманно-декадентскія, эфирно-загадочныя названія. Тутъ были и «Звуки морскаго прибоя», и «Траурная любовь», и "Сонъ розы въ лунную лвтнюю ночь», и «Баркаролла подъ окномъ венеціанки», и еще богъ знаетъ что... Овъ вздилъ за граниду главнымъ образомъ для того, чтобы, на другой день отъвзда, въ хроникь газетъ появилось извъщеніе: «вчера съ курьерскимъ поъздомъ выђхалъ за границу нашъ пзвъстный адвокатъ А. А. Вънценосцевъ».

Мало по малу всъ эти фокусы оказали таки свое воздыйствіе. Онъ дъйствительно намозолилъ публикъ глаза своими портретами, книгами п романсами, и протрубилъ уши своимъ

именемъ. Иногда надъ нимъ подсмъивались, но всъ его знали и имя его у всђхъ вертълось на языпъ. Къ нему привыкли; его заваливали практикой. Онъ достигъ того, чего всю жизнь искалъ и къ чему стремился съ упрямствомъ семинариста, съ выдержкой разночинца. Онъ хотълъ «завоевать столицу»-п завоевалъ ее! На войвъ всъ средства хороти, и онъ ихъ не выбвралъ: въ этомъ п была тайна его успвха. Его немножко смущала фамилія, выдававшая его далөко не вънценосное происхожденіе, но такъ какъ измънить ее было трудно - то онъ по необходимоств примирился съ этимъ. Когда онъ получилъ, наконедъ, блестящее мъсто юрисконсульта при желъзнодорожномъ обществъ съ десятитысячнымъ окладомъ жалованья п наградными деньгами, онъ почувствовалъ, что достигъ апогея своей славы, и сталъ заноситься. Теперь онъ никого не боялся, ему не у кого было заискивать; напротивъ, у него должны были заискивать, а онъ могъ если не всьхъ, то равныхъ п низшихъ третировать и игнорировать. Онъ такъ п поступалъ.

Одивъ вопросъ изъ его широко намъченной и ловко выполненной программы очень смущалъ өго. Это-женщины. Ме-лочно-честолюбивый, овъ бользненно жаждалъ успбха у женщинъ. Это была sancta sanctorum его души. Всю жизнь овъ посвятилъ тяжелому культу пріобрб̆тенія зеиныхъ благъ, въ видъ извъстности, положенія п денегъ; онъ поклонялся этому культу, не щадя своего самолюбія; бевропотно переносклъ щелчки и униженія; не зналъ покоя и работалъ, какъ каторжникъ. Туповатый п бездарный, онъ потому п шелъ окольными путями къ славв, что чувствовалъ невозможность завоевать ее умомъ и талантомъ: - ихъ-то п не было въ его грубой бурсацкой натурд. Онъ одинъ зналъ весь трагизмъ этой отчаянной борьбы; зналъ, что слава, добытая не талантомътяжелая слава, висящая на волоскъ и могущая рухнуть подъ тяжестью одолъвавшей его бездарности. Такая слава требуеть мелочно - педантичнаго ухода за собой, ввчнаго наблюденія, безконечныхъ опасеній за малыйтій промахъ. Она походила на недонотеннаго младенда, родившагося преждевременно и вавернутаго въ вату при высокой температур屯 комнаты; малъйшая оплопность-п младенедъ погибнетъ. Въ этомъ заключался трагизмъ его положенія, которое съ внъшнней стороны, повидимому, не оставляло желать ничего лучшаго. Порой на него на-

ходило отчаяніе：ему казалось，что за одну искреннюю，не куп－ ленную п не выпрошенную，ласку женщины онъ готовъ по－ жертвовать и своимъ положеніемъ，и славой，и деньгами，一 всЂмъ тъмъ，что̀ съ такимъ каторжнымъ трудомъ добывалось имъ отъ жизнк．．．Онъ былъ молодъ，недуренъ собой，имђлъ громкое имя и деньги，пріобрблъ извъстный апломбъ；казалось， вСЂ внбпшнія данныя были на лицо，чтобы имбть успбхъ у женщинъ，по крайней мћръ，свћтскихъ，не особенно падкихъ до внутреннихъ достоинствъ；но успьхъ въ этихъ дєлахъ упорно уб末галъ отъ него п не давался ему，какъ кладъ．Онъ сознавалъ могущество женщинъ；онъ чувствовалъ，что ов禺 могли бы сы－ грать самую существенную роль въ его карьерє и черезъ нихъ овъ могъ бы перешагнуть ту ступень борьбы，ведущей къ успъху，которую ему пришлось проходить．Но роковымъ обра－ зомъ ни одна женщина не сыграла въ өго карьеря этой важ－ ной роли．Онъ зналъ только денежный и дыловой успъхъ у женщинъ и испыталъ только покупную любовь．Въ длинномъ и тяжеломъ шествіи къ славъ，въ борьбъ за существованіе，онъ растерялъ всъ тв качества мужской души，которыя правятся женщинамъ．Въ немъ все переработалось въ эгопзмъ；онъ ни на минуту не могъ забыть ни себя，ни своей выгоды；жевская же натура，сама по себъ эгоистичная，не перөноситъ эгоизма мужскаго：она предпочитаетъ видвть по мужчинڭ самозабвеніе， способность жертвы ради любвмаго существа，словомъ，весь тотъ альтруизмъ，который，рядомъ съ эгоизмомъ женщины，со－ ставляетъ аккордъ，гармонію，п дополняетъ въ ея жизни то， чего у нея самой не хватаетъ．．．Въ погонъ за благаии жизни， онъ утратилъ даже и ту микроскопическую дозу увлечөнія，ко－ торая отпущена современному человьку；а женщина любить， когда ее идеализируютъ，ставятъ на пьедесталъ；въ этощъ пдеа－ лизкрованьね она видитъ поәзію，отъ которой у нея слегка кру－ жится голова．Наконедъ，весь поглощенный созданіемъ своөй карьеры，онъ не имьлъ времени присмотрвться п понять жен－ скую душу，а этого ни одна женщина никогда не проститъ． Не смотря на своп частыя увлеченія，Въвценосцевъ всегда п вездд видђлъ，прежде всего，себя самого；онъ проходилъ мимо женщинъ，никогда не давая себћ труда вникнуть въ тайники ихъ души．И ов末 ему мстили．Женщина похожа на искусство． Оно жестоко мститъ за себя，когда къ нему относятся по дил－

летантски. Нужно всъми силами души любить свое искусство, преданно свужить ему, поклоняться и боготворить, пос̄вятить ему всю свою жпзнь, всъ мысли и чувства. Тогда-оно удовлетворяеть, награждаеть своөго сдужитөля высокими радостями. Таковы были, повбдимому, мотивы неуспвха Вънценосцева у женщинъ. И это составляло отраву его жизни. Извърившись въ возможность «завоевать женщину», какъ онъ завоевалъ себъ общественное положеніе; испробовавъ всъ пути къ женскому сердду, онъ понялъ, что методы, примъвенные имъ къ завоеванію карьеры, всъ тঞ ухищревія, фокусы п обманы-въ данномъ случаъ совершенно не примънимы. Женщины обладаютъ чуткимъ сердцемъ и весьма тонкимъ умомъ. И то, п другее помогаетъ имъ разоблачать хорошо прикрытую ложь и анализпровать малвйшую фальшь въ отношеніяхъ мужччны, ищущаго у нихъ успъха. Тогда онъ въ безсиліп опустилъ руки и въ отчаяньъ долженъ былъ покориться. Спасая свою репутадію, желая устроить себћ почетное отступленіе, онъ прикрылся флагомъ презрительнаго отношенія къ женщанамъ, которыхъ тайно не переставалъ обожать и желать. Овъ сталъ въ позу человвка совершенно равнодушнаго къ успвхамъ у прекрасной половины рода человъческаго, почти игнорирующаго женщинъ, и въ лучшемъ случаъ лишь снисходящаго др нихъ. Чтобы быть лучше вооруженнымъ, овъ сталъ усердно чєтать Шопенгауәра п другихъ лицемърныхъ ненавистниковъ женщинъ; выудилъ оттуда много афоризмовъ и сентенцій, свидвтельствующихъ съ некрасввой стороны о женщинахъ, и въ пріятельскихъ разговорахъ и въ салонныхъ causeries старался примънять ихъ къ дظлу, всъми силами стремясь позировать въ качествћ врага и преслвдователя яякобы слабаго пола». Онъ питалъ надежду, что объекты его преслбдованій, въ концъ кондовъ, заинтересуются такимъ оригиналомъ, который ихъ не признаётъ, и втайн末 мечталъ съ әтой стороны подойти къ нимъ п покорить ихъ неприступность. Но и это не удалось, потому что подъ его неискренностью и ваимствованными саргазмами чувствовалась плохо скрываемая жажда женщины. Всъми силами души онъ ненавидълъ своихъ счастливыхъ соперниковъ. Онъ чувствовалъ себя на верху блаженства, когда могъ разсказать въ дамскомъ обществ术 что нибудь очень гадкое, но несомивнно достовбрное про мужчину, «имъющаго успвхъ».

Вотъ почему онъ ненавидд̆лъ и Воеводскаго. Воеводскій, при всей его недалекости, легковъсности п пустотв, славился въ кружкахъ молодежи успвхомъ у женщинъ. У какихъ женщинъ и какого качества преуспввглъ онъ-это было все равно для Въвценосцева: ему было довольно, что Воеводскій въ этомъ отношеніи счастливъе его. И овъ давно уже искалъ случая подставвть ему ножку. Это было всего удобнње сдђлать подъ маской дружбы. Къ тому же онъ почему-то вообразвлъ, что Воеводскіи сталъ ему на дорогь и помвшалъ өго роману съ Словевской. Этотъ романъ, правда, существовалъ только въ воображеніи Вънценосцева, но и әтого было достаточно, чтоби овъ возненавиды̆ъ счастливаго quasi-соперника.

## XIV.

В九нценосцевъ Ђлъ съ апетитомъ человъка здороваго и сизьнаго, сознающаго, что онъ много поработалъ и заслужилъ право на хоро搞 объдъ. Здъсь, когда ему не передъ къмъ было рисоваться, овъ переставалъ слЂौдить за собой, распускался и флъ грубо, некраскво, съ жадностью. Овъ отправлялъ въ ротъ громадные куски к проглатывалъ кхъ, почти не жул. Торопливо накидывался овъ на подаваемыя блюда, обильно запивалъ виномъ, давясь п захлебываясь.

Воеводскій слбдилъ за ншмъ съ ненавистью. «Вотъ когда онъ является наконецъ тђмъ, чтоे есть на самомъ дђлбъ-думалъ Воеводскій, наблюдая его.- ${ }^{\text {Настоящій семинаристъ! }}$ навърно въ своей бурсъ онъ съ такимъ же апетитомъ поглощалъ щи и кащу, какъ теперь эти тонкія блюда»... Въвценосцевъ раскраснълся, лкцо его лоснилось, потъ выступилъ на лбу, глаза налились кровью, волосы взъерошились, галстукъ съьхалъ на сторону. Отъ усиленной вды п обильнаго возліянія онъ пришелъ въ возбужденное состояніө. Слъдя за өго вдой, Воеводскій вдругъ страннымъ образомъ постигъ, что̀ за человौкъ былъ этотъ «знаменитый, адвокатъ.

Въ антрактахъ, между двумя перемънами блюдъ, Ввнценосцевъ пускался въ разглагольствованія. Онъ сөлъ на своего любимаго конька - на тему о женщинахъ-п подъ вліяніемъ хорошаго объда принялся откровенничать, излагая перөдъ Воеводскйъ своп теоріи по этому вопросу.

- Я не понимаю тебя, - говорилъ онъ, обращаясь къ дру-гу:-чтд̀ ты нашелъ въ женщинахъ? Ты весь вћкъ гоняешься за ними.
- А ты нітъ?-спросилъ его Воеводскіи.
- Я ихъ презираю. Это все одно и то же. Довольно узнать одну, чтобы знать ихъ всьхъ. Чтд въ нихъ интереснаго? Теренцій отлично опредълилъ пхъ характеръ: «пожелай чего ни-будь-она будетъ иротиворвчить; откажись отъ чего нибудьона этого пожелаетъя. Катуллъ еще лучше опред宋илъ ихъ нравственную сущность: «ллятвы женщины - әто дуновеніе вЂтра, запечатлънное на измънчивыхъ волнахъ». Но полнъе и
 его афоризма: «женщина-сказалъ овъ-глупое и отвратительное животное». Новбйшіе мыслители тоже 0 ней не лучше от-зываются-вотъ тебћ афоризмъ Максима дю-Кана: «дордгичто жөвщивы: нужно много денегъ, чтобы ихъ содержать»... *Женщина бочка, а мы-Данаиды». Изъ этого ты видишшь... продолжалъ адвокатъ, впадая въ дидактическій тонъ п собираясь прочесть цдлую лекдію.

Но Воөводскій его остановилъ.

- Скажи, у тебя ныттъ своего мнъвія 0 женщинахъ?-спросилъ онъ. -Ты все говоришь чужами словами, скажи-ка что нибудь свое.
- Но если я согласенъ съ этими чужими словами, какъ ты говоришь?..
- Значитъ, ты мало оригиналенъ п никогда не будешь имђть успбха у женщинъ.

Воеводскій попалъ въ больное мвсто адвоката.

- Я и не ищу этого успћха. Нужно быть очень пустымъ человڭкомъ, чтобы гоняться за этшми призраками, -уязвилъ овъ его-а у меня слишкомъ много серьезнаго дъла...
- Въ такомъ случаъ, зачвмъ же ты проводишь время въ женскомъ обществъ? Зачъмъ ухаживаешь... ну, напримъръ, хотя бы за Лидіеи Викторовноит?..

Чтобы дать себъ время приготовиться къ отвъту на вопросъ, такъ прямо поставленный, Въвценосцевъ медленно налилъ себъ въ стаканъ вдна и выпилъ его. Потомъ онъ сказалъ:

- Откуда ты взялъ? Я-ухаживаю за Словевской?!. Это смбынно! Вотъ, чтд пазывается съ больнои головы на здоровую...

Нڭтъ, мой другъ, ты отибаешься, я никогда не покушаюсь на чужую собственность.

- Что ты хочешь әтимъ сказать? -глядя на него въ упоръ, вымолвилъ Воеводскій.
- Пожалуйста, не ломайся. Ты отлично понимаешь...-Нагнувшшсь къ самому лиду собесбдвика, адвокатъ, терзаемыи ревнивымъ любопытствомъ, тихо спросилъ его:
- ВЂдь ты живешь съ ней?

Воеводскій ръзко отодвинулся п вспыхнулъ.

- Послушай,-сказалъ овъ съ негодованіемъ:-я зналъ, что ты не ствсняешься, но такой бевтактности не ожидалъ даже отъ тебя.
- Уклончивое показаніе обвиняемаго никогда не служитъ ему въ пользу,-захохоталъ Вънценосцевъ, пропуская мимо ушей фразу о безтактности. -Я удивляюсь тебъ, - вдругъ серьезно заговорилъ онъ. - पто ты нашелъ въ ней? Une vraie femme de Balzac...-прибаввлъ онъ, очень дурно выговаривая по фран-дузски.-Ей в九дь подъ сорокъ. Положимъ, ова еще недурна, глаза въ особевности... эдакіе дьявольскіе глаза,-говорилъ онъ и его собствевные глаза приняли масляное выраженіе.-И потомъ... она стройна... у нея серпантинный складъ... При средствахъ, за ней можно было бы пріударить.
- Что ты говоришь? -остановвлъ его Воеводскій. - Она порядочная женщина...
- पъмъ порядочнъе женщина, тъмъ она дороже стоуттъ, невозмутимо сказалъ онъ.

Его трудно было остановить. Онъ плотно пообъддалъ и хоромо выпилъ. Рђчь его ставовилась возбужденной. Ему давно хотвлось высказаться.

- Ты не мб̆шай мнъ, —продолжалъ онъ. - Вбдд ты никуда не торопишься? Нвтъ? И я тоже. Я сегодня выигралъ дфло и уже получилъ гонораръ... хорошій гонораръ. Поболтаемъ. Хочешь шампанскаго? - неожиданно прибавилъ онъ, зорко глядя на Воеводскаго, чтобы уловить на его лидъ смущеніе и опред色лить, есть ли у него деньги на отвы̆тную бутылку.

Воеводскій не смутился. Онъ быстро, въ мгновеніө ока, разсчвталъ: "объдъ-десять рублей, вино-три, четыре... фрукты, ликеры, шампанское-девять; двадцать три всего, да два на чай*...

- Отчего же, пожалуй!-невозмутвмо отвђтилъ онъ.
- И прекрасво. Вотъ мы п побесъдуекъ entre fromage et poire. Чэ-къ! Шампанскаго!-крикнулъ Вънценосцевъ.-George Goulet!
- Sec?-спросилъ лакей.
- Само собой...

Наливая бокалъ Воеводскому, адвокатъ продолжалъ:

- Итакъ, revenons à nos moutons... Словенская-пикантная брюнетка, хотя уже для нея наступила «осень женщины»... Ты читалъ романъ Превд? Нђтъ? Совфтую. Это тебњ полезно. Но Словенская привыкла къ роскоти. Она получаетъ отъ мужа двъваддать тысячъ. И ей этого мало. Ты видишь: квартирадворецъ, обстановка музея; лошади, экипажи-восторгъ; ко-стюмы-фуроръ. Она вся въ долгу. Мнћ кое-что извъстно... ввдь я адвокатъ. Entre amis, я тебъ скажу, что ко мнъ обращались уже... ее хотвли объявить несостоятельной... элостной. Ты знаешь, чъмъ это пахнетъ? Нбтъ? Напрасно; вамъ всвмъ, жуирамъ и прожигателямъ жизни, не мбтаетъ поттудировать наши законы. Вы плохо ихъ знаөте. Ей предстоитъ въ скоромъ времени крахъ... Я, положимъ, не взялся за это діло... Но я знаю, что мужь съ ней разотелся; онъ не дасть ни копбйки сверхъ опредєленныхъ тысячъ... Гдб онъ теперь?
- За границей. Онъ всегда тамъ живетъ. Ови разотлись давно. Онъ милліонеръ...
- Зваю.
- Врядъ ли онъ откажетъ въ помощи, если съ ней д処 ствительно случится что нибудь серьезное.
- Будь увъренъ. Онъ твердъ, какъ скала, п жестокъ, какъ ростовщикъ. Онъ женился на ней за ея молодость, красоту, связи и богатство. Но молодость ушла, красота уходить, серьезныя связи она потеряла въ свочхъ похожденіяхъ и авантюрахъ... нельзя же считать ея связь съ тобой за серьезную, острилъ онъ, все больше и больше пьянъя отъ шампанскаго.
- Послушай, наконецъ...
- Ладно, молчу... Ну, а что̀ касается приданаго, оно все растаяло въ первые же три года ихъ супружества. Она нищая, получающая двънадцать тысячъ. У нея долговъ свыше ста. Говорю тебъ-она нищая. Ее могъ бы спасти богатый поклонникъ. Но... не ты. Я тебя очень люблю, mon cher, но entre
nous... я твоихъ средствъ не знаю... вЄдд у тебя нйтъ ста тысячъ? Послушай,-наклонился онъ къ нему и посмотрвяъ на него исшытующимъ взглядомъ:-если тебъ нужны деньги...-И онъ полбъъ въ карманъ.

Страстное желаніе занять овладыло Воеводскимъ, но онъ сдержался и съ достоинствомъ отввтилъ:

- Благодарю тебя, я не нуждаюсь.
- А! тъмъ лучше... 0 чемъ мы говорили? Да! Ты думаешь, я бы не могъ овладєтьь ею? Напрасно... Приддтть время, и нужда броситъ ее въ мои объятія...-проврался онъ неожиданно для себя и тутъ же спохватился. -Ты понимаешь, я говорю иносказатедьно... я не говорю про себя; я хотөлъ только сказать, что эту фразу могъ бы произнести каждый человъкъ, имђющій на нее виды и готовый спасти ее отъ позора и разоренія. Не такъ ли? Ну, а мнъ она не нужна... Я слищкомъ занятой человбкъ... И не имъю желанія тратить деньги на... на женщинъ.
- Знаешь что? сказаль Воеводскій, слушавшій его съ интересомъ и чувствовавшій неодолимое желапіе ударить его по физіономіи:-еслибы я былъ братомъ Лидіи Викторовны... или ея родственникомъ, или вообще имълъ бы право защищать ее, не произведя скандала своей защитой въ обществъ...
- Да... такъ что же?
- Я бы вышвырнулъ тебя отсюда за всъ твои пакостныя рбчии.

Адвокатъ отпрянулъ отъ него и принужденно засивялся.

- Blageur!.. Полно тебъ.

Они рдспили еще бутылку, потребованную Воеводскимъ. Вънценосцөвъ окончательно опьянълъ и пріобрълъ жалкій видъ. Заплетающимся языкомъ овъ мололъ все свое:

- Женщина, mon cher, похожа на горный ручей, мъняющій часто свое ложе... Нутъ лакея и кучера, которому бы не была должна Лидія... Не раздавить ли намъ крюшончикъ, э?..
- Я не могу больше пить.
- Ну, значитъ къ разсчету. Стройся!

Они расплатились. Вънценосцевъ, совсъмъ посоловъвшій, лытался заглянуть въ бумажникъ Воеводскаго, чтобы убұдиться въ его затруднительномъ положевіи, но тотъ очень ловккмъ маневромъ скрылъ отъ него содержимое бумажника и, взгдя-

нувъ мелькомъ на счетъ, бросилъ на столъ дваддатипятирублевую бумажку и сказалъ:

- Сдачи не надо.

Ввнценосцевъ, напротивъ, пересчиталъ сдачу, акуратно сложилъ бумажки и оставилъ на тарелочкь мелочь; но потомъ, раздумавъ, взялъ оттуда двугривеннын, пробормотавъ въ оправданіе передъ пзумленнымъ Воеводскимъ:

- Это пвейцару. Не мвнять же рубль...

Они вытли. Адвокатъ сильно пошатывался. Онъ все еще не переставалъ бормотать отрывочныя рћчи, уцъпившись за руку пріятеля.

- Женщина- чудище обло, стозбвно п лаяй... мирокобедрое, узкоплечее, низколобое... Ей капутъ... наканунъ краха... мнђ плевать... а ты-не больше какъ покуситель съ негодными средствами. Dixi...
- А, ну тебя! - сказалъ Воеводскій, выдергивая свою руку, отчего тотъ пошатнулся и придержался за перила лбстницы. Хоть бы выдумалъ что нибудь столь же скверное, да свое...

Выдя на улицу, адвокатъ постоялъ, потевелилъ пальцами, потомъ, грузно усввшись въ пролетку, все еще продолжалъ разговаривать. Воеводскій вдругъ вспомнилъ о Горемыкинє.

- Послушай лучше, чвмъ болтать вздоръ. Не возьмешь ли ты въ помощники Горемыкина?
- Кто әто? Я не знаю.

Воеводскій ему напомнилъ.

- А, да!.. Ничего... онъ почтительный молодой человбкъ. Ничего, можно...
- Зайти ему къ тебъ?
- Но адвокатъ вдругъ расхохотвлся.
- Быть бычку на веревочкь! Не уйдешь, братъ...-заплетающимся языкомъ проговорилъ онъ, нагло подмигивая Воеводскому.
- Совсьмъъ пьянъ, скотина, - проворчалъ онъ и пошелъ домой пъшкомъ. У него не было ни гроша; даже рубль, болтавшійся у него съ утра въ кармань, куда-то исчезъ.

Erо обогналъ В甘нценосцевъ.

- Подвезти тебя? - крикнулъ онъ ему.
- Отстань.


## XV．

Возвратясь домой，Воеводскій засталъ въ своемъ кабвнеть ожидавпую его Словенскую．
－Какъ вы здъсь？－спросилъ онъ，цблуя ея руку，и дицо его приняло радостно－почтительное выраженіе．

Но брови ея были нахмурены и она отрывисто спросила ero：
－Гдв вы носитесь？Я жду оолће часу．Отчего вы не были у мевя？В九роятно，ваши феи．．．о которыхъ намекалъ прошлый разъ этотъ．．．какъ его？．．адвокатъ．．．

Онъ счелъ долгомъ возмутиться．
－Это клевета，Лидія Викторовна．Неужели вы придяете значеніе этимъ．．．

Она его прервала．
－Ахъ，это все равно．．．Право，мпб не до того．И я прівхала вовсе не за твмъ，чтобы ушрекать васъ или дбллать сцены ревности．．．－Она презрительно пожала плечами．

Онъ съ недоумбніемъ носмотрблъ на нее，соображая，для чего же она въ такомъ случає прівхала？
－Моп д处а въ отчаянномъ положеніи．．．Я больше не въ состояніи．Отовсюду пресл末дованія，грозятъ описать иму－ щество，продать；я не знаю．．．вообще готовится скандалъ．Что дظлать？Я пблыми днями разъъзжаю по городу，чтобы не по－ казываться дома．Когда ни вернешься，передняя полна креди－ торовъ．．．Сцены，угрозы．Если всь мужья таковы，какъ мой， право，лучше не выходить замужъ，а сдблаться кокоткои．
－Ho，Lydie，－сказалъ онъ，взявъ ея руку：－вы бы обрати－ лись къ мужу．Вы вбдь ему написали？Можеть быть，онъ．．．
－Ничего не можетъ быть．Опъ живетъ себъ въ Ницдв и звать ничего не хочетъ．．．Вы не знаете этого человбка：это－ скала п ходячая математика．Онъ назначилъ мпъ двънадцать ты－ сячъ и написалъ письмо，что не дастъ больте линняго двугри－ веннаго．Онъ разсчетливъ и скупъ，какъ Гарпагонъ．．．$Я$ не могу съ нимъ жить．．Это сухарь．Я п то сократилась．У меня лишь самое необходимое．Лимнюю прислугу я распустила，званые вечера п объды отмбнила；экипажъ держу одинъ．Не могу же

я не одъваться?.. Но всъ эти économies du bout de chandelle... разстраивають нервы...

Она опустилась въ кресло; маленькое тыльде ея сдظлалось еще меньте, губы судорожно сжались, около въкъ появилась сбть мелкихъ морщинъ. Она заплакала. Ей ужасно не тли слезы и лицо ея сразу пріобрътало старый впдъ. Именно эти минуты выдавали ея лђта, которыя она такъ тщательно и искусно скрнвала.

Она не позволяла Воеводскому называть ее соқращеннымъ именемъ п говорить ей ты», даже тогда, когда они оставались вдвоекъ. Ова находила это непоәтичнымъ. Но въ рфдкія минуты, когда находидо на нее безутьшное настроеніе, когда ова пуждалась въ ласкъ п участьъ, онъ называлъ ее такъ, и она допускала это.

Теперь онъ нагвулся къ ней и, цылуя руку, сказалъ:

- Voyons, Lydie... à quoi bon?.. не пдачь...

Но овъ самъ не зналъ, чъмъ бы утъпшить ее и чтоे сказать ей.

- Сколько же у васъ долгу?
- Почемъ я зваю? Я никогда не считала...-наивно отвътила ова.-Но векселя, расписки и какъ ихъ тамъ еще называютъ?.. все это внростаетъ, какъ грибы. Сегодня требуютъ по какой-то сохранной распискъ... Ђдучи къ вамъ, я встрвтвла мододаго адвокатика, который былъ у меня третьяго двя... какъ его? Я вڭчно забываю фамилью...
- Горемыкинъ?
- Да, овъ... Я спроскла его, что̀ звачштъ сохранная расписка. Онъ сказалъ, что әто очень скверно.
- Да, это нехорошая штука...
- Онъ еще сказалъ, что по ней отвбчаютъ, какъ за растрату, п что давности для нея не существуетъ... Ноя не понимаю этихъ юридическихъ тонкостей... Вы понимаете?

Онъ понималъ отлично то, чтд̀ касалось сохранныхъ расписокъ, потому что у него имвлся такого рода долгъ, но не хотвдъ ее запугивать и спросилъ:

- Но запъмъ же вы выдаөте тагіе опасные документы?
- Почемъ я знаю? Когда мнє нужны деньги... мн屯 даютъ что-то подписывать. Я не понимаю ттихв тонкостей... ІІотомъ, помню, по әтой расписк'в я переплатила уже массу денөгъ. Это требуютъ уже второй разъ.
- Но отчего же вы не взяли назадъ документа?..

Онъ молча глядъ̆лъ на нее. «Une vraie femme de Balzac», вспомнились ему слова Вънценосцева. Она удивдтельно постаряла въ эти минуты. Углы губъ опускались, около вбвъ появлялись густыя лапки, лицо ея становилось землистымъ, неинтереснымъ. Видя ее въ этомъ отчаянномъ положеніи, онъ вспомнилъ слова адвоқата о крахұ, ожидающемъ ее въ блиякомъ будущемъ. «Какъ скоро сбываются слова этого каркающаго ворона! подумалъ онъ. И ему самому стало вдругъ
 него долговъ меньше, но когда ихъ нечъъъ платить, то не все ли равно: сто тысячъ ли долгу, или десять! Въ первый разъ у него сознательно мелькнула мысль, что недурно бы выгодно жениться, по соввту отца. Но ему вспомнился дълын рядъ женскихъ головокъ: Лидіи, Пантеонши, Анны п многихъ другихъ, п ему жаль стало утратить свою свободу, жөнивтись ня какомъ нибудь денежномъ мбткъ съ уродливой «физіей». Ему опять вспомнилась Анна и такъ легкомысленно истраченныя сегодвя деньги. Что-то похожее на угрывенія совбсти замевелилось въ немъ.

Между тъмъ она перестала плакать и, подойдя къ зеркалу, посмотрфлась въ него, улыбнулась и сказяла:

- Мнъ нейдетъ плакать... Я становлюсь стара.

Она сразу преобразидась п сдылалась, какъ всегда, веселой и молодои. Она заговорила о завтратвекъ двь. У нея будетъ полонъ домъ гостей. Ей не о чемъ хдопотать. Jean взядся все устроить и досталъ денегъ; съ этоп̆ стороны она обезпечена. Онъ ее не подведетъ, твмъ болъе, что она обұщала при первой получкъ денегь отъ мужа вернуть ему триста рублей. Но ббда въ томъ, что завтра у нея рулетка. Она не можетъ не играть. Это выше ея силъ. И она любитъ рулетку à perdre la raison. У нея есть еще сто рублей... pour tout potage. Сто рублей Но что ей съ ниии дђлать? Нужно непремънно тысячу...

- Вотъ глупая!-вскрикнула ова вдругъ. - Une idée! Управняющій мужа привозитъ мнъ всегда въ этотъ день, по егө порученію, какой нибудь подарокъ. C'est dans les traditions de famille... Брильянты, парюръ... что нибудь... Я әто заложу. Къ

вочеру у меня будутъ деньги!-радостно говорила она, хлопая въ ладоши.
«Къ вечеру у меня будутъ тоже деньги»... подумалъ Bоеводскіи, вспомнивъ про отда. А если старикъ пріъдетъ поздно? Опъ обвелъ озабоченнымъ взглядомъ комнату, ища, что̀ бы заложить въ такомъ крайнемъ случађ... Но такъ какъ ничего не оказывалось, то онъ впалъ въ уныніе. Вдругъ и ему блеснула счастливая мысль... Часы! За нихъ ему давали триста... И какъ это ему раньше не пришло въ голову? «А, впрочемъ, оно п лучше... я бы ихъ прожилъ и завтра не на что было бы играть».

Оба раввеселились. Эти взрослыя дћти, эти богатые пищіе только п могли чувствовать себя хорошо, когда въ перспективъ предвидђллись деньги. Деньги для нихъ-все равно, что вода для рыбы. Вытащенная на берегъ, рыба задыхается, и они, лишенные денегъ, чувствуютъ полную безпомощность и отчаянье, не зная способовъ зарабатывать ихъ трудомъ и умछя получать ихъ или по наслвдству, или путемъ «перехватыванія» направо и налねво.

Между Словенской и Воеводскимъ никогда не было разговоровъ о любви и постоянно тли разговоры о деньгахъ. Это была странная связь. Они не знали даже: любили ли ови другъ друга, для чего соплись, чего искали другъ въ другь? Никакихъ такихъ вопросовъ они не задавали себъ и сошлись просто потому, что каждому изъ нихъ нравилось общество другаго. Эта связь тянулась уже полтора года п пребывала все въ томъже положеніи, нотому что они другъ отъ друга не зависъли, другъ друга не ствсняли и каждому изъ нихъ оставалось много свободваго времени, которое они наполняли по личному усмотрънію, онъ-любовными интригами, она игрою въ карты, объдами, ужинами и вечерами. До сихъ поръ она относилась очень терпимо къ его «похожденіямъз. Но въ послвднее время слухи объ ухаживаньяхъ Воеводскаго стали все чаще п чаще проникать въ ея салонъ и циркулировать по всему городу. Вмбсть съ тђмъ она, ежедневно справляясь съ зеркаломъ, вдругъ стала сознавать, что начинаетъ замђтно стариться. Это было страшнымъ ударомъ. Смотря на пожилыхъ и старыхъ женщинъ, она никакъ не могла понять, что и она пріобрьтетъ такой же неинтересный ввдъ: это не уклады-

валось въ ея головъ. Ей часто приходило въ голову, что лучше смерть, чвмъ- старость. Страннымъ образомъ, въ самое послідднее время она стала наконецъ чувствовать, какъ молодость незамътными на посторонній глазъ частицами уходитъ отъ нея съ непоколебимою послыдовательностью, съ неумолимою настойчивостью. До старости, казалось, еще очень далеко, однако ова сознавала, что призракъ ея хотя еще и скрывается гдъ-то, но все же какъ будто придвинулся... Каждое утро, сидя передъ туалетомъ, она замъчала новую морщинку, тонкую, еце не намъченную, какъ слбдуетъ, но все же несомвънную, которую нельзя будетъ ничъмъ удалить или остановить въ ея разрупительномъ шествіи впередъ. Въ густой волнћ темныхъ волосъ ей попадались иногда серебряныя нити, которыя, конечно, не были замбтвы въ общей массъ, благодаря тонкости самаго волоса п обилію не посъдъвшихъ волосъ. Кое-гдъ, около глазъ и на вискахъ, появлялись желтоватыя пятна... Да, глухая пора жизни надвигалась все еще медл়еннымъ, еле замбтнымъ ходомъ, но несомнънно надвигалась... Еще тонкій, искусно наведенный, слой изумительно прилегающей пудры, ей одной знакомой и выписываемой изъ-за границы, отлично маскировалъ всъ эти дефекты, и-въ особенности при вечернемъ освъщеніи ничего еще не было замвтно: она все еще казалась обворожительной и молодой, все еще слыхала восторженные и искренніе возгласы: «какая она хорошенькая!» Но червь сомнъвія въ продолжительности әтой молодости уже точилъ ее и отравлялъ - существованіе. Страхъ старости мало по малу закрадывался въ ея душу и овладъвалъ ею. И въ такія минуты она не могла равнодушно слушать объ измънахъ Воеводскаго, не потому, что она любила его, а главнымъ образомъ потому, что эти измъны были лишнимъ признакомъ, однйъъ изъ доказательствъ, что обаяніе ея идетъ на убыль. И вотъ ова начинала дђ̆лать ему сцены. Во время этихъ сценъ она становилась некрасивой, неизящной, чуть не теряла сознанія п произносила такія потлости и такія словечки, которыя сдђлали бы честь самой неблаговоспитанной женщинъ.

Его ужасали эти сцены. Овъ ихъ понималъ совсъъъ иначе. Ему казалось, что ова все больше пріобрьтаетъ власти надъ ним'ь и связь, казавшаяся ему мимолетной, какъ будто закръплялась. А онъ ничего не боялся такъ, какъ прочной связи съ

женщиной. Это еху всегда казалось тяжельшъ ярмоиъ, потому что, вромъ правъ, пріобрьтаеныхъ связью, ова же наклады ваеть в пзвЂстныя обязанности, извфстныи долгъ по отнотенію къ любпмои женщинъ. Пуще всего на свбть онъ боялся именно того, что квалифицируется словами: собязанность» и «долгъ». Эти два слова овъ понималъ своеобразно: , первоекакъ обязательство жить и веселиться, поддерживая мишурныи блескъ своей аристократическои фаинліи деньгаии и кутежами; второе-тольно какъ денежное обязательство. Никакихъ другнхъ долговъ онъ не приявавалъ. И очевь радъ былъ, что на сей разъ, счастливымъ случаемъ, она не сды̆лала ему сцены рөвности...
B. Свьтловъ.
(Іродолженіе будетъ).

## 

## I.

Предложимъ, прежде всего, самый насущный для образованія юношества вопросъ. पтоे необходимъе для этого: пзученіе ли природы, которой мы составляемъ неотъемлемую частицу, или же изуqеніе языковъ, на которыхъ мы даже не говоримъ? По нашему мнънію, отвбть можеть быть только одинъ: конечно, самое необходимое для живущаго въ природв человька-изученіе ея законовъ. Все наше существованіе, въ каждый моментъ жизни, неразрывно связано съ природою; съ рожденія и до послъдняго вздоха иы подвергаемся вдіявію и дъйствію природы, ни одинъ моментъ нашей жизни нельзя представить себъ безъ этого вдіянія, а потому вполнь естественно, что главною задачею образованія нужно поставить изученіе природы и ея гдавныхъ, основныхъ законовъ. Такъ говорятъ «реалисты». Но «классики» держатся другаго мнънія. Кто же правъ? Разберемся.

Чему учатъ въ гимназіяхъ? «Мы не учимся ничему»!-восклидалъ недавно бывшій министръ просввщенія въ Германіи, фонъГосслеръ, 6 марта 1889 г.,-‘но до нڭкоторой степени научаемся вселу». Вполвф соглашаясь съ первою частью өтого мнънія, мы никакъ не можемъ согласиться со второю. «Изъ ничего не выдетъ ничего», - сказалъ еще великій Шекспиръ, устами короля Лира.
«Намъ важно не пріобрьтеніе знанія, а мөханизмъ усвоенія" восклицаетъ гр. Капнисть въ своей извъстной статьъ:-«Классидизмъ, какъ необходимая основа гимназическаго образованія». Итакъ, кдассики сознаются, что они не придаютъ никакой цъны званію, ови ничему не учать юношество. И въ самомъ дылд-өто вполнь вєрно. Прослвдимъ курсъ гимназіи. Гимназистъ проходитъ въ гимназік 8 классовъ, т. е. проводитъ тамъ не мевфе 8 лытъ. На что же овъ эти 8 льтъ употребляетъ? Возьмемъ недظльное распредъленіе научныхъ уроковъ въ гимназіи. Число всєхъ уроковъ въ гим-

назіяхъ 215 , въ шесть дней недвли; изъ этихъ 215 уроковъ на языки латинскій, греческій, французскій, нвмецкій, церковно-славянскій и русскій прпходится громадное чисдо-142 јрока въ недौлю. Сд末довательно, гимназистъ двъ трети всего своего јчебнаго времени посвящаетъ на изученје только языковъ, - изъ нихъ на одни древніе 75 уроковъ, - изъ всвхъ 215 часовъ только 7 удылдетъ на физику и ни одного-на естественныя науки.

Спрашивается, можно ли нязвать такое распредъленіе занятій разумнымъ? Какъ назвать твхъ педагоговъ, которые двв трети всего 8-10 лвтняго юношескаго јчебнаго времени употребляють тольво на изученіе языковъ, оставляя учащихся до $18-20$-лытняго возраста почти совершенно неввждами въ знаніи природы, въ естественныхъ наукахъ, т. е. такихъ предметахъ, знаніе которыхъ необходимо для каждаго, кто хочетъ быть вполнв чедоввгомъ? Пользоваться дарами природы п не понимать ея хоть гдавныхъ, основныхъ законовъ-не есть ли полное уподобленіе животному. पвмъ же гдасспки оправдываютъ такое распредвленіе занятій въ гимназіяхъ? Для уясненія өтого, обратимся къ защитникамъ классицизма - по препмуществу, къ послбднему пзъ нихъ, гр. Капвисту, поторый въ статьъ вКлассицизмъ, какъ необходимая основа гимназическаго образованія» силится јстановить общіе принципы классической спстемы образованія. Коснемся главныхъ основаній его защиты п посмотримъ, насколько они правильны съ современной точки зрвнія.

Въ первомъ пунктв своей защиты гр. Капнистъ говоритъ: «Мы признаёмъ необходимымъ условіемъ благоустройства всякой пколылсноө и твердое опредظленіе сущности той системы, на которой она должна быть основана». Дфйствительно, прежде чьмъ приступать къ такому серьезному и крайне важному по свопмъ посльдствіямъ двлу, какъ воспитаніе цълыхъ покольній юношества, нүжно ясное, твердое п-прибавимъ отъ себя - разумное опредВленіе не только системы, но-гдавное-той задачи, которую предстоить разрћшить, т. е. задачи воспиганія юнощества; а потомъ, уже рьшивъ өту задачу, можно прікскивать п соотввтствующую <систему» воспитанія.

Воспитать чедовфкя-значить развить природныя его способности, развить сознательное, разумное отношеніе его ко всему окружающему, ко всей всөленной, сдвдать его подезнымъ, достойнымъ гражданиномъ міра. «Łль воспитанія, - такъ опредڭлилъ Джонъ Стюарть Мплдь, - полагается въ томъ, чтобы сдђать человвва, наскодько возможно, орудіөм'ь счастія, прежде всего лнчнаго, а потомъ счастія другихъ людей». «Какз эсить»? -говоргтъ другой ангдій-

скій мыслитель, Спенсеръ, - явотъ самый существенный вопросъ для человфка въ обширнъйшемъ смыслћ этого слова. Общая задача состоитъ въ томъ, чтобы человпкз умълз руководитв своими поступкажи во вспхз сферахз дпвтелвности и при всевозможныхъ обстоятельствахъ: чтобы онъ знанъ, ка̀къ обращаться съ своимъ тьломъ, какъ развивать свой умъ, какъ вести дظла, какъ быть хорошимъ гражданиномъ, какъ пользоваться тьми благами, которыми надълила насъ природа, какъ употреблять наши способности, чтобы доставить наибольшую пользу себь и другимъ людямъ,-словомъ, жсить полкою жизнью». Эти вопросы въ высшей степени важны и потому изученіе ихъ должно составлять главную цђль воспитанія. Сдظлать человька способнимъ «жить полною жизнью»-вотъ обязанность каждаго воспитателя. «Воспитаніе юношества -говоритъ Бенеке-есть преднамъренное д杂ствіе со стороны взрослыхъ людей на юношество, съ цфлью возвести его на ту высшую степень развитія, на которой взрослые сами находятся. Воспитаніе, какъ жредъ во святилищђ человъческой культуры, вводитъ подростающее поколвніе въ тапнство посльдней, съ тою дылью, чтобы не только не утратилось завоеванное уже въ обдасти опыта, науки и искусства, вравствевной чистоты и силы, и религіозной истины, однимъ словомъ, во всей области достигнутаго человъческаго совер-шенства,-но и сохравинось для постояннаго плодотворваго обогащенія и дальвъйшаго развитія». Какую же «систему» для достиженія невыясненной ими цłли воспитанія приняли классики? «Мы полагаемъ,-говоритъ гр. Капнисть во 2 -омъ пункть свопхъ основъ, что въ школћ нельзя учить не только всему, но даже учить многому въ ней невозможно и не сльдуетъ. Поөтому мы желаемъ, чтобы въ школ末 учили немногимъ предметамъ, но основательно, и что серьезный трудъ, имъющій научный характеръ, примъвимъ въ молодые годы только къ очевь небольпому числу предметовъ, тьмъ болъе, что всякая серьезная работа погдощаетъ много времени, а потому мы считаемъ концентрацію преподаванія на двухъ-трехъ предметахъ необходимымъ условіемъ благоустройства всякой школы, а классической въ особенности, какъ школы, имъюмей преимущественно научный характеръ.

Итакъ, вотъ одва пзъ основъ скстемы нашихъ классиковъ, концентрація, сосрөдоточеніе юношескаго развитія только на двјхътрехъ предметахъ. Для осуществленія этой основы, они избрали только языки и двњ трети 8-10 лвтняго юношескаго разввтія сосредоточили на изученіи этихъ языковъ, выкинувъ вовсе естествознаніе, т. е. они, набирая съ 10 льтъ дђтей, прямо назначаютъ ихъ быть филологами и ничъмъ болъе, воображая такимъ способомъ вос-

питать человъка. Предагаю самне простые вопросы: естественно ти тавое воспитаніе? сообразно ли оно съ природою дитяти п вношн? Не покажется ли такое воспитаніе вспвому обыкновенному смертному неразумнымъ и педантическнмъ?'

Еще въ первой половинф өтого столвтія, при устройствф у васъ гимназій, кн. Безбородко, - какъ поввствуетъ Н. В. Кукольникъ (॰Истор. Въст., 1891 г., ле 7)-говорилъ, что тогдаппіе педагогв справедливо сознавали вепригодность спедіальныхъ заведеній съ низшими классами. Страннымъ казалось предуказать ребенку тоть или другой путь, насидуя его способности и характеръ? Рњпительная наклонность къ той или другой отрасли наукт или пскусствъ обнаруживается весьма поздно. Если ребенокъ любитъ стучать въ дьтскій барабанъ иди играть деревянною саблею,-өто еще не ручательство за его наклонность къ военной профессіи. Назвачить впередъ одному быть воиномъ, другому врачещъ иди вристомъ, похоже на способъ устройства нашихъ полковыхъ оркестровъ, гдъ, сортируя рекрутъ, назначаютъ: «ты будөшь фаготь», кты кларнетъ», «а ты-флейта». Такой же произволъ видимъ мы и въ образовавіи спеціальномъ, если оно начинается съ низшихъ кдассовъ, п неужели шристъ долженъ знать другой катехизисъ, другуш арвөметику, другую географію и т. д., чвмъ офицеръ, негодіантъ п люди прочихъ сословій? Науки спеціальныя могутъ преподаваться съ усп'ьхомъ только слушателямъ, приготовленнымъ энциклопедически, и то въ такомъ лишь случаъ, когда охота и стремленіе къ извьствоін спеціальности положительво обнаружились $\cdot$ въ возрасть сознательномъ.

Вотъ какъ разумно смотрвли на воспитаніе юношества педагогв первоі половины өтого стольтія. Теперь наступаеть уже бошыт стольтія: казалось бы, что взгляды современныхъ педагоговъ дозхны еще болъе усовершенствоваться. А между тьмъ, что же мы слышимъ въ настоящее время? Гр. Капнистъ такъ напвно разъясвяетъ намъ, отцамъ, сущность разлпчія классическаго воспитанія отъ реальваго: для перваго будто бы требуется углублевіе во внутрь наукп, а реалистъ долженъ держаться на ея поверхности и т. п. Но такъ ли устроены ребенокъ и шноша, чтобы пмъ 8-10 льтъ спдвть только на иаученіп древнихъ языковъ?

Лишь только ребенокъ начинаетъ сознательно относиться къ окружающей өго средъ, въ го.овь его возникаетъ постоянно масса вопросовъ. Онъ все хочетъ узнать: почему происходить это? оть чего тоे? Овъ наблодаетъ, прислушпвается, замбчаетъ п различаеть впдъ, цвьтъ, свойства видимыхъ пмъ предметовъ; онъ хочетъ п силштся понять всє явлевія, происходящія на его глазагт, дошытывается до

ихъ причины, связи; изучаетъ даже выраженія лицъ, его окружающихъ.
-Тотъ, кто внимательно наблюдалъ за взглядами широко открытыхъ глазъ малютки (говоритъ Спенсеръ), когда онъ разсматриваеть окружающіе его предметы, конечно, согласится, что воспитавіє уже начижается съ өтой поры, совершенно независимо отъ воли родителей; что способность хватать и брать въ ротъ каждую вещь, какая попадается подъ руку, прислушиваться съ раскрытымъ ротикомъ къ каждому звуку-составляютъ первую ступень способностей, проявляющихся впослвдствіи въ открытіи невидимыхъ планетъ, въ изобрътеніи машинъ, въ созданіи художественныхъ произведеніи въ живописи, въ сочиневіи скмфоній и оперъ. Такъ какъ
 неизбъжна, то вопросъ въ томъ: не должны ли мы доставлять въ надлежащемъ разнообразіи матеріалы, ва которыхъ могли бы упражняться өти способности сами собою. На вопросъ, такимъ образом'ь поставлевный, нельзя иначе отвڤтить, какъ утвердительно. За-мьтьте,-продолжаетъ Спенсеръ,-какъ ребенокъ, сидя у васъ на колъвяхъ, суетъ вамъ прямо въ лицо игрушку, чтобы вы обратили на нее вниманіе, какъ онъ огдядывается и смотритъ на васъ, проводя по стоду своимъ мокрымъ пальчикомъ и производя скрипъ; проведетъ и оглянется, точно хочетъ сказать: «Слншпте, какъ скрипитъ»? Взгляните теперь на двтей постарше; ови топпою ворвались въ комнату и кричатъ: яМама, погляди, какая странная штука! мама, посмотри ва то, посмотри на это». Они никогда не кончили бы, еслибы безтолковая мать не запретила имъ безпокоить ее. Наблюдайте далъе: дътей отпустили гулять съ няней; каждый изъ нихъ бъжвтъ показать ей вайдевный цввтокъ, восхпщается его красотой и требуетъ, чтобы она также сказала, что онъ хорошенькіи. Послушайте, съ какимъ увлеченіемъ и какъ бойво иной мальчуганъ описываетъ что нибудь вддънное имъ въ первый разъ, особенно если встрьтитъ внимательнаго слушателя. Не есть ли это прямой результатъ индукдіия?

Итакъ, дитя, переходя постепенно отъ простыхъ къ болъе сложнымъ предметамъ, т. е. отъ однородныхъ къ разнороднымъ, развиваетъ свой умъ постепенно, нормально, правильно, и въ раннемъ возрасть умъ ребевка, обладая өще очень немногими дњятельными способностями, постепенно съ возрастомъ начинаетъ выказыватъ свою дђятөльность новыми, поздвъе пробудивпиммися, способностями; наконецъ проявляется одновременво и двятельность ихъ вмдств. Отъ шестияђсячнаго до 3 -льтняго возраста, ребенокъ усвоиваетъ себъ почти одву треть званій, которыми довольствуется большпнство людей.

Еще до 6-льтняго возраста, - говорить Арндъ,-дитя узнаетть отъ своей матери, своихъ товарищей, гораздо больше, чћиъ студентъ отъ профессоровъ. Нвтъ сомвънія, что съ тьхъ поръ, какъ ребенокъ начинаетъ различать впечатлънія, онъ начпнаетъ п обогащаться представленіями п повятіями. Впьшняя его обстановка, окружаюшія его лида съ ихъ дъйствіями, его игры п обыденныя за-нятія,-все это служитъ къ обогащенію его новыми сввдъніями, къ расширевію его умствевнаго кругозора.

Впечатлвнія молодости сохраняются глубже, чъмъ впечатльнія, получаемыя въ старости. Въ первыя 7-8 льтъ нашей жизни память паша усвоиваеть столько, сколько не усвоиваетъ во всю остальную жизнь-утверждаетъ К. Д. Ушинскій. Въ это пменно время
 торая обща всъмъ людямъ и которая, по замъчанію Руссо, гораздо болъе массы свфдђній, принадлежащихъ только ученымъ. На эту пытливость, воспріимчивость јма ребенка и рноши, и на безчпсленные ихъ вопросы нужны разумные, ясные, правдивые отвђты родителей и учителей; нужно содьйствовать процессу саморазвитія дђтей, стараться, чтобы они дђлали собственныя изслвдованія и выводили бы свои собственныя заключенія, и какъ можно болъе побуждать ихъ самихъ дълать наблюденія и отьрытія.

Достаточно разъ взглянуть на ежедвевную жизнь ребенка, чтобы убђдиться, что всъ понятія о вещахъ пріобрьтаются имъ прежде, чъмъ онъ научвлся говорить, пріобрътаются сами собою; что твердость и вфсъ пзвфстныхъ предметовъ, особыя формы п примбты близкихъ ему людей, извъстнаго рода звуки, издаваемые животными, -всъ эти явленія подмвчаются самимъ ребенкомъ. Точно такхе и въ зръломъ возрасть, когда уже вьтъ болъе подъ рукою учителей, наблюденія и выводы ежечасно необходимы для нашего руководства и должны дђлаться безъ посторонней номощи. Возможно ли, чтобы въ періодъ развитія человька, мөжду двтствощъ и возмужалостью, пропсходилъ проиессв совериенно противоположный процессу, происходяцему вт развитіи всето человвчества вообще? Не очевидно ли, что п тамъ, п здбсь слвдуеть держаться одного и того же метода? Не сама ли природа постоянно, такъ сказать, навязываетъ намъ әтотъ методъ? Уроки не должны ограничиваться внутренностью жилища: въ пхъ рамку должны входить и поля, и луга, п каменоломни, и морской рфчной берегъ. Ихъ не слъдуетъ прекращать въ первые годы двтства, но продолжать п въ годы ювоста, чтобы незамвтно довести ученика до степени любознательности ватуралиста пли учеваго.

Здђсь опять таки мы должны вдти по пути, указанному прұро-

дой．Нельзя себћ представить ничего выше восторга двтей，когда имъ попадается новый цвьтокъ или новое насђкомое，нензвъстный камешекъ，или незнакомая раковинка！Вы сейчасъ увидите，что， выказавъ сочувствіе этимъ восторгамъ，вы поощряете двтей къ дальв九ймпмъ изслъдованіямъ свойствъ и строенія названныхъ пред－ метовъ．Каждый ботаникъ，котораго дђти сопровождали по полямъ и дугамъ，вŁроятно，замђтилъ，съ какимъ увлеченіемъ они раздъ－ ляли его труды，какъ старательно отыскивали для него растенія， какъ внимательно наблюдали за нимъ，пока овъ пхъ разсматривалъ， какимъ множествомъ вопросовъ осыпа̀ли его．Рано илу поздно бу－ детъ признано всђми，что знаніе законовъ жизни несравненно важ－ нће всякаго другаго знанія；что на законахъ жизви основаны не только всь физическіе и умственные процессы，но，косвеннымъ пу－ темъ，даже все，что̀ ви происходитъ въ человъческихъ жилищагъ и внђ пгъ－всъ торговыя сдђли，политическіе переговоры，нрав－ ственные перевороты；и что，сгЂдовательно，безъ пониманія этихъ законовъ нڭтъ возможности регулировать ни личный，ни обществен－ ный образъ дЂйствій．

Со временемъ люди также поймутъ，что законы жпзни въ сущ－ ности одни и т末 же для всего органическаго міра，а затъмъ，что они не могутъ быть поняты，какъ слъдуетъ，въ ихъ сложныхъ про－ явленіяхъ，пока мы не изучвмъ ихъ въ нростыхъ．Когда люди убъ－ дятся въ әтомъ，то увидятъ также，что，помогая ребенку пріобрь－ татъ вввшнія свъдънія，къ которымъ онъ выказываетъ такое горя－ чеө стремлевіе，п поощряя увеличеніе әтихъ свъдфній въ пору еги шности，мы просто побуждаемъ его къ накоплевію сыраго мате－ ріала，который онъ впослбдствіи приведетъ въ порядогъ，къ на－ копленію фактовъ，съ помощью которыхъ онъ дойдетъ со временемъ до великихъ обобщеній науки，могущихъ правильно руководить его дъйствіями．

## II．

Вотъ какимъ естественнымъ，разумнымъ путемъ должно идти воспитавіе дитяти и юнощи，а защитвики устарњлой системы обра－ зованія накпдывають на өту жажду познаній，на эту пытливость в воспрінмчивость јма，свою грамматико－лексическую узду．«Нътъ，－го－ ворятъ они юношф－тебъ еще рано знать，отъ чего и почему совер－ шается все въ природд；вотъ не угодно ли төбъ сначала асосре－ доточиться，на немногихъ предметахъ，а что̀ ты видишь，слышишь， ощущаешь въ природъ и жвзви，－до того тебъ вытъ пока никакого дыа．Ты вотъ съ 10 －лдтвяго возраста，въ теченіе 8 － 10 льтъ，
«сосредоточься» на пзученіи только языковъ, да еще древнихъ, поспди 8-10 льтъ надъ пхъ грамматиками, сравниваї различныя прасоты ихъ формъ, замьчай тонкости, изящество каждаго логическаго предложенія, насдаждайся твмъ, ка̀къ изъ отдђльныхъ словъ выходять фразы. Но главнње всего: ты сиди, свди и зубри. Хотя ты въ өти 8 - 10 лвтъ не изучишь толкомъ даже ни одного изъ этихъ языковъ (чтоे доказаво многолытнимъ опытомъ нашихъ гимназій), но намъ ничего өтого и не надо:-намъ важно не пріобрвтеніе тобою знанія, не всестороннее развитіе твоего јма, а самъй проиессз твоеъо учежія (какъ для гоголевскаго читатөля былъ важенъ только процессъ чтенія); намъ нужна ъимнастика памяти>. Вотъ какимъ разсужденіемъ угощаютъ наши классики юношу. Юность-9то самая впечатлттельная пора жизни; всв силы юноши постепөнно, но быстро развиваштся и крњпнутъ. Изучая въ это впечатлительное время живую природу, а не мертвые языки, рноша быстро развивается јмственно, и всв познанія, пріобрвтенныя въ өто время, крвпко запвчатлвваются на всю остальнуюо жизнь. Этимъ-то драгоцфннымъ времөнемъ, когда хочется все знать, все понять, все изслвдовать, обнять всю вселенную, разумной педагогіи и нужно воспользоваться, чтобы помочь юношв обогатиться живыми знаніямп, чтобы сдвлать изъ него сознатедьнаго человъва, знатока прпроды, заставить его жить полнов жизньш и дать ему такимъ образомъ то счастіе, о которомъ говоридъ Д. С. Милдь. Однимъ словомъ, воспитаніе въ өто важное время должно быть всесторонжимз и только тогда, когда юноша пзучеть гдавные, основные законы природы п жизни, т. е. около 17-18 льть, когда Јжө онъ самъ начнетъ сознавать, что наука міра безконечно ведика и, чтобы јсвоить ее всю, нужно прожить в九къ Маөусаила, и когда въ самомъ юнопь начнуть слагаться способности и любовь къ нфкоторымъ отдظльнымъ знаніямъ, - тогда и толвко тогда надо сосредоточпваться на иябранныхъ отдвлахъ знанія, на такъ называемыхъ спедіальностяхъ.

Кдассики же поступаютъ какъ разъ наоборотъ. Когда юнома жаждетъ знанія, хочетъ изучить весь міръ,-ему преддагаютъ концентрацію языковъ, заставляютъ его каждодневно, въ теченіе 8-10 двть, зубрить всевозможныя правила грамматикъ шести языковъ, по два, по четыре языка каждый день!-безъ отдыха, безъ осввженія чбмъ нибудь живымъ, и затвмъ, когда пзнасидуютъ такимъ образомъ всъ мыслительныя способности юноми, выпускаютъ өго въ міръ и самодовольно говорятъ: такой пноша, прошедпій нашу тяжедую для развитія школу, въ результать не научился даже твмъ языкамъ, надъ грамматиками которыхъ изнывалъ въ течевіє мно-

тихъ лвть, но намъ этого не нужно. Главное то, что, прічченный къ усидчивости въ трудв, онъ будетъ спдвть усидчиво п за другнми занятіями, которыя представятся ему посль. Понятно само собош, что выдресированный по этому шаблону юноша, перейдя въ университетъ,-гдъ требуется не одна только сусидчивость», а всесторовнее развитіе јма, станетъ втупикъ съ перваго же раза. Онъ ни о чемъ живомъ не имъетъ повятія, ни одно явденіе п дъйствіе природы, также какъ п законы, воторымъ этп дййствія подчиняются, ему совершенно неизвђстны, ибо въ теченіе самаго воспріимчиваго и впечатлительнаго времени своей жизни овъ лишенъ былъ возможности ихъ наблюдать и изучать, былъ, такъ сказать, оторванъ отъ живаго міра. Однииъ словомъ, его наблюдательность, пытливость и прочія качества ума оставались въ младенческомъ состоянія, а онъ бился только надъ механизмомъ словъ въ нашшхъ по счастливому выражевію $\theta$. ІІ. Еленева-сгреко-датинскихъ грамматическигъ школахъз; смаковалъ красоты не природы, а разныхъ словесныхъ выраженій, зачастую не понимая ихъ сиысда. И тысячу разъ правъ знаменитый Рудольфъ Вирховъ, восклицая про нымецвихъ гимназистовъ съ аттестатами зрњдоств: яони не умњноть слвжать, осязать, обонять, одвимъ словомъ они ке умъють пользоватвся тьми естественянми вспомогательннни средствами, которими дожженз располагать всякій человпкь. Нывбшвіе школьные порядки притупляють способность наблюдать, присущую всякому человъву въ нормальныхъ условіязъз. Въ свою очередь, право и «академическое общество» въ Германіи, говоря, что «въ гимназіяхз все давленіе направлено на упражнепіе памяти, на механическое заучиваніе и формальное образованіе».

Не менъе правъ профессоръ Эрисманъ, утверждавшій: «я нахожу, что иишь самое малое число гимназистовъ, поступающихъ въ университеть, способно быстро п праввльно оцвнивать самыя естественныя явленія и издагать ихъ,-точно будто разсудокъ ихъ извращенъ п потерялъ свою свьжесть, ванимаясь постоянно мелочами грамматическихъ правилъз. Правъ также боннскій университетъ, еще въ 1869 году заявившій 0 полномъ невъжествь гимназистовъ въ математическихъ и естественныхъ наукахъ, ме даюшемь дажее возможности слушать спеиіалькве курсь. Правъ ДрбуаРеймонъ, въ своемъ приговорв, что ссовремеввое гимназическое образованіе не въ состояніи подготовить саушателей къ изучевію медицины; особенно недостаточны у гимназистовъ математическія познанія п естественно-историческая подготовкал. „Грыстно смо-трвть-говорить Жюль Симонъ-на молодыхъ людей, овончпвшихъ гщмназію и не имъющихъ понятія о естественныхъ наувахъ». «Ка-

кая громадная развица-замфчаеть Спенсеръ-между существуюммъ методомъ преподаванія п тъмъ, который долженъ былъ бы сјществовать: многіе ли изъ наставнивовъ знақомы съ пспходогіей? Принятая система обученія двтей крайне ошибочна и по своему содержанію, и по пріемамъ; полезнвй разрядь знакій устраненз, а безпозезный навязывается масильно, и притомъ ошибочнымъ путемъ и опибочнымъ порядкомъ. Наставники стараются занятъ мысли учениковъ предметами, непонятвыми для нихъ п даже противными имъ. Замьтьте еще, что формальное обученіе, слиикомъ рано начатое, ведется почти безв всякаго соотноиекія сз законами умствекнаго развитія. Путь интеллектуаливаго процесса нообходимо долженъ начинаться съ конкретныхъ (опредвленныхъ) наукъ и заканчиваться абстрактными (отвлеченными), а между тъмъ такому отвлеченному предмету, какъ грамматика, которую слвдовало бы преподавать гораздо поздпъе, учать дътей съ раннихъ льтъ. Почтв всв преподаваемые предметы распредвлены въ неестественномъ порядкъ: прежде всего хотятъ дать понятіе о значеніи словъ, о раздичныхъ правилахъ, принципахъ, вмвсто того чтобы пріучпть юношей самихъ дылать выводы изъ разнообразныхъ явленіи, какъ мы это видимъ въ порядкъ природы. Но хуже всего,-ято вредная, рутинная система заучиванія напзустъ, система, посредствомъ которой разумъ приносится въ жертву мөртвой буквъ. Посмотрите на результаты: оттого ли, что понятія дђтей неестественно притупляются всльдствіе долгаго спдввія за книгами, отъ нецравильваго ли мышлевія, вызваннаго изученіемъ предметовъ прежде, чъмъ юноша можетъ ихъ понять, и представленіемъ обобщеній прежде фактовъ, изъ которыхъ они возвикаютъ; оттого ли, что јчениковъ заставляютъ пассивно воспринимать чужія мысли, нисколько не пріучая ихъ въ лобознательности и самодвятельности; оттого ли, наконедъ, что способности двтей чрезмьрно вапрягаются,-только по ваходБ изъ учебныхъ заведеній немногіе изъ воспитанниковъ обдадаютъ той силою ума, которо⿺ можно было бы ожвдать отъ нихъ. По окончаніи әкзаменовъ, книги кладутся въ сторону; большая часть пріобрєтенныхъ свєдъній быстро вылетаетъ изъ памяти, бдагодаря безпорядочности, съ которой они усвоивались; то, что̀ еще остадосьмертвый капитагъ, потому что искусство примпнять зжажіе кь практикь не преподаваяось во иколь, а личная способность точжпго каблдденія и независимаго жышленія крайне мало развита. Прибавпмъ ко всену өтому, что бдльшая часть свєдбвій, получаемыхъ въ школъ, имъетъ, относительно, очень мало ц末ны, тогда какъ огромная масса ихъ, несравненно болъе цънная по своему значенію, оставдяется безъ всякаго вндманія».
-Грустно впдъть, 一говоритъ далъе Спенсеръ,-какими пустяками занимаются люди, оставаясь совершенно равнодушными къ великимъ явленіямъ природы: имъ п дظла нвтъ до архитевтуры неба, а въ то же время ихъ увлекаштъ чьи-то жалвія распри по поводу интригъ Маріи, королевы шотландской! Они критически-научнымъ образомъ разбираютъ греческую оду и проходятъ мимо великой япопеи, начертанной перстомъ божіимъ на пластахъ земли, даже не взглянувъ на нее». Вотъ какъ классики искажаютъ попавшаго къ нимъ пношу, вотъ какъ ови развиваютъ навыворотъ природныя способности юноши и еще рфшаются защищать такую неестественнуш, никакими разумными доводами не оправдываемую, систему об́разованія.

## III.

Но замђчательвъе всего, что наши педагоги, пересаживая къ намъ ньмецкую классическую школу и отстапвая ее съ пънош у рта, сами не могли научно, логично разъяснить необходимость ддя насъ этого рода образованія. Оставимъ на время гр. Капниста и коснемся этого вопроса, такъ сказать, исторически,-пересмотримъ нћкоторые взгляды на воспитаніе и науку вообще основатєлей нашего класскцизма, г.г. Каткова и Леовтьева. Просмотрєть өту мудрость твмъ болъе јдобно, что всъ перлы ея собраны и уввковъчены въ «Русскомъ Вфстникぇ» 1869 года, Ля 6, въ статьћ: «Наша учебная реформа». Что̀, по ихъ мнънію, представляется самымъ важнымъ въ класспческой системъ образованія? Это-говорятъ они кондевтрадія. Посдушаемъ, какъ объясвяютъ ови өту пресловутую «концентрацію», рабски повторяемую п гр. Капннстомъ.

- Умственное воспитаніе требуетъ, - пишеть Катвовъ - Леонть-евъ,-чтобы надо всьми цредметами, которые входятъ въ составъ школьнаго ученія, непремвнно господствовалъ одинъ предметъ, къ которому ученики возвращались бы ежедневно, въ продолженіе многихъ льтъ, и если өтого не будетъ, то будетъ не воспитажіе, а пориа».

Это утвержденіе столько же категорично, сколько и неосновательно. Да почему же-спросятъ недоумъвающіе родители-господство одного какого нибудь предмета будетъ воспитаніемъ, а пзученіе нъсколькихъ необходшмыхъ предметовъ будетъ порчей? В вдь отъ постояннаго сосредоточенія, въ теченіе 8-10 льтъ, исключительно на одномъ предметь юноша долженъ отупђть, а не разввться, и самое воспитаніе такого рода будеть не воспитаніемъ, а механическою дресировкою. Но что дђлать? Magister dixit. Будемъ сдушать дальше его разъясненія: «На какомъ предметь могли бы мы

госредоточить учебныя занятія въ той степени п сидъ, въ какой это оказывается необходимымъ въ интересь надлежащаго умственнаго воспитанія. Можещъ ли мы приввать для өтой пыли, напримъръ, математику? Матөматика есть безспорно необходимый элементь въ дфль умствевваго воспитанія; математикъ безспорно должво прннадлежать почетное мђсто въ программђ школы. Математика не есть сумма свбдъній, она есть способность, органъ, снла; безъ надлежащаго развитія әтой способности,-воспитаніе не достигаетъ своей дъли. Математика есть необходимый предметь, но она не соотвьтствуеть всей умственной органнзадіи человьга. Сосредоточивая препиущественно на ней учебныя занатія, мы оставпмъ въ пренебреженіи самыя существенныя сплы, нарушимъ психическое равноввсіе и сообщимъ развитію молодыхъ умовъ односторовнее, уродливое, неестественное нашравденіе. Мы обезсндимъ и пзнуримъ нашихъ воспитанниковъ и въ ковц末 концовъ, за неиногими псключеніями, сдұлаемъ ихъ неспособными къ самой математикъ.»

Итакъ, математика-эта наиболъе развивающая умъ наука, самая практическая изъ всвхъ наукъ, примъненіе которой встръчается на каждомъ шагу въ жизни.-не годится для концентрацік. Затвмъ педагоги «Московскихъ Вфдомостей) перебираютъ съ такимъ же пренебреженіемъ другія науки-естественную псторію, новъйтіе языки в, наковецъ, свой родной язнкъ, о которомъ говорятъ: «Дфти могутъ учвться своему природному языку только для того, итобв реуулировать его практическое употреблекіе (??) но никогда не удастся возвести его, для ихъ разумъвія, въ предметъ плодотворваго теоретическаго изученія (!!). Можно ли выкинуть изъ усть двтеї живое слово, непосредственно понятное имъ и неразрывно связанное съ ихъ жизньь и представить имъ оное, какъ нъчто ддя нихъ внфшнее, чужое, требующее постояннаго ежедвевнаго учевія? Что вынесутъ они отъ такого труда? Умънье праввльно п хорошо писать на своемъ языкв. Но они могуть достигнуть этого результата п безд өсякаго труда. (Вотъ какъ! Но вфдь даже Пушкинъ, въ зръдомъ возраств, трудияся надъ отдьлкою каждаго своего стиха). Своему языку учиться имз нечето (!) они всосали его съ моловомъ матери. Въ школъ учитель можетъ занимать пхъ практическвми упражненіями и чтеніемъ образцовыхъ писателей въ самое огранпченное время. На какую же сторону повернеть пкола отечественныї языкъ, дабы сосредоточить на немъ јмственный трудъ свопхъ воспитанниковъ? Будетъ ли она на формахъ отечествевнаго языка раскрывать законы человьческаго разума (а почему бы п не такъ?) на сколько они запечатльлись въ строеніи языка? Будеть ли ова водпть дұтскіе јмы по лабиривту сраввительваго язы-

познанія？（этотъ лабиринтъ все таки удобопроходимъ болье грама－ тическаго лабиринта древнихъ языковъ）．Всякій излишекъ времени для преподававія своего языка ведетъ только къ самому губитель－ ночу празднословіш（？）．Еслибн звали，какой безсмысленный хаосъ творится излишними уроками словесвости и исторіи въ годов屯 уча－ щихся，которые кончаютъ твмъ，что не умねртъ десяти словъ свя－ зать правцльно（а теперешніе гимназисты умъють это сдылать？）то ужасвулись бы п поняли，что лучше пичему не учить，нежели учить вздору»．

Бъдвый русскій язнкъ！въ грязь втоптали его московскіе пе－ дагоги и учиться ему не велять．．．

Итакъ，перебравъ всь главныя науки для юношества，педагоги «Московскихъ Вфдомостей» сами воочію убъдвлись，что ни одва изъ нихъ не можетъ пригодиться для концентраціщ ученія，что каждая изъ нихъ，изучаемая преимущественно，оставитъ въ пре－ небреженіи «самыя существенныя сшлы»，нарушитъ «психическое равновъсіе» и сообщитъ разввтію молодыхъ умовъ односторовнеө， уродливое，неестествевное направленіе；обезсилитъ и изнуритъ воспитанниковъ，и въ концћ концовъ сдъдаетъ ихъ неспособныіми нъ өтой самой кондентрированной наукђ．Казалось бы，сами кон－ цевтраторы провзнесли строгій，но справедливый приговоръ пзлюб－ ленной ими концентрадіи—и конецъ дђлу；звачитъ，она не можетъ и не должна входить въ основу воспитанія，и надо исьать для него другой разумной почвы．Если ни одва изъ наукъ не годится для концентраціи，если и свой родной языкъ не можетъ служить для этой цыли，то，кажется，ясно по аналогін，если не по здравону смыслу，что и древніе языки не могуть，безъ вреда для развитія учениковъ，служить опорой концентрадіи．Но московскіе педагоги авалогіи не прпзваютъ，здраваго смысла－тоже．Въ Европڭ концен－ трація основава на древнихъ языкахъ，слظдовательно，тутъ п раз－ суждать нечего：－ставь прямо древніе языки краеугольнымъ камнемъ «воспитанія» нашего юношества．Класспческіе языки，видите ди，толь－ ко одви имъютъ волшебную свлу，только ови одви，концентрирован－ ные，могуть разввть，а не нарушить псвхическое равновбсіе юношн． Но какъ волшебство разуму не поддается，то что̀ тутъ думать，сооб－ ражать？переворачпвай весь строй русскаго образованія и ставь его на эти волшебныя начала－дظло выгоритъ．Между тъмъ，дыло－то и не выгорьло：прошло уже 25 льтъ со времени насажденія у насъ вс屯хъ крайностей классицизма，а это образованіе мало подввну－ лось，өсли не отошло назадъ．Да не только y насъ，а п во всей Европъ почувствовали，что довольно уже выђзжали на древнихъ языкахъ，что оть нихъ получено все，что только возможно было

подучить полезнаго, и жизвь требуеть другихъ вывздныхъ коньковъ, которые кстати јже и вырощены,-ото естественныя наукп въ ихъ громадномъ современномъ развитіи. Что московскіе класскки, пересаживая древо классицизма на нашу русскув почву, дђйствительно, не вдумались, не изучили глубоко того, чтдे они хотвли двлать, 一лучшицъ доказательствомъ сдужитъ ихъ собственное сознаніе въ невъжествћ. «По поводу вопроса о преобразованіг нашихъ гимназій въ смысдь классической спстемы, мы-такъ признавались въ «Московскихъ Ввдомостяхъ> - получили письмо, въ которомъ насъ просятъ разъяснить по возможности, въ силу чего изученіе древнихъ языковъ можетъ имьть такое важное, приписнваемое ему, дौйствіе на развитіе п образованіе ума». Просьба о разъясненіб такого важнаго вопроса, обращенная притомъ къ газеть, которая такъ неистово ратовала за введеніе у насъ исключительнаго классицизма, вполнь естественна. Кто же п могъ разъяснить самую суть, самую глубпну вліянія древнихъ языковъ на воспитаніе нашего юношества, какъ не ихъ проповъдники? Казалось бы, что непризнанные педагоги «Московскихъ ВЂдомостей», прежде чфмъ ратовать за өто нововведеніе, должны были сами основательно дойти до корня өтого вліянія, и на предложенный вышө вопросъ дать ваучный, вразумительный и вполв'b лсный отвظтъ. Но что же мы читаемъ? вВопросы педагогическіе принадлежатъ къ областп высшаго уразумвнія-отвфчаеть газета—и даются не леєко. Никто не можетъ требовать ни отъ себя, ни отъ другихъ вполнв удовлетворительныхъ, совершенно опредъленныхъ І ясныхъ спеціальныхъ понятій обо всЂхъ предметахъ, входящихъ въ кругозоръ всякаго образованнаго человъка. Въ оцظнкъ многнхъ вещей люди доводьствуются общими соображеніями и руководствуются просвьщеннымъ тактомъ, сметливостью п прозорливостью (sic) удовляя различные цризнаки, хотя п не характеризующіе дظла въ его внутренней сущности, но болъе или менъе наводящіе на его истинный слвд’ь». Такъ вотъ чфыъ руководствовалась та газета, которая такъ безапеллядіонно, съ такимъ педагогическимъ авторитетомъ, громила прежнюю систему воспитанія и съ такимъ азартомъ требовала исключительнаго классицизма! А когда ей предложили самый обыкновенный вопросъ: разъяснить вліяніе древнихъ языковъ на развитіе юношей, -она наивно созналась, что отъ нея нельзя и требовать өтого. Редакторы не изучили предмета всесторонне, глубоко,-әто, видите ли, Јдълъ немногихъ, өто принадлежитъ къ области выспаго јмозрввія и дается не легко. Ови довольствовались общими соображевіями, сметливостью, прозорливостью, удовляя признаки, хотя бы п не характеризующіе д'вла св его внутреннеі̆ стороны»...

Но ввдь. это не азыкъ дыйствительно свбдущихъ людей, а пустословіе невьждъ или диллетантовъ воспитанія. Мудрено ли, что и насажденное этими людьми педагогическое древо оказадось худосочнымъ и не прянесло не только плодовъ, но даже и свєжихъ дистьевъ?
«Примъръ дылыхъ странъ н авторитетъ умовъ, посвятившихъ себя спедіальному изученію дъла и пзвъдавшихъ всь глубпны его, это немаловажно!»-восклицають далъе «Московскія Въдомости». Да, примъръ—великое'дђло, но брать его можно только осмысленно; нужно было прежде всего подуматъ: пригоденъ ли овъ къ жизни русскаго народа, такъ ли сложились наши псторическія судьбы, пользуемся ли мы всею полнотою тьхъ условій, благопріятствующихъ воспитанію јмственныхъ способностей народа, безъ которыхъ невозможно жиное, пдодотворное, самостоятельное разввтіе науки; можемъ ли мы, наконедъ, свободно черпать мудрость изъ источниковъ древности п ввести ее въ жизнь русскаго народа: ввдь тамъ дарила полная умственная свобода и разумъ признавался за единствевнаго проводника къ истинћ и единственнаго судью человвческаго поведенія...
«Мы говоримъ, 一продолжаютъ «Московскія Вбдомости», - что классическая школа не препятствуеть наивысшему разввтію математическихъ и естествевныхъ знаній, т. е. классическая шкода совмъствма съ онымъ. Затьмъ мы считаемъ себя вправв (?) сдђлать заклоченіе въ той же сидь, какъ двлается заклоченіе натуралистами (вотъ комическіе натуралисты!). Весьма ввроятно, скажемъ мы, что классическая икола и есть именно причина того ввсокаго развиткв жаукь вообиее, а математическихь и естествекжыхв бв особенности (?!) которое мы усматриваемъ тамъ, гдђ эта школа господствуетъ. Заключеніе это подучаетъ наивысшую степень вфроятности, если сообразимъ, что именно въ өтихъ странахъ означенныя науки процввтаютъ, между тъмъ какъ въ другкхъ, гдв такой шкклы не имъется, или гдв она организована слабъе, науки эти или вовсе не разрабатывартся, или стоятъ на нпзкомъ и ученическомъ уровнтя. Не знаю, чфиъ именно руководствовались наши комическіе натуралисты, выражая вышеприведенныя мысли, 一 ссметливостьш», прозорливостью, или просввщеннымъ тактомъ; но только компетентный англійскіи мыслитель Спенсеръ имЉеть 0 томъ же предметв совсьнъ другое мнвніе.
«Еслибы вз Акиліи—говоритъ онъ-не бвло другаго рода обученіл, кромь толо, которое преподается вь иколахз, страна эта оставалась бы и теперь тахою же, какон она бьла во феодалькня времена. То быстро возрастающее озвакомленіе съ законами явденій,

воторое, въ теченіе многихъ вћковъ, научидо насъ подчинятъ природу нашимъ потребностямъ и, въ настоящеө время, дало п்ростому рабочему возможность пользоваться комфортомъ, лътъ триста тому назадъ недоступнымъ самимъ королямъ, -едва ли можстть считаться результатомд установленкаго вз школахь метода обученія эоноиества. Наука жвзни, благодаря которой авглійская нація сдылалась твмъ, чт6 она есть теперь, и которая служить основаніемъ нашему существованію, эта наука усвоивается человькомъ въ углахъ и закоулкахъ, тогда какъ въ установленныхъ обществоиъ учрежденіяхъ для обученія юношества большею частію пережевываются только мертвыя формулы».

Ивтересно также сопоставпть взглядъ «Московскихъ Ввдомостей» съ сообщевіями изъ перваго источника, напечатанными въ вВбстникъ Европы" (1873 г. 응 10) въ стать末: «Реальныя школи въ Германіп».
 сто льтз тому назадд? Исклпчительными предметами обученія были три древнихъ языка: латинскій, греческій п өврейскій. Родной языкъ былъ въ полномъ пренебреженіи; о немъ говорили, что ему всякій научается самъ собош (то, чтдे говорилъ сто льтъ спустя г. Катковъ) и потому ндтъ надобности тратить на изученіе его особое время. Еще l'ёте разсказывалъ, что въ его время студенты лейпцигсваго университөта до того были бевграмотны въ родномъ языкв, что профессора винуждались практически учить ихз рьдному яззку (әто повторяется у насъ и теперь). Объ обученіи въ гдмназіяхъ иностранннмъ языкамъ нельзя бымо и зачкнуться въ прпсутствіи власспческаго пөдагога прошлаго стольтія. Пољожсекіе маукз
 иихз языковз. Исторія ограничивалась разсказами болве апекдотпческаго свойства. Географія соотвътствовала өтому историческому курсу и главнымъ образомъ была направлена для облегченія чтенія кдассиковъ. Относительно же естественныхъ наукъ не было и помину, тъмъ болъе, что ихъ изученіе не могло быть полезнымъ для чтенія влассиковъ». Вотъ чъмъ была въ Германіи, болъе ста льтъ назадъ, классическая школа, рекомендованная намъ въ прежнемъ своөмъ ввдґ г. Катковнмъ, и вотъ взъ какой шшколы вытекло, по его мнъвір, все современное развитіе естественныхъ наукъ.

Вопросъ объ отношеніи классидизма къ развитір естественныхъ наукъ разсматривается и знаменитымъ авгліїскимъ ученнмъ Гёкс.лп: «Я твердо придерживаюсь двухъ убъждевіи, - говоритъ овъ:-что жи методв, ни предметв классическаго образованія не представдяеть такой прямой итнности дяя изучаюшаио естественквяя

науки, чтобв оправдатъ затрачиваніе на кихз драгочнннаяо времени; во $2-х ъ$ что дяя достиосенія настояшало развитія исклкчительно научное образованіе, по крайжей мтря, столь эе дпйствительно, какз и исквочительно словесное. Послю изученія всего, что думала п говорила греческая, римская и восточная древность, и всего, что̀ можетъ сказать намъ современнал литература, все таки не очевидно, что мы получили достаточно широкое и глубокое освовавіе ддя критикв жизни, которая составдяеть образованіе. Разсматривая прогрөссъ только въ интеллектуальной и духовной сферь, я чувствую себя поможительно неспособнымъ допустить, что нація или отдвдьные индивидумы будуть д'йствительно прогресспровать, если ихъ <общеө вооруженіе» не будетъ пользоваться ничВмъ изъ запасовъ естествовєдъвія. По моему мнвнію, армія, безъ всякихъ метко бьющихъ орудій и безъ всякой хорошо выбранной базы для операцій, могда бы открыть кампанію на Рейнв съ бо̀льшиии надеждами, чъмъ могь бы рискнуть на завоеваніе жизни человвкъ лишенный знанія того, чтоे сдظлали естественныя науки въ послђднее стодфтіе».

Лпбопытны п теперь почти уже невૐроятны тв пріемы, съ помощью которыхъ г. Катковъ старадся увьрить насъ, что водвореніе всфхъ крайностей классицизма есть для насъ-дظло научнаго прогресса, и что государство обязано прійти ему на помощь всьми своими могјщественными средствами.
«Въ прежнее время, - дицемврно воскицають «Московскія Ввдомости, - мв боллисъ ума и видпли өь наукъ опасность, мвя считали жуосньамъ же возвышать, а понижсать ея уровекв; теперь наступпиа иная пора. Посдъ твхъ великихъ преобразованіи, которня совершились въ өти немногіе годы (къ чему припутаны здфсь «ведикія преобразованія», идущія въ разръзъ съ вдасскчесвоп реформово?) невозможно оставаться при прежнемъ воззрвніп на науку. Наука есть приндипъ и сида всякаго прогресса въ наше время, тодько наука можеть возвыскть наши матеріальныя средства. Забота о наукь есть одна изъ самыхъ священныхъ обязанностей государства; кто говоритв, что государство долэсно слоэситв во себл эту заботу и

 шевно справедливо!). Но кто же видظлъ у насъ въ наукв опасность; кто не допускалъ ея поднаго развитія, кто придагалъ своеобразную заботу, чтобн наука у насъ понижалась, кто подвергалъ ее всьмъ «сдучайностящъ жизни» и «игры обществевныхъ интөресовъ». ВЂдь не мы же съ вами, читатель? Наукь ни до какихт случайностей жизни и игры обществевныхъ интересовъ, даже ви до ка-

кихъ спедіально-государственныхъ задачъ нвтъ дъла. Наука естъ созданіе всөго человъчества. Государства съ ихъ вслучайностями жизни» и «игрой общественныхъ интересовъ бываютъ весьма различны, а наука-одва для всыхъ. Ее вырабатываетъ свободный, всемірный геній чедовбка; она никогда не требуетъ для себя нигакихъ огражденій п поощреній, а только полной свободв своето раз-витія,-и ть государства, которыя не алвдують өтому направленію, получаютъ отъ науки неожиданные реприманды, какъ получвли и мы подъ Севастополемъ... Лицемърность ятой апологік въ пользу науки обнаруживается сейчасъ же въ дальнъйшемъ витійствъ $\approx$ Московскахъ Ввдомостейя.
,Государство-говорятъ онє-можеть предостанить частнымъ людямъ и обществащъ всякую свободу въ дылъ науки, но оно должно узакожять и возводить вз силу токвко то, что̀ признаётз согассжвмжз ст ввиимз требованіемз самой науки и съ дћйствителною пользою страны (т. е. классицизмъ). Но что̀ такое высшія требованія науки? въ чемъ она заключается? гдњ видимый признакъ науки?... Наука въ высшемъ значеніи өтого слова есть та, которая
 (т. е. для г.г. Каткова п Леонтьева).
-Государство-снисходительно продолжаетъ г. Катвовъ-не вторгается въ нвдра семейства п не обязываетъ родителей непремънно воспитывать свопхъ дћтей такъ или иначе».

Но куда же направвть свопхъ дұтей, какъ не въ классическія правительственныя гимназіи, если другихъ учебныхъ заведеній, кромњ семинарій п военныхъ шкодъ,-тогда и не быдо? Не въ этомъ ли обстоятельств冘 закюючается «свобода», предоставленвая московскпмъ педагогомъ наукъ?

Не желая дьйствовать въ одиночку по вопросу о привилегіяхъ класскцизма, г. Катковъ призываетъ себъ на помощь западно-европейскую школьную практику, совершенно забывая о томъ, что она уже въ то время возбуждала серьезные протесты мыслящихъ педагоговъ.
«Государство-внушаетъ намъ г. Катвовъ-и только оно можетъ опредылить степень умственной зрыдости, согласно съ высшими требованіями наукъ, маштабомъ тьхъ странъ, гдђ наука достигаетъ своего наивысшаго уровня... На чемъ школа въ Германік сосредоточиваетъ всъ своп завятія?.. Гдавнымъ образомъ, на двухъ языкахъ, принадлежащихъ двумъ, исчезнувшимъ съ лица земли, народамъ, сз которыхз началась исторія Европы и которыхъ культура легла въ основу всему послظдующему развитію образованнаго человфчества».

Итакъ, нзучн язнки двухъ, изчезнувшихъ съ лида земли, народовъ, и ты бјдешь умственно зрфдъ, съ точки зрънія государства... Но и самъ Катвовъ говоритъ, что съ этихъ, исчезнувшихъ съ лица земли, народовъ только начадась псторія Европы и культура пхъ дегла въ основаніе послєдующаго развитія. Естественно спросить: послћ исчезнованія өтихъ двухъ народовъ съ лица земли, исторія и культура исчезли вмпсть сь жими, или онп продолжались и посли ихз исчезновенія? Если же цивилизація п культура развивались, то не саъдуеть ли для государственно-умственной зрвдости прихватить и изученіе послвдующихъ фазисовъ ихъ развитія, а не сидәть тольво, сложа руки, на могильномъ фундаменть өтпхъ отжившихъ народовъ? Пөдагоги <Московскихъ Ввдомостей> побвдоносно указывають на Германіш и беруть өе за образецъ, но посдушаемъ, что̀ сами нымецкіє мыслители говорятъ о недостаткахъ образованія германскаго юношества. Извћстный докторъ Визе пишетъ: «Вы, пъмды, 一говорили ин冘 англійскіе учителя,-не достигаете того, чего хотитө достичь въ вашихъ школахъ, потому что избираете слипп-
 мало озлядвваетесь на жизненкия условія вашего народа п мало смотрите впередъ на то, чего требуөтъ жизнь. Раннее стремдевіе пъ отвлеченіямъ п общимъ выводамъ, замвняющимъ въ Германіи мъсто фактовъ, надъ наблюденіемъ которыхъ изощряется умъ, дъйствуетъ, по замвчанію Визе, чрезвычайно вредво на молодыхъ лодей и убиваетъ въ нихъ охоту къ дыльному изучевію, развввая привычку пользоваться скороспблыми плодами. «Наши молодые лю-ди,-говоритъ онъ,-переходя изъ пколы въ университетъ, приносять много ндей, готовыхъ взглядовъ, но очень мало познанї въ самыхъ простыхъ и ближайшихъ человвку предметахъ».

Оглядываясь на стращную груду нвмецккхъ педагогическихъ книгъ, знаменитый пвмецвій педагогъ Дистервегъ говоритъ: «Посмотрите на бдльшую часть сочнвеній, написанныхъ нъмедкими учителями и ддя учителей. Наполняется п согрєваөтся ли чье нибудь сердде при ихъ разборъ? Кто можеть пзвлечь изъ нихъ силу для своей мысли, одушевленіе для важваго подвига? Найдетъ ли кто нибудъ въ нихъ дыханіе жизни, самостоятельвый образъ мнслей и энергію? Переходитъ ли ихъ мымленіе въ убъжденія, убвжденіявъ дظла и вытекаютъ ли ихъ воззрфвія изъ фактовъ? Это по больщей части холодвыя, безсмысленныя груды печатной бумагия.

вЕсли мы, -говорить ньмөдвій же мыслатель Губеръ,-взглянемъ на офиціальную поверхность, на вывъску и кухоннне рөцепты нашпхъ гимвазіи, если мы присдушаемся къ хвастливымъ возгдасамъ, которые сопровождаютъ ихъ, если мы повъримъ нако-

нецъ всему, что̀ выдается намъ за истину въ әтой области, то, конечно, не можеть быть сомнвнія, что мы стоимъ въ образованіп безконечно выше всьхъ народовъ. Если же мы взгдянемъ за кудисы... но, можеть быть, участники өтой вөликой трагикомедіи не оставили уже и за кулисами мвста для пстины? быть можетъ, въ настоящее время имъ не томько недостаеть мужества высказать истину, но даже и способности понять ее? Какъ бы тамъ ни было, мы можемъ высказать наше убђжденіе и засвпдђтельствовать, что дпйствительнве лсизненяве результатв воспитакія убввають $y$ насз во той прозрессіи, во которой увеличиваются и усложнянтся средства и требованія учебжало обризоважія. Не наше двло отыскивать здвсь причину такого явленія; но мы можемъ только высказать здвсь результатъ нашихъ наблюденіи, что у насъ, не смотря на всв программы лөкцій и экзаменовъ разнаго рода, - исторія, новые языки и пхъ литература, дажө географія и естественная исторія, изучаются гораздо менье и съ меньшимъ умомъ, жаромъ и јспвхомъ, чвмъ въ подобныхъ же кружкахъ академическаго образованія въ Англіи, гдъ это изучевіе цредоставлено свободной любви и самостоятельности каждагоэ.

## IV.

Мы нарочно привели мн身нія 0 нвмецкомъ ходф образованія сямыхъ выдающихся нъмецкихъ же мыслителей и современниковъ г.г. Каткова и Леонтьева, чтобы наглядно показать, что, принимая ва образедъ германскія гимназіи, наши публицисты довольствовались только московскою «сметливостью п прозорливостън», а нө изучили основательно двла, за которое такъ горячо ратовали. Справедливость требуетъ сказать при өтомъ, что г. Катковъ не успвлъ даже и въ свое время јбвдить серьөзныхъ и даровитыхъ русскихъ педагоговъ въ великой пользђ «греко-датинской школы» для Россіи. По крайней мврв, В. Я. Стоюнинъ, К. Д. Упинскій, В. И. Водовозовъ, баронъ Н. А. Корфъ и многіе другіе открыто возставали противъ пригодности кдасспцизма. А. І. Пятковскій, въ своей книгв: «Жпвые вопросы», посвятвлъ этому предмету особую статью: «Борьба кдассбцизма съ реапизмомъ на русской почвъ», въ которой очень обстоятельно подвелъ итоги этой борьбы, фактически выигранной, но морально проигранной нашими подражателями нВмецкихъ порядковъ.

Также отрицатедьно отнесся къ влассицизму, въ свое время, и почтенный академикъ А. В. Никитенко въ своемъ «Дневникв»:
-Aпръдя 15-1871 亿. Умв сиявно возбуосдснве борьбою межсду классииизмомз и такъ назвваемвемз реализкомз вз дпля маиено

образовамія. Дъло это разсматривается въ государствевномъ совъть. Графъ Д. А. Толстой, по внушеніямъ Каткова и Леонтьева, отстаиваетъ проөктъ въ пользу классицизма, состоящій въ томъ, что университетъ долженъ быть доступенъ только тъмъ, которые кончили курсъ въ класситескихъ гимназіяхъ, т. е. изучали греческій и латинскій языки. Для прочихъ учреждаются реальныя училища. Была учреждена комисія для составленія устава әтихъ училищъ, комисія пзъ лицъ, нзвєстныхъ по разным'ь отраслямъ наукъ. Они начертали проөктъ въ довольно тирокихъ размърахъ, который давалъ бы общеө и реальное образовавіе безъ древнихъ языковъ. Каткову и Леонтьеву показалось, что учнлища, основанныя по өтому плану, отнимутъ мододыхъ людей у классическихъ гимназій, и они составвли другой проэкть, на основаніи котораго реалькия уиилиина покучаютв характерь техкическо-ремесленквзд заведежій. На дняхъ разразилась страшная буря. Противъ министра нар. ир. возстали Милютивъ, графъ Панинъ, Грейгъ, Годовнинъ, Гротъ, Чевкпнъ. Эти лица требовали для реальныхъ училищъ права для поступленія въ университетъ и находили нужнымъ допустить въ нихъ латинскій языкъ. Публика съ лихорадочнымъ нетерпвніемъ ждетъ, чБмъ все өто кончптся; газеты сильно спорятъ. Противъ исключитедьнаго и односторонняго классицизма өнергически возстають вГолосъ» ${ }^{1}$ ) п «С.-Пб. Вфдомости», особенно посльдвія, которыя убъдитөльно и остроумно отстаиваютъ права общаго образованія съ допущеніемъ въ университетъ. Между тъмъ Катвовъ почти безвыходно спдитъ у графа Толстаго и дьйствуетъ въ пользу своего проөкта. А Маркевичъ и X. пишутъ задорныя статьи въ «Биржевыхъ Вфдомостязъ, которыя почему-то стали на сторону влассицизма.
«29-ıо, четверъъ. Разбирая безпристрастно, безъ всякихъ предубъжденій, проөктъ Каткова п Леентьева, вотъ къ какому, кажется, результату должно прійти. Намъреніє ихъ, можетъ быть, очевь хорошее: ови хотять подожить основаніе прочному и серьезвому образованію и думаютъ достигнуть әтого посредствомъ классицизма. До сихъ поръ өто очень хорошо. Но капитальная ошибка кхъ въ томъ, что, требуя отъ гимназій исключктөльнаго изучевія древнихъ языковъ, и только воспитанникамъ этихъ гимназій открывия двери въ јниверситөтъ и затворяя ихъ передъ учөниками такъ называемыхъ реаньныхъ учнлищъ,-ови низводятъ реальвое образованіе почти до степени ремесзевнаго. Но, разумћетея, одष ото

[^10]дылаютъ потому, что, съ возвышеніемъ реальныхъ училищъ, ихъ классичесвія гпмназіи могутъ подвергнуться опустввію, а өто убщло бы самую сущность ихъ классическаго проәкта. Воть это-то жевкиманіе къ реальнвмь наукамъ, угрожаюпее имъ рєшительнымъ упадкомъ, и вооружаетъ все общественное мнъніе и всфхъ естествевниковъ. Въ состоявіи ли классическія гямназіи приготовлять учащихся въ нихъ къ высшимъ спедіағннымъ заведеніямъ такъ, какъ онъ могутъ приготовить къ высшему учебному образованію въ университетахъ? Конечно, нвтъ. Но и рөальныя учвлища, въ томъ впдъ, какой хотятъ пмъ дать Катковъ п Леонтьевъ, тоже не въ состояніи өтого сдълать. И такпмъ образомъ, въ ковдъ кондовъ, мн не будемъ имвть людей, вполвє п основательно образованныхъ для множества реальныхъ цђлей въ обществъ, и лишимъ посдъднее способовъ преуспввать во всеиъ, что̀ составляетъ его силу и богатство. Полезно ли это? Крайніе привержевцы кдассицизща опасаются, что у насъ вовсе не будуть учнться классическимъ предметамъ, если открыть путь въ университетъ воспитанникамъ рөальныхъ учплищъ, разумъется, съ латинскимъ языкомъ. И вотъ находятз
 людей во кдассическія иимназіи. Едва ли өто хорошо.

Май, Воскресенье. Вчера было окончательное засьданіе государственнаго совфта по дьлу объ учебной реформъ. Къ шеств прежнимъ голосащъ въ комисіи присоединилось двънаддать. Всєъъ присутствурщихъ было 27 . Если вычесть 18 годосовъ изъ 27 , т. е. 18 оказавшихся противъ классицизма, то на сторонظ посльдвяго окажется меньшинство въ 9 человьгъ. Милютинъ, военный министръ, пропзнесъ блистательную ръчь противъ исключительнаго классическаго образованія. Говорили еще графъ Паленъ и Головнинъ тоже противъ; съ ними заоддо были и квязь Горчаковъ, и князь П. П. Гагаринъ.
«Февраль 1872 2. Реакція нринимаеть, повидимому, систематическій характеръ. Сачое крупное проявленіе ея: реформа среднихъ учебныхъ заведеній, съ намъреніемъ отклонить среднее и наилучшее сословіе отъ высшаго образованія, съ предоставленіемъ ему права приготовдевія пношества къ низшей техникь. Катковъ прівхалъ опять сюда, чтобы воодушевлять п жачижять аргумевтаии къ предстоящей борьбъ въ государствевномъ совьтв по поводу реальвыхъ училищъ, которыя, по плану московскаго заправилы, должны быть профессіовальными въ низшемъ техничесвомъ смисль, а не общеобразовательными. Что өто такъ и будетъ, въ томъ нвтъ ди малвймаго сомввнія.
«12 фееракл, суббота. Я врагъ всякаго абсолютизма, будь онъ

политичесвій，јмственный，абсолютизмъ спстемы или мн冘нія．Мвћ－ ніө или идея，старающаяся поглотить всф другія и црисвоить себњ． господство надъ јмами，мнв также противна，какъ и властъ，кото－ рая хочетъ подклонить подъ свое иго всьхъ людей съ пхъ д发－
 дошедъ до посльдней країности，противодъйствуя всему，что̀ въ нынъшнее царствованіе сдвлано хорошаго въ Россіи．Онъ，какъ бъшеный，кидается на новые суды，на общественное мньніе，на всфхъ，кто не раздьляетъ его классическихъ проәктовъ；во всемъ видитъ преступленіе，изм丈ну，нигилизмъ．Все өто страшно надођло вофмъ，и даже прежніе почитатели его рвшитедьно отъ него от－ шатнулись»．
«18－ьо，пятжииа．Вчера，въ комисік государствевнаго совねта： рєшалось двло о реальныхъ училищахъ． 6 членовъ были за проэкть министерства нар．пр．，а 9 противъ．Вотъ нвкоторые изъ нихъ： графъ литке，Чевкинъ，Милютинъ，Годовнинъ，Гротъ，Грейгъ，Ти－ товъ，Оболенскій．Въ числъ 6：графъ Толстой，гр．Строгановъ，гр． Панинъ，князь Урусовъ，Валуевъ，Путятинъ．
＜12 марта，восхресенье．Классики въ восхищеніи，думая，что они спасутъ Россію，основавъ образованіе на греческомъ и латин－ скомъ языкахъ．Не станемъ спорить，что въ классицизмь заключается важная образовательная сила．Но все же это не есть самое содер－ жаніе зжанія，а вотъ содержаніе－то откуда прпдетъ какъ не изъ современной науки，и если правда，что современная наука ведетъ къ разрушительнымъ послъдствіямъ，то какъ вы убережете отъ нихъ поколђніе，которое должно же чьмъ нибудь занять своп， образованныя на древнихъ образцахъ，сиды？ВЂдь не запрете вы его въ клґтку，куда бы не могъ проникнуть ни одинъ лучъ изъ духа ввка．
«7 апрюля，пятжица．Проәктъ о реальныхъ училищахъ въ общемъ собраніи государственнаго совфта прошелъ．На сторонф гр．Толстаго девятнадцать голосовъ противъ двадцати девяти． Графъ Панинъ оказался ренегатомъ．Во время сужденій о кдасси－ ческихъ гимназіяхъ，онъ не только былъ противникомъ проәкта， но противникомъ весьма сильнымъ，өнергичнымъ и разумнымъ． Куда же дввались его эвергія и разумъ？

8－20，суббота．Самое великое зло，которымъ страдаетъ наше об－ щество，это почти повальная деморализація．Классики полагаютъ， что противодћйствіе этому злу мы найдемъ въ изученіи древнихъ языковъ и литературы．Это јжасная нельпость．Можско ли въ язвя－ ческой образованности найти нравственжыя основв для міра христіанекаго？Разв＇потребности и стремленія духа Ј насъ и У

античныхъ людей, какъ бы эти люди ни былп развиты, одни п тв же?

Вотъ правдивый разсказъ умнаго современника о ходћ или, лучпп сказать, о «борьбъ> обществ்а съ реформоюо образованія, и безпристрастное сужденіе объ этой реформь.

Конечно, «Московскія Ввдомости» не отступили назадъ. «Дъдо шло-писалъ г. Катковъ по поводу утвержденія новаго устава гим-назій-о судьбъ русскаго образованія п, стало быть, будущаго развитія народности. Надо было намъ не только разъяснять, но в бпроться. Въ эту работу мы положпли всю душгу. То бвда истияяая мука Сизиба (кто вельлъ принимать ее на себя?). Но уставъ прошелъ, это было истинквмг торжествомз русской жародкости (иричемъ тутъ русская народность?). Мы будемъ ожидать, когда будутъ передъ нами мкогочисленкья прочвьтаюоиія заведенія, ядп будеть жить духз новой системь, ежегодно оказывая свое дъиствіе на многихъ тысячахъ учащагося отрочества; тутъ только покажетъ онъ свою силу и заслужить благословевіе Россіи». (Боже, какой паөосъ!). Зъ концф концовъ, г. Катковъ оказался плохимъ пророкомъ. Мы присутствуемъ уже теперь при заявленіяхъ всеобщаго недовольства господствующей системой средвяго образованія; мы ввдимъ уже, со стороны правительства, явное намьреніе-обуздать крайности классицизма, вытьсвившаго изъ гимназіп обученіе вс.Ђмъ другпмъ предметамъ и доводящаго наше юношество до послвдвихъ предъловъ неврастевіи и физическаго переутомленія. Г. Каткиву не удалось дождаться «процвътанія» классическихъ заведеній, а правительству пришлось вскоръ же подумать не о процвътаніи пхъ, а о какомъ нибудь јмственномъ пристанищь для той массы юношей, которыхъ (изъ 100 -по $96 \%$ ) стали извергать нзъ нашихъ гимназій, какъ неспособныхъ воспринять плоды древней культуры. Шришлось, вопреки этимъ ревнителямъ класспцизма, которые отвергали всякія школы, помимо классическихъ,-устраивать пколы реальныя, чтобы хоть куда нибудь пристроить эту массу недостойныхъ жрецовъ классицизма. Хотвли устроить,-какъ приведено выше,-разумныя реальныя гимвазіи съ общимъ обравовавіемъ п съ доступомъ въ университетъ (при латинскомъ языкъ), но туть фанатики-педагоги впустили свое жало, в рзальныя учплища оказались устроенными по ремесленному проәкту. А «духъ новой системы», уже съ первыхъ лфтъ утверждевія этихъ шаблонныхъ гимназій, сталъ влачить самое жалкое существованіе въ міръ:$4 \%$ окончившихъ вурсъ изъ ста поступавшигъ! Вотъ какое дъйствіе оказалъ «духъ» новлй системы: онъ чуть-чуть не задушидъ соис米ъ умственнаго развитія нашего государства...

А вмъсто ожвдаемыхъ московскими педагогами «благословеній» Россіп, они на самомъ дыль получиди тысячи заявленій совсьзъ въ протввоположномъ духъ.
«Мнћ кажется,-пишетъ А. В. Никитевко въ своемъ дневникь отъ 20 апрфдя 1872 г.,-сдظлава огромная ошибка жасилвствекжьмз установлекіемз такд казнваемаго классическаго образоважія. Еслв рвшено было уже принять өту скстему, то надобно было не провозгдашать ее съ авартомъ, п не вдругъ поразить общество. Однимъ почеркомъ пера нельзя произвести такого крутаго переворота въ понатіахъ. Можно бшьо бы учредитв жьсколько классичесхихз иимжазій, не давая ищъ исклрчительнаго у всеобщаго значенія, и предоставить эселаюиимз идти дручимз путемз. Министерству просвъщенія сльдовало бы избъжать п другой крайностппублнчнаго недовврія къ наукамъ естествевнымъ, счптая ихъ разсадникомъ нигилизма и матеріализма ${ }^{1}$ ). Во-первыхъ, это несправедливо, а, во-вторыхъ, какз жсе это сдтагать, чтобы этия науки же распростражялись вз государстөн? Наконедъ, разумно ли лишать среднія учебныя заведенія, каковы бы они ни были, общесо́разовательнаго характера, превративъ ихъ въ заведенія спеціальныя, почти ремеслевныя»?..

Говенія не ограничивались только јчениками гимвазій: имъ подвергались п достойные представители наукъ, только не кдассическихъ. Вотъ что записалъ Никвтенко въ своемъ дневникъ: «7 мая 1872 г. Науки естественныя и математическія находятся нынче въ опалъ или, какъ говорилъ Петръ Великій, яне въ ававтажъ». На дняхъ министръ нар. пр. велнлъ двумъ здвшнвмъ директорамъ гимназій подать въ отставку единственво за то, что они не гдасскки, а учекве по физико-математичесхому факультету. Оба ови были отличннми директорами много льтъ: Бардовскій въ 1-й, а Бъ-дяевъ-въ 5 гдмвазіи. О Бфляевъ особенно всґ глубово сожа-лъютъ,-это бълз одинз изз лучииихз директоровз во всемд министерстөп. Исполняюшій должность попечителя прямо заявидъ: «у меня языкъ не повернется сказать ему, что его счвтають негоднимъ.

Но воть, ранђе чъмъ ожидали, сказались п результаты этой
${ }^{1}$ ) Объ этомъ нельпомъ навязывавіи естествевнымъ наукамъ обязатедьнонигилистическаго направленія очөвь хорошо говорить $\Theta$. П. Елевевъ въ своей нитересво甘 брошюрь: «О нввоторыхъ желаемьхъ удучшеніяхъ въ гимпаяческомъ обученіия. (Спо́. 1889). Впрочемъ, этому навязыванію противорвчитъ у нашъ собствевны甘 опытъ: извьство, что самые горячіе привержевды свпгилизха, вышлв у васъ изъ духовныхъ семинарий, гдв в ве преподавались естественвыя пауки.
«насцльствевной» системы, и въ дневникъ Никитенка записано: «Былъ у мевя Япнуарій Михайловичъ Невєровъ, попечитель кавказскаго округа. Окз прівхаиз сюда проситв пощадк оть зреческазо язвка. Дыло въ томъ, что закавказскій край лишенъ почти совсбмъ лвкарей и ветеринаровъ, отчего и людямъ, и скоту приходится очень плохо: болвзней у нихъ некому дпчить. Нъкоторыя мфстности прямо обратились къ намњстнику, великому квязю, съ просьбою дать имъ лькарей. Но гдв ихъ взять, когда и во внутреннихъ губерніяхъ ихъ нєтъ? Надобво приготовлять докторовъ въ университетахъ, куда безъ греческаго языка вытъ доступа, а желающихъ учиться по гречески не имъется. И великій князь, и попечитель готовы помочь горю, но Толстой не хочеть. Онъ утверждаетъ, что ни за что не сддлаетъ изъятія въ пользу желагощихъ посвятить себя медидинъ: пусть ходера, оспа и скотскіе падежи разгуливаютъ по Россіп, лишь бы греческій язнкъ существовалъ! Заєзжалъ къ Невърову; ему такъ и не удалось отстоять у министра того, чтобы воспитанники учебнаго кавказскаго округа могли поступать на медицинскіе факультеты безъ греческаго языка».

А въ то же время <Московскія ВЂдомости» продолжали лицемьрно захваливать своюо реформу. «Велика и славва задача-продолжали опь свой панегирикъ-блюсти за исполненіемъ этой реформы, касающейся самыхъ высшехъ и вмъсть самыхъ настоятельныхъ потребностей нашего народа, во эту критическую пору».

Настоятельная потребность каието народа заключалась, какъ вбдво, въ шаблонныхъ кдассвческихъ гимназіяхъ, а єрритическая пора» -это ть велигія реформы, которыми гуманнъйшій изъ русскихъ государей очеловьчилъ Россію. Нътъ, не такъ понимали настоятельную потребность народа наши дьйствительные патріоты, въ эти великіе дни реформъ. Прежнее кръпостное право наложило ярмо невьжества на весь русскій народъ. Во время кръпостваго владычества викто не заботился объ образованіи народа; изъ русскаго крестъянина выдظывали все-земледыльда, воина, купца, мастероваго, даже балетнаго актера, но во всей крђпостной Россіи не было почти ни одной школь для жарода, и онъ, - на плечахъ и трудахъ котораго создавалось величіе и мощь Россіп, -пребывалъ въ первобытномъ, почти дикомъ состояніи! Славнъйшія реформы вмператора Алөксандра II застали народъ въ этомъ полудикомъ состояніи и настоятөльная, главная потребность была-не въ шабдонныхъ гимназіяхъ, отвуда бњжали массами, а въ скорьймемъ, немедленномъ образованік варода, чтобы онъ могъ вполнЉ воспринять өти великія человєчныя реформы п стать къ нимъ въ сознательное отношеніе, сдђлаться способнымъ къ пхъ пониманію и разумному усвоөнір. Вотъ өту-то насущную

необходкмость для народа п понимали правильно мнсляміө люди. -Подкятіе умственназо уровня масси,-справедливо говорияось въ «Ввстникє Европы> (1871 г., N1 1),-распростражекіе образоважія вз народт, вотз здаөкая, самая жастоятеявная потребность Росciи. Но что дظлало нате министерство просвбщенія, чъмъ оно занято? Отчего, хотя бы въ вєду <боевой силы>, каконо явидся прусскій народный учитель въ 1866 г., министерство не хотьло приињнить къ Россін того факта, что ов Пруссіи суиестоуетз 70 учительскихз семинарій? Отчего, въ втн 4 года, въ дظл末 народнаго обученія не сдылано ни одного шага впередъ? Въ теченіе 4 дьтъ нельзя перевоспитатъ народъ, но ихъ достаточно, чтобы выработать и привести въ дъйствіе скстему, воторая давала бы возможность предвидђть, что масса русскаго народа, въ опредъленное число литт, вся пройдетз черезъ пвкоду, и разсчнтать, когда именно можно будетъ объявить первоначальное ученіе обязательнвмз въ Россіч. (Къ этой мысли прителъ А. С. Вороновъ, составивтій проөкть обязательнаго народнаго обученія, одобренньй и графомъ Д. А. Толстымъ). Въ Пруссіи 70. учительскихъ семинарій, 25,000 первоначальныхъ тколъ. На населеніе въ 18 милліоновъ (въ 1865 г.) было 30,800 образованныхъ народннхъ учвтелей. Что сдқлало наше миннстерство нар. пр. съ 1866 года дна достиженія сколько нибудь однородныхъ результатовъ? Всє ввдомства, сльдуя предначертаніямъ высокой воли, ваправленной къ благу народа, вырабатывали реформы. Двадцать иилдіоновъ пріобрыии гражданскуш равноправность. Всь крестьяне подучкли водостное самоуправленіе, отивнена өкспдуатадія откупа, отмЂнены твдесныя паказанія по суду, введенъ гласный судъ по совћсти, обдегчена военная служба, введено гражданское равенство сословій. Вотъ великія дظла нынышняго царствованія, въ которыхъ всъ ввдомства приняли самое дظательное участіе, работали дружно для одной дъля. А, между твмъ, то вћдомство, которому предстояла одва изъ важныймихъ частей задачи, -поднятіе уиственнаго уровня народа сообщеніемъ ему способности п умظвья пользоваться главннии условіяии жизни, - отъ всьхъ ввдомствъ отстало. Если спроскть его, что̀ оно сдвдало ддя того, чтобы вести народъ въ уровень съ реформами? Гдв тысячи народвыхъ учителей? положено ли хотя бы прочное начало для обширной иниціативы государства въ настоящемъ двлв народваго образованія? Ничего этого пьтъ. Въ такощъ случањ пе удивдяйтесь, что самъ народъ отсталъ отъ реформы, не удивляйтөсь, что всымъ другниъ ввдомстващъ приходится наталкиваться на затрудненія. Министерство военное половину времени соддата должно употребмять на обученіе грамоть, министерство внутреннихъ дњлъ было

озабочено сокращеніемъ въ народь пьянства. Сдьлало ли министерств просвфщенія что нибудь серьезное, чтобы дать массь народа доступъ к чему нибудь иному, кромъ кабака? Гдъ народные учителя, гд щколы, гдъ книги дњльныя п дешевыя? Если есть порядочныя на родныя школы, то ихъ развело земство на свои гроши; если ест порядочння книги ддя первоначальнаго обученія, то ихъ издам нысколько частныхъ лвцъ, истинные дڭятели народнаго просввще нія. Что роль крестьянъ въ земскихъ учрежденіяхъ и сельском самоуправленіи мала, въ өтомъ виновато неввжество массы. Испра вить әту ошибку можно, только измънивъ всю систему, которая хо четъ сдддать изъ Россіи страпу классическихъ затвй, оставляя е въ то же время невєжественныхъ присяжныхъ, безмолвныхъ зем скихъ гласныхъ и уродливыя мірскія п волостныя сходки».

Вотъ правдивая характеристика дъятельности тогдашняго ми нистерства просвъщенія, которое, будучи загипнотизировано пъніем московскихъ сиренъ, понимавшихъ навыворотъ нужды п потреб ности народа, и заиімствуя изъ Германіи образецъ отживающаго там классицизма, просмотрьло тамъ же образцы разумваго народнаг образованія. Мы привели выше выписки изъ дневника академик Никитенка. Какую борьбу пришлось выдержать этвмъ своеобразным реформаторамъ со здравымъ смысломъ цблаго общества! Даже сам Катговъ изнемогъ и сознался, что это была «истинная иука Сизифая И изъ-за чего бились? подумаешь. Бились изъ-за того, чтобы въ корн нодорвать наше общее образованіе, раздылить его на касты, ввест покидаемый уже Европою классическій образецъ, изгнать массам жаждущихъ просвъщенія юношей, не подходящихъ къ ихъ шаблон ному классицизму, и оставить народъ въ его вфговомъ невظжествь

Все это въ настоящее время становится уже историческою истиною
Быть можетъ, какъ допускаетъ А. В. Никитенко, г.г. Катков и Леонтьевъ имظли хорошее намъреніе, но они привели его въ ис полненіе, какъ медвґдь въ баснґ Крылова.

Московскіе, впрочемъ, педагоги были себъ на умъ и задумали полу чить малую толику за свой «сизифовъ трудъ». Вотъ что писали они в «Моск. Вбдомостяхъ» (Nе 209,1867 г.): «Давно задумаяи мвя положсит основаніс учебному заведенію, которое но своей организапіи давах бы полнүю возможность выработать на опыть всь условія, необхс димыя для обезпеченія правильваго и плодотворнаго развитія прв Нлтыхъ нашимъ законодательствомъ педагогическихъ началъ. Тр буется заведеніе, которое имъдо бы свой собственный уставъ, тве Дый въ своихъ гдавныхъ чертахъ, но оставяяюшій просторъ $\partial_{\boldsymbol{\imath}}$ личной инииіативы. Предиодаг'яемое заведеніе задумано въ размқр лицея и должно обнимать кагд гимназію, такъ и универсптетскі

курсъ учевія. Ожидаемая отъ такого заведевія услуга должна состоять именво въ томъ, чтобы провести новую у мась реформу воспитанія оть начала до кониа п, взявъ дђтей съ первыхъ льтъ отрочества, выпустать зрфлыхъ и готовыхъ къ жизни людей. Мы были бы счастливы, еслибы Богъ судилъ намъ дождаться первыхз плодовз задуманнаъо жами посъва. Предполагаемое заведеніе должно, вмъсто теорів, представить опьтз полкаго примъненія классической системв жа русской мародной почвю; ово послужатъ къ выработкв учебнаго плана и соотвьтствующихъ еиу үчебниковъ, къ согласованію обученія съ воспитаніемъ, къ систежатическому выбору педагогическихъ пріемовъ; наконедъ, вообще къ самостоятельвой постановкъ русскаго педагогическаго дظла; вмфстظ съ твмъ оно будетъ приготовлять къ жизни людей, въ которыхъ особенно нуждается наше отечество, людей, прошедшихъ крєпкую и добрую школу, которые были бы въ полномъ смыслф дптьми Eвропвя».

Опять московская затвя навыворотъ! Гдъ бы, прежде ломки всего нашего воспитанія, устроить такое заведеніе, да самимъ поучиться въ немъ педагогік п затъмъ на опытъ убђдиться въ пригодности предложевной ими системы воспитанія и тогда, сообразно съ результатамп, отбросить ее или ратовать за ея всеобщее введевіе, а они пөступають наоборотъ: прежде вводать ее во всеобщее употребленіе, а потомъ хотятъ испытывать п пзучать на опыть, вырабатывать планы и учебники, педагогическіе пріемы. Такъ или иначе, но въ конц方 концовъ они добились осуществленія задуманнаго ими предпріятія. Все имъ было разръшено: устроили полуказевное, получастное заведевіе, извъстное въ обществъ подъ имөнемъ «Катковскаго лицея». Основателямъ и јчителямъ даны права универсвтетскихъ профессоровъ, а съ тьхъ двтей, которыя пожелали сдылаться «дђтьми Европы>, стали взимать по 900 руб. въ годъ, смотря по занимаемому помЂщенію, что̀ продолжается и донынь. Итакъ, Каткову удалось посвять своп классико-московскія сьмева въ обработанную пмъ же почву; ужь тутъ нельзя было сказать, что принципъ въренъ, система правильна, но исдолненіе плохо; тутъ что̀ хотьли, то и творили. Ну, п что же? Да ничего,-скажемъ мн. Думали подучить пзъ этого «посвва> образцовыя свмена, а вышло, хотя п дорогое, но самое ординарное, самое обыденное зерно. Намъ извъстно, что изъ Царскосельскаго лицея, построеннаго на разумныхъ основаніяхъ, съ первыхъ же годовъ его существованія выходило много заифчательно-умныхъ пІ европейски - развитыгъ молодыхъ людей, прославившихъ наше отечество умственною, творческою и государственною двятельностью (Пушкинъ, Горчаковъ, Салтыковъ и др.). А чъмъ замъчателенъ Катковскій лицей? кого

онъ произвелъ? гдъ эти «дћти Европы?? гдћ образдовыя сымена, объ этомъ что-то не слышно. Да, по нашему чнвнір, такое неестественное, ходульное, подражательное учрежденіе и могмо принести только мертворожденный плодъ. Послъ этого, къ чему многословіе, къ чеиу теоретическія соображевія и лицеиърный паөосъ? Вотъ передъ нами практическій образедъ примвненія, въ полной послђдовательности, катковскихъ педагогическихъ јмозаключеній. Ждалв образдоваго разсадника, да еще народваго развитія. Гдґ же эти скстематически выработанные «педагогическіе пріөмы, самостоятеньная постановка русскаго педагогическаго двда? гдв эти подготовленные къ жнзни люди, въ которыхъ особенно нуждается наше отечествол? Все это-мыльный пузырь. Существуетъ только учебное заведеніе для богатыхъ юношей-и ничего болве. А все потому; что стровлось это зданіе бөзъ фундамента, безъ гдубокого изученія дыла; строидось на авось, а ке ка исторической кародкой почвт: Между тьмъ народная почва-не бездълида.
«Всякій человькъ-говоритъ нъмецкій мыслитель Дистервегъпринадлежить извєстному народу и изввстному времени, онз долженз битв воспитанз по отноиенір кз этому народу п дия своего времеви, нли, по словамъ Капта, дяs ближайшаго будучаго. А потому воспитаніе должно запмствовать свои права п законы отъ свойствъ народа п времени или исторік. Еслибы самая общая часть воспитанія, дЂйствительно, была уже обработана систематически, то и тогда ова должва была бы получить различные оттвнки п частію различмое содержакіе по отношенію къ различнымъ расамъ и народаиъ земнаго шара, къ различнымъ періодамъ развитія одной п той же націи. Еслибы, напримвръ, кто нибудь захотьлъ воспитывать азіатскіе современные народы по той же спстемв, кагъ и новоевропейскі, не обращая вниманія ни на исторіш, которую прожидъ каждый народъ, ни на религію, ни на государственное устройство, то, ковечно, такое восиитавіе не достигло бы викакого счастливаго резудьтата.
«Смぬдо можно утверждать,-говоридъ К. Д. Ушинскій, -что есдвбы мы заимствовали пзъ каждой народной системы воспитанія то, чтд достойно въ нөй подражанія, и составили одну, общую, совершенн九йшую, то п тагъ составленная система воспитанія огазалась бы безсильнде всьхъ исключительно народвыхт системъ, и ея вліявје на обществевное развитіе народа было бы въ высшей степени ничтожно. Ни одинъ народъ, конечно, не отказывается созвательно отъ тьгъ иди другихъ достоинствъ воспитанія п не вноситъ въ него сознательно своихъ недостатковъ; каждый старается сдظлать свое воспитавіе по возможностя совершеннымъ, но кародность сама

одолвваетв: ока паравизуетз одки стремлекія, ввдвизаетв впередь друвія и передплвваетз по своему укиверсалькве пдамв восяитакія. Почему? да потому, что школьное воспитаніе далеко не составдяетв всего воспитанія народа. Редигія, природа, семейство,
 чево сдагается историческая асизнв нирода, составляетв ено дгйствитедвнуя иколу, предъ сидов которой сила учебныхъ заведевій, особенво построенныхъ на началахъ псвусственныхъ, совершенно ничтбжна. Невозможно такъ пзолировать воспитаніе, чтобы окружавщая его со всьхъ сторонъ жизнь не имвда на него вдіянія. Она постоянно будеть вносить своп убъжденія и въ учителей, и въ јчениковъ, придавая особөнный оттьнокъ лекціямъ первыхъ, и давая направленіе воспріимчивости вторыхъ. Если же что нибудь несогдасное съ общественнод жизньв и успветь укорениться въ молодомъ сөрдпь, то и это немногое за дверями шволы быстро переродится. Воспитаніе, построенное на абстрактныхъ или иностранныхъ началахъ, будетъ двйствовать на развитіе характера гораздо слабъе, чфмъ скстема, созданная самимъ народомъ. Характеръ, накдонности лвдей бываютъ разные. Eсть оджа только общал для всжхз прироосденжая каклокность, на которую всезда можсетз разсчитьвать воспитаніе,-9то то, что̀ мв назвваемз жародноствю. Обращаясь къ народности, воспитаніе всегда найдетъ отввтъ и содъйствіе въ живомъ и свльномъ чувствъ человька, которое содъйствуетъ гораздо сильнъе убвжденія, принятаго однимъ умомъ, или прєвычки, вкорененвой страхомъ наказанія. Вотъ основаніе того убђжденія, что воспитаніе, есди оно не хочетъ быть безсильнымъ, должно быть народнымъ. Удивительно лн посль этого, что воспитаніе, созданное самимъ народомъ и основанное на народныхъ началахъ, имветь ту воспитательную силу, которой ньтъ въ самнхъ лучшихъ скстөмахъ, основанныхъ на абстрактныхъ идеяхъ иди заимствовавныхъ у другихъ народовъ. Общественное воспитаніе, которпе Јкрђпляеть и развиваеть вв человћгь народность, развивая въ то же время его јщъ и его самосознаніе, могущественно содвйствуетъ развитію народнаго самосознанія вообще. Оно вноситъ сввтъ сознавія въ тайники народнаго характера и оказываеть сильное п благодвтельное вдіяніе на развитіе общества, его языка, его литературы, его законовъ, - словомъ, на всю өго исторію. Общій выводъ изъ всего сказаннаго о воспитаніи слЂдувщій: 1) Общей скстемы народваго воспитанія для всвхъ народовъ не существуеть не только на практикф, но и въ теорік, и гержанская пе-дагогика-не болъе, какъ теорія нъмецкаго воспитанія.
-2) $У$ жаждаго народа своя особенжая наиіокальная система

воспитанія, а потому заимствованіе одвимъ народомъ у другаго воспитательныхъ системъ-является невозможнымъ.
©3) Опытъ другихъ народовъ въ дфлъ воспитанія есть драгодбнное наслддіе для всьхъ, но точно въ томъ же смыслв, въ которомъ опытъ всемірной исторіи принадлежитъ всьжъ народамъ. Кдкъ нельзя жить по образпу другаго народа, какъ бы замавчивъ ни былъ өтотъ образецъ, точно также жельзя воспитвваться по чужой педаъоической системв, какъ бы ни была она стройна и хорошо обдумана.
«4) Наука не должна быть смъщиваема съ воспитаніемъ. Опа обща для всфхъ народовъ, но не для всфхъ народовъ и ве для всфхъ людей составляеть цфль и результать жизни.
«5) Общественное воспитаніе не рьшаеть само вопросовъ жизни и не ведетъ за собою исторію, но слвдуеть за нею. Не педагогпка и не недагоги, но самъ народъ п его великіе люди прогладываютъ дорогу въ будущее; воспитаніе только идетъ по этой дорогв и, дьйствуя заодно съ другими общественными силами, помогаетъ вдти но ней отдظльнымъ личностямъ и новымъ поколввіямъ.
«6) Общественное воспитаніе только тогда оказывается дъйствительнымъ, когда его вопросы становятся общественными вопросамп для всьхъ п семейнымя вопросами ддя каждаго. Система общественкаго воспитакія, ввшедиая не изз общественнаго убпжденія, какз бы хитро ока ки была обдумака, окажется безсияьноно І не будеть дЂйствовать ни на личннй характеръ человька, ни на марактеръ общества, и никогда не будеть воспитывать полезныхъ п дфятельныхъ членовъ общества.
«7) Возбужденіе общественнаго мнънія въ дьлґ воспитанія есть единствевная прочная основа всякихъ улучшеніи по этой части: гдъ нфтъ общественнаго мнњвія о воспитаніп, тамъ ньтъ и общественнаго воспитанія, хотя можетъ быть множество учебныхъ заведеній».

Вотъ на какихъ разумныхъ основавіяхъ должно стоять народное воспитаніе п, какъ нарочно, ни одно пзъ нихъ не встръчается во всьхъ разглагольствованіяхъ московскихъ насадителей новой системы. Не мудрено, что ихъ разсадники оказались непригодными и не выдерживаютъ прикосновенія безпристрастной критики.

Въ заключеніе, интересно привести мнфвіе Каткова касательно доступа въ университетъ и сравнить его со взглядами на әтотъ предметъ европейскихъ людей. - Доступъ къ высшей наукв сталъ (у насъ) дбломъ самымъ легкимъ-восклицаетъ Катковъ: - ее выброспли на улиду (?) ее затоптаии въ грязь. Для поступлевія въ университетъ оказалось достаточнымъ нбсколькпхъ мђсяцевъ механи-

ческой подготовки, и воть университетская аудиторія наполнилась массою полудикихъ, подуграмотныхъ мальчиковъ, неспособныхъ ни къ чему отнестись осмотрительно и критическь, неспособныхъ продержать дв冘 минуты одну и ту же мысдь въ своей годавъ. Можно вообразить, какой чертополохз должсенз разростаться на дикой почвл этихз годовъ при слушаніи университетскихъ курсовъ».

Сказано очень сильно! Но разберемся и предложимъ такой вопросъ: когда же изъ университетовъ выходило болъе умныхъ, самостоятельныхъ, дŁльныхъ и даровитыхъ людей, - ррежде ли, когда доступъ къ высшему образованію былъ свободнъе, или послъ өтой подражательной реформы, посль построенія өтой китайской стьны классицизма между јниверситөтомъ и средними заведеніями? Въ прежнее время, сравнитөльн, легче было попасть въ университетъ и самородку изъ низшаго класса, и даровитому юношв изъ интелдигентныхъ слоевъ общества. А теперь, кто изъ дђйствительно свڭтлыхъ годовъ въ народ' перескочитъ барьеръ, заграждағщій дорогу въ университетъ? Имъ нужно, по крайней мьръ, 8 лытъ самаго воспріимчиваго юношескаго возраста просид安ь за зубреніемъ мертвыхъ правилъ мертвыхъ языковъ. А какой же геній, какая свфтлая годова, какой «самородокъ» можетъ вынести такое мертвоө свдъніе? Университеты прежде были доступными разсадниками высшихъ знаній, свободными проводниками науки въ жизнь общества, а теперь они обратились въ ть же гимназіи для взрослыхъ. Приходи во̀-время, обязательно, теряй время на полугодичныя и годовыя пспытанія, затвмъ подвергайся еще «государственному өкзамену» - т тогда уже называйся вћнцомъ творенія.
«Особенно пагубна-говоритъ Гёксли— приввчка обременять молодыхз модей чрезмпрнымз количествомз умственжаъо труда посредствомз частвхзз экзаменовз ${ }^{1}$ ). Сила и свظжесть, которыми они должны запастись для прөдстоящей имъ борьбы за существованіе въ практической жизни, парализовакь у нихь изяишествами недозрплой улственной работве, книжсвямь буквопдствомз и массою уроковъ. Ихъ способноств подорваны напряженіемъ, въ какомъ находится постоянно пхъ юный мозгь.

Торжество классицизма было встрвчено далеко не радостно значительн'ьйшею частью нашей печати. «Въ настоящее время,-говоридъ «Вьстн. Европы» (1871 г., No 3), -классицизмъ јстановился твердо на русской почвъ. Онъ охватилъ всъ наши јчебныя заведенія, гим-назіп,-и укиверситеть составляютв теперв жедоступнья жрппо-

[^11]сти, которихз врата отпираются лииъ классическимз ключемз. У воротъ храмовъ просвбщенія толпятся рноши со всьхъ сторонъ, кричатъ: сотворите намъ двери; на дворъ темно и холодно; дайте намъ бђднымъ, не знавщимъ дорогп, обогрђться». На всъ просьбы, на слезы умоляющихъ одинъ отвъъъ: non possumus! Молодые люди просять пищи, они жедають научнться искусству зарабатывать кусокъ насущваго хлвба, но имъ, голодвымъ, бросаютъ пзъ состраданія черствые латинскіе сухари, которые и мододымъ зубамъ трудно разжевать, а въ угвшеніе говорятъ: «зубы у васъ будутъ остръе; таково свойство датыни». Нфтъ, не такъ думали о доступности универсктөта јмные люди Европы. «Какъ дерковь и театръ открыты каждому,-говорилъ Я. Гриммъ,-такъ и врата университета должны открываться каждому молодому человфбу, и уже ему нужно предоставвть понести всь неудобства, өсли онъ явится туда невооруженный. Нъмецкій министръ юстаціи ф. Камптцъ, еще въ 1831 году, требовалъ, чтобы университеты были доступны всъиъ, а өкзамену должны подвергаться только тв, воторые желають поступить на государственную службу. вНъготорые люди-говорить англійскій мыслитель Гёксли-родятся съ задатками выдающихся дарованій; одинъ изъ тысячи имъетъ шансы выдвтнуться свопмъ умомъ и на милліонъ человькъ приходится только одинъ обдадаюмій долею той творческой склы, которая называется геніальностью. Важнй̆шая задача всякой системы воспитанія-уловвть өтихъ исклдсительныхъ подей и воспользоваться ими для бдага общества. Нивто не можеть сказать, гдъ они появятся; они иногда рождаются среди знатвыхъ, а иногда въ хижинъ. Нужно стремиться къ тому, чтобы цвнные продукты этой игры природы не были испорчены роскошьь и не погибли оть бђдности, чтобы ови были поставлены въ такое положеніе, при которомъ могли бы исполнить задачу, къ которой наиболће способвы. Механизмъ школьнаго обученія должевъ сцособствовать выдыденію этихъ талантовъ п облегчить имъ путь къ надлежащему разввтію п простору; кужко выдвикуть льсткииу, которая отз удичжнхз стоковз вела би кз уживерситету и по которой всявій ребенокъ иогъ бы добираться до доступной ему высоты, бөзъ всякихъ стьсненіи и задержекъ». Такою дистницею п была наша прежняя «уваровская система» средняго образованія, устанавливавшая прямой, непрерывный путь отъ народной пполы къ высшеку разсаднику просвъщенія.

Не правда ли, какъ все это похоже на измышленія московскихъ педагоговъ?

Мы довольно занимались «историческош стороною» вопроса о средвемъ образованік. Возвратимся опять къ совремевному защит-

нику классицизща, гр. Капнисту, и его противнику, Ө. ІІ. Едевеву, съ которыщъ московскій попечитель безуспъшно домаеть копья полемики.

## V.

$\Gamma$. Капнисть задался немановажною задачей: «устранить недоразумЉнія п отвергнуть ложныя обвнненія, которымп, особенно въ послъднее время, такъ щедро осыпаштъ не только нами гимназіп, но и самые принципы, положенные въ ихъ основаніе, и содыйствовать, хотя бы въ самой мамой мърє, распространевію бодве в冘рныхъ понятій о сущности принциповъ, положөнныхъ въ основаніи нашихъ гимназій, о значеніи и цъли классическаго образованія. Противники кдассическаго образованія всвии мфрами и способами стараштся подорвать довьріе къ ней общества, причещъ они силятся доказать, что скстема не тольво не содвйствуеть распространенію просввщевія, но, напротивъ, ведетъ къ отупввів и гибели риошества. Въ началъ статьи мы, кажется, довольно ясно и подробно разъяснили өти принцишы, эти основанія, өти цдли нашихъ «греко-латвнскихъ пколъ», искажающихъ въ корнф природу юношей, отрывавщихъ ихъ отъ всякаго научваго знанія, приносящихъ разумъ виооши въ жертву мертвой буквв, и показами рөзультаты, достигаемые этой састемой, по отзыву самыхъ компетентныхъ въ өтомъ дыдъ лицъ п учрежденіи. Теперь разсмотримъ, пунктъ за пунктомъ, современнуш защиту классицпзма: она очень любопытна, хотя п мало доказательна.

Авторъ прежде всего сплится убвдить пасъ, что въ кдассическихъ гимназіяхъ китз переутомденія учениковъ и что оно выдумано врагами господствующей сястемы образованія. Прямо кидается въ гдаза страннооть такой защиты со стороны г. попечителя цвлаго округа! Неужели онъ, стоя такъ близко къ гимназіяиъ, не замвтидъ того, что̀ замьчено п доказано неоспоримо-сввдущими людьми, хотя п не стоящими въ непосредственномъ соприкосновеніи съ гимназіями, но пюдьми отъ природы наблюдатедьными? Въ первой пашей статьв ${ }^{1}$ ) мы подробно разобраии этотъ предметь и, важется, уже вполнњ доказали, какъ не правъ авторъ. Далье, полемизпруя съ г. Еленевымъ, гр. Капнисть восклицаетъ: «г. Еленевъ останавливается у подъвздовъ учебныхъ заведеній (?!) у не заглядываетъ ввутрь здавій, особенно зданій провинціальныхъ гимназій. Въ корпусахъ онъ въ большинствь сдучаевъ увидвдъ бы просторные и свьтлые кдассы,

[^12]соотвђтствующіе общему чшслу учебвиковъ, щирокіе воридоры, общирныя залы для гимнастики и рөкреадів; около зданій онъ замьтијъ бы дворы или площадки, удобвые для движевія учащихся на воздухђ. Въ учебныхъ же завөденіяхъ гражданскаго вђдомства онъ въ большинствв случаевъ нашелъ бы невозмомсную твсноту классовд, отсутствіе нерпдко всякаго мвста ддя свободжазо двименія учекиковз, удушливвй воздухъ, недостатокз свпта. Неужели онъ думаетъ, что өто различіе во вньшней обстановкъ нашнхъ учебныхъ заведеній проходитъ безслъдно для здоровья учениковъ (полагаемъ, что вовсе и « не думаетъз!). Бо̀льшая часть нашихъ учебныхъ заведеній, и въ особенности гимназій, поставлена вз жепозволительнья гигіеническія усновія, дъйствующія самымъ пагубнымъ образомъ не только на физичөское здоровье, но п на умственння и нравственныя сиды јчащихся». पитаемъ и не въримъ своищъ глазамъ! Какъ? попечвтель дылаго округа прямо, публично заявдяеть, что наши гимназіи въ большинствћ поставлены въ янепозволительння гигіеническія условія», дъйствующія самымъ пагубнымъ образомъ не только на физическое здоровье, но и на умотвенныя и правственныя силы ввєренныхъ ихъ попеченін дڭтей, и даже совьтуетъ $Ө$. П. Еленеву поближө взглянуть на өто безобразіе, причемъ указываетъ на образдовые воевные корпуса. Да позволено будеть спросить: что же эти образцовыя военныя училища такъ-таки готовыми и свалидись къ намъ съ неба, или пхъ устроили на земль заботливые люди? Могло же военное министерство, у котораго на рукахъ, кромъ гимназій, вся русская армія, вся наша внъшняя защита, слвдовательно, цфдая масса неотложныхъ заботъ,-могдо же оно устроить въ короткое время образцовыя воевныя гимназіи (теперешніе корпуса). Почему жө министөрство просвъщенія, существующее уже около ста льтъ,-у котораго имъется единственная забота о физическомъ и умственномъ процвьтаніи ввьреннаго ему роношества, 一не позаботилось о главвомъ условів: о здоровьъ учамихся, и не устроило вичего подобнаго военнымъ корпусамъ? Въ гимназіи вздатъ постоянно ревизоры, окружные инспектора, попечители осщатривать всө; неужели же такое вопіющее явленіе проходитъ мимо ихъ глазъ, или гдаза ихъ такъ сроднились съ нвмъ, что смотрять на него, какъ на вполнь нормальное? Скажутъ: денегъ нвтъ, мано отпускають. Такъ сократите на $3 / 4$ центральное управленіе, јменьшите расходы на ревизоровъ и ковтролеровъ, өтнхъ несдыханныхъ въ Европ'ь особъ просвъщенія. Обратитесь къ земствамъ, городамъ, ко всему русскому народу,-вظдь жергвуштъ же они ва разныя нужды, а өта потребность важнъе всякой другой, это ядъ, отравляюшій лучшія молодыя силы Россіп, нашу будущую на-

дежду, нашу истинную сдаву и мощь. Въ первой нашей статьґ мы указали на отвятіе у учащихся садовъ и большихъ ковференцъзалъ тамъ, гдъ они имъются при гимназіяхъ, и никто изъ этихъ, постоянно разъвзжающихъ по гимназіямъ, ревизоровъ, ивспекторовъ к пр. по настоящеө время не обратилъ вниманія на өти слова. Во всьхъ европейскихъ странахъ и въ съверной Америкъ правительственныя п частныя школы щеголяютъ своимъ образцовымъ, изящнымъ и вполнђ гигіеничнымъ устройствомъ: это, по большей части, настоящіе «дворды просввщенія» со всьми новвьяшими усовершенствованіями. А наши просвьтители приглашають посмотрьть, какъ это просвъщеніе ютится въ «непозволитөльныхъ гигіеническихъ условіяхъ», и еще хотятъ соперничать съ культурными странами. На сооруженіе портовъ п ремонть ихъ у насъ расходуютъ, кажется, оть $40-60$ милдіоновъ ежегодно. А по случаю гододовокъ п «боевыхъ пошлинъ» пзъ этихъ портовъ и вывозпть-то было нечего, да и комерческій флотъ нашъ не такой обширный, чтобы тратить на порты такія громадныя суммы; хоть бы половину ихъ обратить на әти вопіющія нужды просв九щенія,-п тогда можно бы многое сдвлать и соорудить образдовыя школы (конечно, не кдассическія гимназіи) для юношества!..

Разъясняя распредвленіе занятії въ гимназіяхъ, гр. Каинистъ пишетъ: «Половина учебнаго времени полагается на изученіе главныхъ предметовъ (т. е. древнихъ языковъ). Затьыъ другая половина учебнаго времени посвящается занятіямъ другими предметами, причемъ цълью изученія өтихъ предметовъ должно быть: 1) во избъжаніе излишняго однообразія, доставить занятіямъ учащихся необходимую разносторовность; 2) расширить кругъ интересовъ учениковъ возбужденіемъ въ нихъ любознательности въ разныхъ направленіяхъ; въ 3) показать связь, существующуш между разнородными областями знаній, и, наконецъ, въ 4) снабдить ученика нфкоторыми свЂдъніями, необходимыми при продолжевіи научнаго обрәзовавія. Занятія этими вспомозательнвми предметами едва ли менье важнв, чимд изучекіе главныхз предметовд, хотя ови должны имђть иное назначеніе и цдль. Звеномъ же, связывающимъ всњ частв, долженз быть родной язвкз».

Если сопоставить эти взгляды со взглядами на тоть же предметъ катковской фаланги, то станетъ яснымъ, что за өто короткое время въ классическомъ лагерь произошелъ расколъ. Катковъ съ братіею доказнвалъ,-какъ приведено нами выше,-что педагогическіі законъ требуетъ, чтобы все ученіе было сосредоточено только ма двухз древнихз языкажд, къ которымъ въ большей или меньшей степеви присоединяется математика; прочіе же предметы

почти должвы быть выкинуты, такъ какъ јмственнаго воспитанія въ нихъ-по московскому шаблову-не подагается. ©Своему родному языку учиться нечеь; дђти всосали-де его съ молокомъ матери» и всякій излишекъ времени для преподаванія его ведетъ къ самому губвтельному празднословію. Изучевіе древнихъ язывовъ естъ-де въ то же время и изученіе своего роднаго языка. Какъ вкдите, расколъ не маловажныи. Русскій языкъ, преподаваніе котораго Катвовъ ставилд далсе во вредд-неовлассикъ гр. Капнисть ставить «звеномъ, связующимъ всв предметы преподаванія»; въ прочихъ предметахъ, по Катвову, никакого јмственнаго воспитанія не полагается, а по Капннсту өти ввспомогательные предметы едва ли менъе важны, чъщъ изучевіе гдавныхъ предметовъ». Кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, судить не намъ. Но пзъ сопоставденія ихъ взглядовъ ясно одно, что сама логика жизни заставляетъ поздньйшаго из' классиковъ сознать, что п эти прочіе явспомогательные предметы> необходимы въ воспитаніи юношества. А гакъ на изученіө этпхъ предметовъ нужно время, то, слвдовательно, это время приходится удظлять оть главвыхв предметовъ, т. е. ослабнть пзученіе древнихъ языковъ п постепенно переходить къ реальноку образованір...

Этоть вфковой постоянный переходъ п разъясненъ въ статьь «Ввстиика Европы, (1873 г., ле 10): "Теоретическая оппозиція противъ односторонности латинскихъ школъ началась почти одновременно съ ея началощъ, въ эпоху рефориаців. Bъ XVII впкъ, латинской икодл бвдз мажесенз первый ударз во педагоиическихз
 одного слова-безз вешей». Успыхи обществвнной жизни еще болве протестовали въ виду безплодности обученія въ латинскихъ пколахъ, которыя до начала нывъшняго стодътія не считали важнимъ научное знавіе роднаго языка, родной лптературы, не допускали обученія живымъ языкащъ современныхъ народовъ, стоящихъ во главъ новьйшей дивидизаціи у т. д. Но уже болъе 100 льтъ, какъ кдасспческія гимназіи тровулись съ того мфста, на поторомъ спдђли неподвижно съ самаго начала реформаціи. Прежде университеты искнючительно замъщались гпмназвстами; въ настоящее же время воспитаккики гимназій вв Гермакіи не мовуть поступать безусловко жа всп факудьтеть (у насъ они тоже не могутъ поступать въ нђвоторые спеціальные институты) п для принятія пхъ на медицинскій фапультетъ необходвмъ дополнительный өкзаменъ по естественной исторів, фвзвкв п химіи. Въ виду того обстоятельства, что гимназів не удовлетворяють своимъ нормальнымъ курсомъ такому важному факультету, какъ медицинскій, сдъдалось совершенно не-

обходвмымъ，рядомъ съ классическими гвмназіями，допустить дру－ гой типъ среднеучебнаго заведенія，который своимъ постояннымь протестомъ оказалъ уже большув услугу и самнмъ классвческимъ гимназіяъъ，вынудивъ ихъ къ уступкамъ п постепенному реализи－ рованію своихъ програмщъ．Но уступки не ограничивались этимъ и во многихъ мвстахъ Германіи допущены классы для реальнаго обучевія，а именно：въ Мемөлв，Инстербургь，Маріенбургь，Торвв， Берлинъ，Грейфссвальдћ，Минденъ，Бинефельдъ，Дортмундъ，Бар－ менஷ，Дунебургв，Ренсбургв，Люнебургь，Гимьдесгеймв，Гёттин－ гепъ и другпхъ．Реализмз ведетд борьбу сз классииизмомд：окд ут－ верэсдаетз и развиваетв тахую иколькую систему，которая совер－ шенко и неизбпэсно сперва видоизмьвяетз отиасти кьассическую школу，а потомз и замькяетз ее，какъ морскоі путь въ Нидіш замфнилъ сухопутнов сообщеніе，какъ печатаніе－переписку книгъ， желъзныя дороги－конную почту，какъ пушки Круппа－пращу и лукъ．И все это не потому，что изобрьтатели добились запрещенія вздить въ Ивдію сухвмъ путезъ п т．д．；а потому，что это оказа－ лось полезпве，дьйствительнъе，нүжпъе．Вся новъйшая исторія школы въ Европъ есть рядъ завоеваній реализиа и рядъ уступокъ ему＂．

Но гр．Капнистъ，какъ будто не замъчая ничего этого，упрямо восклицаетъ：«Классическаяшвола，оставаясв впрною своимзосновквкмз прикиипамъ（въ томъ－то п двло，что эта «върностъ» уже подорвана！） никогда не останавливалась на пути своего развитія п усовершен－ ствованія п 200 лвтъ тому назадъ она не была тъмъ，чъмъ стала 100 лйть спустя，а нынъ ова существенно отличается оть той，чъмъ была 100 льтъ тому назадъ．Тьмъ не менъе она сохранила свои твпичныя черты и не измвнида своей цъли．Мы утверждаемъ，что нынђшняя классическая школа вправъ счктать себя мощнымъ，вф－ ковымъ учрежденіемъ и гордиться твтъ，что она постоянно слвдитъ за успђхами просвъщенія（не вфрнねе ли сказать：упирается，но ее сдвигартъ съ мђста）и всегда развввалась и развивается сооб－ разно требованіямъ времени，не измъвяя тьмъ не менъе своимъ основнымъ принципамъз．Если，по мнねвіш г．г．кдасссковъ，јмаленіе занятій исключительно плассическими языками въ пользу реальныхъ живыхъ наукъ есть прогрессъ и гордость каассической школы，то мы протввъ этого ничего не имъемъ и оть души жедаемъ кдасси－ цизму какъ можво болъе өтого прогресса．Такой прогрессъ приве－ детъ ее прежде всего къ полной отивнв гретескаго языка，一къ от－ мъвъ，которую предвидить п г．Еленевъ．«Признаніе греческаго языка необходимыиъ өлемөнтомъ кдассическаго，т．е．всесторонне－разви－ вающаго образованія－справеддиво говоритъ онъ－должно бытъ въ

настоящее время отнесено къ чпслу тћхъ ухорекивиихся предразсудховз, которне повторяются на вєру, но для оправданія которыхъ никто не въ состояніп представить убвдительныхъ доводовъ. Да, ввкогда, въ XVI и XVII стольтіяхъ, греческій языкъ, вмьсть съ латинскимъ, д処ствительно служили основою научнаго образованія по той причивъ, что, кромћ письменныхъ памятниковъ греческой п римской образованности, другихъ основв дяя образованія тогда не существовало... Между тьыъ, въ XVIII и XIX вбкъ обдасть ваучвнхъ знаній въ Европъ такъ расширилась, что древніе ученые очутились далеко назади за нами... Много ли найдется теперь въ Европв людей, которые чвтали бн Платона, Аристотеля, Эвклида п Птоломея? Можно ди требовать, чтобь возмужаквй ченовькз продожжаль питаться модокомз своей кормилиив? Беконъ, въ предисловіи къ своей Instauratio Magna, rоворитъ: «вся эта мкимая мудрость, которую мвя черпали у грековь, есть не болье, какь дьтство зкакій; она съ дђтствомъ имъеть ту общую черту, что очекъ склонка кь болтовмь, но, по недостатку возмужапости, не способва къ дадьньйшей производительности; она очень плодовита словопреніями, но безндодва двйствіями» (стран. 121-123). Вотъ за эту-то ересь, въ которой повинна теперь почти вся мыслящая Европа-за псключеніемъ нъкоторыхъ рутгнеровъ и буквобдовъ - гр. Капвистъ и ополчается со своимъ картоннымъ мечемъ на г. Еленева.

Одинъ изъ родителеЙ.
(До слвд. К).

## Станоы.

$~ \sim \sim$
Поклонникъ музъ и красоты, Пов九рь, неопытный мечтатель: Не вњрвый сывъ у Феба ты, Но музъ случайный обожатель.

Пока ты молодъ, предъ тобой Вфдвнья легвія летаютъ, И обольстительной красой Мечты и рхөмы вызывають.

Тогда ты чувствуешь, поэть, Другимъ невъдомое счастье, И, забывая жалвій свытъ, Въ стихахъ находишь сладострастье.

Но вырь мнє, другъ: пройдеть ова, Пора таинственныхъ желаній, Пора томительнаго сна Любви п сладостныхъ мечтаніи.

Заботы тяжкія прпдуть...
Своей неволей безпощадвой
Опڭ поята увлекуть
Къ зеилћ и прозъ безотрадной.
И вскор屯, окруженъ семьей, Богатый, знатвый п счастливый, Ты посмъешься всей душой Забавамъ гности игривой.

## А. Линевъ.

## РАБЂ СВぁТА.

Политическій романъ изъ англо-франдузской жнзни, Генри Сетона Мерримена.

## X.

## По горячимъ слбдамъ.

На возвратномъ пути, Стәнли, находя, что молчаніе становится черевчур продолжительнымъ, счелъ нужнымъ возобновуть разговоръ.

- А что, Христіанъ, -заговорилъ онъ, -какъ вы думаете, не пошаливаютъ ли здћсь контробандисты?
- Не думаю, -отоввался Христіанъ такимъ тономъ, какъ будто считалъ контробавду неподходящей темой для разговора.
- Іочему ты спросилъ объ этомъ? -вмђпалась Гильда.
- Да я вдругъ вспомнилъ, ка̀къ меня удивило вчера, что ната лодка передвинута на другое мбссто.
- Еслибы она была передвинута,-зачђтилъ Христіанъ,то на пескъ остались бы слъды.
- Трое спльныхъ людей свободво могли перенести ее въ воду и не оставить никакихъ слЂддвъ, - возразплъ маленькій Стәнли, рұ̆пившій не покидать счастливой мысли о контробавдв.
- Можетъ быть, какои нибудь любитель вздумалъ прокатиться въ лодкъ ради удовольствія, - разсъянно промолвилъ Христіанъ.
- Но какъ онъ отомкнудъ цђпь?
- У твопхъ контробавдистовъ, конечно, была отмычка, сказала Гильда съ улыбкои.
- Конечно, - отвђтилъ Стэнли самымъ серьезнымъ тонощъ.
- Мы вотъ что сдظлаемъ, Стэвли, - проговорилъ Христіанъ. -Завтра утромъ отправимся купаться. Я осмотрю лодку и скажу вамъ, была она передвинута, или нытъ.
- Если тодько не получите сегодня телеграммы,-прибавила Гильда.

Христіанъ засмظялся.

- Если только,-началъ онъ торжествевнымъ тономъ, не наступитъ сегодня вечеромъ конедъ міра!

Какъ разъ въ ту минуту, когда провсходилъ этотъ разговоръ, м-ръ Бодри сбдђлъ за столомъ въ своеи маленькой пріемной и вскрывалъ только что полученную төлеграмму. Онъ развернулъ розовый листъ, и м-ръ Морганъ, усердно писавтіи за твмъ же столомъ, поднялъ голову отъ своеи работы.

- Это отъ Веллакотта,-произнесъ издатель и послв минутнаго размыпленія громко прочелъ:
«Письмо и газеты получвлъ. Повялъ, въ темъ двло. Подробности письмомъ».

М-ръ Морганъ задумчиво разгладилъ густые усы ручкой своего пера.

- Этотъ молодой человъкъ, - проговорилъ онъ, -отличается необыкновенной проницательностью, ха-ха!

М-ръ Бодри молча каталъ по столу свой каравдашъ.
Стэили Керью такъ нетерпъливо желалъ разръпить свои сомнЂнія по части лодки, что экспедиція была снаряжева въ тотъ же день, еще до обґда. Пятеро молодыхъ людеи направились черезъ открытый песчаный берегъ къ заливу. Съ югозапада двигались большія бдлыя облака, застилая по временамъ сверкающев солнце. На берегу дулъ мягкій вєтерокъ, совсьмъ не похожій на тотъ суровый вђтеръ, который раскачиваеть шотландскія сосны въ зимнее время.

- Я полагаю, что не трудно будетъ спуститься по этимъ утесамъ, -замътилъ Спдней, когда общество достигло залива. А вотъ взобраться назадъ будетъ потруднъе.

Онъ остановился и, заложивъ руки въ карманы, лъниво посматривалъ на темнне утесы, и вся его фигура съ соломенной пляпой, сдввнутой на затылокъ, представляла въ эту минуту самое живописное воплощеніе спокойной, невозщутвмой сқлы рядомъ съ нервнымъ, впечатлительнымъ Христіаномъ.

- Да, не легко, -отозвался Христіанъ, подымая глазя на туманныя вермины. -Обрывъ очень крутой и скользкій.

Онъ повернулся п потелъ рядомъ съ Гильдой. Онъ любилъ горы и его взглядъ невольно обращался къ утесамъ. Гильда замътила это.

Опи подомли къ лодкъ, на которую, по мнъвію Стэнли, покушались какіе-то контробандисты.

- Скажите мнћ, Христіанъ, что̀ вы знаете про синьора Бруно? - вдругъ спросила Гильда.
$\mathrm{B}_{ъ}$ әто время показался Стэнли, бвжавшій къ нимъ черезъ песокъ.
- Подождите еще немного, -отвъчалъ Христіанъ. - Дайте мнъ получить отъ Треведа подтвержденіе моихъ подозръвій, и тогда я вамъ отвъчу. Съ подозръніями надо обращаться осторожно. Сообщая пхъ кому нибудь, легко можно забыть, что они только подозрънія и ничего болће.

Стэвли былъ уже возлъ нихъ и, задыхаясь, бросился на сухой, горячій песокъ.

- Хрисъ! - воскликнулъ онъ. - Войдите въ лодку и по-смотрите-тамъ еще видна сырость!

Лодка была прочно построена, п по швамъ досокъ, д建ствительно, замътны были слбды сырости отъ воды. Христіанъ полулежалъ, опираясь на локоть, и то поглядывалъ на лодку, лъниво слвдя за указаніями Стәнли, то бросалъ взглядъ на Гпльду, глаза которой были обращены къ морю. Вдругъ его вниманіе привлекли какія-то слова, написанныя карандатемъ на кормъ лодки, и, по странной случайности, не замђченныя провицательнымъ Стэвли. Незамбтно придвинувшись ближе, онъ безъ труда разобралъ написанное: Minuit vingt-six.

- Поввдимому, лодка была въ водъ,-сказалъ онъ, вста-вая,- но возможно и то, что сырость появилась отъ сильной росы. Лодку сл末дуетъ выкрасить, по моему мнънію.

Онъ бнлъ увъренъ, что подозрънія маленькаго Стэнли совершенно основательны. Несомнънно, что лодкой кто-то пользовался п очень недавно. Но Христіанъ не забывалъ своего долга п принесъ чувство дружбы въ жертву этому долгу. На возвратномъ пути онъ былъ задумчивъ - насколько это было въ его привычкахъ. Онъ размышлялъ о словахъ, написанныхъ карандатемъ. Несомввнно, они были недавно нашисаны, а се-

годвя 26 -е число. Нвсколько словъ, начертанныхъ карандашемъ на кормъ лодки, указывали, что здъсь назначено ка-кое-то свдданіе въ полночь, и журналистъ рђшилъ, что въ назначенный часъ овъ будетъ здєсь. Вопросъ заключался въ томъ: идти ли одному? Онъ бросилъ взглядъ на Сиднея Керью, тяжелои поступью ходивтаго по берегу, и нодумалъ, что съ әтой сторовы помощь будетъ помвхой. Съ м-ромъ Бодри списаться нђтъ времени п, значитъ, остается только идти одному. Опъ смутно подозръвалъ, что въ парижскихъ безпорядкахъ п въ томъ, что бунтовщики оказались вооруженными англійскими ружьями, не обомлось бевъ участія отдовъ-іезуитовъ. Блестящая столица Франціи находилась тогда въ рукахъ самаго «временнаго» и неустойчиваго правительства, и дظла внутренней политики были въ полномъ разстройствє. Наступилъ самый удобный моментъ для церкви возстановить свою потерянную власть. Англійскіе чиновники признали, что ружья мятежниковъ были англійскія, недавно отпущенныя изъ арсенала. Они были сложены въ Плимуть и ожидали отправки морскимъ путемъ въ коловіи для вооруженія вспомогательныхъ войскъ, но здћсь они были украдены съ большой ловкостью. Кража была открыта только тогда, когда ружья оказались въ рукахъ парижсков черни. Нвкоторыя изъ наиболъе яростныхъ французскихъ газетъ прямо намекали, что англійское правительство, ради политическихъ видовъ, секретно продавало огнестрыльное оружіе, чтобы усилить безпорядки во Франціи.

Такія мысли занимали его умъ, когда онъ возвращался доиой, слушая болтовню Стэнли и разсъянно отвъчая на его безконечные вопросы. Гильда тла вмъсть съ ними п раздъляла съ Христіаномъ трудъ-удовлетворять любознательность своего маленькаго ората. Когда они подопли къ дому, Христіанъ различилъ на зеленой лужайкъ двъ фигуры, приближавшіяся къ ншмъ. Стәнли сейчасъ же узналъ ихъ.

- Это Фредъ и синьоръ Бруно, - вскричалъ онъ.

Христіанъ не могъ удержаться, чтобы не взглянуть на Гильду, хотя п зналъ, что это не деликатно. Гильда почувствовала его взглядъ, но ничъмъ не выдала себя. Она смотрђла прямо вперөдъ; лидо ея оставалось совершенно спокойнымъ, и на немъ не появилось радостной улыбки при видв Фреда.
«Странно, почему она не сказала мнъ, что онъ возвра-тился»?-подумалъ Христіанъ.

И онъ сейчасъ же сказалъ самымъ бөззаботнымъ тономъ:

- Я не зналъ, что Фарраръ возвратится такъ... скоро.

Христіану было извъстно, что этотъ день на скачкахъ особенно интересенъ для любителей, но онъ считалъ излишнимъ упоминать объ этомъ.

- Опъ не любитъ надолго оставлять свою мать - отвъчала Гильда. Самое вниматөльное ухо не уловило бы въ ея голосв ньжности или волненія. Она просто упоминала о фактв, и тонъ ея былъ такъ холоденъ и невозмутимъ, какъ будто она говорила о синьорџ Бруно.
- Я радъ, что онъ возвратился, - необдуманно проговорилъ Христіан'ъ. Ему хотьлось прервать какъ нибудь неловкое молчаніе, но онъ тотчасъ же почувствовалъ, что его замфчаніе безтактно. Къ счастью, экспансивный Стэнли вывелъ его изъ затрудненія.
- Желалъ бы я знать, - проговорилъ мальчикъ въ раздумьъ, - привезъ ли мнъ Фарраръ сливочнаго теколаду.

Гильда разсмъялась и съ улыбкой въ глазахъ встрђтвла подошедшихъ мужчинъ. Стэнли побъжалъ домой, чтобы вскрыть свертокъ, который, по словамъ Фаррара, ожидалъ его тамъ. Было совершенно естественно, что Гильда пошла рядомъ съ молодымъ асквайромъ, оставввъ Бруно и Христіана позади. Старикъ съ намөреніемъ замедлилъ шагъ, и Христіанъ былъ доволенъ этимъ, предвкушая интересную бесъду.

- Для васъ, м-ръ Веллакотъ, - началъ итальянецъ, съ благодушной старческой привьтливостью, -для васъ, проводящаго вск жизнь въ Ловдонъ, все здъсь должно казаться очаровательнымъ, безмятежнымъ и... неблагоустроеннымъ, осмظлюсь добавить.

Христіанъ смотр九лъ на своего спутника серьезно и внимательно.

- Зд九сь очень хорошо,-просто отввтилъ овъ.

Синьоръ Бруно мысленно перемънилъ паруса и взялъ другои курсъ.

- Наши юные друзья, - снова заговорилъ овъ, выразительнымъ жестомъ руки указывая на Гильду и Фаррара, -удиввтельно подходящая парочка. Оба юны, оба красввы, и оба настоящіе англя" ${ }^{\text {- }}$.
- Да, - вظжливо подтвердилъ Хрисгіанъ, —но твмъ не менъе всъ Керью были рождены и воспитаны во Франціп.
- А!-произнесъ старикъ, наклоняясь къ пышной розъ Souvenir de Malmaison и съ очевиднымъ удовольствіещъ вдыхая ея аромать. Благодаря этому движенію, трудно было рфтить, что̀ выражало легкое восклицаніе синьора Бруно, -изумлевіе или въжливое подтвержденіе факта.
- Да, -прибавилъ Христіанъ сдержанно. Онъ тоже приблизилъ бвлую розу къ своему лицу, поражая, такимъ образомъ, скньора Бруно его же оружіемъ. Итальянецъ поднялъ голову и оба противника улыбнулись другъ другу черезъ розовый кустъ; затвмъ они повервулись и пошли далъе.
- Вамъ также звакома Франдія? - отважился спросить синьоръ Бруно.
- Да, еслибъ я не былъ англичаниномъ, я хотвлъ бы родиться фравдузомъ.
- Ну, у меня другой вкусъ, - довяврчвво началъ синьоръ Бруно. - Не будь я итальянедъ (чего Боже избави!) я думаю... я увфренъ, что захотвлъ бы родиться англичаниномъ.
- А! -произнесъ Христіанъ невозмутимо и синьоръ Бруно ръзко повернулся, чтобы взглянуть своему спутнику въ лицо. Молодой англичанинъ смотрвлъ прямо передъ собои, и на его губахъ не оставалось и слбда недов九рчивой улыбки, которая за секунду мелькнула тамъ. Итальянецъ отвернулся разочарованннй, и они молча сдظлали нъсколько таговъ, пока сдньоръ Бруно опять проговорилъ задумчиво:
- Да, у англійской націи есть одно качество, по моему мвънію, достойное высокои похвалы. Она прямо пдетъ къ своей цвли. Англичанинъ знаетъ, чего онъ хочетъ, и не ствсняется тъмъ, чтд думаютъ о немъ его сосьди. Такую непреклонность я считаю добродђтелью тевтонской расы. Что̀ касяется галльской расы и, въ особенности, моеи собственной, тамъ люди идутъ къ цыли не такимъ прямолинейнымъ путемъ.

Они подымались теперь по отлогому холму къ дому, и синьоръ Бруно замолчалъ, чтобы перевести дыханіе.

- Но все, что̀ вы сказали,-мягко началъ Христіанъ, относится гораздо болъе къ церкви, чъмъ къ народу.

Снова итальянецъ ръзко поднялъ голову и на этотъ разъ встрътилъ глаза собесвдника, твердо и спокойно устремлевные

на него. Синьоръ Бруно жалостно вздернудъ плечп и съ мольбой вытянулъ руки.

- Вы правы, быть можетъ, -отвъчалъ онъ съ прежнеи дов九рчввостью. - Боюсь, что такъ. Но человбку, такъ много страдавшему, какъ я, и такъ преданному своеи несчастной родинь, можно простить нъкоторое злопамятство.
- Боюсь, - заговорилъ снова Христіанъ, -что наша прямолинейность не всегда кажется иностранцамъ достойнои и пріятнои добродътелью; но они часто отибочно судятъ о насъ въ этомъ смыслв. Впрочемъ, подобныя ошибки приносятъ намъ одну только пользу, и мы не имظемъ причины жаловаться.
- Въ какомъ смыслъ мы ошибочно судимъ васъ? -съ живостью спросилъ синьоръ Бруно. Они были теперь у окна гостинной, распахнутаго настежь, и сквозь него слытался звонъ чайной посуды.
- Вы счвтаете насъ глупъе, чъмъ мы есть въ дћйстви-тельности,-улыбаясь, сказалъ Христіанъ и остановвлся, чтобы пропустить своего спутника впередъ.

Каковы бы ни были взаимныя чувства п отноменія лицъ, просидъвшихъ полчаса за послъобъденнымъ чаемъ, по наружности объ этомъ судить было невозможно. Молли, по обыкновенію, заражала всظхъ своей веселостью, Гильда улыбалась своей ласкающеи «кошачьей > улыбкой; синьоръ Бруно превзошелъ самого себя, съ чисто южной пламенностью и вдохновеніемъ разсказывая невинные, забавные анекдоты, а Фарраръ, слушая его, смђялся довърчвво п радостно. Христіанъ оставался серьезнымъ п помогалъ Молли хозяйничать. Онъ сейчасъ же замбчалъ, когда ей нужно было кипятку, и приносилъ ей пустыя чашки. Онъ мягко смъялся анекдотамъ синьора Бруно, а иногда дополнялъ ихъ, но въ болъе сжатой п юмористической формґ. И, между дђломъ, онъ не оставлялъ въ покоъ синьора Бруно, а этотъ любознательный джентльменъ принужденъ былъ постоянно держаться насторожъ.

## XI.

## На утесь.

Въ полночь, Христіанъ быстрымъ шагомъ направился къ морю, чувствуя почти дђтскую радость передъ таивствеинымъ

приключеніемъ и, вмъсть съ тъзъ, -легкое угрызеніе совъсти. Онъ сознавалъ, что поступаетъ нечестно, какъ воръ. Еслибы, по какой нибудь несчастной случайвости, узнали дома про его отсутствіе, ему не оставалось бы ничего болъе, какъ притвориться лунатикомъ. Къ счастью, окно его комнаты выходило въ садъ. Быстро и бвгло раздумывая объ этомъ, онъ нечувствительно ускорялъ шагъ. Ночь была лсная, звъздная, воздухъ мягкій и пріятный, съ юго-запада тянуло свњжестью. Мьсядъ долженъ былъ взойти не ранъе, какъ черезъ часъ, но небеса были озарены мягкимъ сіяніемъ звъздъ, а на землб лежала та прозрачная тьма, которую моряки предпочитаютъ самому яркому лунному св九ту.

Христіанъ Веллакотъ болльпю часть жизненныхъ проблемъ выработалъ самостоятельно. Его выводы были удачны п върны. Если его взгляды на жизнь, въ общемъ, были нбсколько фо-тографичны-суровы и съ рвзко выступающими' твнями—то въ әтомъ было виновато воспитаніе, которое далъ ему отецъ, и отсутствіе материнскаго вліянія. Престарблыя тетки считали его безчувственнымъ, потому что онъ никогда не искалъ у нихъ участія, никогда не спрапивалъ совъта насчетъ своихъ личныхъ дظлъ. Такая увфренность въ себф и независимость являлись неизбъжнымъ слЂдствіемъ семейнаго и общественнаго положенія Христіана. Независимостъ-прекрасная вещь, но, доведенная до крайности, она становится непріятной, въ семейной жизни, по крайней мъръ.

Быстрыми пагами направляясь черезъ равнину, тянувшуюся отъ Сенъ-Мери-Истернъ къ морю, Христіанъ старался разръшить одну проблему. Эта проблема занимала его мысли гораздо болъе, чђмъ внутренняя политика Франціп. Разрђшить ее было труднъе, чвмъ написать самую блестящую статью для «Маяка». Она тревожила его сильнъе тетки Юдифи и тетки Эсфири, соединенныхъ вмђстъ. И, однако же, она заключалась всего въ одномъ словъ. Это существо можно было охватить одний рукой. Его имя было-Гильда.

Онъ свернулъ съ прожзжей дороги на маленькую тропинку, ведงщую къ заливу. Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный. Тамъ-въ какихъ нибудь двадцати шагахъ отъ него-видиълась неподвижная фигура человька. Христіанъ стоялъ въ тыни, у подножія холма довольно значштельной высоты, и фигура

таинственнаго стража рельефно выдظлялась на фонъ яснаго неба. Христіанъ осторожно спрятался за кусты. Это не былъ таможенный сторожъ, какъ сперва думалъ Христіанъ. Незнакомецъ былъ въ грубоп одеждъ рыбака. Его шея и плечг были обмотаны огромнымъ «cache-nez», какія носятъ жители «Côtes-du-Nord». Гдъ-то далеко внизу, какъ въ безднъ, пумъло море, набњгая на берегъ, и пђло свою меланхолическую пъсню. Наступилъ приливъ; ввтеръ свьжылъ съ каждой минутой. Христіанъ могъ незамвтно подползти къ человбку, стоявшему на стражъ. Лежа на сухой, короткой травъ, онъ продолжалъ наблюдать. Въ неуклюжей фигурє этого человєка было что-то тупое, ограниченное, п было ясно, что онъ стережетъ дорогу, спускающуюся по утесу къ заливу. Его поставили тамъ и онъ, очевддно, будетъ стоять до назначеннаго часа.

Теперь оставался только одинъ путь къ заливу-внизъ по отвђсвой кручъ утеса, по тому пути, который еще сегодня Христіанъ назвалъ опаснымъ. Если днемъ онъ казался опаснымъ, то ночью былъ почти невозможенъ. Христіанъ безпумно сталъ нолзти къ востоку, такъ что стражъ остался въ наввтряной сторонъ, и приблизивпись къ краю утеса, заглянулъ внизъ, во тьму. Конечно, онъ не могъ различить ничего. Волны подымались и падали съ монотоннымъ пумомъ; звфзды мердали надъ головой также ярко п весело, какъ мердали овћ стольтія назадъ надъ людьми и людскимп тревогами. Онъ выпрямился, стоя на колъняхъ, и акуратно застегнулъ сюртукъ. Потомъ, ни минуты не колеблясь, подползъ къ обрыву и осторожно началъ спускаться въ темную бездну. Медленно п съ трудомъ спускался онъ по утесу, ощупывая каждый шагъ. Отъ нетерпънія онъ сердился на собственную медленность. Онъ звалъ, что слой нъжнаго песчаника шөлъ здћсь легкими уступами, и съ большимъ искусствомъ пользовался этимъ. Иногда ему приходилось ползти бокомъ, уперпись изо всвъъ силъ въ землю руками, пока ему пальцы сводила судорога п по рукамъ начпнали пробむгать мурашкц. Н屯сколько разъ онъ пробовалъ бросать камешки, чтобы узнать, гдъ онъ находится. И если слыпалъ, что камень вскорє ударялся о землю-продолжалъ спускаться въ прежнещъ направленіи. Одинъ разъ только послъ нڭсколькихъ секувдъ онъ услышалъ слабый плескъ гдъ-то далеко внизу: ка-

мень упалъ въ море. $\mathrm{C}_{\text {ъ невольной дрожью Христіанъ поползъ }}$ въ сторону и сталъ снова спускаться, измънивъ направленіе.

Съ полчаса продолжалъ онъ этотъ опасныи спускъ, пока, наконецъ, его сильныя руки лишились способности двигаться, а пальцы совсымъ онъмбли. Его ловкость и упорство были изумительны. $\mathrm{C}_{ъ}$ той минуты какъ овъ покинулъ верпину утеса, онъ ии на секунду не могъ дать отдыха объимъ рукамъ одновременно. Съ механической неутомимостью, столь характерной для всъхъ горцевъ, овъ спускался постепенно, безпрерывно. Громче и громче пвло море, какъ бы насмъхаясь надъ его напрасными усиліями, но еще громче пвсни моря отдавался вь его јшахъ другой звукъ, гораздо болъе ужасный. Болєвненное и непрерывное жужжаніе начинало давить ему виски. Тупая боль медлевно разливалась по мускуламъ шеи и затылка. Овъ хорошо зналъ эти симптомы. Шумъ въ ушахъ прекратится лишь тогда, если онъ ляжетъ, станетъ дышать ровно и спокойно, и дастъ отдыхъ напряженнымъ мускуламъ. Тупая боль будетъ подыматься выше и выше, провикнетъ въ его мозгъ, и тогда ничто не спасетъ его, никакая скла воли не заставитъ омертвъдые нальцы держаться за камни, и онъ полетитъ въ бездну.

А волны продолжали тихонько смъяться внизу. Спокойно мердали звъзды, свершая свой путь въ безконечномъ пространствъ, и каждая ияъ нихъ, быть можетъ, была населена милліонами созданіи, подобными намъ-юными и старыми, добрыми и злыми-и, подобно намъ, всю жизнь гоняющимися за призраками.
*Это становится серьезнымі»», прошепталъ Христіанъ съ болвзненнымъ смбхомъ. Іотъ струился по его лицу. Съ усиліемъ всматривался овъ въ темноту. Почти у самыхъ ногъ онъ различилъ выступъ, не плоскій, а слегка приподнятый съ наружнаго края и составлявшій какъ бы твердую каменную ступень. Ньсколько секувдъ онъ смотрвлъ, не отрываясь, на это мфсто, какъ бы взвъвивая опасность. Потомъ съ величайшей осторожностью скользнулъ внизъ, по гладкому отвъсу камвя, и очутился на выступъ. Христіанъ дежалъ нбсколько времени, какъ въ полуснћ, и медленно обдумывалъ свое положеніе. Онъ пришелъ къ заключенію, что, въроятно, сд光лалъ не больше половины своего пути, а силы, между тьмъ, почти совсъмъ его

оставили. Тъмъ не менъе, въ его упрямомъ, настойчивомъ мозгу ни на секунду не мелькнула мысль отступить или переждать здђсь до утра. Все это приключепіе еще продолжало казаться ему забавнымъ, и могло послужить темой для юмористическаго разсказа. Вдругъ, среди нъжнаго ропота моря внизу, его уши различили какой-то новый ръзкій звукъ,-точно звукъ подбитыхъ гвоздями сапогъ о камни скалы. Можно было подумать, что кто-то другой спускается по его слбдамъ съ утеса. Въ ту же секунду Христіанъ былъ на ногахъ, не чувствуя никакоп усталости. Надъ головой, на фовъ звъзднаго неба онъ различилъ р屯зкіе выступы скалы. Въ какихъ нибудь триддати футахъ выше его двигалась какая-то фигура. Первымъ чувствомъ Христіана былъ смертельный ужасъ. Каждый изъ горцевъ зналъ, что гораздо легче пройти самому опаспый путь, чьмъ стоять и смотрђть, какъ другой будетъ вис市ь надъ бездной. Медленно скользила ввизъ темная фигура, и вдругъ, къ своему величайшему облегченію, Христіанъ замътилъ туго натянутую веревгу. Когда спускавшійся былъ въ десяти футахъ отъ него, Христіанъ увидвлъ, что это не человъкъ, но четырехъугольный ящикъ. Съ быстротою молніи онъ сообразилъ, что̀ именно содержитъ въ себъ ящикъ, и когда таинственный ящикъ поровнялся съ нимъ, Христіанъ обхватилъ его руками п притянуль на выступъ. Потомъ онъ сталъ изо всъхъ силъ тянуть веревку и собирать ее обвими руками. Все это было сдвлано такъ быстро и ловко, что люди, стоявшіе наверху и спускавшіе ящикъ, ничего не подозрввая, продолжали отдавать веревку. Христіанъ неутомимо собиралъ ее и толстыи канатъ ложился у его ногъ змъеподобными кольдами.

Наконецъ, онъ остановился и сталъ отвязывать веревку. Затвмъ, съ ловкостью матроса, опъ подбросилъ канатъ, который тотчасъ же началъ быстро и неровно подыматься къ верху, и когда конецъ веревки исчезъ въ темиоть надъ головой X ристіана, онъ засмъялся тихимъ, хриплымъ смъхомъ, внезапно перешедшимъ въ болъзвенный стонъ, и безъ чувствъ повалился на площадку. Очнувшись, Христіанъ, прежде всего, почувствовалъ сильный холодъ. Свъжій предразсвътный вєтеръ дулъ на него, охлаждая вспотъвшую кожу, и скоро привелъ его въ чувство. Онъ съ усиліемъ приподиялся п уввдвлъ, что лежитъ на краю каменной площадки, возль ящика. Черезъ минуту онъ

быстро всталъ на ноги, какъ бы не желая вспоминать свою минутную слабость, и занялся ящикомъ. Онъ былъ покрыть грубой парусиной, но не зашитъ, а просто обервутъ въ нее.

- Какое удачное, какое удивительное совпаденіе,-бормоталъ онъ, ощупывая тюкъ со всьхъ сторонъ.

И, д迷ствительно, казалось, что всъ обстоятельства складывались особенно удачно для него. Трое людей, спускавшихъ ящикъ, свернули веревку и пвткомъ направились домой, сказавъ часовому, сторожившему тропинку, что онъ можетъ возвратиться къ своей лодкъ. Онъ съ готовностью воспольяовался этимъ позволеніемъ. Это былъ суевърный, ограниченный бретонецъ, который находилъ, что гораздо безопасиъе носиться по волнамъ въ его грубомъ челнокъ, чъмъ среди ночи взлъзать на незнакомые утесы. На берегу онъ нашелъ двухъ товарищей, которымъ сообщилъ, что они могутъ отправляться.

- Monsieur не сказалъ болъе ничего?
- Да, monsieur не сказалъ.

Бретонскій разумъ, вообще, не отличается проницательностью. Не разсуждая, покорные, какъ овцы, трое люден перевесли съ берега лодку Стэнли и, помъстивпись въ ней, молча направились къ своему челноку, лъниво покачивавшемуся на волнахъ, за четверть мили отъ берега. Очутившись на своемъ суднъ, они выслушали, вмьсто привђтствія, довольно безцеремонную брань отъ высокаго человъга въ просмоленной кожаной шляпћ и грязной шерстяной курткъ. Этого джентльмена они называли не иначе, какъ «патронъ», и съ неуклюжей почтительностью сообщили ему, что они ожидали на томъ же самомъ мъсть, но никакой поклажи не было спущено, и наконецъ къ нимъ пришелъ Гоэль Грель, съ приказаніемъ отъ "monsieur» возвращаться на свою лодку. Вслъдъ за этимъ послымалась новая брань «патрона», сопровождаемая какими-то отрывистыми и неясными распоряженіями.

Когда челнокъ вышелъ изъ бухты въ открытое море, Христіанъ повернулся и сталъ взбираться на утесъ. Онъ увидвлъ. теперь, что спустился на очень небольшое разстояніе. Чтобы тюкъ не былъ виденъ съ берега, Христіанъ придвинулъ его къ самой скалъ, такъ что онъ совершенно скрывался за приподнятымъ краемъ выступа. Восхожденіе скоро было окончено п, бросивъ испытующій взглядъ вокругъ, чтобы удостовъриться,

что никого н⿺ттъ вблизи, Христіанъ быстрыми шагами направєлся домой. Когда онъ подошелъ къ дому, на востокъ уже занималась заря. Природа пробуждалась, освћженная благодатной росой и прохладой ночи. Высоко, въ вершинахъ гигантскихъ веймутскихъ сосенъ, проснулись птички и, привђ̆тствуя другъ друга обычнымъ щебетаньемъ, чистили перушки, приготовляясь встрьтить солнде и день, полный веселья и пъсенъ. Какъ воръ, пробрался Христіанъ въ свою комнату и скоро уже спалъ крвпкимъ безмятежнымъ сномъ юности. Ровно въ семь часовъ онъ проснулся съ акуратностью лондонскаго журналиста. Въ деревнъ люди просыпаются поздно и медленно приходятъ въ себя послє крвпкаго десятичасоваго сна. Но въ городахъ, пять, четыре, даже три часа считаются достаточнымъ отдыхомъ для неутомимаго, безпокойнаго человъческаго духа.

Христіанъ выспался хорошо. Овъ всталъ бодрый и свъжій, и тотчасъ же, неодђтый, сछлъ писать. Онъ писалъ страницу за страницей, складыванъ листки, не перечитывая, и писалъ дальше, не отрываясь отъ бумаги. Быстро ложились на бумагу строчка за строчкой мелкаго красиваго почерка, совсъмъ непохожаго на тотъ, которымъ овъ писалъ письма свопмъ друзьямъ или надписывалъ конверты. Это былъ его «журвальныи» по-черкъ-ясный, быстрый п четкій, какъ печать. Знаки препинанія ставились чрезвычайво заботливо, запятыя и двоеточія были рєзки и черны. Раза два онъ улыбнулся, продолжая писать, и критически склонилъ голову на бокъ, перечитывая какую-то фразу.

Менъе чвмъ въ два часа все было написано. Онъ всталъ изъ-за стола п медленно подошелъ къ окну. Стоя тамъ, онъ задумчиво смотрълъ черезъ песчаную равнину, простиравпуюся до самаго моря. Онъ написалъ множество странидъ за свою жизнь, и всъ болъе или менъе талантливо; онъ не разъ чпталъ критическіе отзывы на своп статьи, гдظ его хвалили; но онъ зналъ, что лучшеө-лучшее изъ всего имъ написаннаголежало теперь на столъ позади него. Онъ подошелъ къ столу и акуратно сложилъ вмъсть разбросанные листки рукописи. Задумчвво сосчиталъ онъ ихъ. Онъ былъ молодъ и спленъ. Жизнь, полная надеждъ, лежала еще впереди. $\mathrm{C}_{ъ}$ любопытствомъ смотрылъ онъ на исписанныя страницы. Это былъ его почеркъ; каждая буква была знакома; знаки препинанія постав-

лены отчетливо, страниды безъ помарокъ, строки написань тьсно и четко-наборщики любятъ такія рукописи. И, поворачввая листки, онъ задавалъ себъ вопросъ, напишетъ ли что нибудь лучше этого, потому что онъ былъ доволенъ своимъ произведеніемъ.

## XII.

## Предостереженіе.

Когда прозвонилъ колоколъ къ завтраку, Христіанъ бъгомъ спустился съ лъстницы. Въ дверяхъ столовой онъ встрђтилъ Гильду, державшую письма въ рукъ.

- Уже встали?-вскричалъ онъ.
- Да, -отвъчала ничего не подозръвавшая Гильда, -мн末 хотвлось первой получвть письма.
- И оказалось, что для васъ нытъ ничего?
- Ничего, но...

Она не договорила и протянула ему два письма, которыя онъ взялъ разсъянно и забылъ поблагодарить ее. Онъ смотрђлъ на оба конверта съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ удивленія. Вдругъ онъ поднялъ глаза и взглянулъ на Гильду.

- Ну, и что же? -спросила ова.
- 0 чемъ вы спративаете?
- Объ отввтъ м-ра Треведа -ввдь одно изъ этихъ писещъ отъ него?
- Ахъ, да! Я и забылъ свое объщаніе.

Онъ вынулъ письма изъ кармана и опять внимательно взглянулъ на конверты.

- Одно отъ Треведа, -медлевно проговорилъ онъ, -а другое отъ м-съ Стродъ.
- Отъ м-ра Бодри ничего? -спросила Гильда равнодушно.

Христіанъ вынулъ карандашъ, приложилъ письмо Тревеца къ ствнь и сталъ писать на немъ. Не прерывая своеп работы, онъ отввчалъ обычнымъ тономъ:

- Да, отъ м-ра Бодри ничего; я все еще свободепъ.
- Очень рада!
- Я также, -сказалъ Христіанъ, оборачиваясь къ ней п съ вظжливой улыбкой протягивая письмо.

Гильда взяла конвертъ，и держа въ обћих＇ь рукахъ，крити－ чески разглядывала его．
－Ма－ксъ，－медленно читала она，－какъ неразборчиво на－ иисапо！Максъ．．．Максъ Тальма．．．такъ я прочитала？
－Да，－отвъчалъ онъ серьезно，－совершенно вћрно．
$\mathrm{C}_{ъ}$ легкимъ смђхомъ，и пожавъ плечами，она вскрыла письмо．Въ конвертв не оказалось ничего，кромъ наброска，сдђ－ ланнаго Христіаномъ на заглавномъ листь книги．Христіанъ наблюдалъ за Гильдой．Она продолжала улыбаться，разверты－ вая бумагу．Потомъ вдругъ сдб̈лалась серьезна п протянула ему открытый рисунокъ．Внизу было написано：
＊Максъ Тальма－берегитесь！Бъгите отъ него，какъ отъ дьявола！
K. T.».

Прочитавъ это，Христіанъ засмъялся беззаботно и сунулъ бумагу въ карманъ．
－Тревецъ пишетъ довольно әнергично，－замђтилъ онъ и повернулся навстрћчу Молли，которая въ этотъ мигъ спуска－ лась съ лъстниды，напъвая что－то．На мгновеніе，ея веселые глаза приняли вопросительное，почти тревожное выраженіе， когда она увидظла сестру п Христіана стоящими вмђстъ．
－Вы только что пришли сюда？－спросила она безза－ ботно．
－Да，－отвъчалъ Христіанъ，продолжая держать ея ру－ ку，一я только что пришелъ．

День начался обычннмъ порядкомъ．По просьбъ Христіана， грумъ отвезъ на станцію большой пакетъ，адресованный м－ру Бодри．Грумъ долженъ былъ вручить пакетъ кондуктору，ко－ торый，въ свою очередь，передастъ его почтальону，и въ че－ тыре часа дня издатель «Маяка» получитъ рукопись．

День былъ свЂжій и прекрасный，но къ ветеру на западъ появились тяжелыя тучи；вظтеръ сталъ бурный и холодный． Это были первые признаки осени，посльдвій вздохъ умираю－ цаго л⿺辶тта．Лампы зажгли въ этотъ вечеръ немного ранъе и вся семья собралась въ гостинной，хотя окна оставались от－ крытыми，и кто желалъ－тотъ могъ пройти черезъ нихъ въ садъ．

Съдая голова м－съ Керыо была，по обыкновенію，склонена надъ какимъ－то вязаньемъ，а Молли сидъла возлъ нея．Она

тоже была завята работой, принадлежности которой лежали вокругъ нея въ живописномъ безпорядкъ. Сидней занимался въ своеи комнатв, приготовляясь къ послъднему трудному экзамену, отложенному до октября. Христіанъ сидђлъ за роялемъ, играя отрывки пьесъ и переворачивая пожелтввшія старыя ноты, которыя отыскала ему гдв-то м-съ Керью. Онъ игралъ разсъянно, то по одному такту, то по ц这ой страницъ, и, казалось, забылъ, что онъ не одинъ. Вдругъ онъ всталъ, не доигравъ пьесы. Нъскольюо минутъ назадъ, Гильда ушла въ деревню-павъстить бъдную старуху. Христіанъ медленно окинулъ комнату глазами, потомъ быстро поднялъ руку и поймалъ огромную ночную бабочку, пролетавшую мимо его лида. Подойдя къ открытому окну, чтобы выпустить свою плънницу, онъ услышалъ тихій свистъ. Въроятно, Гильда прошла къ пруду черезъ другую калитку. Овъ наклонилъ голову, чтобы не зацйпить муслиновыхъ занавћсей окна, и скрылся въ темноть сада. Звукъ его шаговъ замеръ тотчасъ же среди пума деревьевъ, раскаччваемыхъ вдтромъ. Стәнли было пора идти спать. Не отрываясь отъ работы, Молли задумчиво поцђловала своего маленькаго брата.

Черезъ н屯сколько минутъ, дверь открылась, и Гильда вошла въ комнату. Она подошла къ столу и, оперпись на него руками, стала вкратць передавать, въ какомъ состояніи застала свою больную. Она стояла близко возлб Молли, весело разговаривая съ м-съ Керью, и не замђтила, что Молли перестала шить, слушая сестру съ удивленіемъ. Кончивъ, Гильда спокойно повернулась и вышла въ садъ. Безстрашно и быстро побъжала она по звакомой тропинкъ къ пруду, но ничей свистъ не привЂтствовалъ ея. Листья шумظли и роптали надъ головой; вода журчала п струилась у ногъ, но нигдь не было ни звука, ни слбда живаго существа. Молчаливая п неподвижная стояла ея высокая, стройная фигура въ бвлой одеждћ среди глубокой темноты. Ова казалась призракомъ какой-то прелестной дъвушки минувшпхъ ввковъ, оплакивавшей у темныхъ водъ гибель върнаго рыцаря, который переплылъ эти бурння волны, чтобы никогда не возвратиться къ ней. Ее внезапно охватило чувство одиночества, неизъяснимаго ужаса. Все окружающее казалось такимъ зловьщимъ. Вода у ея ногъ была черная, тавнственная. Гильда издала тихій, пћжжный свистъ, по-

хожій на тотъ, который в屯сколько минутъ назадъ вызвалъ Христіава изъ комнаты, но этотъ свистъ остался безъ отвьта и дћвушка со стъсненнымъ серддемъ поспъшила домой. Розовын сввтъ падалъ изъ открытаго окна на двъты, придавая всему красноватый оттвнокъ, и тускло озарялъ сырые стволы деревьевъ вокругъ лужайки. Когда Гильда остановилась между занавћсей, въ гостинной собралась прислуга для вечерней молитвы.

М-съ Керью подняла голову отъ бпбліи, которая лежала раскрытой передъ ней, и спросила Гильду:

- Гдъ Христіанъ?
- Не знаю, мама; его нћтъ въ саду, -отвбтила дћвушка, направляясь черезъ комнату къ своему обычному мъсту.

Сидней всталъ, подотелъ къ окну и громко засвисталъ. Нъсколько минутъ его тирокая фагура оставалась неподвижной, почти заполвяя просвьтъ окна; потомъ онъ молча возвратился на свое мъсто. М-съ Керью разгладила шолковую закладку библіи и начала читать тихимъ голосомъ. Но, кажется, въ этотъ вечеръ не всъ слушали библію съ должпымъ вниманіемъ. Была прочтена короткая молитва; нъжно и мелодично попросила м-съ Керью благословенія на всћ эти головы, склоненныя вокругъ нея, и слуги покивули комнату.

- Гильда; видђли вы Христіана, послъ того кагъ возвратились отъ м-съ Севдеръ? - тотчасъ же спросила Молли.
- Нђтъ, - отвбчала Гильда, приводя въ порядокъ ноты, разбросанныя на роялб.
- Опъ вышелъ съ полчаса назадъ, въ отвътъ на вашъ свиств.

Гильда быстро повернула голову, какъ бы желая возразить, но сдержалась и опять привялась за ноты.

- Какъ я могла свистать, - мягко проговорила она, -когда я сидђла въ это время возлڭ больной м-съ Сендеръ?

Молли была озадачена.

- Можетъ быть, это вы свистали, Сидней? - спросила ова.
- Я? нытъ; я дремалъ надъ учебникомъ въ своеи комнать.
- Овъ просто пошелъ прогуляться и запоздалъ, - успокоительно замьтила м-съ Керью, снова усаживаясь за работу.
- Но какъ объяснить свистъ? Вы јвфрены, Молли, что слытали его?-спросила Гильда съ торопливостью, веобычной для нея. Ова подошла къ окну и откинула занавъсь.
- Да, отввчала Молли съ тревогои.-Да, я слышала, и онъ тоже слышалъ, потому что сейчасъ же вышелъ въ садъ.

Спднеп стоялъ въ неловкой позъ, опираясь плечемъ о каминъ, и разсъянно слушалъ бесъду сестеръ. Вдругъ онъ выпрямился п медленно перешелъ комнату. Нвсколько мгновеній овъ простоялъ позади Гильды неподвижно. Потомъ нфжно, почти любовно обвилъ рукой ея талію и заставилъ ее выйти изъ комнаты. Овъ былъ далеко не сантиментальный человъкъ и рвдко давалъ волю нњжнымъ чувствамъ, которыя считалъ слабостью. Къ счастью, впрочемъ, и мать, и сөстры понимали его натуру, а между нимъ и Гильдой существовала прочная, безмолвная симпатія.

Въ другое время онъ просто сказалъ бы:

- Выдемъ!

Теперь же овъ нђжно сжалъ ея талію и эта ласка почти испугала Гильду. Онъ какъ бы хотвлъ әтимъ сказать, что равдђляеть ея тревогу, которую она такъ старалась скрыть. Съ нєжностью материнскои любви, которая вовсе не такъ слвпа, какъ обыкновенно думаютъ, м-съ Керью часто говорила про Сидвея, что его натура высказывается тогда, ногда әтого требують обстоятельства. И она не опибалась. Его медлительность была отчасти притворной; кажущееся равнодушіе-привычкой сдерживать свои чувства.

Едва Сидней вышелъ изъ комнаты, какъ сталъ другимъ человъкомъ. Лънивая медлительность его движеній исчезла, глаза оживвлись, голова стала держаться прямо. Онъ быстро направился въ конюшню, безъ помощи грума отыскалъ большой фонарь, зажегъ его и возвратился къ дому. Гильда видћла изъ окна, какъ онъ прошелъ по тропинкъ къ пруду; пламя въ фонаръ колебалось, по лужайкъ двигались и мелькали огромныя твни. Человвческій разумъ служитъ запаснымъ складомъ всевозможныхъ соображеніи, мыслей, отрывочныхъ мнъніи. Какое нибудь незначительное воспоминаніе хранится на днЉ өго въ теченіе многихъ лбтъ, но вдругъ наступаетъ моментъ, и оно выплываетъ наружу, засловяя собою все окружающее. Такъ случвлось и съ Сиднеемъ: идя къ пруду, онъ неотступно

вспоминалъ почему-то одну сказку, слышанную имъ въ дътствє. Онъ говорилъ себв, что Христіанъ-превосходный пловецъ; кромъ того, онъ зналъ каждую пядь әтой тропинки, каждый камень на берегу пруда. Не могъ же онъ утонуть на десяти футахъ глубпны, имظя вблизи ступеньки, и зная такъ хорошо мбстность - это было бы слишкомъ невъроятно. Конечно, такія вещи бываютъ, но Христіанъ для әтого слишкощъ опытенъ, и никогда не погибнетъ, благодаря собственной беззаботности.

Быстро пдя къ пруду, Спдней обдумывалъ все это, и особенно казалось ему непонятнымъ утвержденіе Молли, что она слышала свистъ Гильды. Такъ какъ Гильда положитөльно отридала это, то Схднеи пришелъ къ заключенію, что Молли ошиблась. Даже въ глубивъ своей души не хотылъ онъ дать мъста никакому тревожному подозрънію. Въ концъ концовъ, Христіанъ возвратится, объяснитъ очень просто все дъло и посмъется надъ ихъ страхами. Многія наши опасенія кончаются такимъ образомъ-это должны всъ знать. Время тяеется мучительно долго для того, кто ждетъ, и съ каждой минутой воображеніе его разыгрывается свльнъе, между твмъ какъ тоть, котораго ожидали съ такимъ нетерпъніемъ, только посмъется въ отвђтъ, или, въ лучшемъ случађ, скажетъ ласковое слово.

Спдней остановился надъ водой и направилъ свђтъ фоваря на зыбкую поверхность. Машинально освдтилъ онъ весь прудъ и тотчасъ же, безъ всякой предвзятои мысли, обратилъ взглядъ на камни, лежавшіе у его ногъ. Его блуждающій взглядъ былъ привлеченъ отраженнымъ блескомъ камней и онъ наклонился, чтобы узвать причину этого явленія.

Каменная баллюстрада была мокра; въ углубленіяхъ камней стояли дужицы. Кругомъ были замђтны влажныя пятна. Ови были еще свЂжи. ЧеловЂкъ, упавшій въ прудъ, только п могъ разбрызгать воду такимъ образомъ. Другаго объясненія быть не могло. Сидней выпрямился. Опять овъ освђтилъ фонаремъ блестящую воду, почти боясь увидъть въ ней кого нибудь. Его губы внезапно сдظлались сухими и сжатыми; въ горлъ что то дрожало. Вдругъ овъ услышаяъ торохъ позади, и еще не усп文ъ оглянуться, какъ Гильда была возлб него. Ова просунула руку ему подъ локоть п едва замътнымъ давленіемъ отвела отъ пруда.
－ВЂдд вы знаете．．．Сдд．．．онъ могъ плавать въ совер－ шенствъ，－убظдительно скавала она．

Онъ не отвбчалъ，но медленно шелъ рядомъ съ ней，раз－ махувая фонаремъ，какъ пкольникъ своимъ ранцемъ．Такимъ образощъ，онъ улучилъ время смочить засохтія губы и полу－ чить способность рфучу．Они вмわств обошли всю усадьбу，но нигдъ не было п слвда Христіава．Гильду охватило горькое сожалъвіе，когда она оперлась на сильную руку своего брата． Она вспомнила，что，съ самаго пріъзда Христіана，Сидвей былъ на заднемъ планв，о нещъ вспоминали только затъмъ，чтобы попросить какой вибудь услуги．Христіанъ，конечно，былъ вни－ мателенъ къ нему，но Гильда чувствовала，что әто была уже не прежняя дружба．Молодой журналистъ въ своекъ быстромъ прогрессє покинулз далеко за собой своего школьнаго това－ рища．Ихъ дружеская связь отошла въ прошедшеө，а для Хри－ стіава прошедшее не составляло большой важности въ срав－ неніи съ настоящимъ．Она вспомнила，что въ теченіе послід－ нихъ двухъ недыль каждый имђлъ свою долю удовольствін только объ одномъ Сиднеъ никто не подумалъ．И онъ никогда ни однимъ словомъ не выказалъ，что замъчаетъ это невнима－ ніе．Онъ никогда не предполагалъ，что его вкусы и мвънія могутъ имбть для кого нибудь интересъ．А теперь，при пер－ вой тревогв，она инстинктивно обратилась къ этому же брату за помощью и совътомъ，и встрђтила самое теплое участіе．
－Сидней，－начала Гильда，－говорилъ ли онъ съ вами когда нибудь о своей работв？
－Нвтъ，－медленно отвьчалъ Сидней，一не говорилъ．
－Его немного трөвожили эти безпорядки въ Парижф и．．． м．．．онъ вамъ никогда ничего не говорилъ о синьоръ Бруно？
－ 0 синьоръ Бруво？－повторилъ Сидвей изумленно．－ Нв̆тъ，онъ никогда не произносилъ его имени．
－Опъ не любитъ его．．．
－Также какъ и я．
－Вы никогда не говорили мнौ этого，Сддъ！
－Нбтъ，не говорилъ，－просто отввтитъ Сидней．－Къ чему мн末 было это говорить？
－Христіанъ—нねжно продолжала Гильда－имظлъ причину не дов九рять ему．Онъ зналъ что－то о его прошломъ，и не－ давно сказалъ мнъ，что его зовутъ вовсе не Бруно．Сегодвя

утромъ Христіанъ получилъ письмо отъ Карла Треведа, котораго, помните, мы знали въ Парижъ, и тамъ написано, что настоящее имя синьора Бруно-Максъ Тальма, и что слћдуетъ пзбвгать өго.

- Это все, что̀ вы зняете? - спросилъ Спдней странно спокойннмъ тономъ.
- Это всө, что я знаю. Но мевя вдругъ поразила мысль что это... что этотz случай можеть имжть какую нибудь связь съ синьоромъ Бруно. Я хочу сказать, что какоө нибудь политическое соображеніе могло заставить Христіана уфхать внезапно и притомъ такъ, чтобы синьоръ Бруно не зналъ объ его отъћздъ?

Сєдней думалъ о водяныхъ брнвгахъ на берегу пруда. Успокоительное предположеніе Гильды не могло ничего объяснить. Кромъ того, овъ все вспоминалъ, что Молли слышала сугнальный свистъ.

- Да, - отвъчалъ онъ нервыпительно, - это весьма возможно.

По привычкє и по натуръ, онъ мыслилъ медленно и Гильда немного забъжала впередъ, но онъ угадывалъ ввррнъе.

- Я убъждена, Сидней,-продолжала Гильда, 一что Христіанъ, до извєстной степени, счктаетъ синьора Бруно причастнымъ къ парижскимъ безпорядкамъ. Только мвє кажется очень страннымъ, что старикъ, заживо погребенный въ глухой деревушкъ, имъетъ такую власть, что можетъ пропзводить политическіе перевороты.
- Человвческая власть, въ сущности, бөзгранична, -медленно произнесъ Садней, все еще желая выиграть время.
- Да, но онъ казался всегда такимъ наивнымъ и простодушнымъ.
- Вотъ пменно это мнъ и не нравидось въ немъ, - сказалъ Свдней.
- Такъ вы, значитъ, предполагаете, что онъ съ умысломъ обманывалъ насъ всвхъ?
- Вовсе ніттъ, -свисходительно отвв九тилъ Сидней.-Вы не должны забыватъ, что Христіанъ-политикъ. Онъ вовсе ве подозрввваетъ синьора Бруно въ чемъ нибудь преступномъ; его подозръвія чисто политическаго свойства; и очень можетъ быть, что поступки свньора Бруно, каковы бы они ни были теперь,

въ будущемъ покажутся геройскими. Политическіе дъяятели безличны, и суньоръ Бруно намъ извъстенъ только съ соціальной стороны.

Но Гильда не могла взглянуть на вопросъ съ этой точкх зрънія. Отъ жөнщины нельзя требовать философскаго безпристрастія.

- Ввроятно,-проговорила ова тотчасъ же, -скньоръ Бру-но-политическін интриганъ?
- Я подозръваю это.

Они медленно шли по широкой алле屯 къ дому, отказавшись отъ мысли найти Христіана.

- А какъ вы думаете,-ваговорилъ Сидней, -не вышелъ ли онъ въ садъ, чтобы впдђть Бруно или слђдить за нимъ?
- Я подозръваю это.
- Да, это единственное логичное предположеніе, какоө только возможно въ данномъ случає, -сказалъ Свдней мрачно и неръмительно, все еще думая о забрызганныхъ камняхъ на борегу пруда.

Они вошли въ домъ и сообщили свою догадку м-съ Керью и Молли. Сообщеніе было принято недовърчвво, особенно со стороны Молли. Но всь какъ бы сговорились играть комедію другъ съ другощъ и скрывать свои опасенія.

## XIII.

## Ночное бдtніе.

Вся семья Керью засиддылась въ этотъ вечеръ очень поздно и выназывала необыкновенвую веселость. Сиднеи превзошелъ самого себя. Онъ сиъялся при одной мысли, что съ Христіаномъ могло случиться что нибудь серьезное, и его невозмутимое спокойствіе, казалось, дыдствовало и на остальныхъ. Одва только Молли, повцдимому, не поддавалась. Со своиқъ вєчнымъ питьемъ въ рукахъ, она сид申ла у лампы и быстро работала. По временащъ, она взглядывала на Гильду, но не произносила нй слова.

Гильда тоже работала медленно и чрезвнчайно прилежно. Она была занята артистическнмъ пропзведеніемъ, вакого нивогда не выходило ияъ скромной рабочеи корзвнки Молли.

Одинъ разъ она даже обратилась къ м－съ Керью за совфтомъ насчетъ цвьта шерсти，но ничвзъ другимъ не выказывала，что избұгаетъ разговоровъ о Христіанъ．Во всемъ，чтд ова гово－ рила，слышались беззаботность и веселость．Такимъ образомъ， они прождали до полуночи，мужественно дблая видъ，что за－ няты работой и чтеніемъ，и совершенно игнорируя тревогу， которая была у каждаго на сердцъ．Наконедъ，м－съ Керью стала уговаривать молодежь идти спать．Она еще будеть пи－ сать письма и просидитъ долго．Если Христіанъ не возвра－ тится ночью，она разбудитъ Сиднея．Въ конц才 кондовъ，она лучше вс末хъ играла свою роль，потому что была опытвфе другихъ по этой части．Молодые люди подєдовали мать и по－ кинули комнату，увффяя другъ друга，что завтра утромъ они увидятъ Христіана за столомъ на обычномъ мђстъ．Комната Молли была на верху．Съ улыбкой и поклономъ она затворила свою дверь，а Гильда п Сиднеи медленно направились вдоль длиннаго коридора．Въ кондв его Сидней остановился и по－ цЂлловалъ сестру．Она повернула ручку двери п простояла пъ－ сколько мгновеніи спиной къ нему，не входя въ комнату，какъ будто ожидая，что овъ заговоритъ．Схднеи смущенно глядылъ на өя волосы，отражавшіе свв̆тъ свъчи，которую овъ держалъ криво，такъ что стеаринъ падалъ каплями на коверъ．
－Все устроится хорошо，Гильда，－произнесъ онъ нако－ недъ：－не бойтесь ничего．
－Да，я это знаю，дорогой мой，－отвбчала она．
И затвмъ вошла въ комнату，оставввъ дверь не запертой， а Сидней пошелъ далъе，тяжело ступая скрипучими сапогами． Гильда прошла черезъ комвату и поставила свъчу на туалетъ． Подождавъ，пока затихли шаги Сиднея，она прямо подошла къ двери и заперла өе．Она окинула комнату страннымъ，без－ смысленвымъ ввглядомъ，потомъ нетвердыми шагами подошла къ постели и пролежала．на ней всю ночь，глядя на колеблю－ щееся пламя св文чи，которое отражалось въ зеркалъ，покя утренніи свътъ не сдђлалъ этого пламени блөднымъ п жел－ тымъ．Четыре человбка провели эту ночь безъ сна，въ ожи－ даніи．Внизу сидђла м－съ Керью въ своемъ креслъ съ прямов спинкой．Она не писала，но передъ нею была опять раскрыта большая черная библія．Молли напрасно силилась усвуть，съ твердой ръшимостью загасивъ свъчу．Сидней даже не старался

усвуть. Совершенно одвтый, онъ спдыля за письменвыпи столомъ, чтд быдо чрезвычайно ръдкимъ явленіещъ. Передъ нимъ лежалъ бланкъ для телеграммы, на которомъ ничего не было написано, кромв адреса:
«Ч. Ч. Бодри, редакдія «Маяка», Стрәвдъ, Лондовъ».
Машинально смотрылъ онъ на пустую страниду, которую слідовало наполнить буквами, и въ умъ его неотвязно кружились и мөлькали ть же мысли, которыя не давали покоя его матери п сестрамъ. Какъ объяснитъ свистъ, слышаннын Молли? Одинъ әтотъ необъяснимыи фактъ разрушаетъ всь утвшенія и догадки. Каждый смотрфлъ на вопросъ съ своей точки зрфнія, но каждопу сигнальный свисть, вызвавшіи Христіана въ садъ, казался неподдающимся никакому объясненію.

Еще несовсъмъ разсвбло, когда Гильда слабыми тагами подошла къ окну. Она распахнула его, сыла возлв, положила руки на подоконникъ, и, опустивъ на нихъ подбородокъ, безучастно слظдила за чуднымъ восходомъ солнда. Надъ лучами подымался нъжный бълый туманъ, совершенно скрывавшій море и наполнявшій атмосферу влажной прохладои. На ней было только легкое вечернее платье, и ова начинала дрожать оть холода. Вываютъ минуты, когда физическая боль пріятна. Каждая былинка, каждый листъ блистали влагой; въ твни бдлълась паутина,-то висъвмая отъ дерева къ дереву длинннми фестонами, то носившаяся въ воздухє. Въ глубвнє вєтвей притаились клубы тумана, готовые при первомъ тепломъ лучв солнда растаять и улетьть къ небесамъ.

Робкій скридъ въ комнать Сиднея привлекъ вниманіе Гильды, но она не тронулась съ мъста, а только повернула голову и услыхала, какъ Сидней, съ неуклюжей осторожностью протелъ по коридору мимо ея двери. Инстинктъ подсказалъ ей, что онъ опять идетъ къ пруду. Тотчасъ же онъ прошелъ подъ ея окномъ черезъ росистую лужайку, оставивъ извилистый слЂдъ на травъ. Воздухъ былъ тихъ и недвиженъ, и она различила звонъ цъпи, когда Сидней отдъпплъъ старый плотъ, ноторый былъ сдظланъ для садовника, чтобы чистить прудъ, когда тотъ заросталъ травою. При этомъ рфвкомъ звукъ, утренняя тишина казалась еще болъе глубокой. Всю ночь бушевалъ ввтеръ, стихнувшій на зарћ, и отъ земли потянулся влажный туманъ. Снђдаемая тягостнымъ желаніемъ занять себя чьмъ ни-

будь, Гильда порывисто отошла отъ окна п взяла съ книжной полки послظдній романъ геніальнаго писателя. $\mathrm{Cz}_{\text {в киигой въ }}^{\text {в }}$ рукахъ возвратилась она къ своему низеньвому креслу и нєсколько минутъ бевучастно переворачивала листы. Она подняла голову, заслышавъ жаворонка, поющаго утренній гимнъ въ голубомъ небъ. Потомъ съ рвшимостью углубилась въ чтеніе.

Она читала, пока ея не пробудилъ звукъ твердыхъ шаговъ Сидвея подъ ея окномъ. Минуту спустя, онъ нвжно постучалъ въ дверь. Его грубые охотничьк сапоги блествли отъ воды, когда овъ вошелъ въ комнату, кожаныя панталовы потемнф̆ли и намокли. Честное, невозмутимое лицо юноши не выразило никакого удивленія, что Гильда еще въ вечернемъ платьъ, хотя
 и отложила книгу въ сторону, но ничъзъ не привћтствовала брата.

- Я все осмотрблъ, -спокойно заговорилъ онъ:-при дневномъ свһтв осмотрълъ и... и, конечно, не нателъ ничего.

Она кивнула головой, но ничего не сказала.

- Я обдумывалъ,-продолжалъ онъ нъсколько заствнчи-во:-какъ лучше поступить. Во-первыхъ, никому не надо разсказывать. Матушка, Молли, вы п я знаөмъ тайну и будемъ хранить ее про себя. Мы скажемъ Стэнли, что Христіанъ внезапно уфхалъ по своимъ дђламъ, и то же самое объясненіө удовлетворитъ п прислугу, и сосвдей. Я телеграфирую сегодня же утромъ м-ру Бодри, пздателю «Маяка», и буду ожвдать его распоряженій. Мнъ кажется, это всө, что мы въ силахъ теперь сдф̆лать.

Ова стояла возль него, положивъ руку на книгу, лежавшую на столъ, и, вмъсто того чтобы взглянуть на брата, спокойно смотрфла въ окно.

- Да, -прошептала она, -мв末 кажется, это все, что̀ мы въ силахъ теперь сдвлать.

Сєдней сдє九лалъ робгій п неуклюжій поворотъ, какъ бы готовясь покинуть комнату, но остановился въ неряшшимости.

- Вы ничего не возражаете?-спросилъ онъ.-Правильно ли я поступаю по ватему мввнію?

Она все еще продолжала смотръть въ окно-неподвижная, опустивъ руку на книгу Теккерея-«Ярмарка тщеславія».

- Да, -отозвалась она, - все, чтঠ вы д条аете, кажется мнв разумннмъ в честнымъ.
- Такъ вы согласны пойти къ матушкъ и Молли, и предучредить пхъ, чтобъ они не говорили ничего-ничего такого, чтд̀ можетъ выказать наmу тревогу?
- Да, я пойду къ нимъ.

Сидвей тяжело направился къ двери. Взявшись за ручку, онъ еще разъ остановился.

- Скоро половина восьмаго,-проговорилъ онъ ковфиденціально, - п сейчасъ придетъ Мери будить васъ. Не слвдуетъ, чтобы она видыла васъ въ этомъ платьб.

Гильда обервулась и подвяла на него глаза.

- Не бойтесь,-проговорила ова, улыбпувшись.-Я сейчасъ переодъвусь.


## XIV.

## Неудача.

Когда к-ръ Бодри открылъ въ это утро дверь комнаты втораго этажа въ высокомъ домъ на Стрәндє, онъ нашелъ м-ра Моргана за столомъ, заваленннмъ корректурными листами. Для удобства, м-ръ Морганъ свялъ сюртукъ и засучилъ рукава рубашки. Достопочтенный сотрудникъ мМаяка: былъ въ д九̆йствительности очень трудолюбивъ, и не слвдовало .удивляться тому, что онъ не хотьл'ь скрывать отъ постороннихъ взоровъ своего трудолюбія и внаніи.

- Добраго утра, Морганъ, - скавалъ издатель, повъсввъ тляпу на гвоздь.
- Добраго утра,-весөло отозвался сотрудникъ, не отрываясь отъ работы. Но еще не успълъ м-ръ Бодри сьсть, какъ его компаньонъ положилъ руку, съ тяжелымъ одобритөльнымъ жестомъ, на пахучіе корректурные листы, покрывавшіе столъ, и поднялъ голову.
- Эта статья Веллакота-тедёвръ,-сказалъ онъ.-Способъ, которымъ онъ выработалъ свой взглядъ - пзумитеденъ. Его методъ, его отношеніе къ предмету, его мысль все основывать ва догадкахъ и предположеніяхъ - вөликая идея. Въ статьф изображено все, какъ оно было съ виду, но между

строкъ каждый ясно можетъ прочөсть, какъ подведена быля вся штука-ха-ха!

- Да, -разсъянно отозвался м-ръ Бодри. Онъ просматривалъ груду писемъ, лежавшихъ на его конторгъ. Среди нихъ было н屯сколько телеграмиъ, которыя онъ отложилъ въ сторону, и занялся разборкой писемъ, разглядывая каждыи конвертъ и откладывая ихъ обратно нераспечатанными. Наконедъ, онъ опять возвратился къ телеграммащъ и взялъ одну изъ нихъ. Опъ уже готовъ былъ распечатать ее, когда послышался рязкіи стукъ въ дверь.
- Войдите! -крикнулъ м-ръ Бодри, и въ ту же минуту дверь бевшумно распахнулась. На порогв стояла мидыятюрная фигурка редакціоннаго мальчика.
- Джентльменъ желаетъ видђъть васъ, сэръ,-провозгласилъ онъ съ величайшеи торжественностью.
- Какъ өго зовутъ?-спросилъ м-ръ Бодри.
- Не хочетъ сказать своего имени, сэръ; говоритъ, что вы его не знаете, сәръ.

Даже әтотъ малевькій конторскій мальчикъ пользовался н九которой самостоятельной властью. Опъ имвлъ право, по собствевному усмотръвію, принять неизвъстнаго посвтителя, или вњжливо спровадить его. Своен манерв докладывать о комъ нибудь онъ умблъ придавать такой оттвнокъ, что сразу можно было дбгадаться, надо ли принять посьтителя, или отказать ему, п когда м-ръ Бодри говорилъ: «Скажите, что я занятъ», мальчуганъ выслушквалъ это съ легкииъ поклонокъ, означавшимъ цблое море сообразительности.

На этотъ разъ товъ его говорилъ ясно: «Примите его, прпмите его, вы не раскаитесь въ этомъ!»

- Пусть войдетъ, -сказалъ м-ръ Бодри.
ю. Безъименный джентльменъ, должно быть, слыдовалъ но пятамъ за мальчикомъ, потому что не успвлъ еще м-ръ Бодри провзнести своихъ словъ, какъ высокая, мрачная фигура проскользнула въ комнату. Движенія этого джевтльмена были такъ безпумны и быстры, что онъ именно проскользнудъ, а не вошелъ. Онъ низке поклонился п потомъ вдругъ выпрямился съ поразительной быстротой. Потомъ остановвлся, спокойно ожддая, пока дверь была затворена мальчикомъ, который, посль внимательнаго изслбдованія серебряной монеты, зажато

въ его рукъ, спустился обычнымъ путемъ съ пъстниды - верхомъ на перилахъ.

Часто случалось, что незнакомые посьтители, введенные въ маленькую пріемную, обращались къ м-ру Моргану, принимая его за пздателя «Маяка». Но ве такъ поступилъ әтотъ высокій, гладко выбритый, индиввдуумъ. Онъ устремилъ на м-ра
 голову, сладостно произнесъ:

- Если не ошибаюсь, сәръ, сегодвя день набора въ вашей типографіи?
- Да, сэръ, и мы всб очень заняты, -отвбчалъ издатель не особенно приввтливо.
- Скажите, не поздво ли теперь вынуть статью изъ набора и замънить ее другою?

При этихъ словахъ, м-ръ Морганъ пересталъ дঞлать карандашемъ поправки въ корректуръ и поднялъ голову. Онъ встрътилъ кроткій взглядъ незнакомца и, не спуская съ него глазъ, началъ предусмотрительно свертывать корректурные листы, чтобы ничей любопытный взоръ не проникъ ихъ содержанія.

М-ръ Бодри, между тъмъ, посмотръдъ на свои часы.

- Да, - отвъчалъ онъ съ вظжливостью, почти угрожаю-щей.-Еще есть время поступить такъ, если это окажется необходимнмъ.
- Какъ чудесно, в九роятно, организована ваша ийтересная raseta!

Мертвое молчаніе. Каждый собесъдникъ почувствовалъ бы смущеніе при подобныхъ обстоятельствахъ, но изъ присутствующихъ никто не выказалъ ни малъйшаго признака этаго чувства. Весьма возможно, что мрачный джентльменъ съ небесноголубыми глазами, ради личныхъ выгодъ, нарочно старался произвести замъшательство. Въ такомъ случаъ, его усилія имъли
 столъ пухлыя руки и устремивъ созердательный взглядъ на лицо незнакомца. М-ръ Морганъ чертилъ что-то каравдашемъ на дощечкъ.

- Двло въ томъ, - пояснилъ наконецъ незнакомедъ, -что одинъ мой другъ, который, къ несчастію, захворалъ и лежитъ сегодня въ постели... (ва лицх м-ра Бодри не замвчалось ни малВйшаго сочувствія, хотя онъ слушалъ внимательно). -... по-

лучилъ телеграмму отъ джентльмена, который, какъ мні говорили, сотрудничаетъ въ ватемъ журналь-отъ м-ра Веллакота. Этотъ джентльменъ желаеть вынуть изъ печатнаго станка для исправленія статью, которую онъ вамъ прислалъ. Овъ утверждаетъ, что ему необходимо сдظлать нбкоторыя измъненія въ статьв, и что онъ усиъеть ее выслать къ выходу слбдующаго нумера.

Лицо м-ра Бодри было непроницдемо.

- Могу я видڭть телеграмму? - вظжливо спросилъ онъ.
- Конечно!

Незнакомецъ вынулъ пзъ кармана п протянулъ издателю розовый листокъ, испещренный тонкими черными строками.

- Вотъ зддсь внизу написано, почему м-ръ Веллакотъ не обратился прямо къ вамъ. Онъ просилъ моего друга быть здъсь сегодня утромъ, пока еще не началось печатаніе; но по причинъ этой несчаствой болбзни...
- Боюсь, что вы опоздали, сәръ,-съ живостью перебилъ м-ръ Бодри...-Наборъ уже въ печати...
- Моп другъ поручилъ мнъ, -въ свою очерөдь, пөребилъ незнакомедъ, -сдълать вамъ одно, нъсколько затруднительное, предложеніе. Если тысяча фунтовъ можетъ вознаградить васъ sa остановку печатанія и порчу бумаги, я... я имъю эту супоу при себв.

М-ръ Бодри не выразилъ ни малтйшаго удивленія, а только покачалъ головой съ невозмутимой улыбкой. М-ръ Морганъ, одвако, отложилъ въ сторону карандашъ и поставилъ локти на корректуру, лежавшую передъ нимъ.

Тогда незнакомецъ выступилъ впередъ п разомъ изиънилъ обращевіе.

- М-ръ Бодрия -заговорилъ онъ, понизивъ голосъ,-я готовъ дать вакъ пятьсотъ фунтовъ за корректурную копію статьи м-ра Веллакота.

Наступйло мертвое молчаніе, длившееся нфсколько мгновеній. М-ръ Морганъ поднялъ голову п черезъ столъ бросилъ взглядъ на своего тефа. Издатель отвьтилъ едва примвтнымъ движеніемъ бровей по направленію къ двери.

Тогда м-ръ Морганъ съ нвкоторымъ усиліемъ поднялся съ своего мвста. Овъ подошелъ къ двери, открылъ еє и, обративпись къ незнакомду, учтиво пропзнесъ:

## - Сәръ-пожалуйте!

Это любезное приглашенiе было не сразу принято.

- Вы не согласны!-ввжливо произнесъ невнакомедъ, какъ бы не замъчая м-ра Моргана.

М-ръ Бодри былъ погруженъ въ разборку писемъ и вскрывалъ каждый пакетъ книжнымъ ножемъ, не вынимая однако писемъ. Опъ поднялъ голову

- Завтра утромъ,-отвєчалъ овъ, -вы безъ труда получите эту копію за шесть пенсовъ на каждомъ перекресткъ.

Тогда незнакомедъ медленно пропелъ мимо м-ра Моргана и вышелъ изъ комнаты.

- Чортъ бы побралъ этихъ авгличанъ! - ворчалъ онъ, спускаясь по узкой лъстницъ. - Еслибы только мнћ удалось взглянуть на статью, я зналъ бы навфрное, слвдуетъ ли перейти къ болъе сильнымъ мөрамъ, или ньтъ. Впрочемъ, этотъ вопросъ долженъ рвшить Тальма, а не я.

М-ръ Морганъ закрылъ дверь маленькой пріемной и возвратился на свое мњсто. Послъ этого онъ громко расхохотался, но м-ръ Бодри не вторилъ ему.

- Это одинъ изъ святыхъ отдовъ, -замђтилъ м-ръ Морганъ.
- Да,-отозвался пздатель. - Опасная личность. Не люблю я бритыхъ подбородковъ.
- На меня очень мало подбйствовало его дипломатическое искусство.
- Но не забывайте, что ему пришлось вести очень трудную игру. Его свЂдънія, несомнънно, были самыя скудныя, а провесть насъ нелегко, Морганъ.
- Да,-согласился м-ръ Морганъ, слегка вздохнувъ. Онъ опять принялся просматривать корректуры, а издатель сталъ читать телеграммы.
- Ну, это немного сильно! - вскричалъ м-ръ Морганъ, посль пъсколькихъ минутъ безмолвія, нарушаемаго только шелестомъ бумаги.-Слушайте:

в И Изъ этого слбдуетъ логическій выводъ: начальникъ ордена іезуитовъ-монархистъ, въ худшемъ смысля этого слова. Въ его рукахъ находится приводъ огромной машины, движущейся при легкомъ давленіи и безъ шума. Нътъ такого отдаленнаго уголка вселенной, который не покорялся бы его влія-

нію. НЂтъ такого политическаго кризиса, который не былъ бы ускоренъ или замедлевъ могучеи силой этого рычага. Таинственно и невидимо продолжаетъ обширный іезуитскій ордөнъ свою работу. Не намъ, въ нашъ просввщенныи, исполненныи терпимости, ввкъ, быть слишкомъ строгими судьями. Не намъ говорить, что іезуиты беззаствнчивы и ввроломны. Будещъ справедливы и призваемъ за ними то, чтоे они имъютъ. Они, несомнбнно, страстно преданы своежу дълу; ови искревни въ своихъ заблужденіяхъ, непоколебимы въ своей вєрұ. Но зато мы имћемъ полное право защищаться п отстаивать свою неприкосновевность. Насъ обвиняютъ, какъ надію, въ томъ, что мы свемъ раздоръ, преступленія и кровопролитія въ сердцъ другой страны. Наше отриданіе считаютъ недостаточнымъ. Наши доказательства - игнорируютъ. Намъ остается только одинъ способъ самозащиты. Не привнавая за собой взводимаго на насъ преступленія (потому что и въ общественномъ, и въ политическомъ смысль это есть преступленіе) мы, въ свою очередь, можемъ превратиться въ обвинитөлей и указать на твхъ, кому преступленіе могло принести ваибольшую вытоду: на римско-католическую церковь вообще и на орденъ іезуитовъ въ особенности. Мы уже пытались доказать, что посльдователи Игнатія Лойолы могли проиввести теперешніи кризисъ во Франціи; каждому очеввдно, какое громадное зваченіе имъеть для нихъ религіозная реакція».

М-ръ Бодри однако не слушалъ. Онъ сидђлъъ, безсмысленно уставившись глазами на телеграмму, развернутую на столћ.

- Что это значитъ? -хрипло вскричалъ онъ.

М-ръ Морганъ быстро поднялъ голову. М-ръ Бодри прочелъ:
«Веллакотъ у васъ? Боюсь несчастія. Исчезъ вчера вечеромъ».

М-ръ Морганъ сдблалъ слабое двбженіе на мђств, вытянулъ одну руку, вадумчиво потеръ гладко выбритый подбородокъ и критически посмотрфлъ черезъ столъ.

- Отъ кого әто?-спросилъ онъ.
- Отъ Спднея Керью, у котораго онъ гостилъ.

Они сидђли, такимъ образомъ, нЂсколько минутъ - м-ръ Бодри, продолжая смотрєть на телеграмму какимъ-то страннымъ, недоуиъвающимъ взглядомъ; м-ръ Моргавъ-вытара-

щивъ глаза на м－ра Бодри и задумчивая потирая подборо－ докъ．

Наконедъ，м－ръ Морганъ всталъ съ мъста п медленно по－ дошелъ къ окну．Онъ устремилъ взглядъ на крыши，почернъв－ тія отъ дыма и на покривившіяся трубы．Его руки были за－ сунуты въ карманы панталонъ．На этомъ мъств и въ этои позъ онъ привыкъ обдумывать свои тщательно отдђланныя еже－ нед勻ьныя статьи по вопросамъ «внутренней политики»．Онъ еще продолжаъъ смотрфть въ окно，когда издатель позвонилъ въ небольтой гонгъ，помбщавшійся возлб него на столъ．Без－ молвная дверь тотчасъ же отворилась и на порогь остановился мальчикъ，ожидая приказаній．
－Путеводитель！
－Слушаю，сэръ，－отвфчалъ мальччкъ，запирая дверь• Его пзобрфттательный умъ нашелъ новый улучшенный способъ скатываться съ лъстницы．Надо было лечь на спину，перевв－ сивъ по объ сторовы перилъ балансирующія ноги．

М－ръ Бодри нетерп为ливо перелистывалъ путеводитель，быстро взглянулъ на страниду и，не поворачивая головы，оторвалъ бланкъ для телеграммы，торчавшій изъ сосъддвяго ящика．Онъ написалъ на немъ крупнымъ，яснымъ почеркомъ：
© Буду у васъ въ пять часовъ．Придумайте какое нибудь объясненіе для отсутствія В»．

Мальчккъ принялъ телеграмму изъ рукъ издателя съ пре－ увеличенной почтительностью на своемъ лукавомъ лицъ．
－Идите къ Бенксу－сказалъ м－ръ Бодри—и передайте ему，чтобы овъ черезъ десять минутъ доставилъ мнъ два эк－ земпляра статьи объ иностраннои нолитикъ．

Когда дверь затворилась，м－ръ Морганъ повернулся на ка－ блукахъ и въ раздумьє посмотр为ъ на своего патрона．
－Отправляетесь къ этимъ людямъ？－спросилъ онъ，мот－ нувъ головой по направленію къ западу．
－Да，я поЂду въ четверть дв九наддатаго．
－Мнє пришло въ голову，－продолжалъ м－ръ Морганъ，－ что не мө̆шаетъ сегодня запереть типографію．Этотъ тихоня съ водянистыми глазами приходилъ сюда недаромъ，если я не ошибаюсь．Я пошлю наверхъ за Бевдеромъ，чтобы онъ при－ нялся за продажу сегодня же，вмвсто завтрашняго двя；мнб сдается，что продажа пойдетъ пиибко эту недълю．

М-ръ Бодри поднялся съ мъста п началъ раяглаживать свою безукоризненную тляпу.

- Да, -отвъчалъ онъ, -я одобряю ваму мысль.

М-ръ Морганъ сдлъ за столъ п началъ приводить въ порядокъ разбросанныя бумаги. М-ръ Бодри и его сотрудвики имъли обыкновеніе держать въ редакціи небольшои чемоданъ, наполненный дорожными принадлөжностями, на тотъ случай, еслибы кому нибудь изъ нихъ пришлось внезапно 末хать по важному дылу. Они были обязаны этимъ удобствомъ предусмотрительности Христіана. Нздатель принялся теперь запихивать въ свой чемоданъ пачку утреннихъ газетъ п ящикъ съ сигарами. Бланки для телеграммъ, перья, чернила, бумага для писемъ-были уже тамъ.
. - Знаете чтоे, Бодри, - началъ м-ръ Морганъ съ дружесгой и степенной фамяльярностью, - вы относитесь къ этому дълу черевчуръ серьезно. Веллакотъ очень остороженъ, и меня всегда поражало его искусство выходить изъ затрудненіи.

- Я имъю благоразумную привычку бояться людей, которые прикрываютъ религіеи своп нивкія цфли. Фанатикъ всегда опасенъ.
- Искренній фанатикъ, -подсказалъ м-ръ Моргявъ.
- Совершенно вфрно; а искренній фанатикъ въ рукахъ агитатора-сущій дьяволъ. Вотъ гдъ источникъ могущества этихъ людеи. Половина кхъ-фанатики, другая-лицемђры.

М-ръ Бодри окончилъ теперь свои приготовленія и протянулъ м-ру Моргану пухлую руку.

- Надъюсь, -сказалъ этотъ послъддій, - что на станціп васъ встрътитъ Веллакотъ, ха, ха!
- Можетъ быть.
- Если же, -продолжалъ м-ръ Морганъ, слъдуя за м-ромъ Бодри до двереи, -если онъ явится сюда, я буду телеграфировать Керью п вамъ.

> XV.

Ловдовскій әкспрессъ приближался къ Брайпортской стандіи замедленнымъ ходомъ. М-ръ Бодри сложилъ газеты, снялъ съ полки чемоданъ и приготовплся выйти изъ вагона. Путешествіе м-ра Бодри было очень пріятно, не смотря на жгучее солнде и удушливую пыль.

Едва онъ ступплъ на платформу, какъ Сєднед Керью былъ уже вовля него.

- М.ръ Бодря?
- Именно. А вы, бевъ сомнънія, м-ръ Керью?
- Да. Бпагодарю за то, что прівхали. Наднюсь, это не очень затрудвило васъ?
- Нисколько, -отвъчалъ пздатель. - Ну, въ чемъ же дъпо?
- Я вижу, изъ вагона внходитъ дхевтльменъ, воторый прівхалъ гостить у насъ, - торопливо заговорилъ Спдней.-я совсъмъ позабылъ о его существованіи! Пожалуйста, не оглядывайтесь.

М-ръ Бодрп не оглядывался. Опъ былъ петый лондонедъ, и не отличался провпндіальнькъ любопытствомъ.

- Это весь вашъ багажъ? -спросидъ Спдней.
- Да.
- Такъ нойдемте скор站. Пока онъ найдеть иявоприка, мы успъемъ довхать.

Oни вышли со ставціи п взобрались на одноколку. Схдней взялъ возжи.

- Чортъ вовьми!-восклввнулъ онъ. -Какъ нарочно здћсь ожпдаетъ извощикъ.

М-ръ Бодри невозмутимо уложилъ свой чемоданъ въ задокъ одвоколки.

- Пусть вдетъ на этомъ извощикв, -вполгодоса скавалъ онъ Сиднею. - Все равно, онъ увддялъ васъ, но не знаетъ, что вы впды̆ли его. Смотрите, онъ указываетъ на васъ начальнику станціи.

М-ръ Бодри удобно расположидся въ одвоколкъ и прикрылъ отъ пыли свои жпрныя колъни кожаннмъ фертукомъ.

- Теперь, - произнесъ овъ, - разскажите мвґ все, чтд знаете про Веллакота.

Сидней псполвилъ его желаніе. Онъ далъ ему полный и точный перечень всьхъ обстоятельствъ, предшествовавшвхъ исчезновенію Христіана Веллакота, ничего не упустивъ изъ виду. Онъ закончилъ тъмъ, что выразидъ нъкоторое предположеніе въ довольно неясной формъ. М-ръ Бодри казался совершенно довольнымъ. Говоря о Веллакоть, Спдней невольно обрисовалъ м-съ Көрью, Молли, Гильду и самого себя. Разсказывая о томъ, что именно вызвало Вөллакота въ садъ, Сид-

нен почувствовалъ тагостное смущеніе. Для м-ра Бодри, конечно, должна была показаться довольно стравной привычка его сестеръ вызывать свистомъ въ садъ своихъ звакомыхъ и братьевъ. Вслбдствіе этого, повфствованіе Сиднея сддлалось къ концу довольно запутаннымъ и неяснымъ. М-ръ Бодри несомнбнно пришелъ къ своимъ собственнымъ выводакъ, но къ какимъ именно-әтого не могъ узвать Сидней, взглядывавтій неоднократно на неподвижное, солидное лицо издатөля.

- Очень хорошо. Я долженъ сознаться, что еще несовсьмъ ясно понимаю двло. Веллакоть писалъ намъ только дظловыя письма̣. Завтра выдетъ въ свб̆тъ его прекрасная статья, напечатанная въ нашемъ журналъ. Статья очень рєвкая и обвинительная. Правительство навърно замбтить ее. Моя единственная надөжда, 一что Веллакотъ теперь въ Парижъ. Тамъ опять что-то подготовляется. Нашъ парижскій агентъ телеграфировалъ сегодвя утромъ Вөллакоту. Кстати, м-ръ Керью, нътъ ли здъсь въ окрестностяхъ какого нибудь монастыря?
- Да, есть, вонъ въ той сторонъ, -отввчалъ Сидней, указывая бичемъ.
- Въ статьъ Веллакота упоминается мовастырь - впрочемъ, мимоходомъ. $\mathrm{Bъ}^{\text {н }}$ ней есть также замбчательныя предположөнія относительно престарћлаго иностранца, живущаго въ уединеніи. Можетъ быть, это синьоръ Бруно, о которомъ вы только что упоминали?
- Едва ли. Бруно-самое безобидное въ міръ существо,отвфчалъ Сидней, натягивая возжи, чтобы повернуть въ ворота.

Для дальн九йшихъ разспросовъ не было времени. Сидвей ввелъ м-ра Бодри въ гостинвую. Леди были уже тамъ.

- Моя мать, м-ръ Бодри; моя сестра; моя другая сестра,смущенно пробормоталъ Сидней, представляя гостя.

М-съ Керью пожала Бодри руку, молодыя дъвушки поклонились. Онъ были разочарованы. Бодри казался слишкомъ спокойнымъ и невозмутимымъ, и отъ него сильно пахло сигарами.

- Очень жаль, -заговорилъ пздатель съ веселой самоувъ-ревностью,-что удовольствіемъ этого визита я обязанъ столь лечальному обстоятельству.

Молли почувствовала къ нему ненависть.

- Такъ вы не имъете извъстій о Христіанъ? - спросвла м-съ Керью.
- Не пмъю, -отвбчалъ м-ръ Бодри, стаскивая тугія перчатки. - Но еще рано безпокоиться. Веллакотъ отлично съумђетъ позаботиться о себъ, и-прежде всего-онъ журвалистъ. Въ Парижъ безпорядки, п весьма возможно, что онъ отправился туда.

М-съ Керью улыбвулась немного недов九рчпво.

- Довольно неожиданнымъ способомъ, -спокойно замвтила Гильда.

М-ръ Бодри повернулся и взглянулъ на нее.
«Глава дома»,-подумалъ онъ и провзнесъ громко:

- Да!

Опъ сложилъ перчатки и спряталъ ихъ въ боковой карманъ. Присутствующіе молча наблюдали за нимъ.

- Не хотите ли сливокъ?-любезно спросила Гильда, во второй разъ прерывая молчаніе.
- Позвольте. Не слишкомъ много.
- Зваете что? - вдругъ перебилъ Сидней, -виконтъ д’Одь ернъ вхалъ слбдомъ за нами. Онъ будетъ здъсь черезъ пять минутъ.
М.съ Керью кивнула головой. Она не забыла про виконта.
- Виконтъ д'Одьернъ!-съ любопытствомъ повторилъ м-ръ Бодри, повернувъ голову отъ чайнаго стола и держа чашку съ чаещъ въ рукъ. -Это не тотъ ли господинъ, который ьхалъ въ одномъ побзду со мной?
- Тотъ самый, -отвбчалъ Сєдней. - Вы знаете его?
- По слухамъ.

М-ръ Бодри отвернулся и взялъ тартинку съ тарелки, которую держала Гильда.

Въ этотъ моментъ послышался пумъ колесъ.

- Кстати, -заговорилъ издатель «Маяка», повышая голосъ, чтобы прривлечь ввиманіе присутствующихъ, - не говорите впконту д’Одьерну про Веллакота. Ему не слвдуеть знать, что Веллакотъ былъ здћсь. И не говорите ему, что я имъю что нибудь общее съ «Маякомъ».

Леди еще не успбли составить опредъленнаго мнънія насчетъ м-ра Бодри, какъ дверь распахнулась и служанка доложила о прибытік м-ра д’Одьерва. Тотъ, кто вошелъ тотчасъ же за докладомъ- почти до неучтивости поспъпшно-былъ средняго роста, съ гордой и смөлой посадкой головы. Его гладко вы-

брдтое лицо напоминало ястреба. Въроятно, еще съ порога комнаты онъ успблъ разглядвть каддаго изъ присутствующихъ.

- М-съ Керью,-заговорияъ онъ пріятнымъ голосожъ по англійски, почти безъ акцента, -послъ столькихъ лћтъ! какое счастье!

Онъ пожалъ ей руку, обращаясь въ то же время къ остальнымъ.

- И Сидъ, -продолжалъ онъ, -п Молли-злая маленькая Молли. Но не бойтесь-прошюе сокрыто мракомъ забвенія. Я нфмъ, какъ могила.

Это было несовсбмъ вбрно. Правда, онъ былъ тавже глубокъ или дажө еще глубже, чъмъ вышөупомянутое мфсто успокоөнія, тодько өго мөтодъ заключался не въ одномъ молчаніи.

- И Гильда, -снова продолжалъ овъ,-задумчивая маленьная Гильда, всегда слишкомъ завятая, чтобы капризничать. Не похожа на Молли, правда?
- Праведное небо! Какшмъ старымъ начинаешь казаться самому себф! - воскликнулъ онъ, обращаясь къ м-съ Керью.


## Она засиъялась.

- Вы-то ужь, во всякомъ случав, не перемънились, - сказала она. - Позвольте васъ представить: м-ръ Бодри-виконтъ д’Одьернъ.

Джентльмены поклонились другъ другу.

- Очень пріятно,-проговорилъ французъ.

М-ръ Бодри снова поклонился и не сказалъ ничего. Молли предложила новому гостю чаю, и общество разбилось на группы. Но личность виконта, нъкоторымъ образомъ, первенствовала въ комнатъ. М-ръ Бодри перешелъ къ. односложнымъ замбчаніямъ, и чувствовалъ какую-то тяжесть. Мосье д'Одьернъ умњлъ, когда өму было нужно, производить на собесвдниковъ подавляющеө впечатлввіе. Кагъ только чай былъ оконченъ, м-съ Керью предложила обществу прогуляться въ саду. Она хотєла поговорить безъ помєхи съ м-ромъ Бодри. Гильда взяла себڭ кавалеромъ виконта. Когда-то они считались большими друзьямп, и она быда не прочь возобновить эти пріятныя отношенія. Она повөла гостя въ самый красивый уголокъ сада на заросшую мохомъ тропинку у пруда.

Когда они вышли изъ твнистой аллеп на открытый берегъ,

виконтъ д’Одьернъ виезанно остановился п съ любопытствомъ посмотрбллъ вокругъ．У него вырвался странныи，тихій смъхъ．
－Hein－hein－c＇est drôle，－пробормоталъ онъ，и Гияьда вспомвила，что во дви старой дружбы блестящаго，среднихъ лбтъ，дипломата съ маленьной дъвочкой，ови говорили между собой не пначе，какъ по французски．Опа любила слушать， какъ онъ говорвлъ на родноиъ языкъ，нотому что въ его устахъ это былъ，дъйствительно，самыи благозвучный языкъ на землв． Но теперь она не была расноложена къ болтовнъ у задумчиво смотрбла на него，въ то время какъ его глубокіе глаза блуж－ дали вокругъ．Въ это время какая－то птхда－в九роятно，пу－
 ныхъ вязовъ по ту сторону пруда，и они пуумео подвялись въ воздух末 съ протяжннмъ крикомъ．
－Ахъ！А－ахъ！－произнесъ внконтъ，странно улыбажсь．
Гильда вдругъ почувствовала себя смфлъе．
－Что такоө？－спросила она на язнкъ，на котороиъ всегда говорила съ элихъ человбкомъ．

Онъ пошелъ рядомъ съ ней и нысколько времени молчалъ．
－Ничего，я забылъ，гдв нахожусь，－сказалъ овъ，на－ конедъ，въ видж поясненія．－Я былъ далеко отсюда．Это неучтиво． Прошу извиненія．

Онъ дјмалъ ее разсмбпить，и она въ самомъ дълъ нђжно разсмъялась．
－Гдђ же вы были？－спросвла ова，глядя на него изъ подъ свопхъ золотыхъ ржсницъ．

Онъ опять помолчалъ．
－Тамъ，въ Морбпгавб，－заговорилъ онъ наконецъ，－есть старый замокъ，за много миль отъ желюзнои дороги，въ тиши безмятежной провиндіи．Есть и прудъ，подобный этому，и старые вязы．Грачп сидятъ на ихъ верпинахъ，и также пумно поды－ маются на воздухъ，п также кричатъ，и никто не знаетъ，за－ чвмъ они д方аютъ это и кого призываютъ．Слышите，дитя мое，ови зовуть кого－то．Кого？Воть гдв я былъ．Это не－ учтиво－пропу извиненія，миссъ Керъю．

Она опять засиðялась сочувственно，но бөзъ веселости；ова принуждала себя смظяться．

Вхконть，по временамъ，оглядывался черезъ плечо，какъ бу дто крики грачей тревожили ему нервы．

- Не могу скавать, чтобы эти звуки нраввлись мнЋ теперь, -сказалъ онъ.

Повидимому, онъ уже не былъ расположенъ къ болтливости, какъ ввачалъ. Можетъ быть, грачи произвели въ немъ эту перемъну. Гильда также была погружена въ своп мысли. Она смотрђла на воду и сердце ея сжималось, полное воспоминаніи 0 тђхъ минутахъ, которыя притлось пережить здъсь прошлую ночь. Они молча обошли прудъ и вышли на тропинку изъподъ вязовъ. Грачи вернулись въ своп гнъзда, и лишь пзрђдка сварливо перекликались между собои.

- Случалось ли вамъ, дитя мое,-внезапно заговорилъ виконтъ д'Одьернъ, -сомнөваться въ мудрости Создателя и благости его намбревій?
- Не думаю,-продолжалъ онъ, не ожषдая отвъта (сй была памятна эта өго манера):-вы женщина и смотрите на вещи иначе.

Дъвушка не сказала ничего; очень возможно, что ова была несогласна съ этимъ ваключеніемъ: не всегда, ввддь, можно угадать дъвичьи мысли. Они продолжали идти. Вдру1'ъ виконть спросклъ:

- Кто это?

Гильда послбдовала за направленіемъ его взгляда.

- Спньоръ Бруно,-отвъчала ова.-Старый итальянецъэмигрантъ. Нашъ другъ.

Бруно приблизился со пляпои въ рукъ, кланяясь и очаровательно улыбаясь по обыкновенію. Гєльда по франдузски представила мужчинъ другъ другу.

- Я не зналъ, - замђтилъ синьоръ Бруно, разставляя руки, что вы говорите по фравдузски, какъ француженка.

Гильда засмъялась.

- Еслибы я также хорошо говорила по итальянски, отвђтила она съ живостью,-я непремвнно похвасталась бы вамъ.

Въ глазахъ виконта д'Одьерна мелькнула странная улыбка, и онъ тотчасъ же сказалъ:

- M-lle научилась этому языку у меня. Мы - старые друзья.

Синьоръ Бруно поклонился. Овъ казался не особенно довольнымъ.
－Ахъ，въ самомъ діллв？－спросидъ онъ привєтливо．
－Да，надђюсь，что она не научилась у меня ничему дру－ гому，－бөвзаботно отвђтилъ виконтъ．

Гильда повернулась къ нему съ вопросительной улыбкой．
－Почему？
 рошему я васъ не могъ бы научить．

Гильда недовърчиво засмъялась и повернула къ дому．Ви－ контъ послвдовалъ за неи，а синьоръ Бруно шелъ позади．Когда они вышли на лужайку，гдъ м－съ Керью прогуливалась съ м－ромъ Бодри，виконтъ уронилъ носовой платокъ．Спньоръ Бруно поднялъ его，и такшмъ образомъ явилась остановка на н屯сколько секундъ．Прежде чъмъ два иностранца догнали Гильду， синьоръ Бруно успъллъ мепнуть：
－Я долженъ видвть васъ сегодня．．．непремънно．Я въ большомъ затрудненіш．Пришлось прибф̆гнуть къ сильннмъ мъ－ рамъ．
－Гд这 вид文ть？спросилъ виконтъ．
－Въ деревнъ，послъ девяти часовъ；желтый коттаджъ у көлодца．
－Прекрасно！
И они присоединились къ Гильд※ Керью．

## XVI．

## Противники．

Мы способны анализировать только воображаемыя чувства． Когда же наступаетъ дौйствительность，когда мы переживаемъ реальныя ощущенія－мы только чувствуемъ，но не анализи－ руемъ．

Гильда не разбчрала своихъ чувствъ въ тотъ вечеръ，когда пріћхали м－ръ Бодри и виконтъ д’Одьернъ．Пассивно испол－
 обдду особенно тщательно，за столомъ смжялась и разговари－ вала，какъ обыкновенно；но все время чувствовала себя ка－ кимъ－то другимъ существомъ，не похожимъ на Гильду Керью． Иногда она съ ужасомъ спрашивала себя，не замъчають лп другіе эту перемъну въ неи，столь очевидную для нея Садоб。 Она улавливала въ своемъ голос米 ноты，которыхъ прелед в $^{\circ}$

было-ея сквхъ казался е незнакомымъ. И тъмъ не менбе ова просвдьда весь обђдъ п весь вечеръ, продолвая все время играть свою роль, никогда ранъе не учдвъ ея и не репети-руя,-эту стравную роль, ноторая была до крайности искусственна и въ то же время вполнъ натуральна, потому что она играла ее безотчетно. И все время она боялась виконта д’Одьерна. М-ръ Бодри бнлъ для нөя безраяличенъ. Онъ объдалъ съ апетитоиъ, быиъ веселъ п даже остроуменъ въ своемъ родћ М-съ Керью бвла завята гостями, Молли болтала съ виконтощъ, а Спдней-меилый Спдней!-о пемъ никто не думалъ. И товько одинъ виконтъ, умолкая но временакъ, устремиялъ черезз сголи ва молодую дөвупку свои глубокіе мрачные глаза, не имввшіе мгри и блеска, и похожіе на темвый бархатъ.

Когда наступило время идті спать, Гильда бина рада пзбавиться отъ этого дасковаго п деликатнаго наблюденія, понятнаго тольго дия ғея. Ова ушлла въ свою комнату и, устало опустившись на кровать, въ первый разъ въ жизни почувство. вала себя неспособной дукать. Ова пспытывала невыноскмую тяжесть въ мозгу, отчаяніе въ душ为, п не могла равмышлять. Наконедъ, она встала и машинально принялась раздъваться, двигаясь, какъ луфатикъ. Въ томъ же состояніп детаргіх, она закрыла глаза и уснула.

Между твмъ, м-ръ Бодри, Сидней Керью и виконтъ д’Одьернъ курили въ маленькой комваткв, примыкавмей къ прихожей. Ее слабо освбщала единственная лампа съ краснымъ абажуромъ, висввшая съ потолка. Тамъ стояло полдюжины глубокпхъ креселъ, диванъ, три небольшихъ столика-и болъе ничего. Отедъ Сидвея убралъ эту вомнагу въ восточномъ вкусъ. Опа пе была кабметонъ или библіотекой, а просто курильнон. М-ръ Бодри закурилъ превосходную скгару и сквозь тонкін дымъ проницательно ввглянулъ на виконта д’Одьерна. Впюонтъ не отвөтилъ ва ваглядъ; онъ смотрфлъ на часы. Онъ думалъ о
 чтобы виказать нетерпъніе.

Наконецз, и-ръ Бодрп первый открыгъ огонь скрытой баг-тарез:-онъ знагъ, что фрявцуяу нпчего неиввъстно о его бливости къ одвон пвъ руководящихъ политическихъ гаветъ. Когда м-ръ Бодри ваговорплъ, Спднеи Керью отвинулся на спинву кресла и стапъ шузно раскуривать свою трубку.

- Во Франціи,-началъ издатель,-төперь, кажется, больмое разстронство.

Виконтъ каталъ между павцдмп сигяретку, и лишь черезъ нбсколько мгновөнін подвялъ глаза съ оерьезной удвбкои.

- Да, -прожзнесъ онъ, -въ Паражъ. Но Парижъ өще не Франція. Я дугаю, въ Авгліи өтой разницы не понинають.
- Что же озвачають эти безпорядки?-спросидъ х-ръ Бодрд.

Спдней Керью былъ окутанъ густымъ облакомь дыма. На мгновеніе-только ва мгновеніє-глубокій ввгляд'ь виконта остановился на лидъ авгличанива. М-ръ Бодрп, позпдимому, безмятежно наслаждался своен ситарон. Уднтка, сіявшая на его жизнерадостномъ лиці, была улыбкой созванія, что онъ веобычайо пріятенъ въ обществ末 п что его псхусство нидравдягъ разговоръ-изумительно.

- Ахъ! - отозвался французъ, съ легкимъ жестомъ смущенія. - Кто можетъ скавать? Вфроятно, атп бевпорядки ничего не означаютъ. Въ д迷ствіяхъ парижской черни весьмя часто не бываетъ смысла.
- Многія дфйствія, не имъя смысла, приносятъ ревультатъ...

Опять виконтъ посмотрвлъ на м-ра Водри, п опять онъ былъ озадаченъ.

- Вы спрапиввали меня только о значеніх,-бевзяботно сказалъ онъ. -Я радъ, что вы не пнтересуетесь результатомъ, потому это тогда я не могз бы вамз отввтвть. Я всегдд былъ того мнъвія, что безполезно утруждать сво мозгь равщыпленіямп о результатахъ. Такіе вопросы а прөдоставляю разръшать всемогущему Создателю. Онъ будөтъ мудръ п справед-ливъ-я полагаю-и безъ моен помощи.
- Вы философъ, -замьтивъ м-ръ Бодря съ любезнымъ п дружелюбнымъ смфхомъ.
- Слава богу-да! Вспомните о моемт позожевіи. Подумайте, каково, прп ныньшшееъъ порадкв вещен во Франців, носить имя, которое встрбчвется на странидахъ даже самаго краткаго учебника исторіи. Необходимо быть философомъ, м-рз Бодри.
- Но времена могутъ измъниться, - возразидз англичанинъ. - Все можетъ устровться хорошо.

Виконтъ глотнулъ пунта.

- Еслибы эта перембна началась тотчасъ же, - заговорилъ онъ, - все же мнж не пришлось бы видбть возстановленія порядка. Того порядка, который существовалъ нђкогда. Въ настоящее время-Франціей управляютъ газетчики.

Спдней спряталъ ноги подъ кресло и закашлялся. М-ръ Бодри выразилъ на лицф своемъ участіе.

- Да,-тихо произнесъ онъ, -пожалуй, әто справөдливо.
- А газетчики, - продолжалъ виконтъ, - чтд они такое?! Люди бөзъ воспитанія, бөзъ положенія, безъ понятія о чести.

М-ръ Бодри зввнулъ и бросилъ ввглядъ на Сиднея.
Можетъ быть, французъ уловилъ этотъ взглядъ или былъ обманутъ зڭвкомъ, но онъ всталъ и выразилъ желаніе удалиться въ свою комнату. Онъ былъ утомленъ, по его словамъ, проведя всю проплую ночь въ дорогь.

М-ръ Бодри еще не докурилъ свою схгару, п пожалъ руку виконту, не выказывая намбренія послбдовать его примъру. Сиднеи важегъ одву изъ свьчей, стоявшихъ на столћ п повелъ гостя ва верхъ. Они молча прошли длинный слабо освъщенный коридоръ, и только когда они вощли въ комнату, предвазначенную виконту, этотъ послбдній заговорилъ:

- Кстати, - сказалъ онъ, -кто такой этотъ м-ръ Бодри? Онъ не былъ другомъ вапего отца?

Спдней зажигалъ сввччи на туалетномъ столъ, и өго лицо, озаренное двойнымъ свбтомъ, отражалось въ зеркаль съ замъчательной яркостью. Франдузъ могъ видђть съ своего мбста это отраженіе.

- Овъ другъ моего лучшаго друга; вотъ причина нашего звакомства, -отвфчалъ Сидней, поправляя фитиль свбчи. Потомъ онъ обернулся. -Этотъ другъ - Христіанъ Веллакотъ, провянесъ онъ, - вы знали его отда?
- Ахъ, да; я зналъ его отда.

Сидней неторопливо, но рвпптельно направился къ двери.

- Его отецъ,-продолжалъ виконть, задумчиво заводя ча-сы,-обладалъ блестящимъ умомъ. Наслбдовалъ ли ему сынъ въ әтомъ отношеніи?
- Я полагаю такъ. Доброй ночи.
- Доброй ноче.

Когда дверь закрылась, виконтъ посмотрблъ на часы. Было почти двЂнаддать.

- Достопочтенный отецъ Тальма подождетъ до завтрашнято утра, -сказалъ онъ про себя.-Я не могу идті къ нему сегодня. Это было бы слишкомъ театрально. Почтенный отецъ устарфлъ для своей работы.

Между твъъ Сидней возвратился въ маленькую курильную комнату. Тамъ онъ напелъ м-ра Бодри, продолжавпаго курить съ обычной невозмутимостью. Сбдней не сказалъ ничего. Онъ налилъ себъ вѝски и откупорилъ бутылку съ содовой во- - о $_{\text {и }}$ дой искусно и безтумно.

- Этотъ человфкъ,-заговорилъ наконедъ м-ръ Бодри, ничего не знаетъ про Веллакота.
- Вы думаете?
- Убъжденъ въ этомъ. Кстати, кто такой этотъ старичокъ, который сидблъ за чаемъ передъ обЂдомъ?
- Вы спрампваете про синьора Бруно?
- Ну, да, про этого черезчуръ простодушнаго старика съ бђлыми волосами, который носитъ очки изъ оконнаго стекла.
- Развъ изъ оконваго стекла? спросилъ Сиднен, засмъявшись.
- Мнঞ такъ показалось-они совершенно плоски. Кто онъ такой? -я, конечно, спративаю не про его имя?
- Онъ итальянскій эмигрантъ-живетъ въ деревнъ.

М-ръ Бодри вынулъ изъ жилетнаго кармана сөребрянык карандашъ и сталъ катать его на столъ. Это былъ несомнынный признакъ, что издатель «Маяка» погруженъ въ глубокія размышленія.

- A! п какъ давно онъ здъсь?
- Всего нжсколько недбль.

М-ръ Бодри вдругь подвялъ голову.

- Это все?-спросилъ онъ, нервно смЂясь.
- Да.
- Въ такомъ случаъ, мой дорогой сэръ, Веллакотъ правъ. Этотъ старикъ-всему причиной. A виконтъ д’Одьернъ, что̀ вы зваете 0 немъ?
- Овъ старый другъ моего отда. Въ сущности, другъ нашего семейства. Сестеръ онъ зоветъ просто по пмени, какъ вы слышаля сегодня.
- Да, я вамбтидъ әто. И онъ прієхалъ сюда ноюоствть, какъ старый другъ?
- Ну, да. Почену вы это спрапвваете? -отвыталъ Сидмей, цриходя въ вамъшательство.
- Я ничего не аваю о немъ лично, за пскльчевіешь того, чтоे вы мнъ сообщили,-сказалъ м-ръ Бодрп. - Что касается мөвя, онъ мнъ нравится. Опъ обравованъ и уменъ. Крой того, онъ дхентльшенъ до конда ногтен. Но, Сь точеп аръвія
 Онъ-іезуить, дъятельный роялистъ и горячій сторовнвкъ деркви. Я не особенно свъдущъ въ дєлахъ француясвой поли-тикд-әто спепіальность Веллакота. Но будь онъ здйь в знай, что виконть въ Англіи, онъ былъ бы насторожв.
- Слвдовательно, - спросилъ Сидней, - вы думаете, что присутствіе виконта здвсь пмъеть связь сь огсусствешь Веллакота?
- Да, въ связп, пряной илп случайнод. Я дјжаю~случайной, если топько викопть д'Одьеряъ не подгедъ.
- Кто его зндетъ?-замытилъ Сіднен.
- Я не думаю,-продолжаль м-ръ Бодрғ въ легтомъ раздумьъ, - ттобы виконть подозръвалъ о существовавіи Венва кота. Таково мое мивдіе.
- Онъ спрашиваль про васъ-не были лп вы друтогъ моего отда.
- И вы скаяали.
- Я сказалъ, что вы другъ моего хрура п упомяаулъ пкв Вөллакота. Онъ хорошо звалъ өго огда.
- Упомянули его имя? - переспроспль м-ръ Бодри, отбрасывая окурокъ сигары и подымаясь изъ глубоваго пресла. Смотрыли вы тогда въ лидо вхковту?
- Да.
- И на некъ не внразвлось тревоги, не мигнулъ ли овъ глазами, наприкђръ?


## - $\mathrm{H}_{\mathrm{tr} 3}$.

М-ръ Водри кивнудъ головой съ дъловымъ видомъ, катъбы говоря, что теперь онъ займется обдумываніемь этого вамєаго сообиценія.
ппидд Сегодня можно сдълать только одно,-проговоралъ овъ за этимъ, направляясь къ двери, - лечь въ постель.

Завтра выдетъ «Маякъ» и результатъ будетъ, въроятно, поразилеленъ; мы услышшы о немъ завтра же.

Спднеи зажегъ м-ру Бодри свъчу и пожалъ ему руку.

- Кстати,-скавалъ издатөль, возвращаясь, -еслп кто нибудь спросить-напр., ваша матушпка или сестры-скажите, что я писколько не тревожусь зя Веллакота. Доброй ночи.


## XVII.

## Отступленіе.

На слвду̀ющін день, рано утромъ, вгконтъ д’Одьериъ вышелъ изъ своей комнаты. Было достойво замьчанія, что, идя по молчаливому корвдору п спускаясь съ лістниды, онъ абсолютво не производилъ щума, и притомъ достигалъ этого результата бөзъ малідйшихъ усилін. Кавалось, природа съ умысломъ над九лила его бөзшумнои походкои -өсли только можво заподозрить равнодушную природу въ какомъ нибудь умыслъ п участіп къ человфческои судьбъ. Въ прихожей онъ встрътилъ дюжую кухарку.

- Добраго утра!-проговорилъ онъ. -Не можете ли вы сказать мнћ, въ которомъ часу будеть завтракъ? Я забылъ спросить вчера.
- Въ девять часовъ, сэръ,-отвбчала кухарка, немного испуганная мыслью, что этому раннему джентльмену придется голодать еще полтора часа.
- А! теперь еще нытъ п восьми. Не бевпокойтөсь, я пойду въ садъ. Я люблю фрукты передъ завтракомъ.

Онъ взядъ пляпу и направился къ огороду, лежавшему близь пруда.

- А теперь, -сказалъ онъ про сөбя, оглядываясь по сто-ронамъ,-чтобы наити дорогу, посмотримъ, гдъ эта несносная деревня!

Найти дорогу оказалось нетрудно, и когда церковнне часы пробили восемь, виконтъ д’Одьернъ отворилъ маленькія веленыя ворота коттәджа, гдф жилъ синьоръ Бруно.

Старый джентльменъ, должно быть, ожидалъ его, потому что отворилъ дверь, прежде чвмъ виконтъ подопелъ къ ней. Онъ ввелъ гостя въ маленькую комнату, на правой сторонв узкаго коридора. Маленькая комната отличалась харагтерно⿱

обстановкой: китайскія собачки, вязаныя салфеточки, и т. д. И даже чувствовался въ воздухб обычный удушливый запахъ, какъ будто окна, закрытыя кисейными занавЂсками и красной геранью, не открывались здфсь по цЂлымъ годамъ. Сеньоръ Бруно затворилъ дверь, все еще не говоря ни слова. Потомъ онъ повернулся къ своему гостю, и въ глазахъ его вспыхнуло что-то очень похоже на ярость.

- Почему вы не пришли вчера вечеромъ? - спросилъ онъ. Меня покидаютъ одного бороться съ ввчными затрудневіями. ІІрочтите!

Онъ выхватилъ изъ кармана товкій измятый листокъ, на которомъ виднфлось два столбда печати. Виконтъ д’Одьернъ внимательно прочиталъ листокъ съ начала до конца. Онъ подопелъ къ окву, гдћ было свєтлће, и, докончивъ чтеніе, нौсколько минутъ смотрдлъ на спокойный деревенскій пейзажъ.

- बМаякъ»,-сказалъ онъ, поворачввая голову,-чтঠ это такое?
- Передовой, ежөнед九льный журналъ.
- Вышла?
- Сегодня, -отрывисто сказалъ синьоръ Бруно.

Виковтъ д'Одьернъ сдблалъ легкую гримасу.

- Кто написалъ это? -спросилъ онъ.
- Христіанъ Веллакотъ, сынъ того Веллакота, котораго вы знали въ старину.
- A!

Что-то въ звукъ выразительнаго голоса виконта заставило Бруно взглянуть на него ръзко и пытливо.

- Зач末мъ вы спросвли?

Вхконтъ отввтилъ другимъ вопросомъ.

- Кто әтотъ м-ръ Бодри?

Овъ кивнулъ головой по направленію къ дому Керью.

- Не знаю.
- Мнє сказали вчера, что онъ другъ этого Христіана Вөллакота-покровитель.

Оба франдуза молча взглянули другъ на друга. Схньоръ Бруно былъ замвтно встревоженъ, его губы побвлбли и дрожали. На лицұ другаго мелькала улыбка, и его глаза сверкали ияъ-подъ очковъ возбужденіемъ, въ которомъ не было замътно страха.
－Не знаете ли вы，－ваговорилъ онъ непріятно－ласковымъ тономъ，－гдъ находится Христіанъ Веллакотъ？

Благодушнное лицо синьора Бруно исказила нехорошая улыбка．
－Лучше не спративайте объ этомъ，－отвфчалъ онъ，－ если не хотите бஆжать，какъ я．

Виконтъ посмотрблъъ на своего собесъдника съ любопытствомъ．
－Когда－то，－началъ онъ，－вы не имъли соперника，какъ человєкъ д旭ствія．

Синьоръ Бруно вздернулъ плечами．
－Я еще остаюсь человбкомъ д九йстія．
Виконтъ акуратно сложилъ корректурный листъ，отдалъ его синьору Бруно и сказалъ：
－Тогда，－насколько я понимаю，－әтихъ блестящихъ ста－ тей не появится болъе въ печати．

Бруно кивнулъ головой．
－Я ничего не спрашиваю．Такъ будетъ лучше．Я оста－ нусь здъсь на нъсколько дней，если не будетъ слишкомъ жарко， и я не сочту за лучшее исчезнуть．
－У васъ есть смђлость．
－Только дерзость，вотъ и всө．Приближается буря，га－ зетная буря．Посланники будутъ завалены работои．Въ анг－ лійскомъ парламевть начнутся пререканія п брань．Журна－ листы начнутъ ссориться и вызывать на дуәль другъ друга．И все это пронесется，какъ ураганъ．А мы въ это время успъемъ получить то，чего желаемъ，п скрыть полученное до поры до времени．Ваме преподобіе и я не разъ и прежде встрєчали затрудненія．

Но синьоръ Бруно не былъ расположенъ сочувствовать по－ добнымъ оптвмистическимъ взглядамъ．
－Я несовсжщъ ув九ренъ，－заговорилъ онъ，－что мы полу－ чимъ то，чего желаемъ．Еще некзвьстно，прибылъ ли посльд－ ній грузъ обычнымъ путемъ．．．англійскаго «Стандарта．
－Каковъ былъ послє̈дніи грузъ？
－Пятьдесятъ тысячъ патроновъ．
－Но они были отправлены？
－Да，они были отправлевы обычнымъ путемъ；но，какъ я уже сказалъ，о нихъ ничего не слышно．Очень возможно， что на томъ берегу явилась какая нибудь задержва．Наша по－ лиція не такъ расторопна，какъ эта береговая стража．

- Отлдчно, - пронзнесъ аристократъ тъзъ полунасмъшливымъ тонощъ, которыъ немного равдражалъ и скущакъ его номзегъ. - Не будемъ тревожиться объ этомъ: дъла, все равно, не поправишь. Подуиаещъ лучше о себъ саиихъ. Есть у васъ деньгп?
- Ectb.
- Теперь восөмь часовъ. Эта газета-әтоть пресловутый -Маякъ>-въ настоящую мпнуту пролваетъ сввтъ пстины въ нфкоторые темные уиы Ловдова. Два часа потребуется ва то, чтобы әти почтенные интөллекты асспинлировали вновь полученныя свъдъвія, и өще часъ - чгобы овп перешни къ д玄йствію. Итакъ, вы имъете въ своөмъ распоряженіи еще три часа.
- Я уже все устровлъ, - спокойно отвъчалъ старикъ. Въ Эксмугь стоитъ маленькое французское судво. Черезъ два часа я буду въ числћ пассажировъ.
- Это хорото. А другіе?
- Другіе увхали вчера днемъ. Они вдутъ теперь съ утреннищъ пароходомъ изъ Сутгәиптона въ Шербургъ. Вы видите, какъ много мнъ было работы.
- И я впжу также, мо другъ, какъ хорошо вы ее исполнили.
- А теперь, - продолжалъ скньоръ Брупо, не обращая вниманія на комплиментъ, -я долженъ идти. Мы пройдемъ за садомъ, черевъ поля. Не вабывайте, что кто нпбудь могъ видвть, какъ вы шли сюда.
- Я дуналъ объ этомъ. Мнб повстрьчался вакой-то старикъ, но онъ не обратилъ на меня вниманія. Овъ мевя не узва̇етъ прд встръчъ. А вама хозяйка-гдф ова?
- Я нарочно услалъ ее съ выдуманнымъ порученіемъ.
- Рязговаривая, они вышли изъ маленькаго коттәджа чөрезъ заднюю дверь, и-какъ предложилъ синьоръ Бруно-прошли черезъ садъ и черезъ поля вышли на дорогу. Тутъ они раз-стались-свньоръ Бруно повернулъ налъво, а виконтъ д’Одьернъ направо.
- Мы встрфтимся, я полагаю, въ улидф св. Женгольфа? были послбднія слова виконта.
- Да-въ улицъ св. Женгольфа.

Быстрота, съ которои синьоръ Бруно сталъ взбираться на

холмъ, лежавшій передъ нимъ, была пвумительна для челов九ка его літтъ. Вфконтъ д'Одьернъ, наоборотъ, выказывалъ необыкновенную медлительность. Онъ взглянулъ на часы п медлевно побрелъ черезъ луга, покрытые росой, погруззвшись въ задумчивость, непроницаемую, какъ туманъ, окутывавшій двђтущія изгороди и поглощавшій щебетаніе хлопотливыхъ пташекъ и ароматъ созрєвающаго съва. Такимъ образоиъ, разстались эти два замћчательныхъ человћка, и судьбъ было угодно, чтобн ови никогда не встрфтились опять. Это случается. Вываетъ, что мы встръчаемся серьевно, а разстаемся съ улыбкою; можеть быть, назначаемъ свиданіе, можетъ быть, говоримъ объ удовольствіяхъ встръчи, а по волб судьбы этой встръчи не происходитъ. Часто мы разстаемся съ равнодушнымъ поклономъ, какъ разстались эти два человфка, лътнимъ утромъ, среди идиллическаго покоя англійскихъ луговъ. Ови принадлежали къ двумъ различнымъ поколъніямъ, поскольку бываютъ различны двв соціальныя партіи даже въ республикъ. Они не были друзьями въ какомъ либо смыслв этого слова. Они были партверы, безопибочно понимавшіе цінли другъ друга.

Виконтъ д’Одьернъ, в‘рроятно, не думалъ болъе о синьоръ Бруно, послъ того какъ приподнялъ свою шляпу и повернулъ въ другую сторону. Было очевидно, что его мысли тотчасъ же измънили свое направленіе.

- Сынъ Веллакота, - пробормоталъ онъ, вынимая сигаретку изъ дорогаго серебрянаго футляра. -Какъ странно! И, право, мнъ жаль. Онъ могъ бы кое-чего достигнуть. Эта статья умна-очень умна, чортъ возьми! Ему, должно быть, еще нътъ и триддати лвтъ. Но отъ сына человъка, подобнаго Веллакоту, всегда надо было ожидать чего нибудь.

Еще не было девяти часовъ, когда виконтъ вотелъ въ столовую черевъ стеклянную дверь. Тамъ была толььо Гильда, вынимавпая письма изъ старой почтовой сумки. Среди писемъ было нौсколько газетъ, и лицо виконта, при взглядћ на нихъ, слегка измънилось. Его тонкія подвижныя губн были плотво сжаты и его подбородокъ-очень короткій-выдввнулся впередъ. Изъ-подъ очковъ, его глаза приняли на мтновеніе тотъ особевный мердающій видъ, измънявшій ихъ цвътъ, который нельзя описать по авглійски. На языкъ францувовъ его называютъ словомъ glauque (свро-зеленыи).

- Ахъ, Гильда!-произнесъ онъ, медленно приближаясь къ дєвушкъ, -неужели я вижу газеты? Я люблю газеты!

Она протянула ему «Таймсъ» въ желтой бавдероли, на которой было напечатано имя ея брата и адресъ.

- А!-произнесъ овъ безпечно, - «Таймсъ»-почтенная, хотя немного скучная газета. Это все?

Его глаза были устремлены на два пакета, которые она держала въ рукъ.

- Это для м-ра Бодри,-отвђтила она, взглянувъ на него сосредоточеннымъ ввглядомъ.
- А какія газеты читаетъ м-ръ Бодри? -спросилъ французъ, протягивая руку.

Она съ минуту колебалась. По отнотенію къ ней, онъ не былъ постороннимъ человвкомъ п съ другой стороны ему еще не приходилось пробовать надъ нею силу воли; но виконтъ д’Одьернъ хорошо зналъ свое могущество.

- Покажите мнъ, малютка, -спокойно сказалъ онъ ей по франдузски. Она отдала ему газеты, все еще пристально глядя на него.
- «Маякъ,, -громко прочиталъ онъ на обложкъ, - «ежепедђльный журналъ.

Онъ бросилъ газеты на столъ и возвратился къ «Таймсу>, который сталъ развертывать.

- Скажите мнъ, Гильда, - началъ онъ, - имъетъ м-ръ Бодри что нибудь общее съ этимъ еженедбльннмщъ журна-ломъ- «Маякомъ»?

Гильда стояла къ нему спиной. Она вбшала ключъ отъ почтовой сумки на гвоздь, возлћ камина.

- Да, -отвъчала она, не поворачиваясь.
- Онъ издатель?
- Да.

Виконтъ д’Одьернъ безпечно развернулъ «Таймсъ».

- A!-произнесъ онъ, -опять филоксера.

Нъкоторое время онъ казался совершенно погруженнымъ въ чтеніе, потомъ снова заговорилъ:

- Мнъ ньсколько звакомъ одинъ сотрудвикъ этой газеты «Маяка». Я хорошо зналъ его отда.
- Въ самомъ д方安?

Ваконтъ посмотрдлъ на нее.

- Это-Христіанъ Веллакотъ, -сказалъ овъ.
- Мы тоже знаемъ его, - отв'ячала она, направляясь къ звонку. Виконтъ сд杂алъ движеніе, собираясь ей помочь, но она уже успњла позвонить.

Когда вошелъ дворецкій, Гильда указала ему какое-то упущеніе въ сервировкъ стола, и смущенный слуга поспвыпилъ нодать требуемую вещь.

Виконтъ д’Одьериъ подвялъ глаза, и лицо его стало серьезно. Овъ былъ, во многихъ отношеніяхъ, замьчательный человъкъ, и тв, кому приходилось близко сталкиваться съ нимъ, знали за нимъ одно особенно замвчательное качество-рЋдкій и полезный даръ тонкой наблюдательности. Было опасно даже думать подъ наблюдательнымъ взглядомъ виконта. Оп̆ъ умблъъ угадывать мысли при самомъ ихъ зарожденіи. Онъ сталъ теперь серьезенъ-почти грустенъ- потому что узналъ то, чего сама Гильда не подозръвала. Онъ понялъ, что она была обручена съ одвимъ, а любила другаго.

## XVIII.

## Покинутое гн屯здо.

Во время завтрака, Спднею Керью принесли билетъ. Онъ взглянулъ на него, сдълалъ знакъ служангъ, что она можетъ уходить, и опустилъ билетъ въ карманъ. М-ръ Бодри и виконтъ д’Одьернъ наблюдали за нимъ.

Вслбдъ за этимъ, онъ всталъ изъ-за стола и вышелъ изъ комнаты. М-съ Керью внезапно оживилась и завтракъ продолжался по прежнему. Вскорє Спдней возвратился.

- Хотите имђть билеты на концертъ въ Брайпортв, 4-го числа?-спросилъ онъ у матери.
- А какой это концертъ?

Сидней посмотрфлъ на билеты.

- «Въ пользу сиротскаго полицейскаго дома», - прочпталъ овъ.
- Мы всегда беремъ шесть билетовъ, - вставила Молли, и м-съ Керью опустила руку въ карманъ за копелькомъ.
- М-ръ Бодри, - заговорилъ въ это время Сидней, -вы ничего не вдите. Позвольте отръзать вамъ немного ветчины.

Онъ направился къ буфету, но м-ръ Бодри всталъ съ мбста.

- Я лучше отрвжу самъ, сказалъ онъ.

Сидней держалъ блюдо. Они стояли близко другъ къ другу, а Гильда въ это время оживленно и весело заговорила съ виконтомъ.

- Лондонская полиція уже здвсь, - прошепталъ Сидней, сказать ей про Веллакота?
- Нєтъ, -отвъчалъ м-ръ Бодри послъ минутнаго размышлевія.
- Я отправляюсь съ вими въ Портонское аббатство.
- Хорошо, -отозвался издатель, возвращаясь къ столу съ своей тарелкой.

Сидней снова ушелъ изъ комнаты, и виконтъ д’Одьернъ подмђтилъ быстрый и тревожный взглядъ, которымъ Гильда проводила брата. Черезъ нбсколько минутъ, Спдней выъхалъ изъ дома верхомъ, въ сопровожденіи двухъ всадниковъ, между тъмъ какъ третій слвдовалъ позади.

Тотъ, который вхалъ по лъвую руку Сиднея, былъ высокій, сЂдой полицейскій съ воинственной осанкой; второй спутникъ, напротивъ, отличался изящными деликатными манерами. Первый былъ капитавъ Ферләндъ, окружной полицейскій внспекторъ; второй-самый ловкій изъ лондонскихъ сыщиковъ.

- Конечно, -заговорилъ сыщикъ, -мы явимся слишкомъ поздно, я въ этомъ убظжденъ.

Онъ говорилъ мягко и немного медленно, какъ человъкъ, привыкшій пользоваться вниманіемъ слушателей.

- Старый птальянецъ, - продолжалъ онъ, -скрывавшійся подъ именемъ синьора Бруно, бћжалъ сегодня утромъ. Весьма возможно, что онъ успъетъ пробраться за границу. Все зависитъ отъ того, кто̀ именно скрывался подъ этимъ именемъ.
- А какъ вы полагаете, кто̀? -спросилъ капитавъ Ферлэндъ, прямодушный, старый британскій солдатъ, чувствовавшій себя несовсъмъ ловко въ компаніи своего достопочтеннаго собрата.
- Не знаю, -откровенно сказалъ сыщикъ, - видите ли, дъло әто не уголовное, а чисто политическое.

Они ђхали молча нъсколько времени; капитанъ Ферлэвдъ предложилъ сигары своимъ спутникамъ и самъ закурилъ. Спд-

ней взялъ сигару，а лондонскій сыщикъ отказался，и первыи нарушилъ молчаніе．
－М－ръ Керью，－началъ онъ，－не можете ли вы сказать мн方，когда впервые учрежденъ әтотъ монастырь въ Портон－ скомъ аббатствь？
－Протлой осенью．
Тонкія，бђлокурыя брови сыщика подвялись такъ высоко， что скрылись подъ полями пляпы．
－Покупали здґсь какои нибудь матерьялъ для постройки у мбстныхъ торговцевъ？
－Нૐтъ，－отввчалъ Спдней，－не думаю．Весь матерьялъ доставлялся изъ Лондона по жөлвзной дорогъ．
－Впдали вы когда нибудь монаховъ？
－Нытъ，никогда．
Изящный лондонскій сыщикъ кивнулъ головой и улыбнулся съ видомъ спокойнаго удовлетворенія．Онъ молчалъ все время， до самаго Портонскаго аббатства．Старивное яданіе гляд边ло очень мирнымъ при солнечномъ свЉть，посреди густой и свЂ－ жей зелени，какая обыкновенно огружаетъ старинныя обители．

Звонокъ у дверей былъ мВдный и ярко горђлъ на солнцъ． Лондонскій джентльменъ сошелъ съ лошади и деликатно по－ тянулъ ручку звонка．Въ отввтъ раздялся слабый ввонъ．Онъ прозвучалъ странно，какъ въ пустомъ домъ．Подождавъ съ мп－ нуту，сыщикъ началъ звонить такъ，что чуть не оборвалъ про－ волоку，но бөзъ всякаго результата．Онъ посмотрылъ черезъ плечо на капитана Ферләнда．
－Ушли！－проиянесъ онъ мягко．
Онъ вынулъ изъ боковаго кармана какой－то небольшой инструментъ，просунулъ его въ замочную скважину，нажалъ， и дверь распахнулась．

Ни минуты не колеблясь，сыщикъ вошелъ，сопровождае－ мый Сиднеемъ п капитаномъ Ферлэндомъ．

Птицы улетвли．Братія исчезла также таинственно，какъ н появилась．Передъ глазами вошедшихъ были только голыя ст末ны．Посл末 краткаго оживлөнія，Портонское аббатство вновь опуствло，и даже казалось，что оно п не было обптаемымъ． Лондонскіи джентльменъ съ улыбкой записалъ въ карманную книжку ревультатъ своего осмотра．Инстинктивно онъ снялъ шляпу прп входъ．

- Канальв!-воскликнулъ онъ,-они все время были насторожь.

Капитанъ Ферләндъ указалъ на алтарь свокмъ тяжелымъ хлыстощъ.

- Слъдовательно, -сказалъ онъ, -вы думаете, что и это тоже обмавъ?
- Да. Они были такіе же монахи, какъ и мы съ вами.

Осмотръ продолжался недолго. Только ньсколько комнать были обитаемы, и въ нихъ не было оставлено абсолютно ни-чего- никакихъ слъдовъ, никакихъ уликъ.

- Да, -проговорилъ сыщикъ по овончавів осмотра, - здбсь жили опытные люди; ови хорошо звали свое днло.

У воротъ они встрөфтили маленькаго, безобиднаго человъка съ темной бородой п палкой въ рукахъ. Въ немъ не было ничего замвчательнаго, и безъ этой бороды или палки трудно было бы узвать его при встръчъ.

- Мой помощвикъ, - спокойно заявилъ лондовскій сыщикъ. -Онъ осматривалъ утесъ.

Оба сыщика отошли въ сторову и нфсколько врөмени разговаривали тихо. Затвмъ главный сыщикъ опять подопелъ къ капитану Ферләнду и Сиднею.

- Эта газөта, - началъ онъ,-этотъ «Маякъ, былъ совершенно правъ, отъ слова до слова. Мой помощникъ осмотр'ълъ мбсто. Ндтъ никакого сомнфнія, что ружья и аммуниція переправлялись именно оттуда. Ящики съ патронами, на половину спущевные съ утеса, о которыхъ говорится въ статьв подъ видомъ фантастическаго сна, д才йствительно стоятъ тамъ; мой помощникъ видظллъ пхъ.

Капитанъ Ферләндъ почесалъ свою честную солдатскую голову. Онъ начиналъ сожалбть, что принялъ должность окружнаго полицейскаго инспектора. Сидней Керью молча курилъ свою трубку.

- Безъ сомн九нія, - продолжалъ сыщикъ, -авторъ статьи получилъ эти свъдъвія отъ какого нибудь изиънника. Хотвлъ бы я увнать этого измънника. Онъ могъ бы принести пользу.

Этими словами ловдонскій джентльменъ выказалъ, что онъ очень мало знаетъ іезуитовъ: среди нихъ нътъ измънниковъ. Сидней и капитанъ Ферләндъ пофхали назадъ вмъстъ, а сыщики отправвлись на Брайпортскую станцію.

И Спдней, и капитанъ молчали; первый былъ сильно встревоженъ, второй-озадаченъ.

Спдвей начиналъ догадываться, что происшествія послідднихъ трехъ дней имђли гораздо болъе важное значеніе, чъмъ можно было предполагать. Сдблавшаяся уже знаменитои, статья «Маяка» раскрыла ему глаза, и онъ понялъ, что человвкъ, написавшій ее, дорого заплатвтъ за свою смфлость. Тотъ фактъ, что Веллакотъ столько времени не подавалъ и признаковъ жизни, доказывалъ, что его исчезновеніе было насильственнымъ; а люди, способные дать оружіе въ руки обезумъвшей черни, конечно, не задумаются пожертвовать жизнью человъка, ставпаго имъ поперекъ дороги. Когда молодой человъкъ вхалъ, погруженныи въ эти размышленія, онъ услышалъ шумъ волесъ и, поднявъ голову, увид为ъ свою сьрую лошадь и одноколку. Въ одноколкъ мчался м-ръ Бодръ. При видґ Сиднея, онъ молодецки натянулъ возжи, доказывая этимъ, что онъ не всегда бываетъ солиднымъ, среднихъ льтъ джентльменомъ.

- Получилъ төлеграмму изъ редакдіи!-крикнулъ онъ. Правительство обратило вниманіе на статью. Надо спвышить на пођздъ.

И м-ръ Бодри исчезъ въ облакъ пыли. Такимъ образомъ, поле битвы осталось въ распоряженіи виконта д'Одьерна.
XIX.

## Западня.

Когда Христіанъ Веллакотъ вышелъ въ садъ изъ гостинной, въ отвьтъ на сигнальный свистъ, - какъ овъ думалъ, Гильды или Сиднея,-онъ повернулъ на узкую тропинку, ведущую къ пруду. Внезапный переходъ отъ теплаго свбта гостинной къ совершенной темноть заставилъ его идти медленно, протянувъ впередъ руки, и наугадъ отыскивать дорогу. Паутина цвплялась за его лицо и онъ часто останавливался, чтобы смахнуть ея липкія нити. Глубокая темнота нвсколько порьдђла, когда онъ достигъ пруда, и надъ головой вмбсто темныхъ вбтвей онъ увид杂лъ ясное небо. Онъ могъ различить, что Гильды не было на ея обычномъ мъсть, на дерновой скамьъ у самаго пруда, п вдругъ остановился на мбств, исполненныи какого-то неяснаго предчувствія.

Онъ былъ уже готовъ тихонько засвистать обычный мо－ тивъ，когда въ кустахъ，позади него，раздался шорохъ．Шо－ рохъ，ввезапный ударъ－и пара мускулистыхъ рукъ сдавила ему горло，свлясь оттащить назадъ．Но Христіанъ остался недвиженъ，какъ скала．Быстръе мысли схватилъ онъ объ руки， маленькія и плоскія，и отвелъ ихъ въ объ стороны．Потомъ
 поднялъ его съ земли，покрутилъ въ воздухћ и съ размаха бросилъ въ прудъ，лелъя сладкую надежду，что，можетъ быть， это синьоръ Бруно．Чөловбкъ мелькнулъ въ темноть безъ крика，безъ звука，и съ тумомъ и брызгами погрузился въ воду，въ пяти ярдахъ отъ берега．

Христіанъ былъ одинъ изъ твхъ людей，у которыхъ гиб－ кость вамъняетъ настоящую мускульную силу．Христіанъ сдъ－ лалъ громадное усиліе，чтобы приподнять своего врага，хотя әтотъ посп文дні这 и не былъ особенво тяжелъ，и затъжъ пвыр－ нуть его въ прудъ．Шатаясь，онъ сдظллалъ нъсколько шаговъ назадъ，но не потерялъ равновъсія．Въ этотъ моментъ，на него кинулись сзади два человька и повалили ва землю．Онъ сразу почувствовалъ，что теперь дыло плохо．Каждый изъ әтихъ лю－ дей，въ отдыльности，могъ побороть его．Ихъ жилистыя рукп обвивали его，словно кольда удава；отъ грубой шерстяной одежды этихъ людей слышался легкій запахъ соленой воды．
 деннымъ，онъ все еще боролся，какъ истый англичанинъ，до послъддей минуты．Одинъ изъ людей обмоталъ ему ротъ боль－ тимъ шерстянымъ тарфомъ，другой неторопливо，но кръпко связывалъ ему руки．Потомъ подомелъ третіи，и Христіанъ догадался по мокрой рукъ（потому что этоть третій д処ство－ валъ теперь только одной рукой），что это тотъ，который сей часъ пострадалъ за свою дерзость，и что онъ самыи маленькій пзъ троихъ．
 дузски．Своей нераненой рукой онъ все туже п туже стяти－ валъ шарфъ，пока，наконецъ，Христіанъ не началъ задыхаться．

Англичанинъ все еще сопротивлялся，и тяжелое дыхавіе матросовъ доказывало，что съ нимъ не легко было справиться． Вдругъ однорукій человъкъ ослабилъ парфъ，и прежде чъмъ Христіанъ успылъ перевести дыхавіе，къ его губамъ былъ при－

жатъ платокъ и пріятный, острый ароматъ наполнилъ ему ноздри.

- Трое на одного!-протепталъ онъ и потеряяъ созваніе.
- Онъ-храбрый человъкъ, сказалъ однорукій, выпрямляясь и съ задумчивымъ видомъ потрогивая свое вывехнутоө плечо. -Теперь, скоръе несите его въ карету. Вы плохо исполняли свое дыло, друзья мои.
- Ho, monsieur, -пробурчали матросы въ свою защиту, этотъ человфкъ сдђланъъ изъ стали!

Блвдный свђтъ сєраго утра медленно крался по небу, озаряя облака, несущіяся къ востоку на крыльяхъ пумнаго вътра. Туманное свдое море надувалось, зыблилось, со свистомъ бросало къ верху брызги, которыя падали обратно п катились по волнамъ, какъ пъна изъ переполненнаго бокала. Дождливая, вӹтряная ночь превратилась на разсвъть въ бурю.

Съ трудомъ подвиганось впередъ, обдаваемое брызгами п пънои, судно. Зеленая вода перекатывалась съ одного борта къ другому по скользкои, грязной палубұ, увлекая въ своемъ движеніи кучу веревокъ, деревянное ведро и намокпую мвховую шапку. Когда ялботъ наклонялся, огромный багоръ страшно раскачввался изъ стороны въ сторону. Стоять теперь на мокрой палубъ-было в九рной смертью. Рулевой, скорчшвшись у своего румпеля, старался изо всњхъ силъ выдержать напоръ волны. Три человбка, спрятавшись подъ навћсъ отъ дождя, тщетно пытались укрєпить багоръ и распутать веревки. Двое изъ нихъ были рослые рыжебородые матросы; третій - Христіанъ Веллакотъ, промоктій до костеи. Вода струилась по его лицу и тевла съ манжетъ рубашки. Намокшее платье плотно прилипло къ его твлу и толковые носки пропитались морской водой. Христіанъ, повидимому, не думалъ о своемъ трагикомическомъ положеніи. Терпбливо и настойчиво помогалъ онъ своимъ товарищащъ, п подъ өго сильными и твердыми руками на суднъ возстановлялся понемногу порядокъ.

Далже, на ръшеткъ люка, виднблось тьло огромнаго человћка. Его мертвое, потемгъвтее лидо было обращено къ небу, п при каждомъ толчкћ ялбота обнаженная голова покачивалась изъ стороны въ сторону. Складки толстаго блъдво-краснаго

тарфа лежали на его тирокой груди，нарочно сдвинутыя по－ ниже，чтобы лучше было видно лицо покойника．

Возлб умершаго виднЂлась колвнопреклоненная небольшая и хилая фигурка человбка въ черной одеждъ，съ подвязанной рукой．Правой，свободной рукой онъ прижималъ распятіе къ посинъвшимъ губамъ，которыя уже никогда болъе не прошеп－ чутъ молитву пречистой Дъвъ．Излщныя черты и кроткое лицо колънопреклоненнаго человвка составляли ръзкіи контрастъ съ окружающимъ．Но онъ продолжалъ громко молиться，не обра－ щая вниманія на в九̆теръ и непогоду．Его женственные голу－ бые глаза были полузакрыты въ религіозномъ экстазъ；блбддое， узкое лидо озарялось внутреннимъ сввтомъ．Это былъ тотъ самый человћкъ，который，не задумываясь，бросился на Вел－ лакота въ темнотф и дерзнулъ противопоставить свою малень－ кую，нервную силу мускуламъ рослаго молодаго англичанина． Насиліе，само по себъ，было для него невавистно；оно шло въ разр九зъ съ его натурой；и лишь казуистика послђдователей Игнатіа Лойолы могла принудить его къ подобному поступку． Непріятную обязанность удаленія Веллакота со сцены тот－ часъ же возложили на него，чтобы дать ему случай подчинить сердце разуму．Настоящіи іезуить не шмъетъ своего я，своей индиввдуальности：онъ просто машина；его симпатіи и анти－ патіи，его совъсть，его душа－все находится въ распоряженік старшаго по духовному рангу лица，которое，въ свою очередь， тоже подвластно старшему，и такъ до безковечности．И хорото еще，еслибы эта іерархія завершалась Богомъ，но п во главв ея сидитъ тоже человбкъ и，слбдовательно，все іезуитское об－ щество есть одинъ чудовищный обманъ．

Ренэ Дрюкеръ－человєъъ，стоявшій на колъняхъ возлъ усоп－ паго－былъ настолько религіозный фанатикъ，насколько допу－ скала его нћжная，мягкая натура．Его религіозный фанатизмъ перешелъ въ необычайво глубокое чувство долга п покорности． Когда онъ бросился на Веллакота，мысль о собственной без－ опасности ни на минуту не смутила его．Онъ пошелъ бы въ самый адъ，еслибы долгъ повелћвалъ это．Между твмъ Хри－ стіанъ Веллакотъ，помогая матросамъ，взглядывалъ иногда на колънопреклоненнаго пріеста и читалъ на его узкомъ интелли－ гентномъ лицъ выраженіе теплой неизсякаемой в屯ры．Случаю угодно было，чтобы Христіанъ，вывкхнувъ плечо аббату，сдъ－

лался затъмъ его хирургомъ, а матросъ, лежавшій теперь мертвымъ, помогалъ ему въ этомъ. Покойный былъ «патрономъ» ялбота, и багромъ, по несчастной случайности, ему размозжило голову. Это онъ держалъ трепещущеө, распухшее плечо аббата, между твмъ какъ Христіанъ твердыми руками вправлялъ на мбсто плечевой суставъ. Толстыя губы впатрона" дрожали тогда отъ жалости къ чужому страданію, а теперь онъ посиныли и вытянулись; сильныя руки, такъ н末жно державшія больное плечо, были холодны и неподвижны.

Аббатъ продолжалъ молиться, а матросы по прежнему работали, стараясь исправить раярушенія, произведенныя буреи и вђтромъ, и водворить порядокъ. Они успбли побъдить свою природную неуклюжую заствнчивость, уввдавъ, что Христіанъ говорилъ по франдузски не хуже аббата п былъ такимъ же добрымъ морякомъ, какъ они сами. Одинъ предложилъ ему грубое синее джерси, другой, - колеблясь между состраданіемь и бережливостью, -праздничный жилетъ, расшитый золотомъ. Джерси было принято, а жилетъ возвращенъ съ ласковымъ смфхомъ п увєрреніемъ, что довольно и одной куртки.

Веллакотъ слишкомъ хорошо поншмалъ суть двла, чтобы чувствовать какое нибудь неудовольствіе противъ двухъ матросовъ или даже Ренэ Дрюкера, поступившихъ съ нимъ такъ предательски и грубо. Первые были бъдными, неразвитыми людьми, а второй дौйствовалъ подъ давленіемъ, исполнялъ приказаніе, котораго не смълъ ослушаться.

Наконедъ, палуба была очищена и порядокъ возстановленъ.

Тогда матросъ Грель подошелъ къ Веллакоту и сказалъ:

- Monsieur, позвольте намъ перенести «патрона» внизъ. Нехорошо покойнику лежать на вЄ̆тръ п дождъ.
- Я согласенъ,-отвъчалъ Веллакотъ, бросая взглядъ на то мћсто, гдъ лежалъ «патронъ».
- Тогда, можетъ быть... monsieur... - нервшительно пробормоталъ бретонедъ.
- $\mathrm{B}_{ъ}$ чемъ двло? -спросилъ Христіанъ ободрительнымъ тономъ.
- Можетъ быть, monsieur скажетъ аббату. Намъ, видите ли, неловко безпокоить его за молитвой.

Веллакотъ кивнулъ головой съ рфпительнымъ вєдомъ.

- Хоропо, я скажу,-проговорилъ онъ серьезно. Потомъ съ усиліемъ пробрался черезъ мокрую палубу и тронулъ за плечо Ренэ Дрюкера. Аббатъ не подвялъ головы, и Христіанъ во второй разъ прикосвулся къ его плечу.
- Да, -протепталъ аббатъ, - да! Что вамъ нужно?

Христіанъ скоръе понялъ, чъмъ разслншалъ его вопросъмумъ вфтра заглушалъ слова.

- Не перенести ли его внизъ? - крикнулъ Христіанъ.

Поввдимому, аббатъ только тенерь понядъ, что съ нимъ говоритъ не матросъ.

- Прошу извиненія, - сказалъ онъ, подымаясь съ колънъ. Вы правы. Но только боюсь, что матросы не вахотятъ помочь мнъ. Они счвтаютъ дурной примвтой прикасаться къ мертведу на моръ.
-- Я помогу вамъ, -просто сказалъ Христіанъ, -а также у матросъ Грель, потому что онъ самъ предложилъ это.

Двшженіемъ головы онъ подоввалъ Греля, на котораго төперь было возложено управленіє маленьккмъ судномъ. Этотъ матросъ былъ развитъе своихъ товарищенй и свободно говорилъ по французскв, хотя съ бретонскимъ акцентомъ. Аббатъ посмотрвлъ въ лицо англичанину, и въ глазахъ его выразилось мягкое удивленіе. Они впервые вбдбли другъ друга, дидомъ къ лицу, при двевномъ свєть, и глава ихъ встрбтились спокойно и проницательно. Авгличанинъ заговорилъ первыи.

- Предоставьте это намъ, - произнесъ овъ сповойно. पто̀ вы можете сд凩лать въ такую погоду и съ одвой рукои!

Мягкіе голубые глаза опять выразили удивленіе, и тотчасъ же лицо священника озарила слабая улыбка, не тронувшая его тонкихъ розовыхъ губъ.

- Вы очень добры,-протепталъ онъ просто.

Христіанъ не разслышалъ этого замъчанія. Онъ поверпулся, чтобы подозвать Греля, и хотвлъ подойти къ умершему, когда аббатъ позвалъ его:

- Monsieur!
- पто угодно?
- Скажите мнъ, - заговорилъ аббатъ поспътнно и неръппи-тельно:-вы, дфйствительно, Христіанъ Веллакотъ?
- Разуквется!

Аббатъ вздохнулъ съ облөгченіемъ, и въ то же время за-

мбтно старался сдержать себя, какъ будто находя, что выказалъ болве чувства, чஷъъ это было желательно. Когда же, наконецъ, онъ заговорилъ, чувствуя необходимость объяснить свой странный вопросъ, его голосъ былъ необычайно холоденъ п лишенъ всякаго выраженія, а глаза опущены на палубу.

- Вы не такой, какъ я ожидалъ,-сказалъ онъ.

Христіанъ проницательно взглянулъ на него и замътилъ, какъ рћсницы аббата задрожали подъ его взглядомъ. Онъ понялъ, что Ренә Дрюкеръ ожидалъ найти въ немъ вспыльчиваго, упрямаго человъка, и не могъ сдержать улыбки. Собираясь уходить, овъ сказалъ:

- Теперь надо думать только о томъ, чтобы спасти ялботъ и наму жизнь. Моп личныя дъла могутъ подождать, но когда утихнетъ буря, можете быть увєрены, что я займусь ими внқмательно.
(Окончаніе будетъ).


## БЕЗДОМОВЬЕ.

Поввсть.
〈Дђти-зеркало семьн.

## I.

Въ дождливый, холодный вечеръ гнилой петербургской осени, въ концъ октября, небольшая, пестрая толпа ожидала на платформъ варшавскаго вокзала прибытія шестичасоваго заграничнаго повзда.

Публика эта ничуть не напоминала собой того элегантнаго бомовда, который въ болъе раннюю пору собирается здђсь• встръчать родныхъ и знакомыхъ, принадлежащихъ большею частью къ сред凩 высшаго петербургскаго чиновничества и возвращающихся изъ льтнихъ отпусковъ, проведенныхъ въ «dolce far niente» на водахъ, въ горахъ или на берегу какой нибудь живописной «plage» западной Европы.

Собравшаяся же теперь разношерстная, невзрачная толпа видимо принадлежала къ тому слою столичнаго насөленія, въ воображеніи котораго варшавская желъзвая дорога никакихъ пєәтическихъ образовъ, въ родћ «радужныхъ горъ, глядящахоя въ лазурныя озера», вызвать не въ состояніи, п для котораго самый Петербургъ, если п представляетъ изъ себя окно, прорубленное въ Европу», то развъ только, какъ окно съ выбптыми стеклами, пропускающее одну вьюгу да стужу... Безжизненная, точно окаменълая, стояла эта толпа въ тяжеломъ и покорномъ молчаніи, повернувпись въ сторону непривътливаго мрака, выглядывавтаго сквозь широкую арку вокзала, и ничего, кромв вфтра п дождя, холода и ненастья, казалось, никогда не выступитъ изъ этой сырой безразсвытной тьмы...

Но вотъ вдали послышался сигнальный рожокъ и надъ самыми рельсами засіяли два свътлыхъ фонаря приближавшагася

локомотива．Повздъ，залитыи дождемъ，тяжело двигаясь，по－ слвднимъ умирающимъ усиліемъ медленно подкатилъ и выров－ нялся вдоль узкои п длиннои платформы．Прівхавшіе，нагру－ женные ручвымъ багажемъ，съ трудомъ протискиваясь сквозь узкія дверды вагоновъ，высыпали наружу и гуртомъ повалили къ выходу，мимо пріосанившагося дежурнаго жандарма．Въ это время，изъ купэ перваго класса вышелъ молодой мужчина， л安т 30 на видъ，од市ыи въ англійское длинное пальто съ пе－ леринкой и въ дорожномъ двухстороннемъ картузъ．Въ одной рукъ онъ держалъ ивящный саквояжъ изъ желтой кожи，въ другой－обвязанный ремнями，мохнатый пледъ，съ проддттыми насквозь зонтикомъ п тростью съ серебрянымъ набалдашникомъ． Вся фигура путешественника носила отпечатокъ чего－то загра－ ничнаго．Короткія，подбритыя снизу，баки и небольшіе，темные усы оттвняли правильныя черты выразитөльнаго лица，а вв карихъ ласковыхъ глазахъ，почти женственнои красоты，про－ свбчивала серьезная，вєсколько грустная，задумчивость．

Очутившись на платформь，онъ съ любопытствомъ огля－ дђлся кругомъ，съ видомъ человєка，припоминающаго когда－то знакомую обстановку．Скажемъ сейчасъ же，что это былъ рус－ скі卷 и звали его Петромъ Николаевичемъ Невинымъ．Послх почти трехл用няго пребыванія за границей，онъ теперь прямо изъ Лондона возвращался въ Россію，впрочемъ，на короткое время．Передавъ носильщику кватанцію на полученіе багажа， сам＇ъ онъ направился къ выходу，торопясь выйти изъ свней， оглашаемыхъ возгласами отельныхъ пвейдаровъ，выкликавпихъ， на раздирающемъ ухо языкћ，иностранныя названія петербург－ скихъ гостинницъ．Выбравшись на воздухъ，Петръ Николаевичъ остановилсъ на мокрыхъ ступеняхъ подъъзда．

Недружелюбно встрфчала его родина！Холодный，порыви－ стыи вђтеръ，казалось，наббггалъ сразу съ четырехъ сторонъ． Впереди разстилалась обширная площадь со сввтившимися на ней лужамь，а свөрху чернильное небо точно спускалось на землю，и собиралось придавить это болото．．． $\mathrm{C}_{\text {ъ нетерпьньемъ }}$ отстраняясь отъ назойливнхъ услугъ окруживпихъ его，про－ мокшихъ до костеи извощиковъ，онъ поспьшилъ сьсть въ пер－ вую，подъфхавшую къ нему，карету．Дождавшись своего сундука， Невинъ приказалъ кучеру вхать на Больпую Морскую въ «Hôtel de France»．

Неуклюжая карета, запряженная парой чахлыхъ лотаде наконедъ двинулась, раскачиваясь по ухабащъ булыжной м стовои, а спдбвшій въ ней, откинувшась въ темный угод впалъ въ тяжелое раздумье, подъ звукъ дождевыхъ капел крупной дробью стучавшихъ по дребезжащимъ оконнымъ сте ламъ. И чъмъ далве уноспла его карета по скучнымъ, пусты нымъ улидамъ Петербурга, твмъ тяжелъе становилось у не на душъ. Передъ нимъ возстала его первая молодость, пр тедшая въ холодномъ отчужденіи, въ безсмысленномъ топтан на мъстъ, въ благородныхъ и безполезныхъ порывахъ, въ гор комъ обманъ вс屯хъ лучшшхъ требованій сердда... Сложно-м чительное чувство, давно забытое, опять, какъ безобразнь котмаръ, овладظло всвмъ его существомъ. Охваченный гор кими воспоминаніями, Петръ Николаевичъ закрылъ лидо р. ками...

Познакомимъ съ нимъ ближе читателя, покуда онъ проб рается къ цы̆ли своего тряскаго путешествія.

## II.

Петръ Николаевичъ былъ коревнымъ петербуржцемъ. Отед его, Николай Аполлоновичъ Невинъ, умершій три года перед тЂмъ, былъ крупнымъ лидомъ въ средъ петербургскаго студя щаго міра и пользовался репутадіей не только хорошаго жди нистратора, но даже п финансиста, благодаря выработанно имт когда-то проәкту нбкоего весьма замысловатаго прогре Сввваго налога, оставшагося, впрочемъ, подъ спудомъ архи Ныхъ д方лъ. Тђхъ не менъе, при всякой открывавшейся видв вағансіи, имя его непремънно выставлялось впередъ. И, ды стввтельно, всвмъ знавшимъ его казалось совершенно ест ственинымъ, что Николай Аполлоновичъ украсить собой к коб нибУдь выдающійся постъ: настолько онъ обладалъ всъ
 не TO, पтобы онъ былъ необыкновенно энергиченъ, или бл сталь ОСобеннымъ умомъ, но трудно было найти человъка бол декоратввнаго, болье одареннаго такъ называемымъ обаяніе представительства. Этому способствовали: его высокій рост самоувбренная осанка, строгое выраженіе гладко бритаго лип манера говорить короткими отчеканенными фразами, произн

симыми нбсколько въ носъ, съ сознаніемъ своей непогрдшимости. Въ немъ какъ бы олицетворялось торжество канцелярскаго формализма, и въ этомъ формализмъ, быть можетъ, и заключฉлся весь секретъ его силы. Подчиненные уважали его болъе, чъмъ любпли, и боялись еще больше, чڭмъ уважали. О немъ разсказывали анекдоть, что онъ удалилъ одного канделярскаго чиновника изъ-за того только, что тотъ, припечатывая казенныи конвертъ сургучемъ, тиснулъ печать въ обратную сторону. Такая любовь еъ акуратности склоняла Николая Аполлоновича, при выборъ чиновниковъ, всегда отдавать предпочтеніе нявмцамъ: онъ твердо вєрилъ въ непогрђпимость ихъ въ этомъ отнопеніи, всльдствіе чего и пользовался большой популярностью среди «нъмедкои партіи» Петербурга. Но самъ Николай Аполлоновкчъ отрицалъ свою солидарность съ какой бы то ни было партіей или направленіөмъ. ОНъ говорвлъ, что истинныи «государственный мужъ», -какъ онъ любилъ выра-жаться,-долженъ стоять выше всякихъ партіи. И въ то время, какъ его товарищи слыли, кто за славянофила, кто за западника, кто за англомана, а кто такъ просто за балетомана, Николаи Аполлоновичъ парилъ въ недосягаемой высоть ка-кого-то идеальнаго, безстрастнаго двлопроизводства. Въ свв̈тв, куда онъ, впрочемъ, вывзжалъ рфдко, - больте въ торжественные и юбилейные дни, - мнвніе 0 немъ раздвлялось. Либеральные чиновники и «дамское общество» его не любили, называя сухимъ формалистомъ и әгоистомъ. Чиновники же изъ разряда *карьеристовъ», особенно выступивпіе недавно на стезю офпціальнаго служенія, съ восторгомъ превозносили его, видя въ немъ пдеалъ «службиста», и старались всячески подражать ему. Это подражаніе касалось главнымъ образомъ внфшнеи стороны жизни Николая Аполлоновича, проявлявшейся въ его привычкахъ, вкусахъ п даже въ квартирной обстановкъ. Обстановка әта, игравшая, по увєренію злыхъ языковъ, роль рамки для оцظнки достоинствъ самого Николая Аполлоновича, отличалась необыкновенною монументальностью, масспвностью и долговфчностью. Начиная съ необычайнои высоты комнатъ занимаемой имъ квартиры въ центрв города, все находящееся въ әтихъ комнатахъ было запечатльно такой же грандіозностью. Не только диваны, столы, стулья поражали монументальностью п величинои, но даже и мөлкія вөщи, разбросанныя на пись-

мөнномъ столб, напоминавшемъ своими размърами бильярдъ, какъ-то: ножи изъ слоновой кости для разръзанія книгъ, чернильнида, подсввччики, прессъ-папье и проч., имбли весьма внушительные размъры. Среди әтой обстановки, пропордіонально возрастали какъъ обаяніе самого хозяина, такъ и робость его посытителей.

Женитьба Николая Аполлоновича совершилась неожиданно, во время одной изъ его командировокъ въ южную Россію, и удиввла всыхъ его знакомыхъ, съ трудомъ представлявшихъ себъ Никодая Аполлоновича въ роли «влюбленнаго». Быть можетъ, онъ рфшился на бракъ подъ вліяніемъ минутнаго увлечедія, твщъ болъе, что выборъ его палъ на дввушку, отличавшуюся не только рвдвой красотой, но п душевными и сердечными качествами. Это была дочь небогатаго помбщика и, какъ говорили, она выпла замужъ за Николая Аполлоновича противъ воли, уступивъ желанію горячо любқмаго отда. Какъ бы тамъ ни было, но мотивы, побудившіе его жениться, такъ и остались психологически необъяснимыми, такъ какъ Николай Аполлоновичъ не былъ вовсе созданъ для брака. Его әгоистическій п тираническій характеръ тяжело отозвался въ семейномъ быту, и пъжная, впечатлительная натура жены встрђтида самый холодный пріещъ въ обращевік съ ней мужа. Вскорв послв женитьбы, Николай Аполлоновичъ опять замвнулся въ своей роли агосударственнаго мужа" и вернулся къ своимъ закоренълымъ привычкамъ холостяка, совершенно игнорируя существованіе молодой жөны. Убъдившись, что бракъ выпалъ для нея тяжелымъ крестомъ, она рвыпилась подавить свои чувства и, отказываясь отъ всякихъ для себя радостей, всецдло отдала свою любовь родившемуся у нея единственному сынуПетру. Но южная пылкая натура все же не вынесла постигшей ее горькой участи и холодной атмосферы, въ которой ей прищлось жить. Она замътно стала чахнуть. Доктора посоввтовали Николаю Аполлоновичу свезти жену лвчпться за граниду. Но с. равъе, чъиъ онъ собрался осуществить эту повздку, откладываемую имъ изъ года въ годъ, чахотка свела өе въ преждевременную могилу.

Въ то время Петру Николаевцчу только что минуло 12 лђтт. Еще при жизни матери, отецъ хотвлъ отдать сына въ закрытое учдлище, но домженъ былъ уступить мольбамъ боль-

ной матери, не желавшеи разстаться съ сынощъ, и мальчикъ былъ отданъ въ гимназію. Это время гимназическаго ученія навсегда осталось въ өго памяти темной полосой. Литенный материвскихъ ласкъ, онъ росъ въ постоянномъ одиночествъ. Съ отдомъ онъ впдълся только за обвдомъ; послє обұдд же Николай Аполлоновичъ немедленно удалялся въ свой рабочій кабинетъ, а вечеромъ отправлялся въ клубъ. Сколько разъ сынъ, сидя въ своеи отдалевнои комнатъ, направлялъ отуманенные слезами взоры къ запертой двери кабинета отда, съ тайной надеждой, что овъ къ нему выдетъ, приласкаетъ его, дастъ отвътъ на пробуждавшіяся въ немъ мысли. Но дверь
 ряда высокихъ безмолвныхъ комнатъ. Много невысказаннаго горя онъ пспыталъ въ это время, много необъяснимой тоски накопилось въ его молодомъ сердцъ. И при әтощъ онъ не имблъ возль себя никого, съ кђмъ бы могъ подћлиться своими чувствамп. Товарищей отецъ зашрещалъ ему заводить, а хорошія способности позволяли ему обойтись безъ репетитора. Опъ отдался чтенію и книги стали ему единственной отрадои.

По окончаніи курса въ гимназіи, Петръ Николаевичъ поступилъ въ университетъ на историко-филологическій факультетъ.

## III.

Во время пребыванія своего въ университетв, Петръ Николаевичъ сблизился съ товарищемъ, пріобръвшшиъ надъ нимъ большое нравственное вліяніе. Это былъ бъдный студентъ, москвичъ, пріћхавшій въ Петербургъ по окончаніи гимназіи въ Москвъ. Звали его Родіономъ Мххайловичемъ Кремневымъ. По цыллности своеи натуры и самостоятельности взглядовъ, онъ представлялъ собой рбдко встрфчающійся типъ. Что-то непоколебимое и честное исходило изъ всего его существа, проглядывало въ смঞломъ взоръ его сърыхъ глазъ, даже въ его походкъ, -точно онъ шелъ на приступъ. А въ проническомъ тонъ его голоса сказывался уже горькій житейскій опытъ. И, при всемъ томъ, смъхъ его былъ прелестевъ, какъ звонкій п чистый смђхъ ребенка.

Петръ Николаевичъ не гразу завоевалъ дружбу товарища. Кремневъ вообще сторонился отъ товарищеи и, будучи бвденъ, твмъ менъе предполагалъ, что можетъ сойтись съ Невинымъ, сыномъ богатаго и вліятельнаго петербургскаго чиновника. По тому всظ авансы, которые дълалъ ему Невинъ, почувствовавшіи къ нему симпатію и желавшій съ нимъ сблизиться, были имъ откловены. Только на второмъ курсъ Невину удалось объясниться съ Кремневымъ. Произошло это такъ. Однажды, въ солнечный февральскій день, по окончавіи лекцій, они вышли вмњстъ изъ университета, направляясь къ набережной Невы. Доро̀гой, бесъдуя о чемъ-то, Невинъ искоса поглядывалъ на товарища, одбтаго въ порыжълое, изношенное пальто, и смутно досадовалъ на собственную элегантную одежду, составлявпую главное препятствіе къ сближенію его съ Кремиевымъ. Ови дошли до набережной, но, вмњсто того чтобы перейти Неву по направленію своего дома, Невинъ повернулъ направо, выразивъ желаніе проводить Кремнева, жившаго на Васильевскомъ островъ.

Погода была морозная, прекрасная. Зимнее солнце высоко сіяло въ безоблачномъ небъ, обливая городъ веселыми лучами. Нева широкой свъжнои лентой убвгала къ морю; а по ту сторону ръки тянулся красивый рядъ разнодвътныхъ строеній, надъ которыми золотымъ шаромъ блестълъ куполъ Исаакіевскаго собора.

- Какъ красивъ Іетербургъ въ такой морозный день. Зима его краситъ,-замьтилъ Невинъ своему товарищу.
- Да, какъ бълила старую красавиду, - отвъчалъ хмуро Кремневъ. - Не знаю, - продолжалъ онъ, - но на меня Петербургъ всегда производитъ впечатлћніе чего-то неискренняго, фальшиваго, начиная съ его нвмецкаго имени. А чтд касается до его пресловутаго европеизма, то онъ ужь совсъмъ напоминаеть смظшной и жеманный «бонгонъ» одряхлєвшеи кокетки... На повфрьте, что, какъ и для старой кокетки, и для вашего Петербурга дни сочтены, - произнесъ Кремневъ, съ какой-то злобой.
- Какимъ образомъ? - удивленно спросилъ его Невинъ.
- А такимъ образомъ, - продолжалъ тотъ, - что не можетъ жить организмъ, у котораго сердде очутилось бы въ головъ, или голова выросла би ивъ реберъ. Призваніе и значевіе Пе-

тербурга для Россіп-быть ея съверной кръпостью и портомъ, ц только. Возьиите, какое хотите, государство: Пруссію, Австрію, Францію, Испанію и другія-вездћ столицы исторически возникали приблизительно въ центръ этихъ государствъ. Я вполнъ убЂжденъ, что для цЂлаго народа, представляющаго изъ себя такой же единый организмъ, какъ и отдылльно взятый индивидуумъ, существуютъ извъстные законы развитія, нарушеніе которыхъ не можетъ долго длиться...

- Право, я никогда объ этомъ раньше не думалъ, -отвъчалъ ему Невинъ серьөзно. - Върно, во всякомъ случаъ, то, что въ условіяхъ петербургскои жизни есть много такого...
- Такого, «другъ Горапіо, чтд̀ и не снилось нашимъ мудредамъ», - пронически добавилъ Кремневъ. - Да много, много есть такого непонятнаго, - продолжалъ онъ въ томъ же тонъ, хоть, напримбръ, то, что вы, Невинъ, сннъ богатыхъ родителей, находите удовольствіе идти со мной, съ бвднымъ студентомъ, къ тому же плохо одътымъ, когда могли бы присоединиться къ товарищамъ вамего круга, усердно слбдующимъ мудрому изреченію студенческой пъсни: «Gaudeamus igitur»...

Невинъ не сразу отвбтилъ. Краска слегка прилила къ его щекамъ.

- Кремневъ, - обратился къ нему Невинъ, и голосъ его выдавалъ скрытое волненіе, - вы вызываетө меня на откровенность и я долженъ выразить вамъ мое давнишнее желаніе быть вамимъ другомъ.

Кремневъ разсмђялся своимъ звонкимъ смвхомъ.

- Другомъ?-повторилъ онъ. -Знаете русскую пословицу, что «сытый голоднаго не разумъетъ». По моему, -продолжалъ онъ сөрьезно, - дружба предполагаетъ не только извыстную умственную п душевную гармонію, но и соціальное равенство. А развъ мы съ вами пара въ этомъ отношеніи?
- Я могъ бы возразить вамъ на это, - отв九тилъ горячо Невивъ, - что, какъ студенты, мы дћти однои матери - университета. Но я согласенъ, что наше петербургское студенчество не нодходитъ подъ эту общую характеристику, а потому раньше чъмъ говорить о нашей дружбє, или, правильнбе, сказать, вашей будущей дружбъ ко мнъ, я могу лишь выразить мою искренн九йшую къ вамъ привязанность...
- Зваете, куда я направляюсь? - вдругъ перебилъ ега

Кремневъ. -Я вду объдать въ кухмистерскую за 20 коп. Допустимъ, что мы друзья, такъ воть способны ли вы отправиться со мною отобвдать и такимъ образомъ соверпить надъ вашимъ желудкомъ нڭкоторый экспериментъ - не изъ пріятвыхъ, конечно, но дружбы радх. Вєдь дружба требуетъ жертвъ, вө такъ ли?

- Соверменно върно, -отвътилъ Невинъ убђжденво. И онъ отправился объдать съ Кремневымъ, съ трудомъ переодолъвая невольное отвращеніе къ необычной для него несовсъъъ опрятной обстановкъ и къ подаваемымъ блюдамъ неопред处еннаго вида и цвъта. Твмъ не мепъе онъ старался не показывать этого Кремневу и влъ съ вєдимымъ апетитомъ.
- Ну, первое пспытаніе окончөво успъюшно, -смЂясь, сказалъ ему Кремневъ при прощаніи.-Если хотите, приходите ко мнф послъ вавтра вечеромъ. Буду васъ ждать. Побесъдуемъ, -п онъ вручилъ ему свой адресъ.

Въ назначенный девь Петръ Николаевичъ собрался навъстить своего новаго друга. Какъ разъ въ этотъ день отецъ его участвовалъ на какомъ-то юбилейномъ обђдъ и долженъ былъ вернуться домой поздно ночью. Наскоро отобддавъ, Петръ Николаевичъ вышелъ на улицу. Обыкновенно онъ бралъ извощика, но теперь почему-то сылъ въ конку. Такой демократпческій способъ передвиженія показался ему болбе подходящимъ къ его настроенію. Сойдя съ конки на углу Средняго проспекта и одной изъ отдаленныхъ линій Васильевскаго острова, Невинъ подошелъ къ дому, въ которомъ жилъ Кремневъ. Поднявпись по указанной дворникомъ темной и узкой льстницв на дворв, онъ позвонилъ у низкой двери въ четвертомъ этажв. Ему отворила старая женщина.

- Студентъ Кремневъ дома? - спросилъ Неввнъ. Старуза взглянула на него тъмъ пытливымъ взглядомъ, какнмъ умъетъ бъдный людъ распознавать «господъ».
- Дома, дома, пожалуйте, - поспъщно проговорила ова, видимо довольная своимъ осмотромъ, и повела өго черезъ кухню въ темный коридоръ, слабо освбщенный сквозь матовое стекло закрытой. двери, которая вела въ комнату Кремнева.
- Родіонъ Михайловичъ, васъ спрашиваютъ!- постучалась она въ дверь.

Кремневъ открылъ дверь и едва замвтная улыбка проскользнула на өго губахъ при вбд® гостя.

- Рввпились таки,-проговорилъ онъ съ нфсколько форсированной любезностью.
- Я вамъ не помъпалъ? - спросилъ Невинъ, тоже чувствуя себя несовсъмъ ловко.
- Напротивъ, очень пріятно,-отвътилъ Кремневъ.-Раздввайтесь.

Кремневъ взялъ пальто Невина и повъсилъ на крюкъ.

- Ну, а я распоряжусь насчетъ чаю, если не побрезгаете, сказалъ Кремневъ, выходя изъ комнаты. Невинъ опустился на единствевный, стоявшій въ комнатв, стулъ и занялся осмотромъ помвщенія, занимаемаго Кремневымъ. Комната имвла таговъ 6 въ длину и 4 въ пширину. Всю обстановку ея составляли: ниякая желъвная кровать, покрытая тоненькъмъ одظяломъ, ветхій комодъ съ раяложенными на немъ книгами п небольшой столъ, покрытый старой клеенкой. Но, какъ ни мизерна была эта обстановка, - на Невина она д九йствовала благотворно.
- По крайней мърдв, онъ никому не обязанъ, -мелькнуло у него въ головє.

Кремневъ вернулся со стуломъ въ рукахъ, на которомъ и усълся напротивъ Невина. Тогда послвдній сразу заговорилъ съ нимъ серьезнымъ и точно испов六альнымъ тономъ. Вся робость исчезла. Давъ волю сдерживаемымъ и въчно подавляемымъ чувствамъ, онъ сперва обратился къ Кремневу съ укоромъ, что тотъ,-какъ онъ замъчалъ, -относится къ нему съ насмъшкой, не вєря его пскреннему дружескому расположенію. Жавя въ домъ отда, онъ чувствовалъ себя несчастнылъ. Онъ не умђлъ опредঞлить әтого чувства. Это не была скука, $_{\text {нй }}$ такъ какъ онъ постоянно былъ занятъ или чтеніемъ, или приготовленіемъ къ экзаменамъ; это было нъчто болъе глубокоө, какое-то сокровенное душевное недомоганіе, вслбдствіе котораго имъ овладфвало отчаяніе, переходившее въ злость. Онъ чувствовалъ неудовлетворенность окружающей его жизни: она казалась ему безджльной, пустой и лживой; его кучиля разные сомнънія и вопросы; овъ путался въ нихъ, точно въ лабиринть, не находя выхода, и страдалъ, не встрфчая кругомъ ни одной сочувствевной души, передъ которой могъ бы вы-

сказать свои сокровенныя думы и излить волновавшія его чувства.

Подъ вліяніемъ разсказа Невина, лицо Кремнева приняло серьезноө, почти строгоө выраженіе.

Когда Невинъ кончилъ, онъ поднялся со стула и сталъ молча ходить по комнатв своей энергичной походкой, размахивая рукои.

- Въ вашемъ положеніи, - заговорилъ онъ наконедъ, - чувствовать то нравственное состояніе, о которощъ вы говорите, есть признакъ добрый. Значитъ, плотоядные инстинкты васъ еще не заЂли, пакъ заъдаютъ большую часть субъектовъ вашего содіаньнаго положенія, особенно при условіяхъ петербургской жкзни. Правда, что результаты такого внутренняго разлада обнаруживаются позже,-въ человъкъ-гражданинъ. А чтобы выйти побъдителемъ изъ этой борьбы, нужно сильно любить свою родину, свое отечество, со всъми его достоинствами и недостатками и, не поклада̀я рукъ, работать для его преуспъянія! -Кремневъ на минуту смолкъ.
- Почему, - продолжалъ онъ, -я не люблю Петербурга Потому, что здъсь какъ-то обходятся безъ этой любви; говорить даже 0 ней здъсь какъ-то смбтно... А вмћсть съ тымъ та тоска, о которои вы говорите, есть прямое послбддствіе отсутствія любвд. Нельзя жө, въ самомъ дълб, любқть одно слово "родину» а не ее саму... А она такъ далека отсюда. У насъ въ Москвъ есть хоть Кремль! Взглянешь на него и чувствуешь себя русскимъ, - продолжалъ Кремневъ, и глаза его засверкали огнемъ. - Вотъ разница между Москвой и Петербургомъ. А чтд такое Москва, я вамъ сейчасъ скажу словами болЋе красноръчивыми, чъмъ мои.

Онъ подошелъ къ комоду и, взявъ книгу, вынудъ заложенный въ ея страницахъ мелкоисписанный листъ. Онъ свлъ и съ увлеченіемъ прочелъ слвдующее: «Москва не есть просто городъ, - не кирпичъ и известь ея домовъ, не люди, въ ней живущіө, составляють өя сущность. Кромћ всего этого, Москва есть историческое начало, Москва есть принципъ. Люди перемъняются, какъ безпрерывно перемъняются частички живаго организма. Перембняются люди, перембняются и нравы п порядки, но остается духъ мяста, духъ историческаго начала. Москва, Кремль съ его соборами, старые терема ея царей п

это красное крыльцо, по ступенямъ котораго сходило столько событій, рвшавшихъ судьбу русской земли, все әто имъетъ свою силу, все это извьстныиъ образомъ настраивяетъ, все әто извъстнымъ образомъ обязываетъ... Единство и независимость русскаго государства во что бы то ни стало и дъной какихъ бы то ни было жертвъ и усиліи - вотъ Москва, вотъ ея значеніе въ русскои исторіи, вотъ то начало, которое ею знаменуется п въ ней воплощается»...

Кремневъ остановился.

- Вотъ истинно русскія слова! - заключилъ онъ громкимъ голосомъ. - Не знаю, - извбстны ли они вамъ?

Невбнъ не сразу отвбтилъ, какъ бы о чемъ-то задумавшись.

- Это поэтическое опредђленіе зваченія нашей первопрестольной столицы, -молвилъ онъ наконецъ. - Но отъ поәзіи до прозы - большое разстояніө. Я никогда не былъ въ Москвъ, но думаю, что если ова и является дъйствительною хранительницей русскаго духа, то развф въ серьезные, исключитөльные моменты нашей исторіи. Но ка̀къ примирить этотъ высокій патріотизмъ съ обыденными фактами такого рода, какъ напр., отношеніе ея коренваго купеческаго населенія къ народу во время послъдняго голода? или его гоньба за покровительственными пошлинами? Это мертвенное равнодушіе, это кулачество, эти злоупотребленія... Вы, конечно, слышали объ этомъ?
- Знаю-живо отввтилъ Кремневъ-я и самъ объ этомъ скорб九лъ. Но причина тому-не въ сердцћ, а въ умъ москвича. Вы сами говорите, что въ критическій моментъ нєтъ жертвы, которую не принесла бы Москва на бдаго родины... Но чтобт расшевелить ея патріотизмъ, дћйствительно необходимъ слишкомъ сильный толчокъ... А это пропсходитъ отъ недостатка просввщевія, образованія... $\mathrm{C}_{\text {ъ }}^{\text {әтой точки зръвнія, я при- }}$ знаю преимущество Петербурга. Впрочемъ, этотъ недостатокъ долженъ изчезнуть, - для того въ̆дь мы п учимся... Но сердду тамъ все таки теплъе, чъмъ здћсь...

Во время чая Невинъ разсказалъ Кремневу обстоятөльства своей жизни. $\mathrm{C}_{ъ}$ своей стороны Кремневъ также сообщилъ ему свдддвія о себъ. Онъ былъ сынъ бвднаго фельдшера, умершаго во время ухода за тифозными больными. Въ Москвъ, у него жили мать и молодая сестра, гимназистка, которыхъ онъ поддерживалъ средствами, зарабатываемыми отъ уроковъ.

- Сестренга у меня уиная,-замбтилъ Кремневъ. -Вы бы посмотрбли, какъ она уже пнтересуется общественныш вопросами, какъ вовзущается... Я ее прозвалъ кримской гражданкой -заключплъ овъ, смђясь.

Бесъда ихъ продолжалась далеко за полночь, и вогда наконецъ Неванъ простился съ Кремневымъ и направился домой, онъ исшытывалъ новое, сввтлое настроеніе. Съ этого вечера сближевіе товарищей потло быстро впередъ и перешло въ искреннюю дружбу. При переходォ изъ курса въ курсъ, они виъсть готовились къ акзаменамъ. Не имъя разрڭшенія отда пригласить къ себъ товарища, Невинъ видался съ нимъ на его квартвръ и каждыи разъ телъ туда съ радостныиъ чувствомъ, точно на любовное сввданіе. Но вотъ они кончили университетъ и имъ пришлось разстаться. Кремневъ уфхалъ въ Москву, съ цълью выхлопотать мъсто учителя гимназіи; Невинъ же, по настоянію отда, причислился къ какомуто министерству и поступилъ на службу.

Два года друзья не видались, но акуратно вели между собою переписку. Служба мало удовлетворяла Невина. Онъ хотьтъ служить въ провинціи. $\mathrm{C}_{ъ}$ своей стороны, Кремневъ все еще не получвлъ ожидаемаго мъста и сдержанно, но горько жаловался на это въ своихъ письмахъ. Невинъ предлагалъ хлопотать за него въ Петербургъ, но Кремневъ рєшительно откдовяяъ всякую протекдію. «Я стою әтого мъста и долженъ его подучвть по праву», отвъчалъ овъ. Тутъ въ судьбћ Петра Николаевича совершилась важная перемъна. Отецъ его неожиданно умеръ. Николай Аполлоновичъ самъ накликалъ себћ смерть иялишнею заботливостью о продленіи своихъ дней, а именно слъдующимъ образомъ. Его домашній докторъ, не имъя никакєхъ основаній лъчить его,-такъ как'ь Нхколай Аполлоновичъ, не смотря на солидные годы, пользовался вожделвнныщъ здравіемъ, - вздумалъ посовђтовать ему, изъ желанія главнымъ обравомъ оправдать свою славу моднаго и оригинальнаго доктора, дђлать каждоө утро, передъ открытымъ окномъ, въ одной рубашкв, гимнастическія упражненія. По его увфренію, эти упражненія до того укрєпляли организмъ, что человъкъ дђлалса застрахованннмъ чуть ли не на в闹овъчныя времена отъ всякихъ простудъ и заболъваній. Не смотря, однако, на такое увєреніе доктора, въ одно холодное утро Николай Аполлоно-

вичъ, усөрдно занимаясь гимнастикой, тутъ же простудился, схватилъ крупозное воспаленіе легкихъ, а черезъ недылю өго не стало.

Это событіе сразу перемънило весь строй жизни Петра Ндколаевича. Онъ сдълался собственникомъ довольно круглаго состоянія и получилъ возможность устроить жизнь по своему. Онъ взялъ отпускъ п пођхалъ въ Москву повадаться и посовбтоваться со своимъ другомъ. Кремневъ находился въ трудныхъ обстоятепьствахъ, но не унывалъ и все продолжалъ хлонотать о своемъ желанномъ мћсть. Невинъ познакомвлся съ его матерью и сестрою, только что окончившей курсъ гимвазіи. Сестра Кремнева пропзвела на него впечатлъвіе очевь симпатичной и необыкновенно здравомысляшей дъвушки- «немножко слишкомъ» на мужской манеръ. На его замъчаніе объ этомъ она отввчала: «Это правда, но я такова скоръе по убвжденію, нежели по натуръ. Я нахожу, что дъвушкамъ слвдуетъ быть такими въ напе время, когда всгрєчаешь стольво мужчинъ по женски не серьевныхъ».

Москва произвела на Невина сильное впечатлбніе. Онъ провелъ мђсяцъ съ Кремневымъ въ тщательномъ изученіи историческихъ памятниковъ Москвы; онъ сообщилъ другу о своемъ желаніи сперва пофхать на годъ за граниду, а потомъ вервуться въ Москву и окончательно въ ней поселиться. Тайно отъ Кремвева онъ отыскалъ и купилъ небольтой, деревянный домъ съ полисадникомъ, чтобы подарить его другу.

- А мн这ты оставь только одву комнату,-просклъ онъ Кремнева, сообщая ему о покупкъ. Но Кремневъ, хотя п одобрилъ эту трату, но со свойственной ему гордостью не принялъ такого щедраго подарка, а только согласился поселиться въ домъ, въ качествє квартиранта и управляющаго.
-- Впослъдствіи мы, можетъ быть, наймемъ у тебя и весь домъ,-объявилъ ему Кремневъ.-Сестра затвваетъ открыть тколу.

Невинъ вернулся въ Петербургъ. Тутъ онъ перенесъ часть оставшейся послћ отда мебели въ небольшую квартиру, остальное продалъ и вскоръ уєхалъ за граниду. Но не годъ пробылъ онъ въ чужихъ краяхъ, а цблыхъ три года. Съ Кремневымъ овъ нфкоторое время продолжалъ вести оживленную переписку. Черезъ полгода послъ своего отъвзда, онъ узналъ, что Крем-

невъ перевхалъ въ Петербургъ, получивъ выгодное мъсто гувернера въ семействъ богатаго петербургскаго домовладвльца, Якова Дмитріеввча Арваутова. Впослвдствіи переписка между ними стала рђже. Кремневъ звалъ своего друга обратно въ Россію, не скрывая отъ него своего неодобренія, по случаю его долгаго пребыванія «за рубежемъ».

Вотъ почему Невинъ, вернувшись въ Россію, не извъстилъ объ этомъ предварительно своего друга. Онъ не рєпился сообщить ему, что возвращается только на короткое время, чтобы устроить своп двла и, быть можеть, навсегда увхать за границу. Опъ хотђлъ явиться къ другу сюрпризомъ, надъясь лучше лично объясниться съ нимъ о томъ, чтоे такъ всевластно владЂло его умомъ и сердцемъ за послъдвіе прожитые годы.

## IV.

Іетръ Нвколаевичъ очнулся. Карета вы'ххала на Больтую Морскую п гладко покатилась по тордовой мостовой. Переъхавъ Невскій, ова остановилась у подъвзда гостинницы. Нбсколько минутъ спустя, Невинъ, оставшись одинъ въ завятой пмъ комнатъ, первымъ дђломъ. принялся писать Кремневу о своемъ пріъздє и о намбреніи навъстить его на слЂдующій день.
«Мой дорогой Родя, -писалъ онъ, -я въ Петроградъ! Только что пріъхалъ и сердде настоятельно требуетъ сввданія съ тобон. Буду у тебя завтра около часу. 0 многомъ хочется поговоритъ съ тобою, хотя свиданіе это сильно смущаетъ меня. а почему-ты знаешь. Твой Петръ».

Запечатанъ письмо, Петръ Николаевичъ приказалъ человвку немедленно опустить его въ ящикъ и вмљстъ съ тьмъ велблъ подать себ' ужинъ. Затвмъ овъ принялся за туалетъ. Онъ вынулъ изъ сакволжа цвлый арсевалъ туалетныхъ прқнадлежностей и методично разставилъ ихъ на комодф передъя зеркалоуъ. Вымывшись, онъ досталъ изъ сундука изящнуџо фланелевую тужурку, выпитыя туфли, и занялся переодъваніемъ. Онъ только что успвлъ окончить свой туалетъ, какъ лакей вошелъ въ комвату, неся большой серебряный подносъ съ заказаннымъ ужиномъ и бутылкой краснаго вина.

Освбд还ельствовавъ, что все имъ заказанное было подано, овъ велблъ человвку больше его не безпокопть и заперъ дверь

на ключъ．Съ апетитомъ откушавъ поданный фпле，запивая его красвымъ виномъ，Петръ Николаевцчъ налилъ себъ стаканъ крєпкаго чаю и закурилъ ароматическую авглійскую сигару． Затъмъ，уютно расположившись на диванъ，онъ предался сво－ имъ мыслямъ．Тяжелое настроеніе теперь смъвилось для него какой－то сладкой мечтой о настоящей дыйствительности．Какой полной чатей неожиданнаго счастья явились для него эти три года，проведенные имъ на чужбинь！．．Ему казалось，что каж－ дая минута этого времени врвзалась въ его памяти яркимъ， осязательнымъ，жизнерадостнымъ моментомъ．Улыбка освђтила его черты．Онъ вспомнилъ цввтущеө，полное и доброе лицо своей квартирной хозяйки въ Лондовъ－Mrs Williams－и уют－ ный уголокъ среди ковровъ и тропическихъ растеній，гдъ онъ звмой отдыхалъ послћ обұда，лежа на удобномъ rocking－chair， около горящаго камина．Добрая Mrs Williams！Ова нав九рное и теперь о немъ думала，заботливо слъдила за нимъ издалека， ждала его возвращенія．Да онъ вернется，онъ ужь не могъ не вервуться！

Јидо Петра Николаевича стало какъ－то и свђтлъе，и со－ средоточеннъе．Онъ вспомнилъ и о другомъ．．．Опустивъ рукк во внутренній кармавъ своего вестона，онъ вынулъ больто⿺夂 кожаный бумажникъ и досталъ изъ него небольшую рамку съ вложенной въ нее фотографіей．Овъ остановилъ долгій взглядъ на этой карточкъ．Она изображала прелестную женскую го－ ловку，съ вьющимися густыми волосами，съ нौжно выгляды－ вающими больпими лучистыми глазами．
－Дорогая миссъ Алисъ！－тихо прошептали его губы． Петръ Николаеви＇чъ сталъ вспоминать шагъ за тагомъ все свое заграничное пребываніе．И вотъ что овъ вспомнилъ．При отъ－ вздъ иаъ Петербурга，онъ отправился сперва въ Швейцарію， въ Montreux．Вфъзжая въ первый разъ за граниду и сразу поселившись въ янномъ изъ самыхъ живописныхъ уголковъ Европы，Петръ Нкколаевичъ поддался такому очарованію，что писалъ другу：«я испыталъ чувство，которое，по моему инжнію， долженъ испытываңь гръшникъ，еслибы онъ случайно попалъ въ рай»．Зд九сь овъ расцввлъ и твломъ，и душой．Нелюдимость его совсъзъ пропала；онъ сталъ искать общества，принималъ участіе во всъхъ загъваемыхъ горныхъ әкскурсіяхъ и пикни－ кахъ，совершалъ пڭшеходныя ！прогулки по окрестностямъ，

ночуя въ горныхъ деревушкахъ, или отправлялся кататься ва парусноћ лодкъ по бирюзовой поверхности живописнаго Женевскаго озера.

Въ отелъ (гдћ онъ остановился) съ твнистымъ садомъ, спускавшимся на берегъ озера, было много путешественниковъ, пріъхавшихъ возстановить здоровье благод角ельнымъ воздухомъ өтой чудной мвстности. Между ними находились двъ англичанки: Mrs Hamilton-мать п дочь. ІІребываніе въ Montreux было предписано докторами дочери, миссъ Алисъ, прелестной 18 -льтней дывупкъ, изящной и нъжнои, какъ севрскіи фарфоръ, и при этомъ ръввой и веселой, какъ мальчикъ. Mrs Hamilton вڭсколько разъ въ день должна была съ тревожнои любовью отыскивать свою пропавшую въ саду дочь, забывпуюся въ какихъ нибудь играхъ, чтобы поднести ей, по предписавію доктора, стаканъ молока съ какими-то возстановдяющими каплями.

- Ты удивитөльная больная!- нЂжно жүрила она дочь.

Впрочемъ, снадобье, или--всего вфроятнъе-чистый воздухъ и молодость скоро совсъмъ возстановили здоровье дъвупшки п румянецъ заалђлъ на ея молочномъ лицъ. Невинъ оказался ихъ сосыдомъ за table d'hôte п скоро не только познакомился съ ними, но, -какъ говорили прочіе гости,-сталъ пхъ сагаыliere servante. Онъ узналъ отъ Mrs Hamilton, что мужъ ея стоялъ во главъ большаго комерческаго дъла въ Лондовъ п
 чтобы мать и дочь не получали отъ него писемъ.
$\mathrm{B}_{ъ}$ этомъ пріятномъ обществћ два мфсяда прошли для Петра Николаевича, какъ сонъ. Пробужденіе явилось для него въ день отъъзда милыхъ знакомыхъ. Онъ уєзжали на морскія купанья въ съверную Франдію. Разставаясь съ ними, Неввнъ почувствовалъ, что знакомство ихъ успвло перейти почти въ дружбу. При прощаніи, Mrs Hamilton взяла съ Невина слово, что онъ пріъдетъ осенью въ Лондонъ повидаться съ ниии.

- Вы увидите, что англичане не такіе холодвые эгопсты, какъ о нихъ привыкли думать,-замђтила она.
- Да, и вы должны непремънно довести до конда вашп уроки русскаго языка со мной,-прибавила миссъ Алисъ самыщъ серьезнымъ тономъ, поднося къ розовому личику великолбпный букетъ изъ желтыхъ розъ, поднесенный ей Неввнымъ на прощанье.

Не беаъ грусти вервулся къ себъ въ этотъ день Петръ Николаевичъ，проводивъ по желъзной дорогв свопхъ дамъ за нысколько станцій отъ Montreux．Спустя нбсколько дней，овъ самъ покинудъ Швейдарію，нашравляясь въ Парижъ．Оттуда овъ пвсалъ Кремневу：„Парижъ для насъ русскихъ－не чуж－ дый городъ！Слишкомъ много парижсваго встръчается въ Пе－ тербургъ．Къ сожагънію，это заимствованіе касается главнымъ образомъ парижскихъ развлеченій．Но здћсь，на мъстъ，то，чтঠ̀ привято называть парижскою жизнью，какъ－то исчезаетъ въ могучемъ водоворотв промышленнаго и умственнаго движенія»．

Петръ Николаевичъ такъ увлекся имевно этой серьезной стороной Парижа，посъщая библіотеки，музеи，ученые и артис－ тическіе кружки，что незамбтно прожилъ въ немъ до осени， дјмая сначала остаться только на мђсяцъ．Въ это время онъ， однако，не забывалъ о своихъ англійскихъ друзьяхъ，хотя п не имвдъъ возможности переписываться съ ними，не будучи зна－ комъ съ главой семейства．Въ конц迷 сентября Невинъ отпра－ вдлся въ Лондонъ．Здысь онъ на первыхъ порахъ совсьмъ по－ терялся．Нૐсколько днеи подъ рядъ онъ положительно не въ состояніи былъ совладать съ своими мыслями．Онъ чувство－ валъ себя какой－то посторонней букашкой，попавшей случайно въ кишащій жизнью громадный муравейникъ．Чтобы скоръе выйти пзъ этого состоянія，послб в旭колькихъ дней шатанія по улидамъ Лондона，онъ послалъ телеграмму Mrs Hamilton，жив－ шей съ мужемъ и дочерью въ загородвомъ предмњстьъ，из－ в九щая о своемъ прибытіи и прося позволенія сдвлать имъ визитъ．На слбдующій же день，едва Невинъ успвдъ одвться， кагъ ему доложили，что какой－то господинъ ждетъ его въ гос－ тинной．Войдя въ гостинную，Петръ Николаевичъ увидвлъ вы－ сокаго джентльмена съ привьтливымъ и сосредоточеннымъ лицомъ．
－Я Hamilton，－отрекомендовался незвакомецъ，въ то же время задавая Невину такөе әнергичное рукопожатіе，отъ ко－ тораго у него пальды захруствли．

Потомъ，безъ дальнъйшпхъ объясненій，онъ продолжалъ：
－Довольно ли вамъ полчаса，чтобы уложить ваши вещи？ Въ это время а успъю съъздить въ Сити，въ свой оffice，и оттуда заЂду за вами．

Невинъ не сразу понялъ，чего хотълъ отъ него мистеръ Hamilton．

ђхать－куда и зачъмъ？Тогда мистеръ Hamilton въ в屯сколь－ кихъ словахъ объяснилъ ему，что онъ не потерпитъ，чтобн Невинъ，выказавшій такъ много вниманія и любезности его жен冘 и дочери，когда онћ однћ жили за границей，оставался здъсь，въ этомъ скучномъ отелъ．Всъ возраженія Невина были отвергнуты п онъ долженъ былъ сдаться．

Акуратно，по англійски，мистеръ Hamilton пріћхалъ обратно ровно черезъ полчаса．Усадивъ Невина рядомъ въ свой изящ－ ный кабріолетъ，съ сидъвшимъ позади грумомъ，мистеръ На－ milton самъ правилъ и быстрой рысью пустилъ кровнаго ры－ сака．Выбравшись изъ лабиринта лондонскихъ улицъ，они по－ фхали обширнымъ паркомъ，выфхавъ изъ котораго，скоро остановились передъ красивымъ домомъ въ готическомъ стиль， плотно обросшемъ снаружи ввчно зеленъюшимъ плющехъ． Еще издали Невинъ замねтилъ на крыльдъ Mrs Hamilton съ дочерью．

Опє радушно привєтствовали его，какъ старые друзья，а на корсажъ миссъ Алисъ Невинъ замътилъ приколотую жел－ тую розу．И это маленькое обстоятельство значительно усилило радость его свиданія．Нъсколько минутъ спустя，Невинъ，под－ нявшись въ отведенную ему комнату，занялся своимъ туале－ томъ，чтобы затьмъ спуститься въ столовую къ завтраку．

А далъе？Далъе началось для него легкое，радостное суще－ ствованіе，которое скоро сдЂлалось «сладкою привычкою жвть． Онъ сошелся съ мистеромъ Hamilton＇омъ，съ его знакомымв， п вполнъ освоился съ англійскими нравами и обычаями，ко－ торые притлись ему по сердду．«У англичанъ，－писалъ онъ Кремневу，－я встрвтилъ то，чего не вбдалъ у другихъ．Это－ любовь къ родинв，доходящая до религіознаго экстаза，до обо－ жанія．Хорошо на это посмотр安ть даже со стороны．И，живя среди нихъ，невольно дђлаешься англоманомъ»．

Результатомъ такого самочувствія Невина былъ слвдующій ръшительный поворотъ въ его судьбъ．

По предложенію м－pa Hamilton＇а，состоявшаго во главъ больтаго экспедидіоннаго дъла，онъ принялъ мъсто въ его office＇ظ．

Тогда онъ нанялъ квартиру въ Спти，недалеко отъ мъста своей службы，а каждое воскресенье проводилъ въ семействъ Hamilton＇овъ．Незамътно онъ втянулся въ свою работу и рђ－

пилъ окончательно поселиться въ Ловдонъ．Теперь онъ вервулся въ Петербургъ лишь затъмъ，чтобы ликвидировать свои денежнняя дъла．Онъ ни въ одномъ письмъ къ Крөмневу не упомянулъ 0 миссъ Алисъ．ВŁдь Кремневъ могъ подумать，что онъ влюбился въ нее！ Но этого совсъжъ не было．Кромъ симпатіи，онъ никакого болбе серьезнаго чувства къ ней не питалъ．Да п она была еще такъ молода，такъ беззаботна，что игра въ лонъ－тенисъ，казалось， одна всец务о наполняла п поглощала ея душу и сердце．Она его не любила；－въ әтомъ онъ былъ јвъренъ．Она постоянно путила надъ нимъ по поводу писемъ къ нему Кремнева， говоря，что это нав九рно были письма его возлюбленной въ Петербургъ．А，вмъсть съ твмъ，घногда ова бросала на него такіе нъжные взгдяды．．．И теперь，передъ его отьъздомъ， она，по секрету отъ родителей，дала ему свою фотографиче－ скую карточку．И въ ушахъ Невина зазвенъдъ нєсколько дрог－ нувшій серебристый голосокъ ея，когда она прощалась съ нимъ на станціи Charing－Cross．
－О，возвращайтесь скоръе！－тоскливо произнесла она．
И много еще сладкихъ грёзъ，одна за другои，возставали въ памяти Петра Николаевича；и долго еще сидظлъ онъ，не рфшаясь двинуться съ мћста，задумчиво слбдяя за годубыми кольцами дыма，плавно взвивавшимися къ верху отъ догорав－ mей въ его рукъ сигары．．．

## V．

На слбдуюмій день по пріъздъ въ Петербургъ，ровно въ часъ，Невинъ остановился на извощикт у двухъәтажнаго кра－ сиваго особняка на Сергіевской улицх，принадлежащаго Якову Дмитріевичу Арнаутову．Не безъ внутревняго волненія спро－ силъ онъ подбъжавпаго къ нему ливрейнаго твейдара，дома лв Родіонъ Михайдовичъ Кремневъ．
－Пожалуйте сюда，－отвћтидъ тотъ вћжливо．－Они гово－ рили о васъ．．．Вы господинъ Невинъ будете？－И，не ожидая отв九та，провелъ Петра Николаевича къ особому подъъзду въ воротахъ．
－Пожалуйте во второй этажъ，－объяснидъ онъ．

Невинъ подвялся по свбтлой, чистои льстницъ п оставовился передъ дверью съ впзитной карточкой Кремнева, оттиснутой славянскои вязью. Петръ Николаевичъ позвовилъ. Дверь отворилась и ва порогв предстала передъ нимъ фигура Родіона Михайловича.

- Дорогой Родя!-съ радостью воскликнулъ Невинъ, желая обнять друга. Но Кремневъ ввелъ его въ переднюю.
- Не на порогъ! - замвтилъ онъ, стараясь скрыть свое волневіе.

Послв троекратнаго дружескаго цблованія, Кремневъ взглянулъ на товарища.

- Хоть ты и писалъ, что тамъ расцвблъ, но я не замъчаю этого, - проговорилъ Кремневъ, любовно глядя на He вина.
- Здъсь, внутри, расцвблъ, -отвътилъ ему Невинъ, улыбаясь. - А ты такъ потолствлъ. Настоящбмъ московскикъ боя. риномъ гдядишь!

И дъйствительно, со времени ихъ разлуки, Родіонъ Михайловпчъ значительно окръпъ, раздался; его лицо и вся фигура были красивы своимъ спокойствіещъ и внутрөнней силои.

- Ну, входи, что же ты!-обратился къ нему Кремневъ, помогая снять пальто.

Они вошли въ обтирную гостинную, убранную ковракв, портьерами и дорогою мебелью.

- Вцдишь, какъ я нынче живу, -съ напускной важностью сказалъ Кремневъ, пироко проводя рукой кругомъ.-А тамъ моя спальня, - показалъ онъ на сосвднюю комнату.
- Я отъ души за тебя радъ,-отвьтилъ Невинъ, оглядывая обстановку. - Комфортъ тоже не посльднее двло.
- А ты думаешь, я въ самощъ дђлъ этимъ дорожу? - весело засльялся Кремневъ, - лучше садись-ка сюда, вотъ въ это удобное пресло, и скажи мнв: совсьмъ ты сюда вернулся пли ньтъ?

Голосъ Кремнѐва при этихъ словахъ перемънился и онъ виимательно взглянулъ на товарища.

- Позволь мнъ теперь не отвбтить на твой вопросъ, Родя, 一молвилъ Невинъ, чувствуя нькоторую робость;-во-первыхъ, я теперь недолго у тебя останусь. Отъ тебя собираюсь съђздить на могилу матери, а, во-вторыхъ, я п нө въ

состояніи говорить о всемъ этомъ. Но я тебя буду ждать сегодня вечеромъ у себя. Тамъ все разскажу, открою тебћ вск мою душу, какъ другу, мнъніе котораго мнъ безконечно дорого. Такъ ты придешь?

Кремневъ помолчалъ п глубоко вздохнулъ.

- Бонечно, приду, -отвђтилъ онъ наконецъ. -Гдъ же ты остановился: В $\mathrm{B}_{ъ}$ своей квартиръ?
- Ньтъ, остановился пока въ «Hôtel de France»... можетъ быть, позже переберусь, - неувъренно отвътилъ Невинъ. - По правдв сказать, не тянеть меня на старое пепелище. Да что говорить! Скажи инд, Родя, чтоे твоя мать, сестра?
- Мать здорова, а ртъ «римской гражданки» къ тебъ есть порученіе. Она намђревается открыть въ Москвъ школу и для этого хочетъ свять весь твой домъ. Она просила меня узнать твои условія.
- Опять этотъ домъ!-съ досадой воскликнулъ Невчнъ. Право, я не радъ, что и связался съ нимъ. И все пзъ-за тебя, изъ-за твоего упрямства. Я же сто разъ говорилъ и писалъ тебъ, что домъ этотъ твой: для тебя я его и купилъ. Дђлай изъ него, чтд хочешь. ВЂдь ты мевя просто мучишь твоими счетами...
- Ничего, помучься, это бываетъ полезно, -отвьтилъ ему Кремневъ. - Зваепь-suum cuique. А года черезъ два-три, я, можетъ быть, и куплю его у тебя. Это будетъ другое дظло... Здьсь я хорошо зарабатываю, хоть и не въ гувернеры готовился... - замђтилъ овъ задумчиво. - Но противъ рожна не пойдешь. Впрочемъ, труды мои не напрасны: Володя, мой воспитанникъ, мальчшкъ даровитый, хорошая натура.
- Разскажи мнъ, Родя, кто эти Арнаутовы? Ты мнб только вскользъ объ этомъ писалъ,-спросилъ Невинъ.
- Изволь, даже обрисую ихъ, если хочешь, - отввттилъ Кремневъ. - Папаша нашъ, Яковъ Дмитріевичъ, баринъ лътъ $60-\mathrm{Tи}$. Въ молодости былъ, кажется, гусаромъ, дослужился до чина гвардейскаго поручика п вышелъ въ отставку. Съ этого момента до 40 -лбтняго возраста, когда оні жөнился, трудно прослвдить, чњмъ собственно онъ занимался. Во всякомъ случађ, по его разсказамъ, это былъ бурный періодъ въ его жизни. То овъ участвуетъ въ какой нибудь комисіи въ Петербургъ, то онъ въ Венеціи на говдолъ катается при лунномъ сввтъ,

то опять въ Россіи, гдћ въ саратовской губерніи учреждаетъ конный заводъ; то онъ въ Парижъ въ извъстномъ ресторавъ наслаждается блюдомъ изъ молодыхъ кабанччковъ... но такихъ кабанчяковъ, которые до сихъ поръ не выходятъ пзъ его памяти. Что же касается его научныхъ п литературвыхъ воззръніи, то они весьма своеобразны. Такъ напримъръ, онъ тебъ скажетъ, что Толстой уже не существуетъ, да п видъть его никто не видитъ, а выпусваютъ подъ его именемъ бропюры какіе-то анонимы изъ разныхъ вредныхъ сектъ. Потому всв әти «Крейцеровы сонаты», «Пдоды просвбщенія» и проч. слъдовало бы, по его мнънію, сжечь. А о холеръ онъ того миъвія, что она непремъвно попадаетъ въ человъческіи организмъ черезъ носъ. Словомъ, чтд называется, въ полномъ смыслб баринъ, -заключилъ Кремневъ, смђясь. -Жена его, Авна Өедоровна, гораздо моложе своего мужа; ей льтъ 40 съ небольшимъ. Не будь того воспитанія, которое ей дали,-пожалуй, изъ нея могла бы выйти женщина умная и дђльная. Но вмьсто әтсго въ головъ ея какой-то сумбуръ, которымъ вообще отличаются наши петербургскія св京скія дамы. Тутъ есть слбды такихъ разнородныхъ әлемевтовъ, вліявшихъ на нее съ дбтства, что п самый тонкій псххологъ не разберется въ пихъ. Представь себъ свЂтскую даму, которая почему-то считаетъ умнымъ или моднымъ всегда поносить свђтъ п его искушенія, считающая себя архиправославной, но превозвосящая то католицизмъ, то протестантизмъ, а иногда даже п буддизмъ; на словахъ ратующая за общее равенство, а на дұлб довольно спесивая съ меньтей братіей, а порой нвсколько и тиранка. При всемъ томъ, прелюбезная дама п по своему любящая своихъ дђтей. Во всякомъ случав, кормитъ и одъваеть ихъ хорошо... Единственвая дочь ихъ, Наталья Яковлевна, дввушка 19 льтъ. Ова умная, живая и красивая. А чтоे пзъ нея выдетъ? Трудно сказать. Наконедъ, братъ ея Володя,-какъ я тебє говорилъ,-мальчикъ способный и хоротій. Надбюсь, что изъ него выдетъ хоротій человбкъ. Есть еще въ семьъ нашей одва изъ твовхъ новыхъ соотечественницъ, -пошутвлъ Кремневъ, -миссъ Суанъ, компаньонка прп Натальъ Яковлевнъ. Не знаю, каковы англичане вообще, но долженъ сознаться, что имђющійся у насъ экземпляръ - вполнб хорошаго качества, дђльная "особа. 0 себъ скажу, что меня здђсь любятъ и я

пользуюсь даже нбкоторымъ авторитетомъ. Такъ я посовбтовалъ Явову Дмвтріевичу, вмђсто того чтобы проводить льто въ отвратительныхъ петербургскихъ дачныхъ мьстахъ, пріобръсти небольшое имъніе подъ Москвою. Онъ мевя послушалъ, и вотъ второй годъ мы живемъ лътомъ въ деревнъ.

Невинъ съ интересомъ слушалъ своего друга.

- Вотъ әто хоротее двло! -живо прервалъ онъ Кремнева. Необходимо имђть съ родиной вещественную связь, корви пустить... Вся бछда нашего дворянства, что оно - дворянство безъ дворовъ. Нельзя такъ жить... какими-то миражамд... добавилъ онъ задумчиво. Въ эту минуту кто-то постучалъ въ дверь.
- Войдите,-сказалъ Кремневъ, обернувпись.

Это была Анна Өедоровва.
Она была элегантно одђта въ простое, но изящное темное шерстяное платье, оттьвявшеө ея бвлое, еще привлекательное, лицо.

- Pardon, - проговорила она, останавливаясь у двери при видъ гостя. -Я, кажется, вамъ помђшала.
- Позвольте вамъ представить моего друга, Петра Николаевича Невина,-сказалъ Кремневъ, вставая.

Невинъ поклонился.

- Ахъ, я столько слышала о васъ, мсьё Невинъ, отъ Родіона Михайловича!-быстро заговорила ова, протягивая ему руку. -Вы, кажется, только что вернулись изъ-за границы. Счастливый вы человъкъ... Вотъ гдъ живутъ, не то, чтд у насъ!
- Ну, я съ вами несогласенъ, Анва Өедоровна, - прервалъ ее Кремневъ. - Пересөлите къ намъ французовъ, они и у насъ заживутъ. Тутъ за-гравица непричемъ. Мы-то не умъемъ пользоваться даже тъмъ, что̀ имъемъ...
- Я вижу, вы хотите поспорить со мной, Родіонъ Михайловичъ, а я совсъжъ не расположена... - отвътила, смъясь, Анна Өедоровна. -Я хотвлла предложить вамъ пођхать съ нами вечеромъ на концертъ. Но вы, ввроятно, пөжөлаете провести вечеръ съ мсьё Невиннмъ?
- Да, прошу васъ, Анна Өедоровна, извинить меня, сегодвя: я, къ сожалвнію, не могу воспользоваться вашшмщ любезнымъ предложеніемъ, - произнесъ Кремневъ.
- Такъ до свиданія! Боюсь помъшать ватей бесбдұ. На-

дъюсь，мы будемъ съ вами знакомы，не правда ли？－обратв－ лась она къ Невину．

Тотъ побнагодарилъ．
－Вотъ тебъ и Анна Өедоровна Арнаутова，－сказалъ Кремневъ，когда они остались одни．－Какъ впдить，дауа весьма любезная．Но ужь эта любезность，эта любезность＇．．－ замђтилъ Кремневъ，покачивая головой．
－Ты，кажется，кстати и Анву Өедоровну обучаешь，－за－ мвтидъ Невцнъ，улыбнувпись．
－Къ сожалъвію，взрослыхъ не перевоспитаешь，－отвь－ тилъ Кремневъ．

Невинъ собрался уходить．
－Приходи же пораньте，я буду все время дома，－ска－ залъ онъ，прощаясь．
－Подожди，я тебъ покажу моего Володю，－удержалъ его Кремневъ и вышелъ пзъ комнаты．

Онъ скоро вернулся въ сопровожденіи воспитанника．Это былъ здоровый мальчикъ лбтъ 14 ，съ румянымъ，веселымъ лицомъ．
－Ну－ка，поговори съ нимъ по авглійски：правда ли，чть овъ хорошо знаетъ этотъ явыкъ，какъ увъряетъ миссъ Суанъ．

Кремневъ подвелъ мальчика къ Невину．Тотъ ласково съ нимъ поздоровался и обмънялся нъсколькими фразами ио англійски．Володя отвєчалъ бойко，не запинаясь，и Невенъ вполнє одобрилъ его успъхи．
－А куда вы готоввтесь поступить？－спросадъ онъ его． Мальчикъ засмфялся п вопросительно взглянулъ на Кремнева．－ Да покуда никуда，－отвڭтилъ овъ，продолжая смъяться．
－Какъ такъ никуда？－удивился Невинъ．
－Совершенно в孔рно，－отвђтвлъ за него Кремневъ．－Во－ просъ этотъ мы еще успъемъ ръшить．А ты вотъ посмотрьлъ бы，какъ онъ токарничаетъ，нав九рное одобрилъ бы；мы вбдь не для блажи это дъ̆лемъ п годика черезъ два будемъ дер－ жать экзаменъ въ ремесленномъ училищъ на полученіе фор－ меннаго аттестата．
－Славный мальчикъ ты что 木е его по толстовски вос－ питываешь？－спросилъ Невинъ Кремнева，когда Володя ушелъ．
－Пожалуй，－отвбтилъ ему тотъ．－Обучаться ремеслу по－ лезно не долько для твла，но п для духа．Mens sana in cor－ pore sano．

- А какъ относится къ этому отецъ?-спросилъ Невинъ.
- Сперва, когда внесли всъ эти инструменти и станки, онъ было на меня накинулся, называя меня чуть ли не нигилистомъ. А когда Вододл, спустя пьсколько мфсяцевъ, приподнесъ ему красавую деревянную рамку для фотографіи, собственнаго изддлія, онъ подаридъ ему золотые часы. Самое трудное при воспитаніи Володи, - вамћтилъ Кремневъ, - это именно отношеніө къ нему родителей. У насъ во взглядахъ родителей на дътей кдадется въ основаніе какоө-то намъренное неуваженіе къ нимъ для поддержанія своего авторитета, а любовь къ нимъ выражается пустымъ баловствомъ... И эта система самая пагубная. Ребенокъ очень чутокъ по части уваженія къ себъ, и по моему это самый сильный рычагъ въ успћхћ правильнаго воспитанія.

Простившись съ Кремневымъ. Невинъ отправился на Волково кладбище помолиться на могиль матери. Отедъ өго былъ похороненъ на другомъ кладбищъ. Долго молился онъ на дорогои могилћ и одно нєжное воспоминаніе безъ примъси сердечнои горечи наполнило его душу.

Въ 8 часовъ вечера Невинъ сидђлъ въ своей комвать въ ожидавіи друга. На него опять нашло тяжелое томленіе, совсбмъ забытое имъ въ посльдвіе годы. Къ тому же предстоявшее объясненіе съ другомъ волновало его.

- Нужно ему сразу все высказать, -рڭіпилъ онъ. Въ коридоръ послышались таги. Это былъ Кремневъ. Когда онъ вошелъ въ комнату, раздылся и сђлъ, между ними на нњкоторое время водворилось молчаніе.
- Зеачктъ ты снова ућзжаешь!-произнесъ наконедъ Кремневъ.
- Да, вду... - отвЂтилъ Невинъ напрямикъ.

Кремневъ грустно посмотрвлъ на него.

- Я знаю, повбрь мнъ, все, что̀ ты хочешь сказатьначатъ Неввнъ. - И все это вђрно, все это я самъ сознаю. Здъсь вопросъ не въ томъ, какъ я долженъ бы поступить... Эхъ, Родя! знаешь, я, гакъ птенецъ, вылетъвшій слишкомъ рано изъ гнбзда. Быть можетъ, онъ п погибнетъ вдали отъ родной вєтки, но, цакъ ты его ни сажай въ гнъздо, онъ все будеть вылетать изъ него: манятъ его неудержимо зеленыя поля, шумящія дубравы, вольный воздухъ, которымъ опъ

успблъ уже надышаться！．．Ты скажешь，что это поэзія；но развъ поэтъ не объясняетъ сердцемъ того，чего не объяснишь умомъ？－Петръ Николаевпчъ поднялся п взволнованнымъ голо－ сомъ продекламировалъ：

> Нб̈тъ，вамъ наскучпли н்ивы безплодныя．．．
> Чужды вамъ страсти ш чужды страданія；
> Вڭчно－холодныя，вбчно свободныя，
> Нєтъ у васъ родины，нђтъ вамъ изгнанія．

Кремневъ слушалъ товарища，сқвинувъ брови．
－«Нивы безплодныя»！но кому же ихъ засввать，какъ не намъ съ тобой？－пропзнесъ онъ．－Пусть жатву соберутъ наши двтти и внуки．Намъ же надо съять зерно нравственной силы，чтобы выросло изъ него новое покол木віе，крбпкое，здо－ ровое，не похожее на прежнихъ развинченныхъ слабняковъ или энергическихъ держимордъ．Развє въ этомъ самоотверже－ ніи ныть также могучей поэзіи；въ этой надеждћ развћ нельзя почерпнуть достаточныхъ свлъ！
－Родя，ты сильнће меня，ты человъкъ инаго закала，чъмъ я，－съ грустью произнесъ Невинъ．－Наконецъ，у тебя есть мать，сестра，которыхъ ты любишь и они тебя любятв；а я здђсь одинъ，для всђхъ чужой，и мн屯 вс屯 чужіе．．．
－Да кто же теб末 мోшаетъ обзавестись своей семьей？ты еще молодъ，средства у тебя есть，полюби и женись，－возра－ зилъ Кремневъ．
－Ну，а дальше что же？－спросилъ Невинъ．
－А дальте？а дальше：купи имъніе，да поъзжай въ де－ ревню－тамъ дъла，живаго дђла，непочатый уголъ，а въ ра－ ботникахъ большой недостатокъ，－убђжддалъ Кремневъ своего друга．

Невинъ молчалъ．«Полюби и женись»－мысленно повто－ рялъ онъ слова Кремнева，и воспоминанія о проведенномъ времени въ семействє Гамильтонъ точно волною охватили его． Онъ не въ силахъ былъ удержаться，чтобы не подвлиться со своимъ другомъ этими дорогими для него воспоминаніями，и сталъ горячо разсказывать ему обо всемъ：о своей жизни за гранидеи，о тепломъ，сердечномъ отнотеніи къ нему англій－ скаго семейства Гамильтонъ，о своихъ занятіяхъ въ ковторв мистера Гамильтова． 0 миссъ Алисъ онъ，впрочемъ，умолчалъ．

Кремневъ молча слушалъ Невина и, когда тотъ кончилъ, онъ только сказалъ ему:

- ЖалЋю объ одномъ, что все это ты встрұттлъ не здъсь, на своей родинъ, а въ чужихъ краяхъ, -п, подумавъ съ минуту, спросилъ Невина:
- А скоро ты думаешь возвратиться туда?
- Да съ мћсядъ пробуду здъсь, -отвђтилъ Невинъ.
- Звачитъ, еще побесъдуемъ!-радостно произнесъ Кремневъ, - ву, а теперь мнф пора... Да, чуть было не забылъ передать тебв: Анна Өедоровна просила тебя послъ завтра на объдъ. Ты будешь, надбюссь?
- А будетъ у нихъ кто нибудь?-спросилъ Невинъ.
- Баронъ тамъ одинъ будетъ п, кажется, больше никого.
- Какой баронъ?-полюбопытствовалъ Невинъ.
- Остзейскій баронъ Кравенъ, даже фонъ-Кравенъ, - пъсколько провически замътилъ Кремневъ. - Придешь-увбдишь.

Невинъ согласился и просилъ Кремнева поблагодарить за него Анну Өедоровну.

Когда шаги Кремнева затихли въ отдаленіи коридора, Петръ Николаевичъ задумчиво сблъ къ письменному столу, а потомъ, очнувпись, досталъ листъ почтовои бумаги п сталъ писать длинное письмо мистеру Гамильтону.

## VI.

Наканупє того дня, въ который онъ былъ пригламенъ объдать къ Арнаутовымъ, Невинъ занялся своими дђлами. Утромъ онъ заћхалъ въ свою квартиру на Надеждинскую улицу, гдв были сложены его вещи. Новый пвейцаръ, поступившій на мбсто во время его пребыванія за границей, сперва не согласился его впустить, признавая за хозяина только Кремнева, приходившаго каждый мбсяцъ платить за квартиру. Чтобы разрвшить недоразумъніе, Невину пришлось обратиться къ самому домовладъльду. Петръ Николаеввчъ увидбълъ въ этомъ приключеніи нєкотораго рода знаменье. «Видно, не судьба мвв вернуться домой! - подумалъ онъ.

Оставшись одинъ въ квартиръ, овъ свлъ, не раздظваясь, на широкое кресло, покрытое пожелтьвшимъ отъ времеви

чехломъ, съ грустными чувствами глядл на зашыленную, столь знакомую обстановку, среди которой протекла его мододость. Онъ вспомвилъ кабинетъ отда, пріемы просителеи, являвшпхся ходатайствовать о мбстахъ и казавппихся ему всегда какими-то запуганными п жалкими. Онъ вспомнилъ смерть отца, его похороны, холодно-приличные некрологи въ газетахъ о его дђятельности, а тамъ-молчаніе, забвеніе, полное исчезновеніе навЂки. Еще одно воспомиваніе быстро пронеслось въ его памяти. На слвдующій день посль похоронъ, какая-то незнакомая ему среднихъ лбтъ женщина, съ краснымъ лицомъ, вульгарныпи чертами и манерами, настояла увпдється съ нимъ. $\mathrm{C}_{ъ}$ какой-то слезливой наянливостью она объяснила ея давнее знакомство съ покойнымъ отдомъ п для докавательства вынуда изъ находившагося въ ея рукахъ кожанаго нбточка письмо къ ней отда, которое Петръ Николаевичъ отказался прочесть.

Онъ вышелъ въ другую комнату, положилъ въ конвертъ пятьсотъ рублей и велђлъ лакею передать ихъ этой женщинъ. Съ твхъ поръ онъ ея п не впдалъ.

Петръ Николаевичъ поднялся.

- Все әто нужно продать, - ръппилъ онъ и, выдя ва лбєстницу, возвратилъ ключъ твейцару.

Изъ квартиры Петръ Николаевичъ поъхалъ на Невскій, въ бавкирскую контору. Тутъ онъ увналъ, что акціи, въ которыхъ находился его капиталъ въ послЂднее время, упали и, на его заявленіе о желаніи реализировать эти бумаги, ему совътовали обождать. Онъ п рфшшлъ совершпть эту операдію только передъ самымъ своимъ отъъздомъ. Оттуда Петръ Николаевичъ пођдалъ сдђлать визитъ Арнаутовымъ; но, подъъхавъ къ пхъ дому, узнанъ отъ мвеейдара, что господъ не было дома и онъ оставилъ двъ визцтныя карточки. Къ Кремневу онъ не зашелъ, отчасти потому, что не жөлалъ отрывать его отъ занятій, отчасти, чтобы подчеркнуть исключптельность своего визита Аннь Өедоровн'ь и ея мужу.

Петръ Николаевичъ опять подхалъ на Невскій, купилъ у Mellier н九сколько новыхъ англійскихъ и франдузскихъ книгъ, а затъщъ вернулся оббдать въ свою гостинниду. Вечеромъ онъ отправился въ Александринскій театръ. Ему хотьлось услытать русскій языкъ, видђть руссккхъ актеровъ и, не смотря на безсодержательность даваемой пьесы, пзображавшей накіe-

то ресторанные нравы съ трагпческои смертью геропни, онъ остался весьма доволенъ своимъ вечеромъ.

На сьддующіи день, когда Петръ Николаевпчъ вернулся въ гостинницу къ 4-мъ часамъ, пвеицаръ передалъ ему визптную карточку Якова Дмитріевича Арнаутова. На неи, подъ его пменемъ, неровнымъ и крупнымъ почеркомъ было написано нбсколько словъ: «Очень сожалбю, что не застали. Жена и я очень проскмъ къ намъ сегодня на обддъ», причемъ слово «сожалђю» было написано черезъ е. «Ужь не новое ли это правописаніе?» подумалъ Невинъ:-трудно представить себь, чтобы такой видный баринъ, какъ Яковъ Дмитріевпчъ Арнаутовъ, могъ быть безграмотнымъ.

Готовясь идти на обвдъ, Петръ Николаевичъ тщательно занялся своимъ туалетомъ. Въ Англіи онъ привыкъ обращать большое вниманіе на одежду и ему теперь было пріятно думать снова объ этомъ, какъ дълалъ онъ каждыи разъ, когда обвдалъ въ семействъ своихъ милыхъ англійскихъ друзеи. Онъ рђшилъ было надъть свой смокингъ-жакетъ, особенный вестонъ, вошедшіи въ моду за границеи, но, не зная, насколько эта мода вступила въ права въ IІетербургъ, предпочелъ надђть фракъ. Обувшись въ лакпрованныя ботинки и окончивъ свои туалетъ, Невинъ взглянулъ на часы. Бнлъ уже шестой часъ. Желая по дорогв зађхать еще къ парпкмахеру, Петръ Николаевичъ собрался въ путь.

Подъђзжая къ дому на Сергіевскои улицъ, онъ былъ въ никоторой нерфшительности, какъ ему поступить: зайти ли раньше къ Кремневу, или вельть доложить о себь черезъ парадный ходъ? Въ концъ концовъ, онъ рђшился зайти раньше къ Родіону Михайловпчу и прпказалъ пзвощику остановиться у воротъ. На его звонокъ, Кремневъ самъ открылъ ему дверь и радостно привђтствовалъ. Когда они вошли въ кабинетъ, ярко освђщенный двумя лампами, Кремневъ окинулъ товарища довольнымъ взглядомъ.

- Молодецъ! сказалъ онъ, отступивъ на шагъ. -Фасонисто сшито, что п говорить.
- А я боядся, что ты меня осудишь за пзлишнюю элегантность, -отвФтилъ Невинъ, удыбаясь.
- Отчего же осуждать? Нужно быть самимъ собои. По моему, одвнаково смъшени и разжившійся выскочка, стараю-

щійся смахивать на барина, и баринъ, притворяющійся мужикомъ. Говорятъ, нужно «опроститься»-въ әтомъ спасеніе. А это глупость и слабость ума. Это все равно, какъ еслибы изъ жалости къ слб̆пому я себъ выкололъ глаза. Выколоть-то выколю, а потомъ выть буду! Будь бариномъ, если правится, но бариномъ полезнымъ для родины, дћйствительно любящимъ ее. Вотъ эта-то пропаганда намъ и нужна.

Въ әту минуту, въ комвату вошелъ Володя. Поздоровавшись съ Невинымъ, онъ подошелъ къ Кремневу и шепнулъ ему чтото на јхо.

- Хорошо, мы сейчасъ придемъ, - сказалъ ему Кремневъ, м мальчикъ выбъжалъ изъ комнаты.
- Ну, пойдемъ обђдать. Анна Өедоровна насъ ждетъ, пригласилъ Кремневъ.

Изъ кабинета они прошли въ большую студію, гдъ Володя бралъ уроки. Тутъ же находились его токарные станки и разныя гимнастическія приспособленія. Оттуда они вотли на площадку изящной лбстницы, которая вела въ нижній этажъ, гдъ находились: столовая, пріемныя комнаты и аппартаменты Якова Дмитріеввча. На верху же, кромъ Володи и Кремнева, помъщались: Анна Өедоровна, ея дочь и миссъ Суанъ.

Въ ту минуту какъ Кремневъ и Невинъ вышли на площадку лбстницы, съ другой стороны ея быстро отворидась дверь и на порогъ показалась дввушка, просто одђтая въ бълое, съ голубыми лентами, платье. Она видимо торопилась внизъ, но сразу остановвлась, не столько смущенная, сколько озадаченная при видґ незнакомца. Это была Наталья Яковлевва. Кремневъ, дћйствительно, не польстилъ еи, сказавъ Невину, что она очевь красква. И не только красвва была ова чертами, во красива живымъ выраженіемъ души, ярко игравшей въ ея чертахъ. Въ нихъ читались и доброта, и насмбтка, п веселость, близкая къ задумчшвости. И всђфи этими чувствами какъ бы управляли больтіе свро-голубые глаза, обрамленные густыми, темными рђснидами, придававшими ея взгляду ка-кую-то особенную, таинственную прелесть.

- Вотъ такъ кстати!-обратился къ ней Кремневъ, съ особеннымъ дружелюбнымъ оттьнкомъ въ голосъ. -Это мой другъ, Наталья Яковлевна, о которомъ вы, кажется, не разъ слышали, - показалъ овъ на Невина. Дъвушка взглянула лю-

бопытнымъ п пристальнымъ взглядомъ на Петра Николаевича, слегка вспыхнула п протянула ему руку.

Потомъ ова сразу оживилась.

- Простите, Родіонъ Михайловичъ, -сказала она,-я побъгу впередъ. Мамама уже три раза посылала за мной, чтобъ занимать Александра Карловича, а я все мб̆шкаю.-И, легкая какъ птичка, она засъменила каблучками по ступенямъ лЂстницы.
- Какая она хорошенькая, -замђттилъ Петръ Николаевичъ своему другу.
- Ты находишь? - отвбттилъ ему Кремневъ. - Очень пріятно слышать, что послб апглійскихъ красавицъ и русская получвла твое одобреніе.
- Полное одобреніе,-продолжалъ Невинъ:-какіе глаза! Такъ и свбтятъ въ дјшу!

Друзья спустились въ мраморныя съни нижняго этажа, и здъсь Кремневъ открылъ бұлую съ золотыми подосками дверь, ведущую въ гостинвую, гдђ ожидали ихъ хозяева.

Первымъ всталъ и любезно подошелъ къ Невину Яковъ Дмитріеввчъ Арнаутовъ. Полный, осанистыи, съ длинными серебристыми баками и откинутыми назадъ густыми, также бълыми волосами, онъ глядылъ еще очень свђжимъ. А въ красивомъ его лицъ, съ орлинымъ носомъ и черными бровями, навистпими надъ голубыми глазами, проглядывало какое-то молодечество и даже ухарство. Впрочемъ, Яковъ Дмитріевичъ казался бодръе, чъмъ былъ на самомъ дълъ. Онъ страдалъ припадками подагры и красное лицо выдавало излишнее полнокровіе.

- Наконецъ-то мы встръчаемся,-громко засмъялся онъ, подходя къ Невбну и добродушно протягивая ему руку,-а то мы съ вами какъ въ кошку-мышку играемъ: я къ вамъ-ниту, вы ко мнъ-также нбту. Очень пріятно познакомиться. Въдья вашего батюшку Николая Аполлоновича хорошо зналъ. Достойный былъ человъкъ п умнида! Сколько разъ мы съ нимъ въ англійскомъ глубъ, бывало, въ винтъ сражались... Что̀ дълать? нужно намъ старикамъ очищать мђсто молодымъ. Ну, добро пожаловать, ввдд вы, кажется, все въ Англіи жили?

Петръ Николаевичъ хотьлъ отвътвть, какъ Анна Өедоровна приблизвлась къ нимъ.

- Здравствуйте, Петръ Николаевичъ, - поздоровалась она

съ нимъ. Поввольте вамъ представить нашего хоромаго друга баровъ Александръ Карловичъ фонъ-Кравенъ,-указала она на подошедшаго къ нимъ барона. Баронъ былъ высокій, худощавый бловдинъ бछлесоватаго тона, съ холоднымъ взглядомъ маленькихъ голубыхъ глазъ. Онъ только что былъ провзведенъ въ столоначальники. Второй годъ уже онъ былъ знакомъ съ семействомъ Арнаутовыхъ, и Анна Өедоровна выказывала ему очевь замьтное благоволеніе.

- Ну, теперь вы, кажется, со всђми позвакомились,-продолжала она, не обращая внимавія на миссъ Суанъ, которая стояла по близости и не сводила глазъ съ Петра Николаевича, видимо желая съ нимъ познакомиться. Но Анна Өедоровна счвтала, вћроятно, ниже своего достоивства представлять свою гувернантку.
- Изввните меня, мистеръ Невинъ, - вдругъ съ храбростью выступила впередъ миссъ Суанъ, - если я сама себя представлю. Я знаю, что вы только что прівхали изъ Лондона, и мнъ такъ хочется пожать вапу руку,-горячо молвила она по авглійски.
- Очень радъ. Да, я большой другъ вашей родины, Old mother England,-отв立илъ онъ еи по англіиски.
- 0 , я внаю, я это сейчасъ угадала въ вашихъ глазахъ, отвътила миссъ Суанъ, совершенно обрадованная. Въ эту минуту лакей доложилъ, что объдъ поданъ, и всъ перешли въ сосвднюю столовую.

За объдомъ завязался разговоръ.

- Скажите, пожалуйста, Петръ Николаевичъ,- начачъ Яковъ Дмитріеввчъ, -какъ әто вы ухвтрились такъ поладать съ англичавами. Я въ Англіи не бывалъ, мевя всегда стратили авглійскіе туманы и англійскіе plum-pudding'и, но ввдь вообще говорятъ, что авгличане не особенно долюбливають насъ-руссквхъ. Правда ли әто?
- Я пріъхалъ въ Англію при особенныхъ условіяхъотввтилъ Невинъ. -У меня ужь были тамъ друзья, -и онъ разсказалъ о своемъ знакомствъ съ г-жей Гамильтонъ, иричемъ въ первый разъ упомянулъ также объ ея дочери.

Кремневъ, при әтомъ, какъ-то значительно на него посмотрьлъ.

- Въ первое время, - продолжалъ овъ, -меня очевь смъшили друзья мистера Гамильтона, съ которыни мн末 приходи-

лось знакомиться. Англичане - больтіе охотники и первый вопросъ послі знакомства былъ всегда: «какъ у насъ охотятся на медввддей? Но такъ какъ я въ жизни никогда не охотился ни на медв为еи, ни на другихъ звєрей, то моимъ чистосердечнымъ призваніемъ я навъвалъ на нихъ сильное соинъніе насчетъ подлинности моего русскаго происхожденія. Поэтому г-нъ Гамильтонъ вшослвдствіи взобрълъ такуюформулу представленія меня своимъ новымъ звагомымъ:-г-нъ Невдвъ, русскій, но который на медвфдей не охотился.

- Изъ этого можно заключить, - замฟтила Анна Өедоровна, - что слово: «русскій» невольно вызываетъ за гранидей представленіе о медввдъ. Какъ это ни прискорбно для нашего самолюбія, а вбдь на дблб это сопоставленіе слишкомъ часто
 цивилизованными людьми?-со вздохомъ заключила она.
- Вотъ чего ты захотвла, ma chère!-отвътилъ Яковъ Дмитріевичъ. -Ты забываешь, что мы-молодая надія. Воть и Володя знаетъ, что намъ всего тысячу льтъ отъ роду. А правда, какъ подумаешь: гдъ же мы находились до этого времени? Родіонъ Михайловичъ, помогите! Эти восемьсотъ-то слишкомъ льтъ отъ Р. Х. неужели такъ-таки мы и не существовали? ВЪдь это обвдно думать.
- पто жь, если мы и теперь еще такъ молоды, то нужно полагать, что мы эти 800 лътъ провели младенцами на рукахъ мамокъ, - насмъшливо отвътилъ Кремвевъ.
- Да, и мамки эти навърное были не русскія, - при общемъ смвхє заявила Анна Өедоровна. - Я всегда говорю, продолжала она, -что русскіе- именно дв̆ти по своему характеру, и всегда требовали и будутъ требовать посторонняго руководства. Вся наша исторія это доказываетъ. Теперь потла мода на все русское: на русскую самостоятельность, русскую національность. Что же! Отъ насъ Европа и отвернется. Кому же, китайдамъ что ли мы руку протянемъ!
- Отчего бы п не китайдамъ? - заговорилъ Кремневъ, котораго покоробили 'слова Аннн Өедоровны. - IIо крайнсй мърь, отъ нихъ намъ польза будетъ. Вонъ англичане что̀ изъ Индіи извлекаютъ. А намъ чего ждать оть дружбы хотя бы съ Германіеи, напримвръ? Одной әксплуатаціи.
- Ахъ, Родіонъ Михайловичъ, - отвћтила ему Анна Өe-

доровна недовольнымъ тономъ：－вы непсправимый человڭкъ． А кто же насъ сдђлалъ тђмъ，чъмъ мы есть，какъ не нЂмцы． Нужно же быть справедливымъ！

Баровъ，котораго этотъ споръ зад処 за живое，счелъ вуж－ нымъ вставить свое слово．
－Г－нъ Кремневъ，－началъ онъ назидательнымъ，пћвучимъ голосомъ，－сейчасъ упомянулъ объ Индіи．Но в九̆дь англичане управляютъ этой страной только благодаря ихъ высокой куль－ турђ．А вы должны согласиться，что русская культура въ массъ далеко еще не достигла европейской высоты．Слово：культура баронъ пропзносилъ по ньмецки：skultur»，проглатывая послбд－ ній слогъ．
－Если вы учились исторіп，г－нъ баронъ，一не ствєняясь， отвбтилъ ему Кремневъ，－вы должны знать，что древніе вы－ сокоцивилизованные，－культурные，какъ вы ихъ называете，－ народы были порабощены разными гуннами，галлами，остро－ готами，тевтонами，вамими предками，－вставилъ Кремневъ，－ и другими дикими племенами，звачитъ，въ дђлґ порабощенія одного племени другвмъ культура не играетъ никакои ролн． Вопросъ не въ этомъ．Я ратую за то，чтобы русскій народъ не находился подъ вбчной опекой другихъ народностей，по－ тому что въ этой опекъ онъ обезличивается и обезсиливается， словомъ，теряетъ свой истинный характеръ．
－Мы съ вами не сойдемся，г－нъ Кремневъ，－отвдтиль баронъ，взглянувъ со снисходительной улыбкои въ сторову Анны Өедоровны．－Это московское славянофильство совсђъъ отжило свой в’къъ．．．
－ 0 ，нбттъ，－вмђтшался Невинъ въ разговоръ，－я вполй придерживаюсь взглядовъ моего друга．Россія находится въ иныхъ условіяхъ развитія，чъмъ другія страны．Территорія ея гораздо обтирнъе，а вмъстъ съ твмъ и разнороднъе．Можно сказать，что пдея націовализма находится въ ней еще въ ко－ лыбөли．Поэтому，необходимо защищать эту идею，поставить ее хотя бы подъ покровительство секты，－кучки славянофп－ ловъ，一если все образованное общество не записалось еще въ число ея приверженцевъ．Прежде всего，конечно，нужно обра－ тить вниманіе на воспитаніе．Будущность Россіи－въ ея дъ－ тяхъ．Въ Англіи меня поразцла эта сторона общественной жизни．Я даже не говорю 0 выстихъ классахъ．Но возьмвтө

прямо какого нибудь уличнаго мальчугана. Въ немъ такъ-таки и проглядываютъ всъ качества и, пожалуи, недостатки англичанина: прямота, гордость, самостоятельность и непоколебвмовысокое мнвніе о своей надіональности. А вмвсть съ твмъ, нітъ болъе космополитическаго народа, чъмъ англичане. Но англичанинъ и на краю свфта остается самимъ собой. Переселись онъ на с屯верный нолюсъ, онъ и тамъ выстроитъ свою кирку п первымъ д処оъ очпститъ мъсто для шгры въ крикөтъ или въ лонъ-тенасъ.

- पто әто за игра? - прервала его съ любошттствомъ Анна Өедоровна.

Петръ Николаөвичъ принялся описывать әту игру, въ которой каждая англійская дъвушка считаетъ своимъ долгомъ преуспввать.

- Миссъ Суанъ, -обратилась къ ней Наталья Яковлевна, съ увлеченіемъ выслушавъ Невина, -мы непремвнно должны въ будущемъ году устроить такую игру въ деревнъ, не правда ли? Какъ это будеть хорошо!
- Ну, будетъ съ тебя и русскихъ пятна̀шекъ, - засмظялась Анна Өедоровна, вдругъ сдблавшаяся въ этомъ случаъ руссофилкой.

Между тјмъ подали пампанское. Шампанское подавалось у Арнауто́выхъ запросто, каждыи день за объдомъ, такъ какъ Яковъ Дмитріевичъ любилъ выпить вфссколько глотковъ его. Но на этотъ разъ Анна Өедоровва провозгласила маленькій тостъ.

- Яша, -обратилась ова къ мужу, - нужно сегодня поздравить Александра Карловича; ты знаешь, онъ наконецъ получилъ давно ожидаемое имъ мбсто.
- А, поздравляю васъ, - повернулся къ нему Яковъ Дмитріевичъ, подымая бокалъ въ его направленіш. - Это хорошее дъло. Служба никогда не предастъ! - вамътилъ онъ докторально.

Баронъ съ заискивающей миной чокнулся съ Анной Өедоровной. Потомъ онъ деремонно обратился къ Натальъ Яковлевнъ, желая также чокнуться съ ней, но та успыла залпомъ выпить свой стаканъ.

- Ахъ, простите, я уже выпила,-засмъялась она, лукаво взглянувъ черезъ столъ на Петра Николаевича.
－Nathalie，－строго замбттила ей мать．
Послб тампанскаго，Яковъ Дмитріевичъ замфттн весел屯̆л． Овъ станъ разспрашивать Петра Николаевича объ ангдійскоу кухнъ，о винахъ ㅍ т．п．
－Англійскій столъ，－отвбттилъ ему Невинъ，－состоптъ пзъ простыхъ блюдъ，достоинство которыхъ заключается исключқ－ тельно въ превосходномъ качествъ англійскаго мяса．Зато сугъ тамъ почти никогда не подается．Со мной произошло по этому случаю почти трагическое приключеніе．Въ первое время моего пребыванія въ Авгліи，отсутствіе супа составляло для меня нбкотораго рода лишеніе и я какъ－то разъ упомянулъ объ этомъ за столомъ у г－на Гамильтона．«Ахъ，вы любвте супъ， такъ я угощу васъ имъ въ слвдующій разъ»，一любезно сказалъ онъ мнъ тутъ же．Дौйствительно，когда на слъдующіи разъ я пришелъ обђдать，первымъ блюдомъ оказался супъ，именно оксъ－төль－супъ，өдинственный имъющійся англійскій супъ изъ бычачьєхъ хвостовъ，приправленный неимовбрнымъ количе－ ствомъ краснаго перда．На этотъ разъ，－ввроятно，изъ любез－ ности ко мнъ，－для лучшаго вкуса，супъ былъ насыщенъ та－ кимъ количествомъ этого перда，что при первомъ же глоткъ все нёбо мое воспламенилось и я съ испугомъ взглянулъ на остававпуюся у меня въ тарелкъ порцію，которую мнъ пред－ стояло въ себя влить．Между тъмъ，мои англійскіе друзья，по привычкъ，преспокойно продолжали глотать эту огненную жид－ кость，нъсколько насмбплливо гдядя на меня．Отстать же оть нихъ не было возможности．Супъ былъ поданъ спеціально изъ любезности ко мвћ п я долженъ былъ его откушать во что бы то ни стало．Положеніе мое было по истинж трагическон．Къ счастью，меня осънила слбдующая мысль．Я почему－то вспом－ нилъ про русскую стерляжью уху，приготовленную на пам－ панскомъ，и впдя передъ собой бутнлку бћлаго вина，я взялъ ее и обратился къ хозяйкъ съ слвдующей рвчью：«вашъ супъ пре－ восходенъ，－сказалъ я，－но я попропу вашего позволенія при－ готовить его по русски：овъ ми用 покажется еще вкусвъе＂．И， раскупоривъ бутылку，поспъпилъ на половину вылить ее въ тарелку．Затъмъ принялся кушать．Правда，что вкуса онъ сталъ сомнительнаго，но зато я благополучно проглотилъ всю та－ релку，не рискуя сжечь себъ горло．
－Вонъ онъ，коварный Альбіонъ，－громко засмђялся Яковъ Дмитріевичъ，－ужь не отравитъ ли они васъ хотђли？
－Нвтъ，они просто хотвли отучить меня оть супа，чего и достигли．
－Ну，я вижу，что англійская кухня не чета француз－ скои．Я никогда не забуду，какъ въ Парижћ мнћ подали блюдо изъ молодыхъ кабанчиковъ，des marcassins．．．－началъ было раз－ сказывать свое любқмое воспоминаніе Яковъ Дмитріевичъ，но Анна Өедоровна строго на нөго взглянула и，видя，что всъ кончили ьсть，пригласила своихъ гостей перейти пить кофе въ гостинную．

Когда всъ уютно расположились въ роскотной гостиннои， убранной тропическими растеніями，Анна Өедоровна обрати－ лась къ дочери．
－Nathalie，ты бы намъ сыграла что нибудь．Вотъ хоть увертюру изъ Тангейзера въ 4 руки．Александръ Карловичъ навжрное согласится тебぁ акомпанировать．
－Съ самымъ большимъ удовольствіемъ，－поспъппилъ со－ гласиться баронъ，вставая и подходя къ роялю．Но Наталья Яковлевна подошла къ матери．－Я，право，не могу сегодня играть：у мевя голова кружится，－тепнула она ей на ухо．
－Très－bien，завтра мы объ әтомъ поговоримъ，－впол－ голоса，разсерженно отвєтила ей мать по французски．
 Дмитріевичъ къ Невину，предложивъ папиросы своимъ гостямъ， и самъ закурилъ．
－Можетъ быть，думаете приняться за службу？－спро－ силъ онъ．
－Нもтъ，о службъ я п не думаю，－отвътилъ спокойно Петръ Николаевичъ．
－А знаете，чтоे я сдълалъ бы на вамемъ мъсть．Une idée，－продолжалъ Яковъ Дмитріевичъ．－По совєту Родіона Михайловича，я пріобрълъ въ московской губерніи небольшое имъніе，гдъ мое семейство проводитъ льто．Самъ я не могу， такъ какъ каждое льто долженъ 屯здить на воды въ Киссин－ генъ．Но я провелъ н九сколько недъль въ этомъ имъніи и， право，мнф эта жнзнь понравилась．Отчего бы вамъ также не пріобржсти имънія по нашему сосЂдству и не заняться хоть

сельскимъ хозяйствомъ? Ваши друзья-авгличане - вбддь овп тамъ всб фермеры. Это п пріятная п полевная жизнь.

- Еслибы я отказался отъ мысли вервуться за-граниду, я бы д処ствительно это сдђлалъ, -отвђтидъ Невинъ.
- Ахъ, такъ вы, можетъ быть, сmoea уждете,-спросялъ его Яковъ Дмитріевгчъ.
- Да, можеть быть...
- Развъ у васъ не осталось связей, родственниковъ, здбсь?
- Нб̈тъ, никого, -отвбтилъ Неванъ.
- Да, я номвю: вы, кажется, ребенкомъ лимились вашей матери. Но, еслибы вы хотфли, у васъ не было бы недостатка въ знакомствахъ и между ними, надъюсь, что вы будете считать и нашъ домъ.

Петръ Николаевичъ поблагодарилъ. Скрытая радость пробъжала при послъддвихъ словахъ на лиці Натальи Яковлевны, за что она, быть можетъ, получила бы новый репримандъ отъ матери. Но Анна Өедоровна была очень занята бесвдои сь барономъ о его служебныхъ дълахъ. Петръ Николаевичъ поднллся, не желая на первый разъ злоупотреблять оказаннызъ ему гостепріимствомъ. Онъ поблагодарилъ Анву Өедоровву, пригласившую его зайти къ нимъ за̀просто вечеромъ. Прощаясь съ Натальей Яковлевной, онъ почувствовалъ, будто ея маленъкая ручка слегка дрогнула, и сочувственно на нее взглянуъъ. Родіовъ Михайловичъ провелъ его въ сєнп и, прощалсь сь нимъ, Невинъ условался скоро увидьтться п горячо пожаяъ ewy pyry.

На улицћ св方жй воздухъ пріятно обдалъ его разгоряченное лицо и онъ отправился домой пъшкомъ, передумывая обстоятельства проведеннаго имъ вечера.

## VII.

Прошло полтора мڭсяца. Санный путь уже установился, а Петръ Николаевъчъ все еще жилъ въ Петербургь. Но не дъла его задерживали. Мебель свою онъ продалъ, а съ денежными дौлами покончилъ. И все таки онъ не ућзжалъ, откладывая отъъздъ со дня на день. Что̀ онъ испытывалъ,-онъ п самъ не отдавалъ себъ яснаго отчета. Ему было такъ хорошо постоянно видฤться со своммъ другомъ, находиться вблизи его

и такъ тяжело казалось разстаться съ нимъ,-разорвать, быть можетъ, навсегда эту дорогую связь. Съ сөмействомърАрнаутовыхъ онъ также сблвзился. Онъ часто бывалъ у нихъ то на объдахъ, то на вөчерахъ, то внћзжалъ вмъсть съ ними въ театръ. Яковъ Диатріевичъ явно ему благоволилъ, а Анна Өедоровна относилась къ нему перемвнчвво: то ова бывала съ нимъ слишкомъ любезна, то вдругъ охладъвала. И это охлажденіе, какъ замвтидъ Петръ Николаевичъ, обыкновенно совпадало съ визитами барова фонъ-Кравевъ. Барову онъ не ссмпатиякровалъ, хотя видимой причины для непріязни между ними не существовало. Невинъ просто чувствовалъ, что между нимп не было ничего общаго и баронъ производилъ на него впечатлъвіе человбка непскренняго, преслъдующаго какія-то свои затаенныя цђлли въ чуждой ему средъ. Зато отнотенія его къ Натальъ Яковлевн屯 дф̆лались для него мало по малу источникощъ отраднаго чувства. Съ своей стороны, она ввдимо искала его общества, любила слушать его разсказы о заграничныхъ впечатлбніяхъ п каждый взглядъ, каждое слово его находили глубокій откликъ въ ея душв. Между ними установилось какоө-то невысказанное взаимное пониманіе. Съ Кремневымъ онъ продолжалъ часто видбться, проводя у него ціллые вечера, тянувшіеся пногда далеко за полночь, въ жаркой бесъдъв, касавшейся литературныхъ и общественныхъ вопросовъ.

Иногда Петръ Николаевичъ вспоминалъ о своемъ отъвздъ.

- Ну, подожди еще. Зачъмъ тебћ спб̆шить? -уговаривалъ его Кремневъ, и въ его голосв слышался дружескій грустный укоръ, противъ котораго Невинъ не въ силахъ былъ возражать.

Зато ивъ Англіи, отъ мистера Гамильтона, онъ за это время получилъ нъсколько короткихъ писемъ, въ которыхъ тотъ справлялся о его здоровьъ. Но, зная сдержанность мистера Гамильтона, Невинъ понъмалъ проглядывавшее въ этихъ строкахъ безпокойство о его возвращеніи.

Такимъ образомъ, прошло еще двъ недъли п Петръ Николаевичъ, наконедъ, твердо назначвлъ свой отъъздъ черезъ два дня. Рछшившись, овъ собрался зайти днемъ къ Кремневу, чтобы окончательно сообщить ему объ әтомъ. Пришедши на Сергіевскую улицу, онъ узналъ отъ мвейцара, что Родіона

Михайловича не было дома, онъ вышелъ гулять съ Володей, но просилъ, въ случаъ если придетъ Невинъ, обождать въ его комватв, причемъ поручилъ швейдару передать ему ключъ отъ двери. Петръ Николаевичъ поднялся въ его квартиру и, снявъ пальто, усвлся въ кабпнетв. Въ ожиданіи его возвращенія, онъ принялся чштать какую-то книгу.

Не долго сбдылъ онъ такимъ образомъ, какъ дверь тихо отворилась п на порогь показалась Наталья Яковлевна.

Увудавъ Невина, ова оживвдась и быстро вотла въ комнату.

- Вы ждете Родіона Михайловвча? - молвила она, поздоровавшась съ нимъ. - Онъ, в九роятно, скоро вернется. А покуда, если я вамъ не помъпаю, позвольте мвб постараться занять васъ, - сказала она какъ-то особенно весөло, садясь на стулъ окодо Невина.

Петру Николаевичу въ первыи разъ пришлось встрбтиться наединъ съ Натальей Яковлевнои. И радость, п робость охватили өго, а вмђстф съ тъмъ и грусть при мысли о скоромъ отъъздъ. Онъ ласково на нее взглянулъ, и ихъ гляза на минуту встрђтились. Наталья Яковлевна слегка вспыхнуда п, чтобъ скрыть свое смущеніе, взяла со стола разрввальный ножикъ и, опустивъ глаза, стала кокетливо имъ играть. Наступило короткое молчаніе.

- Скажқте, Петръ Николаевичъ,-вдругъ заговорила ова, не подымая глазъ,-вы вфдь совсъмъ отложили вашъ отъћздъ. Не правда ли? - И въ голосъ өя звучала увъренность, что Петръ Николаевичъ могъ отвђтить только въ томъ смысль, что не уфдетъ. Петръ Николаевичъ нө сразу отвђтилъ.
- А я-то именно пришелъ сегодня, Наталья Яковлевня, чтобы сказать Родіову Мшхайловвчу, что ућзжаю чөрезъ два двя, - съ трудомъ выговорилъ онъ. Наталья Яковлевна быстро подняла голову и взглянула еит прямо въ глаза.
- Какъ? Черевъ два дня?- повторила она растерянно.Вы хотите вхать?-продолжала она.-Неужели это такъ? А мы еще сегодня говорилв съ миссъ Суанъ о томъ, что вы навърное не увдетө...-договорила она дрожащимъ голосомъ.

Тяжелое чувство шевельнудось съ сердць Нөвина.

- Да, я ఫъзжаю, Наталья Яковлевна, - начанъ онъ.-Я себя чувствую здђсь таквмъ оторванвымъ, безполезнымъ, ненуж-

нымъ... Когда я нахожусь въ вашемъ домъ, я, правда, забываю объ әтомъ. Но, вернувшись къ себъ, въ свою гостинниду, я испытываю то, что испытываетъ одинокіи путешественникъ, забредшій въ чужой городъ, далеко отъ родины... Вокругъ него все радостныя, довольныя лица, онъ же одинъ печально носитъ въ своемъ сердцю никому непонятное, невъдомое горе...

Покуда Петръ Николаевичъ говорилъ, Наталья Яковлөвна продолжала сидєть, будто заглядввшпсь на лежавшіи въ ея рукахъ ножикъ. Вдругъ ножикъ выскольвнулъ ивъ ея рукъ на коверъ. Петръ Николаевичъ наклонился, чтобъ его поднять. Но когда овъ подвялъ его и взглянулъ на Наталью Яковлевну, имъ овладыла бевконөчная жялость. Она сид它ла, спрятавъ лицо въ руки, п тихо вздрагивала плечами.

- Наталья Яковлевна, вы плачете... чтоे это значитъ? испуганно спросилъ онъ, наклонившись къ ней. Наталья Яковлевна отняла руки отъ лица и повернула къ нему голову. По щекамъ ея струились слөөы, а лицо выражало глубокое, быть можеть, первое горе.
- Пөтръ Николаевичъ, не уौзжайте!-молящимъ голосомъ проговорила она п, быстро поднявшись, выбъжала изъ комнаты.

Петръ Николаевичъ также поднялся. Но, остановившпись, онъ опустилъ голову и долго стоялъ, глубоко задумавшись.

- Къ чему еще әто лишнее испытаніе!-тихо вымолвилъ онъ. Зачвыъ нужно, чтобы все, чтд составляетъ счастье для другихъ, для меня превращалось въ горе?

Опъ тяжело опустился на кресло и рфпшился обождать возвращенія Кремнева, который одинъ былъ въ состоянік облегчить его. Онъ просидълъ съ полчаса, забывшись въ свопхъ мысляхъ. Наконедъ, въ передней раздался звонокъ. Петръ Николаевичъ всталъ и отворилъ дверь своему другу. Войдя въ комнату, Родіонъ Михайловичъ вопросптельно взглянулъ на своего друга.

- पто съ тобой? - съ безпокойствомъ спросидъ овъ. Ты совсбмъ разстроенъ.
- Знаешь, что̀ произотло? -съ трудомъ выговорилъ Неввнъ.
- Что? Да говори же скоръе, -съ нетерпініемъ произнесъ Родіонъ Михайловичъ.

Петръ Николаевичъ передалъ ему о всемъ случившемся.

- Скажи, Родя, что мнє дौлать? Мвб нуженъ твой со-

вћтъ, нужна твоя дружба, -заключилъ онъ бөзввучнымъ голосомъ.

Кремневъ нєсколько разъ протелся молча по комнатв. Онъ о чемъ-то думалъ, а на лиці его постепенно выступало выраженіе спокойной, ясной воли.

- Ты призываешь мою дружбу. Хорошо, я отвєчу тебв, какъ другъ. Въ началв нашей дружбы, я потребовалъ отъ тебя маленькой жертвы: ты помнишь, въ чемъ она состояла. Теперь я требую отъ тебя бдльшей жертвы, но вє̆дь п дружба наша возрасла. Я говорю о жертвф, потому что знаю тебя; если хочешь, скажу даже: знаю твои страданія; догадываюсь, чтоे влечетъ тебя въ Авглію. - Кремневъ остановился. -Ты долженъ, продолжалъ онъ, - принять любовь къ тебъ Натальи Яковлевны, какъ неожиданный, великій даръ тебъ отъ родины. Ты долженъ полюбить ее всъщъ сердцемъ, всей душой. Она-твое спасеніе;


Петръ Николаевичъ слушалъ Кремнева съ какимъ-то трепетнымъ чувствомъ. Опъ сознавалъ въ эту минуту всю его силу надъ собой, не только какъ друга, но какъ праведнаго и безпристрастнаго судьп. И онъ рбтвлся отдать свою живнь въ его руки.

- Родя, я поступлю, какъ ты скажешь, -какъ-то нъжно произнесз онъ.

Тогда Кремневъ быстро подошөлъ къ нему и поцъловалъ его, а лицо его засвътилось радостью, какую Неввнъ до этого времөни никогда въ немъ не видалъ.

- Ты жөнишься на Натальв Яковлевнв, - продолжалъ Кремневъ, съ любовью созидая будущіе планы для своего друга, 一п әтимъ самыпъ твоя жизнь приметь настоящев направленіе. Я знаю, ты въ Петербургь не устропшься. Купи имвніе, поселись въ провинціи, хоть по близости Москвы. Займись свопмъ хозяйствомъ, служи въ земствъ. Развє мало тебб сдълаться центромъ интеллигентнаго, полезнаго, добраго вліянія въ темной сферъ... Я самъ скоро вернусь въ Москву. Мнє предлагаютъ занятія при университеть. Будемъ видъться, поддерживать другъ друга, будещъ сознавать, что не безполезны мы для родины! Бвдвая Наталья Яковлевна... Сколько глубоваго чувства въ ея признаніи!-рася, анно заключвлъ Кремневъ.
- Вопросъ теперь весь вт томь, какъ взглянутъ на это родители, -замъталъ Петръ Николае́вичъ озабочевно.
－Объ әтомъ не безпокойся，－отвђтилъ ему Кремневъ съ горячностью．－Вотъ что！не приходв больше ко мнв，покуда я самъ тебぁ не скажу．Ты знаешь，что твоя судьба близка мвв у я займусь ею，вакъ своей собственной．

Петръ Николаевичъ всталъ и，приблизившись къ Кремневу， пожанъ ему руку．
－Буду ждать твоөго отвъта，－молвилъ онъ．－Видно，такъ должно быть．

Въ дверяхъ，когда Невинъ собирался внходить，Кремневъ еще разъ өго остановилъ．
－Помни，－молвилъ онъ почти торжественно，－что ты больше не одинъ！

Два дня прошли для Петра Николаевича въ томительномъ ожиданіи．Но онъ ни минуты не колебался въ своемъ рффте－ ніи поступить，какъ хотьлъ того Кремневъ．Овъ принималъ это ръшеніе，какъ долгъ． 0 своемъ счастьв онъ не думалъ； овъ только ясно сознавалъ，что не любпть Натальи Яковлеввы－ было невозможно．И если эта любовь өще въ немъ не заго－ ворила，захватывая собой все существо，то только потому что смятеніе，въ которомъ онъ находился，ему того не позволяло．

Наконедъ，на треті这 день вечеромъ，въ то время какъ онъ находился въ своей комнатв，прислуга принесла ему письмо． Оставшись одинъ，Петръ Николаевичъ съ глубокимъ волненіемъ открылъ өго п прочелъ слөдуюмее：
«Мои надежды рушились．．．Вчера я говорилъ обо веемъ， чтд̀ тіз знаешь，съ Яковомъ Дмитріевичемъ，а сегодня Анна Өедо－ ровна сама пришла ко мнъ съ отвб̆томъ．Она объявила мнъ， что Наталья Яковлевна созналась еи въ своемъ чувствъ къ те－ бъ，но что она приняла это признаніе，какъ дътское увлеченіе： ея выборъ для дочери уже давно сддлланъ，именно въ лицф барона фонъ－Кравенъ．По его службъ，благонравію，она убъж－ дена，что лучшаго мужа для Натальи Яковлевны ей не найти． Кого мн屯 глубоко жаль－это Наталью Яковлевву！А теперь чтд мнъ тебф сказать？Вфроятно，ты уڭддешь，разъ тебя не спо－ собна удержать дюбоөь»．．．

Сердце Петра Николаевича быстро забилось и，не будучи въ силахъ превозмочь свои чувства，онъ упалъ на диванъ， давъ волю неудержшмымъ слезамъ．Когда онъ успокоплся，то

подошелъ къ письменному столу и написалъ слөддующія строкв Кремневу:
«Я получилъ твое письмо... Увзжаю завтра. Если въ дружбъ твоей есть и состраданіе - то приди проводвть мевя. Твои Невинъ.»

## VIII.

Вечеромъ слЂдующаго дня, ко времени отхода пожзда, гъ подъъзду варшавскаго вокзала подъъхалъ небольшой дилижансъ, съ наваленными на верхушкъ сундуками. Дилижансъ остановился п ияъ него вышли двое мужчвнъ. То были Невинъ п Кремневъ.

- Я обожду тебя на платформв,-молвилъ Кремневъ, удаляясь по направленію ожидавшаго повзда.

Невпнъ занялся покупнои билета и отправленіещъ багажа. Затъмъ онъ направился къ пофзду п, войдя въ ваговъ, освободился отъ ручнаго багажа. Потощъ онъ поспъшно приблюзился къ Кремневу, ходившему въ ожиданіп взадъ и вперед по платформъ. Они пошли рядомъ, но оба хранили молчаніе. И чтд теперь могли они другу сказать другъ?

Наконедъ раздался третій звонокъ; минута разставанія взступила. Петръ Николаевичъ взглянулъ на товарища п догаиъ объятіемъ прижалъ его къ сөрдцу.

- Не укоряй!-молвилъ онъ дрожавшшмъ голосомъ.

Но и тутъ Родіфнъ Михайловичъ ему не отввчалъ. Топқџ когда пођздъ тронулся п Невинъ, стоя на площадкж ваговз, послалъ ему рукой послвднее «прости, Кремневъ ввволновағно крикнулъ ему вслбдъ:

- Будь счастливъ-если можешь!

Нъсколько мпнутъ спустя, поъздъ быстро мчался, оставдяя за собой постепенно пропадавшіе огни петербургскихъ окраннъ. Петръ Николаевичъ сддблъ одинъ въ маленькомъ отдъленів купә перваго класса п горькое чувство стьснило его грудь. Овъ приблизплъ лицо къ окну. Луна выглядывала изъ облаковъ, причудливо озаряя снъжныя поляны, убъгавтія бжлыив полосами вь необъятную даль... И әти бђлыя подосы были жнвые клочки его родины, съ каждымъ поворотомъ колесъ псчезавшей для него навсегда. И представилась еку әта родщна

стоящей передъ нимъ, блъддой, безмолвной дъвственницей, съ полными скорби очами, чистой, какъ этотъ сввгъ. Имъ овлад末ло минутное смятеніе. Онъ нервно приподнялся. Ахъ, еслибы можно было вотъ сейчасъ 'остановить әтотъ, мчавшійся на всбхъ парахъ, повздъ!.. Быть можетъ, тогда... Но нһтъ, әто невозможно... Все рфшено. Онъ тяжөло упалъ на скамейку.

- Прощай, родная земля! - глухо проговорилъ опъ и пзъ глазъ его брызвули горячія, жгучія слезы.

Кремневъ бодрымъ шагомъ возвращался домой. И ему было тяжело на душъ. Но онъ не плакалъ. Онъ не былъ изъ тєхъ, которые плачутъ. Но какъ ни тяжело было у него на сердцъ, а мысли возвышенно парили въ свътлой области вбры и надежды. Когда онъ вернулся въ свою комнату, то зажегъ лампу и опустился на кресло у своего письменнаго стола. Онъ протянулъ руку и открылъ дежавшую передъ нимъ книгу. Это былъ томъ стихотвореній Некрасова. Взоры его остановились на сльдующеи строфв:
«Гдъ жь вы, умظлые, съ бодрыми лидами? -
Гдъ же вы съ полными жита котницами?
Трудъ засъвающихъ робко, крупицами,
Двиньте впередъ
Съйте разумное, доброе, ввччное...
СЂйте! спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ....
Родіонъ Михайловичъ въ раздумьъ прикрылъ глаза рукой.

- Да, эти бодрые, эти мощные, -они живутъ, ови сущөствуютъ, -молвилъ онъ глубокимъ убвжденнымъ голосомъ.

Себя овъ къ нимъ не причислялъ. Онъ не дерзалъ мнить, что могъ самъ принадлежать къ этимъ лучшимъ сынамъ своев родины!
А. Плетневъ.

## Иъъ былаго.

Шумњла осенняя буря;
Какъ подогв, на небъ кругомъ
Впсыли свинцовыя тучп
И дождь лйвмя лидъ за окномъ...

А мы въ уголкъ одиновомъ
Безпечно мечтали съ тобоя
И сказки - волшебныя сказкп! -
Предъ нами носплись толпой.

И въ сказкахъ чарующехъъ, дквныхъ
Одва была сердду мигъй, 一
Та сказка: иіръ новый, жеданный,
Бөзъ мрака, нужды п мечей...
И вфрили мы, словно дєти,
$\mathrm{B}_{\text {ъ ту сказку душой гаубоко, }}$
И было намт съ өтов върой
Такъ въ жизни тепло и легко!..
И. Никуаинъ.

# Һавнадекія минерадвын воды въ 1888 году. 

(ИЗЪ НАвдНОДЕНІЙ ПАДІЕНТа).
II.

Эссентуки. Кисловодскъ. Жельзноводскъ.
Изъ Шятигорска, на пути въ Кисловодскъ, я зафхалъ на нौсколько дней въ Эссентуки, куда гдавныиъ образомъ прівзжаноть пить знаменитый источникъ Лф 17, вода котораго составляеть единственнув въ иірв счастливуо комбинаців воды желжзпсто-соленощелочной съ водою сврно-пзвестково-магнөзіальной. Этотъ источникъ отличеेъъ, съ внڭшней стороны, управденіемъ водъ болъө изящнымъ рфшетчатымъ павильономъ, въ которомъ овъ помфщается. Пьють Јб 17 и въ Пятигорскъ, и даже въ Кпсдоводскв, куда привозять өго въ полбутылкахъ, продаваемыхъ по 7 к. Лвобопытно, что посуда - эти полбутылки самаго простаго стекла-если брать воду на домъ, стоптъ здъсь по $10 \mathrm{k} . ~ з а ~ ш т т у к у, ~ т . ~ е . ~ в ч е т в е р о ~ д о-~$ рожсе, чвмъ, напримєръ, въ Петербургь. Дӊло въ томъ, что на всемъ Кавказв ніттв ни одного своего стекдяннаго завода, и өтв подбутыдки привозятся сюда за тысячи верстъ... Привозимая в' Пятигорскъ, әссентукская вода, слишкомъ нагрфваясь отъ тепда, нфсколько теряетъ свой вкусъ, мфняетъ свой видъ (нђсколько мутится), но, повидимому, нө утрачиваеть свопхъ дظлебныхъ свойствъ. На мЂсть въ Эссентукахъ, прямо изъ источника, эти воды-вкуснъйшій п пріятнњйшій напитокъ. Кто-то изъ знаменитыхъ докторовъ, кажется Боткинъ, позводялъ пить яту воду даже за обћдомъ, какъ всякое другое стодовое питье; но здвсь питье 소 17, какъ и другихъ источниковъ, обыкновенно сощровождается довольно строгоюо діэтой. Полный курсъ въ шесть-пять недвль вылвчиваеть радикально хроническій катарръ желудка и кишечника - я испыталъ. өто самъ на себв въ 1883 году. Затвмъ, больше другихъ употребляются желъаисто-солено-щелочные источники Леле 18 и 4 ; послфд-
 соединяется съ № 17-по стакану въ день... Выстро, въ полчаса, промчались мы въ пођзды желфзной дороги, которая въ 1893 г. была открыта лишь до Эссентуковъ; обћщали было открыть ее къ 15 . іюля до Кисловодска, но мы и назадъ, изъ Кисловодска въ Петербургъ, 31 іюля, должны были вхать въ өкнпажф, встрвтивъ по дорогњ лишь рабочій пођздъ, -рядъ пдатформъ съ пескомъ, - на ко-

торомъ, впрочемъ, виднђлось пћсколько не особенно комфортабельно расположившихся дамъ подъ зонтиками. Мы вышли взъ вагона, какъ п въ Пятигорскв, у досчатаго блокгауза, и въ отлпчной кодяскъ въ пятъ минутъ дофхали до «Компанейской гостиннпцы». Станція желвзной дороги устроена здћсь не у самаго нынышняго парка водъ, потому, - кагъ намъ говорили, -что управленіе имъетъ въ ввду расширить өссевтукскі各 паркъ, присоединивъ къ нему все пустое пространство, отдқлявмее нынъ стандію отъ парка, чего пова не сдылано, такъ какъ собственники өтого кдочка незастроенной и незасњянной земли эссентукскіе казаки-непомьрно дорожатся. На болве возвышенномъ пунитв этого глочка стровтся дерповь, большая п высокая, готовый остовъ которой видвъется издалека... Эссентуки нынь произвели на меня тяжелое впечатлъніе, совсъмъ не то, какое я испытывагъ здђсь десять льтъ тому назадъ. Чрівзжихъ довольно; музыка одного изъ казачьихъ полковъ усердствуетъ въ паркъ два раза въ день; но всє ходять пли спдять какіе-то понуренные, не въ мвру степенные; не смотря на достаточное кодвчество молодежи обоего пола, нфть никакого оживленія. Пареъ разросся и вполнъ загуствлъ, такъ что даетъ достаточно твни; а одва аллея, отдылнощая паркъ отъ станичныхъ зданій, настолько густа, что солнечные дучи не проникаютъ въ нее вовсе. Превосходная аллея чуть не съ версту длиною. Но гуляющихъ и въ паркв, и въ алеев,-за псключеніемъ тьхъ часовъ, въ которые пьють воды п играеть иузыка,-совсвмъ не видно; всђ сидятъ въ своихъ комнатахъ, словно монахи въ кельяхъ. «Компанейская гостинвица» ( 60 нумеровъ) -великольпньйшая, съ высокими помнатами и балконами со всвхъ сторовъ, съ пирокпми коридорами и т. д. всякаго комфорта и удобствъ въ өтой гостиннццұ скодько хочешь, такъ что въ ятомъ отношеніи съ нею можетъ сравнитъся развћ одва ялтинская «Россія». Содержптъ ее г-жа Гнъдичъ, собственница гостинниды (супруга извћстнаго беллетриста и драматурга, П. П. Гныдича), выписавшая сюда изъ Петербурга поваровъ отъ Донона и знаменитаго метрдотеля (изъ Hôtel de France), цоторый въсколько разъ весовсьыъ успЂшно пытался за недорогимъ табльдотомъ собрать пріъзжее общество и съ другихъ группъ. Цьны за хоропо устроенные вумера (отъ 1 р. 50 к.) и за стодъ-недо.рогія; лучшія иностранныя и кавказскія вина; ванны пръсной воды, бильярды, читальвя съ небольшимъ числомъ газетъ и журваловъ; большая концертвая зала (съ нузыкальными инструментами, на доторыхъ могутъ упражняться желаюміе) зала, гдћ можно устраивать даже спектакли, каковые и устраивались въ 1883 г. Въ 1883 г. всъ нумера здњсь были заняты льтомъ и не было отбоя отъ желаюощихъ въ нихъ помђститься, тагъ что у цьны на нихъ установились возвышенныя; общество быдо отборное, веселое, слышался постоянно пумный п веселый говоръ; въ чудвые, тихіе и теплые вечера раздавалось очень мелодическое пвніе одного изъ курсистовъ, (съ акомпанементомъ какого-то струнваго инструмента), и этому пъвію, чрезъ отқрытыя оква, все общество внимадо, бросивъ винтъ. А нынь прекрасная гостиннида даже въ разгарь сезова не была полна обитателями, а въ тв дви, когда я въ ней былъ, оставалась

наподовину пустов; да п обптатели ея куда-то попрятапись, словно улитки въ раковкны. Лвшь на балконъ, у выхода въ садъ, сдыпался громкій говоръ двухъ почтөнныхъ старцөвъ, разсуждавшихъ о современныхъ великихъ людяхъ, по поводу прочитанныхъ газетныхъ изввстій...

Кромв парка, правда, очень большаго, въ Эссентукахъ гудять негды, кромь гостинницы г-жи Гнвдичъ, негд' остановаться на сезонъ съ нВботорыми удобствами, хотя въ «Путеводателъ по минеральнымъ водамъ», издянномъ управленіемъ водъ, насчитываетоя десять домовъ съ меблированными комнатами (всвхъ комнатъ въ нихъ окодо 175) п сто триддать два дома, въ которыхъ имвнтся квартиры и комнаты, цвноы оть 20 до 10 р. въ. мвсядъ. Но во всвхъ этихъ «нумерахъ» и «комнатахъъ могутъ жить развв лишь доди самне непритязатөльнне, да и тذ будуть здъсь чувствовать себя гораздо хуже, чвмъ у себя дома; между твмъ, не чувствовать различія между жизнью дома п при дьченіп, - не имъть никакихъ лишеній п стьсневій сравнительно съ жизнью, къ какой привыкъ человфкъ,-одво изъ необходимыхъ условій хорошаго курорта.

Совершенно необходимо и здвсь, какъ въ Пятагорскь, уетровть еще гостинницу-подобную Компанейскойь-или въ паргф, паи по другую сторону дороги, на пустощъ пространствв, отдвляющемъ паркъ оть станціи, а также интернатъ для людей небогатыхъ, съ уменьшенною платош за комнаты. Всв гостинницы и комваты» въ самой станицф не годятся ддя льченія уже потому, что на удидахъ станицы пыльни пли грязно, и нвтъ тротуаровъ, а сообщеніе съ источниками, которые всв находятся въ паркъ, крайне неудобно. Что̀ касается самыхъ псточниковъ въ Эссентукахъ, то со времени пребыванія здъсь французскаго инженера і丸юдя Франсуа и до сего дня они составляютъ предметъ особенной заботливости управлевія водъ: здфсь произведено безконечное чисдо перестроекъ и улучпеній въ штольвяхъ и кабинахъ, и во всьхъ наружннхъ аксессуарахъ. Увеличена добыча воды изъ источниковъ, такъ что даже знаменитый
 въ сутки, тогда какъ прежде получалось лищь $25-40$ ведеръ) причемъ вполнь обезпечена неизмвнность столь цظлебнаго химическаго состава воды (за который раныше приходилось опасаться) какъ бы ни было велико число ньющих'ь пзъ него. Вообще, въ өтомъ отношеніи мнظ не приходилось слышать никакпхъ жалобъ, ни даже какихъ либо pia desideria. Но зато предпринять отсюда какую либо пођздку, въ качествظ partie de plaisir, рфшительно некуда,-развь но жельзной дорогь съвздить въ Пятигорскъ или въ Кисловодскъ. А то можно на досугь свести знакомство съ эссентукскими казаками п поттудировать ихъ быть и нравы. Чуть не половина здфшнихъ казаковъ-раскольникп, большеш частію поповцы; но есть немало хлыстовъ и другихъ безпоповщинскихъ сектъ. Вь 1883 г. я пыталая шроникнуть въ этотъ міръ, чтобы пополнить составленный мною сборникъ хлнстовскехъ культовыхъ пђсенъ (духовныхъ стиховъ или, по пхнему, «роспввцевъ») напечатанный въ 1870 г. въ запискахъ отдЂленія өтнографіи имп. рус. географическаго общества, и

вообще пзучить секту болве обстоятельно, чвцъ она пвввстна намъ досөлъ. Но, не смотря на всظ мои старавія, пошытка моя не вмыла успвха. Даже ињстныи священникъ тогда не могъ сообщить инф о свопхъ заблудшихъ чадахъ ничего, сверхъ того, что быдо сообщено уже о сектв въ печати, гдавнымъ образомъ, мною же. Мнњ осталось лишь позавидовать С. В. Макснмову, который, въ бытность свою въ Закавказьд, собралъ довольно обстоятельныя свьдъвія о тамошнихъ сектантахъ, чтб удалось ему, ввроятно, потому, что онъ дыданъ своп өкскурсів въ качествъ чиновника министерства внутреннихъ дظлъ и пользовался содъйствіемъ мњстныхъ органовъ правительственной вдасти. Да п хлысты-не духоборцы п гораздо скрытвье посавднихъ. Кстати замфчу для занвмающихся изучевіемъ русскихъ сөктъ, что въ бпбліотекъ при департамөнть общихъ дфиъ министерства внутреннихъ дылъ, которую мнћ удалось лишь нфсколько поштудировать, съ разрьшенія г. директора департамевта, хранится масса источниковъ для такого взученія, досель остающихся совершенно невзвфстными изслъдователямъ и богь знаеть какими судьбами не застрявшихъ въ рукахъ покойныхъ П. И. Мельникова и Ө. В. Ливанова (можеть быть, потому, что поступили эти матеріалы въ министерство уже посдъ того, какъ эти два ученые мужа похозяйничали въ его архивахъ). Еще больше, конечво, такихъ матеріаловъ хранится въ архивъ министерства вн. дыдъ, дыла котораго съ 1855 года досель не описаны. Описаніе вхъ прекратилось на этомъ году съ выходощъ въ свњтъ VIII тома बИсторія министерства внутреннихъ дылъ» покойаго Н. Н. Варадинова, одного ияъ самыхъ трудонобпвыхъ и почтенныхъ офиціальныхъ историковъ.

Изъ Эссептуковъ мы јмчалиоь въ Касловодскъ, ваявъ для того коляску на почтовоиъ дворв-не потому только, что повзды жельзной дороги туда еще не ходили, но и потому, что въ Кисловодскъ изъ Эссентуковъ лучше ьхать въ экипажв: пыли почти нвтъ, а дорога пдеть по берегу Подкумка, которнй здьсь, не такъ какъ въ Пятвгорскв (гдв, какъ говорвтся, и курица въ бродъ переїдетъ) является настоящей горвой рфкой по обплію воды и стремительноств теченія:-«весьна гугава п быстро течеть з,выражаясь словами древнерусскаго игумена Данінла объ Іорданъ. Дорога эта еще недавно была небезопасна оть черкесовъ; въ 1883 г. мы встрьтили по ней средв двя два казачьєхъ разъњзда; да п нынв, сдфлавъ подовину пути, мы увадыла на одвомъ изъ выступовъ высокой скалы казачій пи-кетъ-традидіонвую вышку съ стоящимъ при ней вооруженнымъ бравымъ терцемъ, который <отдалъ честь вхавшему со мной генералу. Остановившпись на нњсколььо минуть у првдорожнаго влоча, мимо котораго никто не провзжаеть безъ того, чтобы не выпить пьсколько гдотковъ превосходной студеной воды, мы вступнли въ обдасть настоящихъ кавказскихъ горъ, которыя отсюда тянутся уже непрернвно, въ сплошнув, до самаго хребта снъговыхъ верішинъ. Чьмъ дальше, тьмъ возвышеннфе мьстность п тьмъ затьйдивье по виду горы и горки, то покрытыя роскошнов зедены иди мелкити льсомъ, то нагія, какъ скамы, и самыхъ причудливыхъ очертаніи. Пережхавъ черезъ Подкумовъ по старому воровцовскому мостувблизи видпъется новыі желқзнодорожный-мы встрєтили большое

стадо изъ ближняго аула, скрытаго отъ насъ горой, и порадовались за новыхъ своихъ согражданъ-кабардинцевъ, такъ какъ большое стадо служитъ свндвтельствомъ относителнаго богатства аула. Дадће сльдують тв горы и пещеры въ нихъ, осматривать которыя Њздятъ уже изъ Кпсловодска: между ними на первомъ мђсть-кЗамокъ коварства». Два лвобящиъ существа, - гласить легөнда, встрвтввъ препятствіє для своей любви со стороны родителей, рфшились погибнуть вмґсть, бросившись съ вершины скалы въ балку. Но когда юноша привенъ это ржшеніе въ исполненье и погибъ, его подруга коварно не послвдовала его причьру и мирно возвратилась подъ родительскій кровъ. Затвмъ-красквая «Кольцо-гора». А вотъ и новыя, довольно солидныя, сооруженія кисловодской желЖзнодорожной станціи, вотъ и знаменитая топодевая аллея, насаженная княземъ М. С. Воронцовымъ, тянүщаяся на полверсты или болъе, довольно чисто содержимая. На ней видимъ новне дома по правой сторовє, которыхъ ве было въ 1883 г. Шашлычное заведеніе, - ваходящееся на этой аллев и всегда переполненное людьми, желающими отввдать мЂстнаго національнаго кушанья,-часто, однако, наполняеть мђстность непріятнымъ смрадомъ отъ жженія на вертелъ сыраго мяса, и немногіе ходятъ теперь въ аллев для прогудки, тогда какъ прежде здђсь было цълое гульбище и всв скамейки были заняты. Мы скоро нашли хорошее помфщеніө въ дом' генерала Комарова, одного взъ братьевъ редактора «Св'ття, -который, впрочемъ, самъ здъсь не живеть, а сдаетъ домъ въ аревду. Сложивши свои доспвхи, мы тотчасъ же отправились въ паркъ. Красивая галерея Нарзана, построенная еще княземъ М. С. Воронцовымъ, полна гуляющихъ. У самаго псточника, который кипитъ и бурлитъ, какъ всегда, стоитъ толпа пьющихъ. Двє мидовидныхъ дъвочки, одинаково п опрятно одбтыя, не успъваштт подавать стаканы всвмъ жедаюощимъ. Мнф удалось сейчасъ же найти свободную ванну изъ подогрђтаго Нарзана. Десятиминутное пребываніе въ ней удивительно какъ осввжаетъ и бодритъ. Выпивши, затьмъ, по стакану «богатнрскаго» на-питка,-какъ называштъ Нарзанъ,-мы вышли на площадку предъ источникомъ. Хотя было уже за полдень, на ней сновали толпы гуляющихъ, много молодежи, красивыхъ женскихъ физіономій, офнцеровъ казачьихъ п другихъ войскъ. Мы обошли весь обширный паркъ, вид放и домъ съ колоннами, гдظ жила княжна Мери, - въ немъ комнаты отдавались по 1 р. 75 k . въ сутки (дешевле, чвмъ въ другихъ опрестныхъ домахъ): домъ совсвмъ состаридся, хотя, говорятъ, сохраняетъ свой прежній видъ... Недавно устроенная «царская площадка» въ самой возвыпенной части парка, съ павильономъ, въ которомъ можно найти чай, кофе, особенно молочные продукты, - молоко здвсь, я думаю, самое лучшее, въ мірд: вспомните, какою пзобильною растительностью питаются здظсь ко-ровы,-эта площадка просто предества. Какой благодатвый воздухъ, какъ легко п пріятно дышетъ грудъ! А по обђпмъ сторовамъ пар-ка-дачи, п какія роскошныя есть между нимп... Зато и цфны какія! Есть дома, за которые беруть по 3,000 р. за льто. Домъ Хомякова, въ которомъ, въ 1883 г., занималъ помфщеніе К. ІІ. Побфдоносцевъ, отдавался внаймы, въ 1893 г., 38 2,000 р. въ

сезонъ. Въ обширныхъ великолбпнихъ домахъ г-жи Барановской есть комваты по 8 р. въ сутки. Та же г-жа Барановская построила на самомъ подножін горы настоящій веинкольпный дворецъ въ мавританскожъ стияв, съ самыщъ поннызъ воспронзведөніеиъ всбхъ особенностеи өтого стиля, т. е. съ своеобразнымъ куполомъ и прочими деталяии. Вообще хоротихъ помъщеній въ Кисдоводскђочень много и даже болве, чвщъ достаточно... дия подей состоятеньныхъ. Я думаю, что ихъ достало бы дия вдвое большаго числа посбтителей, чвмъ сколько быи таковыхъ въ 1893 г., и они всъ были бы заняты, еслибы не были такъ дорогв; а нывв, по крайней мврв, третья часть ихъ оставалась пустою. Стоғъ здвсь, какъ п въ прочнхъ кавказскихъ курортахъ, дешевъ. Управдевіе водъ весьма умно распорядилось, чтобы во всьхъ гостинницахъ и столовыхъ всьхъ четырехъ курортовъ былъ непремфнно обвдъ изъ трехъ блодъ, стоимостъ не болъе 50 к., и восеиь блодъ на выборъ, стовмостью по 25 к. каждое. Такой обвдъ вполиь достаточенъ дия всвхъ пььщихъ воды, обязанныхъ держать діяту и быть јмвренными въ пищъ. Масо свєжее, но не перваго сорта. Удпвптельное дыло: пастоища и стада черкасскаго скота отсюда очень близко (въ степяхъ кубанской области); отчего бы не пригонятъ сода өтихъ стадъ больпими гуртами? Здьшнія пастбища въ большомъ количествф пустуютъ (ваприиъръ, на всөщъ разстоянія отъ городской черты Пятвгорска до самаго Бештау) и на громадныхъ прострапствахъ трава вовсе не скашивается. Отчего бы не устроить мфствнхъ хорошнхъ боень? Баранина здћсь въ нзобидін, но кавказское вино, настоящее, хорошее, весьма рвдко. Относительно Кисловодска управленіе водъ нашло нүжнымъ даже предупредить пріъъжихъ особымъ объявленіемъ, что во многихъ виноторговляхъ творится грубый обманъ. Фрукты здђсь такая дрянь, что не стоить покупать, хотя продаются по дорогой цвнъ.

Нагулявпись вдоволь въ паркъ, вы попвтересуетесь взглянуть на кпсдоводскую станицу. Кроић недавно построенваго хорошаго храма, здђсь вовсе нбтъ порядочныхъ зданій. Впрочемъ, это не мфшаетъ множеству пріњзжихъ помьцаться въ казачьихъ хижянахъ. ВЂдь только ночь нужво проспать подъ крыпей; цђдый девь можно пробыть въ паркђ или въ окрестностяхъ: лазить по горащъ (особенно «Крестовойっ), пройтись по балкамъ, къ ближнеиу (въ двухъ верстахъ) водопаду, прођхаться въ экипажь пли верхомъ на бодрой, но смирвой казачьей лошадкъ до оцрестностей болће далекихъ, каковы Кольдо-гора, Свдая-гора, большой водопадъ; взоораться на Бермамутскую скалу, съ которой Эльборусъ весь виденъ, какъ на ладони. На Бермамутъ, впрочемъ, вздать рвддко: очень далеко, верстъ 45-50, да п фхать нужно ночью, чтобы поспъть во̀-время къ утреннему восходу солнца, при которомъ видъ Эльборуса имъетъ особенвую прелесть. Въ паркъ, на главной аллеь, недалеко отъ площадки, есть читальня съ запасомъ газеть. Но просто не найдешь свободной минуты, чтобы заняться ихъ чтеніемъ; все гулядъ бы да ходидъ,-такъ легко здєсь ходится и дышется, особевно въ обществъ знакомыхъ, которые здъсь пріобрєтаются безъ особевнаго труда. Нбскодько часовъ можно провести на воздухь за

винтомъ: цълая баттарея зеленыхъ столиковт выставлена въ аллеъ у гостинницы «Паркъ». Пребываніе въ Кксловодскъ (во вторую половнну сезона) г. главноуправляющаго на Кавказв, генерагъадьютанта Переметева, съ семействомъ и состоящими при немъ чинами, придавало вурорту особенное оживленіе въ сезонъ 1893 г. Между прочкмъ, во время моего здъсь пребыванія-время ваибольпаго ваплыва «курсовыхъ,-г-жа Переметева устроила великольпный благотворительный праздникъ (ва площадкъ у Нарзана и въ аллев) съ лоттереею-алегри и пр. На әтомъ праздникв можно было видфть все лучшее прівзжее общество, - то общество, которое не показывается въ обычной тодчев, какую образуетъ площадка въ обыкновенные дви во время музыки, -и убвдиться, что Кисдоводскъ и въ нынЂшній сезонъ не тақъ бызъ скуденъ «хорошимъ обществомъ», какъ говорили.

Утомивпись прогудками по парку, я здвсь, между прочимъ, дълалъ попытку осввдомиться: насколько сохраняется прошлое Кавказа въ народной памяти, среди мьстннхъ казаковъ, доблестныхъ бойцовъ времевъ если не А. П. Ермодова, то кн. А. И. Барятивскаго и Н. И. Евдокимова. Въ проплый мой прівздъ, мвф удалось записать двв-три казачьнхъ пвсни этого рода; но нынњшняя моя попьтка была неудачна. Старые казаки Кисловодска, на которыхъ мнъ указывали, какъ на людей, которые могли бы мв® сообщить нычто въ өтомъ родъ, оказались въ отъъздв на работы въ дальнихъ свопхъ подяхъ, а въ сосвдвія станицы вхать было далеко. Однако, выходя изъ церкви въ воскресенье, я видвъъ оригинальное явление въ өтомъ родв. У самой церкви, на площади, сльпецъ-простолюдинъ, спдя за кдавикордами, хорошо и върно настроенными, и поставленными прямо на земль, подъ пхъ акомпанементъ, великольпно спвлъ отличнымъ теноромъ рядъ псалмовъ п стихирей (обыкновөннымъ церковнымъ напъвомъ) и нвсколько псальмъ (духовныхъ стиховъ) изъ пмвющихся въ печатномъ изданіп, кажется, кіевскомъ. Въ Пятигорскंє приходилъ ко мн冘 на дворъ, съ поводыремъ-мальчикомъ, нищій-слвпедъ (столь извъстнаго, хотя и вырождакщагося нынв, типа каликъ перехожихъ») п очень неискусно спълъ два-трп каличьихъ стиха, неполно передавая ихъ текстъ, извъстный по сборникамъ Кпрвевскаго и Безсонова. Археодогія на Кавказв ваходится, повидимому, въ упадкъ послв смерти столь извฤстнаго въ льтописяхъ археодогической науки Бержә. Недавняя пофздка на Кавказъ (съ археологическою цђлью) предсьдательницы Московскаго археологическаго общества, графини П. С. Уваровой, значительно оживила интересъ къ древностямъ Кавказа, весьма многочисленнымъ и разнообразнымъ. Что̀ касается раӥона курортовъ, то двъ каменныхъ бабы, стоящихъ у Николаевскаго вокзала въ Пятигорскね (вмъств Съ чугунной доской, на которой надпись-на грузинскомъ и русскомъ языкахъ-увфковфчиваетъ восхожденье на Эльборусъ кабардинца Хилора во время управленія Кавказомъ генерала Эммануөля), двЉ өти бабы съ пстертыми чертами лица,-самые плохіе әкземпляры древностей, почему ихъ и не взяли въ московскій «Историческій музей». -Вотъ п все, на чтоे мнф могли указатъ старожилы Цятигорска, когда я спрапивалъ ихъ о мвстныхъ древностяхъ.
 винныхъ наслажденій, -особенно насдажденій романичесқаго характера, -бдагословить бы небо могъ. Тоть же превосходный горный воздухъ, что̀ ва царсвой площадкв въ Кисловодскв; предестный видъ на Бештау, съ его отрогами и низинами, заросшими густымъ зеленымъ лъсомъ, больше чъмъ гдф либо на группахъ; отлпчный паркъ съ подъемамп п дорожками по отрогамъ горы Жепвзной, ежедневная (хотя и плохая) музыка... Но и здъсь, нажется, собрались одни бодьные, которымъ не до насдажденій, хотя би и невивныхъ: усердно пьютв они жельзпстую воду или кущысъ, еще јсерднъе берутъ ванны, которыхъ часто недостаетъ, - пишь къ концу сезона управленіе водъ успвло отстроить новие зданіе съ небольшнмъ чисдомъ ваннъ. ЛВчатся здظсь гдавнымъ образомъ дамы п истощенныя барышни, нуждающіяся въ укрђпляющемъ лвченіп. Здьсь, больше чвмъ гдћ дибо, совершаюотся прогулки верхомъ,-то и дظо видишь кавалькады амазонокъ въ сопровожденіи кавалеровъ. Докторовъ здђсь также много, какъ и въ другихъ кавказскихъ курортахъ. Шутники смвются, что на кавказскихъ водахъ докторовъ бодьше, чвмъ паціевтовъ! Главное неудобство Желъзноводска-ведостатокъ помђщеній, не только хоропихъ, но даже п какихъ нибудь; комнаты здфсь дороже, чڭмъ гдظ либо на Кавказъ. Совершөвно необходимо, - необходимねе, чьмъ на которой либо другои группн, - чтобы само управленіе водъ построило здбсь отъ себя хорошую гостинницу, на подобіе өссентукской Компанейской. Никто изъ здфшнихъ домовладъльцевъ не въ состоявіи построитъ такув гостинницу на своп средства; между тьмъ посьтитеди здъсь,-а особенно посьтительницы, - люди большев частью привыкшіе къ удобствамъ и дажө комфорту у себя дома, и имъ, поятому, особевно трјдно выносить суцествјющія здћсь неудобства.

## III.

Перемьны и улучшенія въ устройствћ кавказскихъ водъ за посльднее время (1887-1893 г.).

Еслибы я стадъ подробно описнвать, а твмъ болве обсуждать, устройство кавгазскихъ минеральиыхъ водъ и ть измьневія, какія произведены въ немъ со времени постуиленія водъ въ казенное управленіе, -мв丈 пришлось бы написать цذлый большой томъ. Но я не спеціалисть по бальнеологіи и техникв гидротерапическихъ сооруженій; въ тому же по этому предмету имьется уже ввсколько сочиневій (о'сыдаю читателей, главнымъ образомъ, къ книгь профессора В. С. Богосдовскаго) да и само јправденіе водъ иредоставляетъ свое дфво на общественное обсужденіе, ежегодно печатая въ издаваемомъ ицъ «Јисткђ» извлечевія изъ своихъ отчетовъ, представляемыхъ въ чинистерство. Поятому я ограничусь нвсколькими общими замвчаніями съ точки зрфнія «курсовысъ» (такъ называютъ здфсь прівзжающидъ дмя льченія). Правительство выписывадо недавно сюда знаменитьйшихъ спеціалистовъ по устройству водъ-Ж. Фравсуя и Јеона Дрв,-по компетентныяъ прөдвачер-

таніямъ которыхъ на всвхъ группахъ произведена масса работъ, одинь перечень которыхъ занялъ бы нфсколько страницъ. Главное изъ удучшеній на водахъ-устройство въ Пятагорскъ большаго водопровода, который далъ возможность устроить въ городв песть большихъ фовтановъ, семь водопроводныхъ зданій и 38 пожарнополивныхъ кранов'ъ, изъ которыхъ пропзводится поливка улицъ и деревьөвъ. Такое об́вліе воды въ Пятигорскъ совершенно измвнило физіономію курорта. Деревья и кустарники иа бульварахъ, въ цввтнєкахъ, сквәрахъ и садахъ разрослись и распустились, и сохраняютъ свою листву въ продолженіе всөго лвта, тогда какъ прежде листья деревьевъ Јже въ концв іюня желтьии и даже опадали массами. Теперь и среди двя можно всегда найти свظжесть и твнь; а прежде некуда было дъваться отъ жары и истомы. Для тьхъ изъ посьтителей курорта, которые не бывали въ Петергофв, пятигорскіе фонтаны составдяють предметь особаго јдоводьствія. Чтоे касаөтся устройства самыхъ водъ, то птольни псточниковъ всъ передвданы заново, а для нбкоторыхъ изъ нвхъ устроены впервые. Прежвія деревянныя трубы для притока и стока воды замънены металлическими; путемъ новой разработки источниковъ увеличено количество добываемой воды, такъ что даже при самомъ большомъ числв льчащихся недостатка воды нельзя опасаться. Особөнно важны были: работы по устройству знаменитаго источника 소 17, пропзведенныя съ особевнов тщательностью и большимъ умфньемъ по указаніямъ Ж. Франсуа, въ ввду существовавпаго опасевія испортить его чрезъ смьшевіе съ почвенными водами; а также-разработка сврно-щелочнаго источника Гааза въ Эссентукахъ, дающаго теперь в'ь сутки 36,000 ведеръ водн. Устроено вновь значительное число новыхъ вавнъ на всъхъ четырехъ группахъ, а въ нъсколькихъ кабинахъ цинковыя ванны замьнены кафельными. Устроены вновь: ванва электрпческая въ Эссентукахъ, ванны для лвчевія грязями въ Желъзноводскь и въ Пятигорск⿺ (грязьв изъ Тамбуканскаго озера), ванна паровая и душъ Шаркд въ Пятигорскь; аппараты ддя газированія молока и воды Нарзана; писцина для плаванія (въ Ермодовскихъ ваннахъ); проведева въ ванныя зданія прњсная вода; устроены снаряды для нагрфванія ваннъ изъ Нарзана паромъ, и холодильники для охлажденія воды горячихъ сьрныхъ ключей; устроено снабженіе првсвопо водово Кисловодска (ва что испрашивалось особо 35,000 р.), разработанъ каптажъ воды изъ источника Маріп Терезіи. Наконецъ, организована на всьхъ группахъ правпльная выдыка п продажа кумыса.

Кромв того, въ Шятигорскв устроөвъ хирургическій покой съ оперативными принадлежностями на 10 человькъ; выстроенъ общій бассейнъ для купанья женщбнъ въ холодномъ нарзан' въ Кисловодскв; устроена новая передвижная дезпвфекціонвая камера ит. д. $\mathcal{G}$ не компетентенъ произнесть сужденіе о достоинствв и стопмости өтихъ работъ, но, кажетоя, можно согдаситься, что теперь лъчебныя средства курортовъ приведены если не въ цввтущій видъ, то въ бдагоустройство п порядокъ. Со стороны трудно судать, чтоे еще нужно сдвлать въ өтомъ отношеніи, но даже при нынвшнемъ незначительномъ числв прівзжихъ въ Пятигорскв прпходидось слы-

шать жалобы на недостатокъ ваннъ: - нногищъ, будто бы, приходидось ждать начала пьченія по недвлб и бол末е. Въроятно, въ непродолжительнощъ времени управленію водъ придется заняться постройкой новаго зданія дия ваннъ или болве значительнымъ, чњмъ досель, расширөніемъ Јже существующихъ зданій. Затьмъ, слвдуетъ отмьтить рядъ гигіеническихъ и санитарныхъ мвропріятій па группахъ. Между ними первое мвсто заримаетъ, конечно, устройство водопровода изъ источника горы Юды въ Пя-тигорскъ,-предпріятіе громадное, стоившее большихъ затрать, но зато и значеніе этой мђры для бдагоустройства курорта громадное. Дапве слддуютъ: осушительныя работы въ городскощъ саду въ Пятигорскв, сдвлавтія өтотъ садъ не только совершөнно свободныхъ отъ болотистыхъ міазмовъ, но п любимымъ мвстомъ прогулия дяя прівзжихъ; такія же работы въ Эссевтукахъ, въ долинґ р. Кксдуши, и въ Кисловодскь, на Тополевой аллев; работы по устройству захритвахз канавъ въ Жөлъзноводскъ для стока грязв и грязной воды, безъ порчп п зараженія воздуха міазмами, а также водосточнаго канала въ Пятигорскь; предпривято устройство артезіанскаго колодда п водопровода пзъ источника Бештау въ Желъзноводокъ. Болыше жө всего сдыыано на группахъ для удобства пребыванія тамъ прівзжвххъ. Сюда относятся: устройсто поссе и троттуаровъ въ Дятигоревь оводо ваннъ к по всему участку города, подвъдомственному управденір водъ, а также въ Кисдоводскь отъ Тополевой аллеи до казенной гостинницы; особевно хорошо отремонтирована дорога на вершину Машука, такъ, что теперь прекрасная и въ гигіеническомъ отношевіи очень полевная прогулка туда сдыламась удобною; хорошо также устройство дороги вокругъ горы, благодаря которому стало возможнымъ дылать отличныя пожздки въ предьлахъ самого Пятигорска, на здоровомъ горномъ воздухъ,- верховыя и въ экипажахъ. Разведеніе оранжерей и двътоводства въ городскомъ саду могло бы быть болъе обширнымъ; но и ныны өтоть садъ даеть возможность желающимъ подучать букеты, хотя п не по дешевой цънф. Устройство иллей около зданія Николаевскихъ ваниъ и вдоль Горачей горы въ Пятигорскь,- аллей, еще пока не разрос-шихся,-въ непродолжительномъ времени дасть возможность пдущимъ въ ванны избфгать ржжнаго солнопека. Наконедъ, сдбдуетъ указатъ на устройство трельяжной галереи у казеннаго ресторана въ Эссентукахъ; устройство дороги на Жөлвзную гору и къ Эммануэлевскому псточнику, и площадокъ съ фонтанами и двьтвшвами у ресторана и въ другихъ мьстахъ въ Желъзноводскъ; обнесөніе парковъ въ Желфзноводскъ и Эссевтукахъ красивыми желвзными рьшеткамп; устройство на всьхъ группахъ кегөльбановъ, бильярдовъ и т. д. На всњзъ группахъ устроены метеорологпческія ставпік. Хорошп разныя улучшенія на групшахъ, но и денегь стошть они не маленькихъ. Въ 1892 г., вапримвръ, израсходовано 321,116 р.; въ тощъ числъ, на одинъ личный составъ служащихъ на группахъ 35,806 р., да на «хозвіиственные» расходы $93,475 \mathrm{p}$., на расходы «операціовные» $42,304 \mathrm{p}$., п на переустройство водъ $149,531 \mathrm{p}$. На мъропріятія противъ холеры, появившейся здђсь въ 1893 г., сверхъ चвсденныхъ суммъ, быдо ассигновано 15,000 р.(пздержано 10,000 р.).

Доходовъ въ этомъ году было получено управденіемъ (плата зальченіеи пр.) всего 146,650 р.; въ 1890 г. 152,415 р.; въ 1891 г. 152,935 р. Къ числу прискорбныхъ явленій здъсь должва быть отнесена распря между городскимъ головою и управленіемъ водъ-0 правє торговли и возведеніи построекъ въ Никодаевскомъ цвытникд и о принадлежности городскаго сада. Мнґ кажется, что право торговли въ двьтник'в и на бульварахъ еще можетъ быть предметомъ спора; хотя управленіе водъ пользовалось этимъ правомъ издавна, равно какъ и правомъ возведөнія построекъ въ районъ устройства водъ; что же касается городскаго сада, то онъ долженъ оставаться собственностью города (кавовою и быль досөлв), не смотря на то, что улучшенія въ устройствє сада произведены управленіемъ. Мало ли еще какія улүчшенія могутъ оказаться нүжными для Пятигорска, которыхъ городъ своими средстваии провзвести не въ состояніи и которыя, въ интересахъ своөго же дыла, должно будетъ сдђлать управленіє: будетъ ли изъ өтого слвдовать, что и самый городъ долженъ будеть составвть собственность управленія водъ? Стремясь завладвтъ городскимъ садомъ на правахъ «собственности», а не пользованія, управленіе въ то же время стремится расширить свои владђнія и за предфлами города. Правительственному вомисару дана въ распоряженіе обширная Бештаугорская льсная дача, на правахъ управдяющаго государственными имуществами въ губерніяхъ (хотя јпотребленія изъ өтой дачи пока никакого не дылается); не довольствуясь өтимъ, управленія хлопочетъ о пріобрьтеніи въ вЂдомство государственныхъ имуществъ (къ которому принадлежатъ и вс' кавказскія воды) источника Маріи Терезіи, принадлежащаго колоніи Каррасъ, а также Тамбуканскаго озера. Отпускная торговля водою въ бутылкахъ, а также коробками съ солью и депешками, досель, къ сожалввію, очень слаба, хотя өссентукскія лепешки вполнґ замъвяютъ лепешки Виши. Нужно уменьшить ихъ цвву, хотя бы на первое время, пока овъ войдутъ въ общее употребленіе: только подъ этимъ условіещъ онф могутъ вытьснить Виши.

Оставляя кавказскія минеральныя воды, я отъ всей души пожелалъ гораздо бдльшаго ввимавія со стороны русскихъ людей въ этому дивному уголку родной страны, который столь щедро одарила мать-природа, совмъстивъ на пространствъ какихъ нибудь пятидесяти верстъ всь ть дфлебные источники, какіе въ западной Европъ разсвяны по всему ея пространству. Прощаясь съ нимъ, я повторилъ слова, сказанння Жюлемъ Франсуа при посьщеніи Эссентуковъ: «да, это вучшая жемчужика вв корокъ русскаго иаря»!
Н. Щирскіи.

## Ю®IAHЂ ОТСТУIIHИRЪ.

Историчвскій романъ Феликса Дана.

## XXII.

НЂсколько дней спустя, потрясенный императоръ настолько оправился, что могъ вести свое войско дальше, - теперь уже въ непріятельскую землю, такъ какъ границей между римскимь государствомъ и Персіей служила рєка Хаборасъ, или Араксъ, впадающая здєсь, возлъ Цирцезіума, съ сєвера въ Евфратъ.

Древній военный обычай римлянъ требовалъ, чтобы при переходъ черезъ границу полководецъ дарилъ деньгами свовхъ воиновъ и держалъ къ нимъ рєчь; Юліанъ щедро назначиль каждому изъ нихъ по сту тридцати серебряныхъ монетъ и ухь, конечно, не захотвлъ упустить случая блеснуть свопмъ красворћчіемъ. Овъ проьхалъ верхомъ со своею свцтой но рядаиь войска, выстроившагося на римскомъ берегу, потомъ остановился у моста, принесъ жертву пограничннмъ богамъ Рима, п наконецъ обратился къ собравшимся военачальникамъ съ внушительною ръчью, въ которой искренность чувства и пылъ воодушевленія не допускали излишней витіеватости, бывшен отчасти слабостью императора. Юліанъ говорилъ о прежнен славъ римскихъ орловъ, которыми онъ съ самаго начала своего царствованія снова замънилъ у римскихъ легіоновъ лабарукъ Ковстандія; напомнилъ объ исконнои враждъ парөянъ, о недавней заносчивости персовъ и заключвлъ такими словами: «Побдды и добычи я не могу вамъ объщать: то и другое дарують лишь безсмертные боги, обитающіе на обтирномъ пространствъ небесъ. Но, какъ вашъ предводитель, выхожу я на войну. И одно должны вы звать: сегодня съ первымъ лучещъ разсвєта, я принесъ торжественвую клятву, подобно великимъ предкамъ-Курдіусу, Мудію, Дедію:-я самъ предложилъ себя

въ жертву богамъ зя побъду Рема. Они должны даровать торжество римскому оружію и взять за это мою жизнь. Познаитт умомъ и сердцемъ, что только побъдителемъ или трупомъ вернется съ вами Юліанъ обратно изъ Персіи, поәтому слъдуите со мною къ побвд丈 или къ смерти».

Тутъ, при оглушвтельныхъ трубныхъ звукахъ, онъ поскакалъ впереди всъхъ черезъ мостъ. Эта сцена вызвала взрывъ громкаго ликованія среди вђрныхъ подданныхъ Юліана, не исключая германцевъ и көльтовъ: высоко подняли ови, въ звакъ приввттствія, щиты надъ гребнями свопхъ племовъ и воскликнули: «Ничего мы не боимся подъ предводительствомъ такого полководца, который и въ битвъ, и въ выносливости превосходитъ насъ самихъ.
$\mathrm{C}_{\text {ъ возгласами воодушевленія послїдовало за нимъ войско; }}$ когда же самый послъдвий ияъ воиновъ стоялъ уже на персидской землъ, полководедъ скомавдовалъ: «Остановитесь, взгляните назадъ».

Мостъ, по которому ови только что переправились, пылалъ передъ глазами арміи.

- Вкдите, друзья мои: бфгство намъ отрфвано! Вы дожжнье идти впередъ, дожжнь побъдить. Податься назадъ-значитъ найти себъ могилу въ этихъ волнахъ.

Впрочемъ, осторожный полководецъ, уже для одного обезпеченія подвоза войскъ и припасовъ, увеличилъ гарнизонъ Цирцезіума до десяти тысячъ человъкъ п усилилъ укрвпленія. Часъ спустя, Юліана догнали на пути гонцы изъ Цирцезіума, съ письмомъ изъ Рима за семью печатями. Онъ велылъ вопросить гадательныя книги въ тамошнемъ храмъ Весты насчетъ задуманнаго икъ похода противъ персовъ п теперь получилъ слвдующій отввтъ: «Пусть лучше императоръ не переступаетъ въ этомъ году границъ своего государства». Онъ поблъднълъ, а затымъ разорващъ папирусъ на мелкіе клочки, чтобы никто въ арміи не узналъ объ этощъ предостереженіи. Послъ перехода черезъ границу, войско въ точности придержввалось порядка, предписаннаго полководцемъ. Хотя римляне до сихъ поръ еще не встрвчались съ непріятелемъ, но теперь надо было каждую минуту одасаться нападенія грозныхъ парөянскихъ всадниковъ, которые даже въ самыя цвђтущія времена Рима не разъ были причиной кроваваго пораженія легіоновъ.

Прежде всего Юліанъ заботился 0 томъ, чтобы, по примъру прежнихъ походовъ, поступательное движеніе арміи не замөдлялось и не останавливалось, благодаря тяжелому обозу, такъ накъ әто могло оказаться пагубнымъ; раздҰлилъ войско на отдЂлльные корпуса, и во время переходовъ оставлялъ между ними такіе промежутки, чтобы вся линія арміи, въ которой, впрочемъ, насчитывалось всего тридцать пять тысячъ шлемовъ, растягивалась на десять римскихъ миль, чтд̀ равнялось четыремъ часамъ путв. Цевтръ составляло ядро пвхоты подъ предводительствомъ стараго Севера; на правомъ флангь франкъ Невитта командовалъ боевой колонной изъ многихъ легіоновъ, которая слъдовала вдоль Евфрата по большей части въ виду спускавтагося по теченію римскаго флота. Лжвый флангъ, положеніе котораго было опаснъе, составляла конница, прекмущественно изъ германцевъ, подъ предводительствомъ Серапіона; арьергардомъ командовалъ аламанъ Дагалайфъ. Обозъ слъдовалъ подъ сильнымъ прикрытіемъ, такъ какъ его приходилось охранять не столько отъ персидскаго войска, сколько отъ хищничества арабскихъ ордъ, кочевавшихъ въ сосЂддней пустынъ и подвластныхъ Сапору, или отъ вступившихъ съ нимъ въ союзъ сарадинъ. При обовЋ находилась также масса разнообразныхъ осадныхъ орудій, на которыя полководецъ особенно разсчитывалъ въ этой войнъ. Неутомимый Юліанъ, во время своихъ ночныхъ занятій, когда его утомляло изученіе философіи Максима и онъ хотълъ освъжиться перемъной умственной работы, придумывалъ разныя улучшенія въ старинныхъ ствнобитвыхъ мапинахъ, причемъ нъкоторыя, введенныя имъ, новыя приспособлевія въ баллиств, скорпіонъ, "дикомъ ослъ» (онагръ), въ баранъ, катапульть и «молоточкћ. (malleolus) - родъ полыхъ зажигательныхъ стрфлъ,-употреблялись въ рдмскомъ войскъ долгоө время послћ смерти остроумнаго изобрєтателя.

Іовіанъ, согласно своему желанію, получилъ почетный, но въ высшей степени опасный постъ во главъ отряда въ полторы тысячп всадниковъ, - частью германдевъ, въ перемежку съ пвыпими войнами, -которые служили разввдчиками п охранителями безопасности войска. Такимъ образомъ, они собственно составляли авангардъ, но вмђстъ съ твмъ объъзжали вздалека и лввый флангъ (правый находился подъ прикрытіемъ рвки п флота), а также и арьергардъ, чтобы подмбчать всякій

подозрительный признакъ и немедленно доносить о немъ. Летая на своихъ легкихъ коняхъ, әтотъ отрядъ несъ болъе важную и тяжелую службу въ азіатскомъ поход书, гдъ приходилось имъть дظло съ парөянскими и арабскими всадниками, чъмъ при веденіи войны съ какимъ нибудь другимъ непріятелемъ. По примвру прежнихъ императоровъ, наиболъе безопаснымъ положеніемъ для самого Юліана было бы мћсто во главћ пћхоты, въ центръ, но чтри своемъ пламенномъ рвеніи онъ не долго выдерживалъ здъсь, гораздо чаще слвдуя впереди своихъ ковныхъ твлохранителей, то во главв, то на концъв, то на одномъ изъ фланговъ своей арміи, - однимъ словомъ, всюду, гдъ требовалось его присутствіе.

Отъ Цирцезіума дорога вела къ юго-востоку, внизъ по теченію Евфрата, по обширной, безплодной, сухой равнинь, составлявшей часть аравійской пустыни, гдв бродили только орды кочующихъ арабовъ. Эта мбстность была плоска, какъ уровень моря; почти только одви кустики полыни покрывали песчаную почву, но п другіе кустарники довольно жалкаго вида получали здъсь горькій, терпкій вкусъ, вслвддствіе обильнаго содержанія соли въ почвенныхъ слояхъ. Въ этой, лишенной деревьевъ, пустынъ водились только антилопы п дикіе ослы; часто показывались также на краю горивовта странныя фигуры, носввшіяся съ быстротою бури, подобно летучимъ облакамъ; то были быстроногія драхвы и мчавшіеся стрълою страусы. Лишь подъ угрозой тяжкихъ наказаній удавалось полководду обуздывать охотничьи инстинкты германцевъ, которые часто разстраивали ряды, бросаясь въ ногоню за невиданнов: или диковинной дичью. Даже, когда послв двухдневныхъ переходовъ, у города Дура-Рудель, почти совершенно оставленнаго населеніекъ, спугнутые преслъдователями олени обратились въ бвгство п бросились въ Евфратъ, батавы п фркзы не выдержали: они кинулись вплавь за быстрыми и сдльными животными, чтобы изловить ихъ и привести живыми въ подарокъ полководду. Немногіө, оставшіеся въ Дуръ, жители вымли навстрвчу непріятелю съ пальмовыми вђтвями въ рукахъ, а императору они поднесли довольно странный даръ: свцрвгаго льва, лапы котораго были перевязаны толстыми канатами.

Подивившись со своими военачальниками на громаднаго

звъря, Юліанъ, по просьбъ троихъ «неразлучныхъ» и удальда Сигибранда, приказалъ разрбзать на некъ веревки передъ перенгой свопхъ германцевъ. Левъ накловилъ къ землъ освобожденную голову, оглушительно взревълъ, ощетинилъ гриву, сталъ хлестать хвостомъ по бедрамъ, приникъ къ землъ и бросился огромными прыжками на воиновъ; но тотчасъ замертво покатился на̀земь, пронзөнный пятью дротиками. Этрусскіе толкователи предянаменованій, состоявшіе при Юліввь, бросились къ мбсту происшествія, но ихъ предостереженіе -поздало, а между твмъ случившееся предвозвъщало слвдующцее: «могучій владыка, нападающій на враговъ, долженъ пасть.

- Ба,-замђтилъ Юліавъ, - Сапоръ напалъ на насъ первый; я только защищаюсь посредствомъ нападенія.

Серапіонъ васмъялся:-Жаль, что я не суевъренъ и вообще не вврую въ боговъ.

- Почему?
- Я могъ бы истолковать это звамевіє иначе: дружно сплотившіеся германцы побъждаютъ сильнъйшаго непріятеля.

Слъдующій день-7-е апрфля-такжө принесъ знаменіе ботовъ. Около солнечнаго заката, на быстрыхъ крыльяхъ западнаго ввтра, налетвла внезапная, непродолжительная гроза, причемъ единственная молнія задвлл безъ всякаго вреда обознаго служителя, который велъ съ водопоя шару коней.
 а къ magister militum п означало для него повышеніе милостью боговъ, - насчетъ этого были согласвы всъ гадатели въ лагеръ. Касательно же остальваго, между ними произошелъ споръ: служитъ ли әто предостереженіемъ противъ похода Юліана, или порукою того, что боги благоволятъ къ его предпріятію?

Одинъ изъ друзей Іовіана замвттилъ неодобритөльнымъ тономъ: - Это обозначаетъ только милосердіе Христа къ вєрующимъ.

ン- А я полагаю,-заключклъ Серапіонъ,-әто доказываетъ лишь то, что не всякій ударъ молвіи убиваетъ.

Но хотя мистикъ Юліавъ подмьчалъ всякія предзнаменованія и тревожился ими, однако его пристрастіе къ путкамъ деръдко брало верхъ надъ озабоченностью, въ особевности когдя

требовалось не давать своимъ приближеннымъ падать духомъ. При выступленіи изъ Дјры, ему подвели другую лошадь; вєрный Аргосъ - подарокъ Эвзебіи-нуждался въ отдыхє послвутомительныхъ переходовъ послі̆днихъ дней. Когда статныи жеребецъ рыжей масти-добыча изъ непріятельскаго городабылъ подведенъ къ императору подъ богатымъ сбдломъ, съ уздечкой, увћшанной золотыми бляхами, унизанной драгоцвнными каменьями п жемчугомъ, Юліанъ спросилъ: какъ зовутъ этого красавца-коня?

- Персія, - отвъчалъ Гипнокреникъ, державшій лотадъ подъ устцы.

Но едва августъ приблизился къ ней, чтобы вскочить въ сыдло, какъ она испугалась блеска оружія, вырвалась, побъжала; но, сдظлавъ нौсколько шаговъ, рухнула на зещлю п стала биться, дрожа отъ страха, далеко разбрасывая во всъсторовы золото и драгодънные каменья.

- Недобрый знакъ!-бормотали римляне.
- Нисколько, -смъясь возразилъ Юліанъ. - Вы видите: поверженная Персія въ трепетв лежитъ у моихъ ногъ, теряя всє свои сокровища.

На сл木дующую ночь, отдыхавшее войско было застигнуто вихрөмъ, налетввмимъ съ сьверо-востока. Ураганъ крутилъвысоко вздымавпіеся сыпучіе пески пустыни и опрокивулъ на головы спящимъ нڭсколько тяжелыхъ кожаныхъ палатокъ.

## XXIII.

Наконецъ, черезъ четыре дня по выступленіи изъ Дуры; армія Юліава снова вступила въ плодородвую страну, ближе къ Евфрату. Городъ Анаөа, расположенный на островึ громаднои рћки п охраняемый укрвпленіями на лввомъ берегу, собирался заградить дорогу наступавшему войску, но когда на него налетвлъ грозою непріятельскій флотъ, - ассирійцы в арабы, изъ которыхъ состояло населеніе, струсили и сталк просить пощады, пославъ отъ себя полководду, въ знакъ покорности, увънчаннаго вола.

Здбсь были освобождены Юліаномъ римляне, попавшіе въ плънъ нъсколько десятковъ лфтъ назадъ: они горячо благодарили императора п принесли жертву Марсу-Освободителю.

Только теперь, проникнувъ дальше къ юго-востону, войско наткнулось на сопротивленіе; персы хотьли защитить, по крайвей мъръ, свою богатую провинцію - Ассирію. Хитрость Юліана удалась вполнъ; шерсидскій царь, обманутый своими равввддчиками, попавпшми впросакъ, двинулъ всъ своп нескһтныя полчища къ съверу на Тигръ, думая, что именно тамъ произойдеть непріятельское нападеніе. Такимъ образомъ случилось, что римляне, ни раяу не обваживъ меча, могли безпрепятственно проникнуть въ его страну на сто двадцать часовъ пути отъ Цирцезіума. Защитники стали показываться въ открытомъ полб, свачала возль обнесенной валомъ стъны у Макепракты, воздвигнутой нвкогда ассирійскими дарями въ защиту свопхъ пограничныхъ земель противъ нападеній мидянъ, но ова давно представляла изъ себя однъ развалины. Сапоръ отправилъ быстрыхъ гондовъ къ свверу, чтобы вервуть большую часть посланнаго туда войска, п наконецъ главный персвдскій военачальникъ Сурена и Малекъ-Родозакъ, эмиръ арабовъ изъ племени Гассанъ, прибыли па Евфратъ. Одвако, хотя войско персовъ значительно превышало численностью армію Юліава, оно не рввшалось вступать въ битву, ограничұваясь только твмъ, что безчисленные летучіе отряды ихъ конницы окружали со всфхъ сторонъ наступавшихъ непріятелей, подобно коршувамъ пустыни, преслвдующимъ одинокаго путника. Эти всадники захватывали въ пдбнъ отсталыхъ, а также пользовались удобнымъ случаемъ для нападенія на мелкіе отряды.

Когда, однажды, безпечность п трусость трехъ әскадроновъ өессалійскихъ всадниковъ подала поводъ къ такому внезапному напариію, причемъ конные парөянскіе стрблки изъ лука жестоко разбили римлявъ и отняли у нихъ штандартъ,-Юліанъ, вскочившіи при этомъ довесеніп изъ-за стола и бросившійся къ мъсту битвы, чтобы разогнать нападающихъ, примънилъ во всей строгости старинное военное право римлянъ. Оба виновныхъ трибуна были изгнаны изъ войска, десятеро самыхъ трусливыхъ всадниковъ казнены, всъ же остальные лишены лошадей, оружія, послб чего ихъ присудили въ наказаніе нести тяжелую и мало почетную службу при обозъ. Болъе мелкихъ городовъ, а также пезначительныхъ крвпостей, рикляне не трогали, находя ихъ беввредными; другіе же города, какъ Діакира и др., оказапись опустввшвми п покинутымя. Съ не-

сравненно больтимъ успђхомъ, чђмъ парөянскихъ и сарацинскихъ всадниковъ, непріятели призвали на помощь противъ арміи Юліана своп рねкп. Получивъ въсти о приближевіи рпмлянъ, они буравили плотины, соединявшія многочисленные ганалы между Тигромъ п Евфратомъ. Каналы эти были устроены съ цълью искусственнаго орошенія страны, воторое пркдавало еи необыкновенное плодородіе, причекъ пшеница п ячмень родились здъсь въ такомъ изобиліш, что жатва въ триста разъ превышала посввъ. Теперь же ассирійды обратили свою богатвйпую страву въ озеро; вода изъ каналовъ затопляла всъ дороги и ддлала пхъ непроходимыми. Много разъ, по ночамъ, внезапное наводвеніе захватывало врасплохъ римскіи лагерь, потопляя лошадей п всадниковъ. Одвако, изобрвтательный умъ Юліана и безграничная преданность слъпо довфрявшихъ своему полководду легіоновъ побъждали всظ трудности похода: цфлыми тысячами падали подъ кхъ сєкирами великолбпныя пальмы, составлявшія богатство и вмъстф съ твмъ укратеніе страны:недаромъ благодарные ассирійцы насчитывали триста шестьдесятъ пять видовъ пользы-ровно по числу дней въ году -
 <божественнаго» дерева. Цълые льса этихъ пальмъ были вырублены на починку испорченныхъ дорогъ п плотинъ, на постройку мостовъ черезъ болже мелкіе каналы и плотовъ для переправы черезъ пирокіе водяные пути. Юліанъ првдумалъ поддерживать эти плоты на водъ, даже при тяжелой нагрузкъ, съ помощью надутыхъ свдныхъ пузырей п мъховъ. Онъ самъ такъ ревностно работалъ топоромъ п лопатой, что на его рукъ, привыкшей къ трости для письма, вскоръ вскочили волдыри. Его пурпуръ полинялъ, до того часто императора обдавало водою за работой. Легіоны сочли для себя великимъ благомъ, когда послъ всвхъ этихъ трудовъ имъ пришлось, наконецъ, вернуться къ воевной службъ.

Дорогу къ столидъ персидскаго даря-Ктезифону-преграждала, приблизительно въ двадцати часахъ пути вверхъ по Евфрату, сильная кръпость Пхри-Саборъ, второй городъ въ странє, обтарный, отлично защищенный высокой двойной стьною п рукавомъ ръки; здъсь сатрапъ Мамерсесъ съ многочисленнымъ гарнизономъ храбро защищапся противъ римлянъ. Одвако, вновь изобрђтенная Юліаномъ стънобитная цамина,

на второй же день осады, разрушила ударомъ, направленнымъ рукою самого изобрвттателя, уголъ стъны; корнути, подъ предводительствомъ Іовіана, ворвались черезъ брешь въ городъ и оттьснили защитниковъ въ цитадель, за вторыщъ валомъ. Немедлевно начался штурмъ; сперва колонны римлянъ сильно порђдђли подъ выстрблами осажденныхъ, цұлившпхся въ нихъ съ высокой стъны. Нвкоторне баллисты и катапульты осаждающихъ были разбиты каменными глыбами, другіе сожжены зажигательннми стрұлами. Однако, вечеромъ того же дня, со сторовы непріятеля стапо медленно, но безостановочно приближаться никогда не виданное защитниками осадное орудіе на громадныхъ колесахъ, называвшееся «гелеполисъ» - покорительница городовъ, -также значительно усовершенствованное маленькимъ философомъ. Везомая многими тысячами воиновъ, подвигалась боевая башня, верхній ярусъ которой превышалъ гребевь вала. Юліянъ стоялъ на этой верхнеи площадкъ и громко отдавалъ приказанія. Его безумная храбрость не протла ему даромъ; вскоръ онъ упалъ нодъ тучей стрълъ и тяжелыхъ камней, но тотчасъ опять вскочилъ, весь окровавленный. Когда же августъ собствевноручно отдернулъ канатъ, которымъ до сххъ поръ удерживался подъемный мостъ матины, послбдній съ грохотомъ откинулся, и императоръ впереди всъхъ, твердыми пагами, прошелъ черезъ него, чтобы вступить на гребень стъны. Тутъ мужество покинуло персовъ, они побросали оружіе и стали молить о пощадъ. Юліанъ охотно помиловалъ храбраго сатрапа п полторы тысячи уцөл九вшшхъ защитвиковъ крєпости. Однако, послв того какъ богатые запасы зерноваго хлъба, оружіе, драгоцънная утварь были раздблены между побъдителями, часть добычи оставлена на нужды воисска во время похода, а излишекъ брошенъ въ Евфратъ, - Юліанъ самъ швырнулъ факелъ въ городъ.

- Мы отмщены! - воскликнулъ онъ. -Я поклялся въ әтомъ генію Рима. Первая побдда надъ персами: 0 , какъ порадуются мои любезные антіохійы!

Охотно возобновляя старинные военные обычаи римлянъ, императоръ приподнесъ Іовіану, передъ лицомъ собравшагося войска, вћнецъ въ видъ зубчатой стъны, такъ какъ онъ первымъ взобрался по осаднымъ лъстницамъ на валъ дитадели Ппри-Саборъ. Когда же воины стали вастаивать, чтобы онъ

оказалъ и себъ такую же честь, какъ вступившему прежде всвхъ на подъемный мостъ, онъ отклонилъ ихъ настояніе и, улыбаясь, возразилъ:

- Я только спрыгнулъ съ высоты на валъ.

За ужиномъ, Серапіонъ со смъхомъ принялся разсказы-вать:-Представь себъ, pontifex maximus, твой саксонецъ Сигибрандъ одержимъ духомъ безкорыстія п простоты, приличной философу. Взгляни, онъ даритъ тебъ эти великолћпные перлы.

И королевичъ высыпалъ на столъ двъ пригоршни драгоцвннаго жемчуга.

- Э, да тутъ цжлое состояніе!- пвумился Іовіанъ.
- Конечно. Спгибрандъ нашелъ въ полусгорфвтемъ домъвъроятно, въ немъ жилъ какой нибудь ювелиръ-прекрасный, непромокаемый кожаный мъшокъ; тогда онъ бросилъ свою разорванную суму изъ парусины, въ которой носилъ хл九бъ, и наполнилъ найденный мъшокъ съъстными припасами, предварительно выбросивъ его содержимое, - «кругленькіе камушки>, «ребяческія игрушки», по его словамъ, - въ окно на улиду, гдъ я какъ разъ проходилъ въ это время. Мои старанія образумить малаго прошали даромъ.-Ну, отнеси этотъ жемчугъ намему доброму полководду! - воскликнулъ онъ, - я же не хочу таскать на себъ ничего лишняго въ такую жару.
- Хорошо, мы сохранимъ это сокровище для нашего простака, -заключилъ Юліанъ.-Не всъ философы такъ безкорыстны.

Одвако дорога въ Ктезифонъ все еще пе была свободна. Приблизительно въ пятнадцати часахъ пути дальше по теченію ръки, возвышалась для защиты столицы другая крвйостьМацамалха. Она также была окружена двойною ствною изъ киршичей и асфальта, глубокимъ рвомъ, и ее защищали пестнадцать крвпкихъ батенъ. Мадамалху нельзя было оставить непокоренной у себя въ тылу, нападая на Ктезифонъ. Юліанъ самъ повелъ осаду, выславъ впередъ Іовіана съ сильнымъ отрядомъ. Ему предстояло проникнуть до самаго Ктезифона п Тигра, постоянно производя кругомъ рекогносцировки, чтобы оградить римлянъ отъ нападенія врасплохъ со стороны вспомогательнаго войска. Во время перваго объъзда, предпринятаго полководцемъ для осмотра наружной линіи укрєпленій,

онъ опять подвергся смертельной опасности, какъ и незадолго передъ твзъ на осадной башнъ. Двое знатныхъ персовъ, б年жавшихъ изъ Пири-Сабора, знали его въ лицо и поклялись Ормуздомъ пожертвовать своей жизнью, чтобы погубить этого неукротимаго противника великаго даря. И вотъ, когда императоръ пристально смотрълъ впередъ, измъряя глазомъ вышину вала, заговорщики неожиданно выскочкли изъ воротъ боковои башни п бросились на него, размахивая кривыми саблями. Однако онъ ловко перехватилъ одновременно оба удара своимъ кругльмъ щитомъ коннаго воина и свалилъ одного ияъ нападающихъ съ лошади, между твмъ какъ другой палъ отъ копья Невитты.

- Благодарю тебя, другъ,-сказалъ Юліанъ, протягивая ему руку.-Странно, что Зевсъ такъ охотно посылаетъ мнђ на выручку германщөвъ.

Пока въ сльдуюшіе дви ствнамъ кръпости угрожали, повидимому, только однъ осадныя мамины, изобрятательный полководецъ приказалъ рыть въ темныя ночи подкопъ. Серапіонъ, Невитта п Дагалайфъ вызвались исполнить әту трудвую работу, и въ самомъ дяля отлично достигли своей дфли къ изумлөвію римлявъ.

- Не только медв'ддмми, но и кротами могутъ быть эти варвары,-говорилъ, удивляясь, Юліанъ.

Подведенный подъ прঞпостной ровъ подкопъ достигалъ кирпичной ствны, которая была пробита въ узкомъ мъстъ. Серапіонъ повелъ за собою три наилучшпхъ когорты-полторы тысячи человбкъ: въ самую полночь они юрквули одинъ за другимъ въ длинный, темный проходъ. Не ${ }^{-}$безъ страха смотрълъ Юліанъ, какъ пхъ шлемы исчезали въ нєдрахъ земли, потому что, при торопливой работв, въ подземельъ не успвли поставить достаточное количество предохранительныхъ балокъ и надظлать отдушинъ. Но храбрый отрядъ благополучно проникъ черезъ узкій подкопъ, не будучи замъченъ непріятелемъ. Серапіонъ почуялъ јже ввяніе свъжаго воздуха и выкарабкался изъ узкой щели наверхъ: онъ стоялъ въ самомъ городъ за ствною! Молча коснулся предводитель рукою человєка стоявшаго позади него, 一то былъ Боконій; тотъ безмолвно тронулъ слЂдующаго и этотъ условный знакъ передавался отъ одного къ другому дальше до входа въ подземелье. Тутъ Юлі-

анъ, напряженно ожидавшій у начала тунеля, подалъ сигналъ: трубы грянули вокругъ всей крєпости, римляне съ факелами, громко крича, бросились изъ лагеря; дружный натискъ долженъ былъ отвлечь защитниковъ свокмъ тумозъ отъ настоящей опасности. $\mathrm{C}_{ъ}$ гордыъъ равнодушіемъ смотрдлъ командовавшій крвпостью сатрапъ Набдадъ съ зубдовъ ствны на это, какъ ему казалось, легкомысленное нападеніе: онъ вложилъ кривую саблю въ ножны, велђлъ принести себъ лиру и запълъ насмвтливымъ тономъ, посматривая внизъ на римлянъ:

Юліанъ велакъ в снленъ!
Метду мелкиии мытами
Несомвънно онъ крупиђйтій.
Но Сапоръ, нашъ дарь веливій,

Всыхъ бблье п свящевньй.
Юліаву,-мелвой мышввъ, -
Можеть быть, скорый удастся
Разгрометь оплоть Орхузда, Лүчезарныхъ звъздъ тверқыню, Чтд горятъ на небосвловъ, Чъшъ валы и этд стђны, Батви кръпкія за рвами, Неприступной Мадашаххв.
То было его послбднее слово, такъ какъ въ ту же минуту Серапіонъ удожилъ пъвда ударомъ меча. Королевичъ, съ небольшищъ отрядомъ свокхъ воиновъ, проникъ съ улицы въ одну ияъ пустыхъ бамень, всъ защитники которыхъ стояли на стьнъ, неслышно подвялся по узкой льстницї п вышелъ изъ башенныхъ воротъ на валъ; Боконій въ то же время отворилъ изнутри ближайшія городскія ворота и впустилъ осаждающехъ.

Тутъ пробилъ послвдній часъ Мадамалхи! Крвпость сравняли съ землею, и неутомимый полководецъ повелъ свое войско отъ этихъ еще дымившихся развалинъ дальше, прямо къ Кте-зифову,-цфли его пылкихъ стремленіи. Когда Юліанъ фхалъ верхомъ мпмо пожарищъ къ южнымъ воротамъ, до его слуха долетвлъ какъ будто тихій плачъ пзъ одного полусгорөвшаго дома. Онъ тотчасъ спрыгнулъ съ сыдла и вошелъ въ первую комнату хижины; тутъ на покрытомъ волою очагф лежалъ красивыи мальчикъ лђтъ десяти; лидо п темныя кудри были у него закопчены дымомъ и выпачканы углями; онъ обхватилъ объвми руками осколки разбитаго «бога очага», сваливтагося съ

подножія. Императоръ поднялъ плачущаго и заговорилъ съ нимъ по персидски, но мальчикъ знаками далъ понять, что онъ нбмъ и не можетъ отвђтить.

- Гдє твоп родители? -спросилъ Юліанъ.
- Умерли, исчезли,-показалъ знаками ребенокъ.
- Какъ тебя зовутъ, бђдняга?

Тутъ мальчикъ повернулся къ покрытои золою доскъ очага и написалъ указательнымъ пальцемъ по латыни: «Инфортунатусъ" ${ }^{1}$ ) назвала меня, нъмаго, мать-плънная римлянка.

- Ну!-воскликвулъ августъ, ласково проводя рукою по кудрямъ дитяти,-әто печальное имя я постараюсь опровергнуть по мърв силъ. Друзья моп,-прибавилъ онъ, обращаясь къ входившимъ въ эту минуту приближеннымъ,-на свою долю изъ военной добычи въ кръпости Мацамалхћ я требую только этого бвднаго малыма. Пойдезъ, Инфортунатусъ, дай мнъ руку. $\mathrm{C}_{\text {ъ этихъ поръ ты будешь спать въ моей палаткъ п не дол- }}$ женъ оставаться вполнъ Инфортунатусомъ.

На пути къ столицъ Персіи, римская армія наткнулась на берегахъ Тигра на дълый рядъ тђхъ прелестно-украшенныхъ садовъ, которые были прозваны «раемъ» и составляли славу персовъ, такъ какъ этотъ народъ умфлъ ихъ устрапвать съ необыкновеннымъ искусствомъ. Яркіе цвбтники, пестръвшіе всЂми красками-цвђточные ковры были пзобрєтены пмевно здъсь-тънистыя рощицы, плещущіе фонтаны на каждомъ шагу ласкали взоръ. Въ особнхъ охотничьихъ загонахъ, принадлежавшихъ великому царю, содержались во множествћ слоны, львы, тигры, пантеры, леопарды, медвъди и дикіе вепри.

Здєсь Юліанъ далъ волю охотничьимъ инстинктамъ германдевъ, послб чего трое «неразлучныхъ» п Серавіопъ появились вечеромъ у бивачныхъ костровъ совершенно неузінаваемыми, въ шкурахъ убитыхъ ими звърей. Сигибрандъ, обливаясь по̀томъ, тащилъ на спинъ двъ тяжелыхъ львиныхъ пкуры, которыя онъ поклялся именемъ бога Сассенота привезти съ береговъ Тигра на Везеръ, въ подарокъ своммъ малюткамъ-сыновьямъ. Юліанъ также убилъ-послъ четырехкратваго удара метательнымъ копьемъ-громаднаго льва, шкура котораго съ тьхъ поръ служила ему, вмђсто военнаго плаща, покрышков для его незатьйливаго походнаго ложа, состоявщаго изъ охапки

[^13]камыма．Полководедъ звалъ изъ исторіи прежнихъ персидскихъ войнъ，а также изъ неудачъ своего предшественника，что ло－ тади римской конницы постоянно пугались при видъ слоновъ， устрашенныя ихъ ревомъ，а по словамъ другихъ－запахомъ әтихъ животныхъ，причемъ ихъ не было возможности удер－ жать，и онъ повернувъ назадъ，топтали собственную пъхоту． Поәтому Юліанъ рффшилъ пріучить коней въ своещъ войскъ къ виду и голосу гигантовъ азіатскихъ лъсовъ．Желая подать примъръ своимъ всадникамъ，онъ неутомимо водилъ лошадей ц処лми десятками навстръчу нъсколькимъ добытымъ на войнб и купленнымъ слонамъ．Лошади，разумъется，отчалнно сопро－ тивлялись，вставали на дыбы и шарахались въ сторону，какъ ббышеныя，нербддко сбрасывая всадника．
－Какое занятіе для философа！－говаривалъ тогда Юліанъ， поднимаясь съ земли п потирая ушибленныя бедра．－Это сто̀итъ мопхъ прыжковъ съ пестами въ Віеннъ．
－Однако，странно обращается нашъ верховный жрөдъ со сво－ ими богами，－со смђхомъ сказалъ однажды Серапіонъ Іовіану．
－Какимъ же это образомъ？
－За посл犭днюю побъду онъ принесъ въ жертву Аресу десятерыхъ бөзпорочныхъ воловъ．Одинъ изъ нихъ вырвался， былъ изловленъ съ большимъ трудомъ и только тогда заколотъ． Повятно，что послб такого волненія у несчастваго животнаго были обнаружены зловвщіе признаки въ печени и желчи．Что же дълаетъ набожный августъ？ $\mathrm{B}_{ъ}$ сильн九йшей досадъ объяв－ ляетъ онъ отду Зевсу，что съ әтихъ поръ не станетъ прино－ сить жертвъ его сыну．Онъ пожаловался на бога өго родителю！ Это какъ разъ напоминаетъ происшествіе，случившееся у насъ съ однимъ королемъ аламановъ，который бросилъ въ огонь изображеніе «бога меча»，когда послє многихъ умилостивитель－ ныхъ жертвъ онъ не одержалъ побъды и вернулся домой раз－ битымъ．Но тотъ областнои король Эбургриммъ не выдавалъ себя，но крайней мърд，за философа！
$\mathrm{B}_{ъ}$ то время имя Юліана наводило такои ужасъ на пер－ совъ，что ихъ живописцы изображали римскаго императора въ вид⿺夂 лютаго льва，изъ разверзтой пасти котораго вырывался всепожирающій потокъ пламени．А между тьмъ эта душа，пред－ жтавлявшая собою такое странное смвшеніе различныхъ свойствъ，

әтотъ мужествөвный воитөль не имф̆лъ ничөго общаго ни съ лютымъ звфремъ, ни съ алчнымъ человфкомъ. На пути отъ Мадамалхи въ Ктевифонъ имъ было встръчено три лътвихъ дворда персидскаго царя: изъ перваго не успълли вывевти многочисленныхъ женщинъ и дъвушекъ, и триддать изъ нихъ попали въ плвн'ь. Вечеромъ Лизій прителъ въ матеръ Юліана и увпдылъ императора съ сочвненіями Макспма на колъвяхъ; но онъ не читалъ, - его взглядъ былъ устремленъ на маленькі迹 рисунокъ, представлявшій нъжное женское лицо, съ пзящно
 съ бюста покойной жены въ Парижъ.

- Ну, такая прекрасная добыча,-началъ Лизій,-едва лх попадалась въ этихъ странахъ завоевателю со врехенъ твоего образда, Александра Великаго. Никогда въ жизни не впдалъ я такихъ очаровательныхъ дввушекъ, какихъ забрали сегодня въ плбнъ твои браккати. Я-старикъ, но и то, при ввд术 ихъ, трепетъ пробъжалъ у меня по твлу.
- Я слышалъ объ әтомъ, —вздыхая, отввчалъ Юліянъ.
- Неужели ты не хочешь, по крайней ифрд, взглянуть на прекрасныхъ плънницъ? -спросидъ Лизій, кидая на бывтаго ученика испытующіи взглядъ.
- Нътъ. Зачъмъ? Ихъ нужно пощадить. Если овъ пожелаютъ, мы отправдмъ ихъ къ весталкамъ въ Цирцезіумъ.
- Ты живешь такимъ отшельникомъ... Неужели одиночество не тяготитъ тебя? $\mathrm{Bъ}_{\text {ъ тридцать два года! }}$
- Конечно, тяготитъ. Вызови же мнћ наконедъ-выдь ты объщалъ это болъе мЂсяца тому назадъ!—тънь вотъ этой... этой. Только на одно мгновеніе! И я буду благодаренъ тебъ всю свою жизнь.
- Терпб̆діе. Скоро наступитъ время. Я должюдъ выждать стоянія Юпитера и Венеры на небоскловв другъ противъ друга.

Вслбдъ затъмъ, римское войско направилось къ столицв Сапора, «богатому сокровищами Ктезпфону», зимней резиденціи сассанидовъ на свверномъ берегу Тигра. То была сильная крєпость, защвщенная съ юга рфкою, съ сввера болотами, съ востока и вапада-неприступными ствнами. На южнӧұъ берегу, какъ разъ напротивъ, лежалъ городъ-близнецъ перваго-Селевкія, древняя колонія селевквдовъ, называвшаяся на языкв

ассирійцевъ «Кохә»．Однако，много еще преградъ отдълляло нападающихъ отъ ихъ ц九ли．

Прежде всего，сухопутное войско наткнулось на эту，также весьма сильную，крфпость Кохә，которая преградила ему путь съ юга．Далве，чтобы успъвно обложить Ктезифонъ съ свввера， ему предстояло переправиться черезъ стремительный Тигръ，а между твмъ казалось совершенно невозможнымъ перевести на эту р九ку спустившійся внизъ по Евфрату флотъ，необходвмый для обладанія Тигромъ．Единственнымъ соединительнымъ пу－ темъ между обоими рєками былъ Нагаръ－Малха，«царскій ка－ налъ»，а онъ проходилъ ниже двойнаго города．Переправить суда при сопротивленіи объпхъ крвпостей было рвшительно немыслимо，такъ что сухопутное войско и флотъ，раздђленные двумя сос六ними твердынями，не могли поддерживать другь друга．Севѐръ и другіе старые испытанные водны терялись передъ такимъ затрудненіезъ，но маленькій философъ нашелся и тутъ．Одважды ночью，въ лагерф противъ Кохә，распустивъ военный совътъ，єне придумавшій соввта»，－какъ съ улыбкой крикнулъ Юліанъ вслбдъ удалявшимся друзьямъ，－әтотъ ми－ стикъ и глубокій мыслитель приказалъ Орибазію，который за－
 ему сочиненія историковъ，описывавшшхъ походъ его великаго предшественника Траяна противъ персовъ．Императоръ смутно помнилъ，что тамъ было указаніе на затрудвявшій өго во－ просъ．－Я такъ и зналъ！－воскликнулъ онъ послъ долгкхъ， затянувшихся до полуночи，поисковъ въ книгь Марія Максима．－ Вотъ Јдивимъ－то мы народецъ，засьвші通 въ крєпостяхъ！

На другое утро，Юліанъ приказалъ своимъ всадвикамъ пой－ мать нысколькихъ крестьянъ изъ деревень，лежащихъ вверхъ по теченію рфки，п привести къ нему．За послъдніе мђсяцы онъ такъ ознакомился съ языкомъ страны，что могъ понимать его безъ посредства переводчика．．．Перепуганные плънники были вскорв отпущены имъ со щедрыми дарами．
－Вышло такъ，какъ я ожидалъ．Ну，теперь за работу！ Половвна войска пусть берется ва лопаты，а другая пусть стоитъ наготовб подъ оружіемъ．

Юліан்ъ совершенно в九рно припомнилъ，что Траянъ，при осадъ Ктезифона，прорылъ каналъ пзъ Евфрата въ Тигръ，выше обоихъ городовъ．Это сооружөніе было давно засыпано и за－

несөно пескомъ, но съ помощью триддати тысячъ рабочихъ рукъ, при неутомимомъ поощреніи и содбйствіи самого Юліана, водяной путь въ нњсколько дней былъ снова сдђланъ судоходнымъ, и一къ ужасу персовъ и ассирійцевъ, ва валахъ кръпостеи, -римскіи флотъ съ тріумфомъ нереправился по возобновленному каналу изъ Евфрата въ бушующій Тигръ. Юліанъ, въ полномъ императорскомъ облаченіи и во всвхъ регаліяхъ, стоядъ у бугпприта самой передней тріеры; подъ градомъ персидскихъ стрылъ совершилъ онъ возліяніе богамъ объпхъ рєкъ изъ золотой чаши, а потомъ, декламируя сочиненные имъ греческіе стихи, швырнулъ въ заключөніе драгодънный сосудъ въ волны Тигра.

## XXIV.

Итакъ, сухопутное войско и флотъ соединились выше кръ-постей-близнецовъ, но теперь требовалось переправить воиновъ на свверо-восточный берегъ Тигра, чтд представляло тоже неразрқшимую задачу, такъ какъ къ столицъ прибыло наконецъ громадное персидское войско, которое намъревалось не столько выручать Ктезифонъ отъ осады, сколько предупредить его обложеніе. Оно и стало препятствовать римлянамъ переправиться черезъ Тигръ. Такищъ образомъ, переправу приходилось брать съ бою, а это казалось невозможнымъ.

Рєка здфсь очень широка и необычайно быстра, а съверовосточный берегъ съ глинистой скользкой почвой страмно крутъ, почти обрывистъ; кромћ того, по всей линіи на немъ, въ продолженіе цђлыхъ недылль, возводились земляныя укрбпленія, представлявшія теперь сильное прикрытіе. На этихъ окопахъ, и за ними, стояло сто шестьдесятъ тысячъ персовъ, самыхъ искусныхъ, кардухійскихъ стрьлковъ изъ лука, конныхъ латниковъ; дълыи лбсъ копіи пбхоты и сто восемнадцать боевыхъ слоновъ, которые, по словамъ одного современника, одинаково спокойно и свободно могли вытоптать поле, покрытое ячменемъ или римскими легіонами. Наведеніе моста, въ виду такой обороны, было дъломъ немыслимымъ, равно какъ п высадка войска съ судовъ, потому что глубоко сбдбвшія въ водҰ военныя тріеры не могли пристать по мөлководью къ берегу.

Никто не зналъ, что̀ придумать; самъ Юліанъ какъ будто спасовалъ на этотъ разъ. Онъ сердился на дурную упаковку припасовъ на плотахъ п приказалъ разгрузить восемьдесять изъ нихъ для осмотра выгруженнаго зерна; вмфсть съ твмъ, съ дъълью отвлечь вниманіе непріятеля, онъ устроилъ блестящія военныя игры передъ ствнами Кохә, и велблъ своимъ германцамъ исполнить даже «пляску мечей» къ изумленію азіатовъ. Вечеромъ императоръ пригласилъ вскхъ военачальниковъ къ столу въ свой шатеръ, и когда незадолго до полуночи отпустилъ ихъ, то открылъ имъ, что въ полночь войско будетъ переправляться черезъ ръку. Страхъ обуялъ самыхъ смњлыхъ; Северъ съ Іовіаномъ осмълились отговаривать Юліана, но овъ сказалъ:-Побддда и спасеніе зависятъ отъ этого часа. Всякая проволочка только помогаетъ укрбпиться непріятелю. Стройте свои полки!

Факелъ, бротенный въ полночь въ рєкку и описавшій въ воздухћ длинную дугу, послужилъ сигналомъ. Іять плотовъ, занятыхъ легіонерами, отчалили отъ берега. Въ ненарушимой тиминб стояло римское войско, подъ покровомъ ночи, у самой рфки. Вдругъ на съверномъ берегу вспыхнулъ сильный огонь и громкій вопль донесся оттуда. У Юліана замерло сердце; онъ отлично понялъ, что его смђлые пловды были замђчены непріятелемъ, которыи зажегъ огневыми стрвлами ихъ досчаники. Однако августъ быстро оправился и воскликнулъ:

- Это условный знакъ, который а велвлъ подать своимъ! Они пристали къ берегу и вскарабкались на крутизну. Скоръе вслъдъ за ними... Всє впередъ!

Вст суда тотчасъ отчалили, даже и тв, которыя не были назначөны для переправы, такъ какъ сопротивленіе столькихъ тысячъ килей должно было побороть силу теченія для всюхъ и они сдэллали свое ды̆о. Плоскодонныя суда достигли сєве-ро-восточнаго берега какъ разъ во-время, чтобы выручить своихъ безумно отважныхъ передовыхъ. Хотя карабкаться по крутому берегу въ тяжеломъ вооруженіи, подъ градомъ дротиковъ, стрђлъ, горящихъ головней и камней, было ужасно, однако легкая германская пфхота, подъ предводительствомъ самого Юліана, храбро пошла на приступъ и заняла край высотъ, гдћ поддерживала убійственную схватку до твхъ поръ, пока подоспњли массы войска и позади всњхъ даже тяжелые

легіонеры，причемъ вся римская дрмія стала тьснить непрія－ теля плотными желфзными рядами．

Этого натиска не выдержали ни персы，ни парөяне，нк арабы，ни ассурійцы．Кромю того，слоны，испугянные летвв－ шими въ нихъ горячЕми головнями，повернули нязадъ，сбро－ сили съ сөбя своихъ вожаковъ и съ громкимъ ревомъ，дико размахивая хоботами，принялись топтать собственную пвхоту： сраженіе было проиграно．

Только немногіе изъ вожаковъ，не смотря на б进шенство животныхъ，сохранили настолько присутствія духап мужества， чтобы д処ствовать по указанію，подученному ими на этоть случай，п проткнули острымъ шипомъ поводьевъ самый верх－ ні号 спиннои позвонокъ у взбвспвщихся слоновъ，что́ причи－ няетъ мгновенную смерть исполинскимъ чудовищамъ．Mногіе десятки тысячъ воиновъ，а съ ними Сурена и эмиръ гасся－ нидовъ，обратились въ безпорядочное бвгство，вдоль по берегу Тигра，внизъ по теченію．До самыхъ воротъ Ктезєфона пре－ слвдовали и рубили ихъ всадники побддителя Юліана．

## XXV．

Великолбпно олагоухали тысячи цввтовъ въ саду царскаго дворда въ Сузъ，самой старинной резвденціи персидскаго даря． Чудно заливались пбніемъ сотни соловьевъ въ цввтущихь ку－ старникахъ，сладко журчали，распространяя прохладу въ лћтт немъ вечернещъ воздухъ，дваддать фантановъ，навъвавшихъ нвгу своимъ монотоннымъ плескомъ．Пестрыя птицы，въ ихъ яркомъ оперенік，покачивались въ золотыхъ обручахъ，которые поддерживались полковыми тнурами，привязанными къ коро－ намъ пальмъ；за посеребренными рфшетками прогуливались цари пустыни－львы п тигры，прирученные до такой степени， что первые охотно возали тріумфальную колесницу своего по－ велителя по пумнымъ улицамъ царскаго города，а вторые слу－ жили ему подножіемъ；изъ женскаго дома，возлъ мраморнои залы，выходившей въ садъ，доносились пріятные голося мо－ дыхъ женщинъ，распбвавщихъ нћжныя мелодіи подъ звуки флейтъ и свирвлей；дивно благоухающее пальмовое вино въ пзящномъ золотомъ бокаль стояло въ пузатои чашъ со льдомъ на леопардовой пкуръ，рядомъ съ полковыми подушками，на

которыхъ повоился владыка Персіи. А между твмъ, на важ-
 дости, но п довольства.

По законамъ приличія, усвоөннкмъ на востокъ, повелитель обыкновенно оставался безстрастнымъ, не обнаруживая въ своихъ, точно застывпихъ, неподвижныхъ чертахъ, какъ будто выточенныхъ изъ желтоватаго мрамора, никакого душевнаго волненія. Но сегодвя въ нихъ явно отражались горе п заботы, которыхъ царь не дуиалъ скрывать, хотя вокругъ него толпились полководды, верховные соввтники, а также гонцы изъ военнаго лагеря.

Когда прибывшій посля всбхъ гонецъ окончилъ свою рбчьь, великій царь медленнымъ, машинальнымъ движеніемъ поднялъ объ руки прямо надъ головою и оставался молча вڭсколько минутъ въ такой повћ; нотомъ онъ также медленно снялъ высокую остроконечную персидскую мапку изъ бвлаго толка, уснпанную рубинами, смарагдами и сапфирами, п поставилъ ее на землю, вдали отъ себя, послћ чего, не торопясь, сталъ снимать жемчужины п драгодънные каменья, тонкія цъпочки, вплетенныя въ өго съдъющіє волосы и густую, широкую серебристую бороду, покрывавшую ему всю грудь до волотаго пояса. Всъ эти драгоцънности онъ разбрасывалъ по полу; наконедъ владыка подвялся съ мягкаго дивана, на которомъ сид向лъ, вытянувшась въ струнку, и, не говоря ни слова, но съ выраженіемъ глубокой печали, распростерся навзничъ, тироко раскинувъ руки, на холодномъ, голомъ мраморномъ поду. ІІри видъ этого, стоявміе кругомъ сановники разразились жалобнымъ воплемъ; всъ ови-кромъ одного-бросвлись на колъни п трєжды воскликнули въ одинъ голосъ:-«Ормуздъ, Ормуздъ, Ормуздъ! Спаси, помоги, отмсти! Твой сынъ лежитъ распростертый въ отчаяніи. Ормуздъ, спаси, номоги, отмсти! Спаси Саонъ-Саона-царя дарей!

Потомъ всъ они снова вскочили на ноги, почтительно подняли Сапора съ земли и опять посадили его на диванъ.

- Владыка вселеннои, - началъ старћйшій ияъ сатраповъ, Ипарна изъ Кушава, - ты наглядно показалъ нащъ, что лежишь въ глубочайшей бездн处 горя. Ты сложилъ съ себя знаки своего царскаго достоинства. Кто ияъ твоихъ рабовъ не пожертвуетъ теперь свопмъ послъднимъ дыханіөщъ, послвдней

каплей крови, чтобы возвести тебя снова къ звъздамъ, твоимъ собратьямъ, -тотъ недостойнй песъ, а мать его была блудницей. Ты өще долго-нвтъ! - никогда не придешь къ концу своего могущества. Кто исчислитъ єазванія всьхъ твоихъ царствъ? Во истину, у тебя болъе народовъ, чъмъ у твоего врага - легіоновъ; тебъ подвластны персы п парөяне, блемійцы, арабы и сарадины, ассирійды, мидяне и сузіаны, халдеи, карманеи и гирканы, маргіане, бактріане, согдіане, саки, сэры, скпөы, эсседоны и гедрозы, паромашезады, дрангіанійцы, арахозы и хіониты, эвзены и гелоны! По твоему пригазу, уже стекаются сюда всъ волны этого моря народовъ. И мы, твои сатрапы, видввшіе знаки твоего отчаянія, клянемся возвысить тебя или умереть!

Едва замътво кивнулъ Сапоръ величественно поднятой головою, когда заговорилъ:-Вотъ передъ вами лежатъ, разбросанные по землє, валяющіеся во прахћ знаки достоинства сына боговъ. И они будутъ здфсь валяться: я возложу ихъ на себя не раньше того, какъ будетъ изглаженъ нанесевный намъ позоръ, ногда священную почву перестанутъ попирать стопы чужеземцевъ. Я далъ уже обвтъ принести въ жертву три центнера ладону и мирры, но удвою это количество, Ормуздъ, если ты услышишь меня. А теперь, слушайте мои приказанія. Вы знаете, какъ этотъ сынъ преисподней, Хульхіаношт '), посланникъ Аримана, неудержимо проникъ до царскаго города солнца. Самыя сильныя изъ намихъ крвпостей онъ разрушилъ, отвелъ дерзостной рукою теченіе священныхъ ръкъ, разбилъ величайшее пяъ моихъ войскъ и тъснитъ Ктезффонъ, твердыню солнца, какъ докладываетъ мвъ послбдній гонецъ. Сурена, который позволилъ разбить себя, и Гассанидъ, бЂжавшій вмъстъ съ нимъ изъ боевыхъ рядовъ, были растоптаны, по моему приказанію, бълыми слонами Ормузда. Кто изъ васт, мои полководцы, жөлаетъ быть его преөмникомъ? Если овъ будетъ разбитъ, слоны всегда наготовв, - я далъ такую клятву.

Двое самыхъ младшихъ изъ собравшихся, двое прекрасныхъ юоношей, очень похожихъ на Сапора, лбтъ двадцати и двадцати пяти, воскликнули:-Я, сынъ твой, Варанесъ.

[^14]－Я，сынъ твой，Вараганесъ．
Благосклонно взглянулъ царь своими большими，круглыми глазами，подъ твнью бровей，выкрашенныхъ блестящей черной угольной пылью，на обоихъ юношей и сказалъ：－Мои сыновья？ надежда будущаго？Нъть！

Тогда другой изъ сатраповъ，сильный мужчина，лвтъ со－ рока－онъ одинъ не молился Ормузду－преклонилъ голову почти до земли к произнесъ：
－ 0 ，царь царей，я готовъ．
－Ты，храбрый，мудрый Мерена？Ты в九дь не персъ，сатрапъ Гатры，ты армянинъ．
－А мы，армяне，счптаемся в九роломннми，－я знаю．Но я постараюсь исправить нашу дурную славу．
－Да ввдь ты，какъ большинство твоего народа，христіа－ нинъ．Сагакъ，твой старшій братъ，－епископъ армянской сто－ лицы．
－Тфмъ болъе можешь ты положиться на меня．Неужели ты думаешь，что христіанинъ пожелаетъ побвды тому крово－ жадному псу，исчадію геенны，который съ еще большею лю－ тостью опустошаетъ святую дерковь，чємъ воюетъ въ твоемъ государствъ？Вظрь моей ненависти！Братъ мой，епископъ Ка－ раны，произнесъ уже всенародно церковное проклятіе отступ－ нику．По его настояніямъ，армянскій царь，благочестивый Ти－ раннесъ，конечно．．．Однако，объ этомъ послб！О，если я съумвлъ когда нибудь угодить тебж своими услугами，дозволь мнъ прежде всего уничтожить әтого демона преисподней．Дай мнв въ помощвики моего брата，Ногордата；онъ хитеръ на разныя выдумки；дай мнж неограниченное полномочіе заключать миръ или всякими средствами изводить врага．Я освобожу твою страну или самъ добровольно пойду къ бвлымъ слонамъ въ ихъ храмъ въ Экбатанъ．Жену мою и дौтей я оставляю тебъ за－ ложниками．
－Мерена，－заговорилъ Сапоръ，－я вєрю тебв，но скажи откровенно，почему ты，живя во слав象 п богатствє，идешь на такой рискъ，который легко можетъ привести тебя－подъ пяту слоновъ？
－Я сейчасъ объясню все，государь．Я твой в九рный слуга и готовъ，не задумавшись，сложить за тебя голову въ битвЂ， одвако въ другое время не сталъ бы такъ настойчиво искать

смерти, какъ теперь. Но я-ревностный христіанинъ, а брать мой, өпископъ, возвъстилъ, что кто уничтожить этого отступника, тотъ будөтъ скдять въ дарствіп небесномъ ближе всвхъ еъ апостоламъ христовымъ.

- Хорово,-сказалъ Сапоръ, не измъняя своей неподвкжх

 побвда съ тобою, или слоновъ на тебя! Вотъ возьми моп золотой перстень съ печатью. Пускай всє персы, парөяне и армяне видять въ төбћ мою волю, превратившуюся въ боевой мечъ. Ступай! Побддди или умри, Мерева.
(Окончаніе будетъ).


## НАІІ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖПВНЬ.

(1893-94 гг.).

Оперє посчастлввилось въ истепшемъ сезонв; кромв маріинской сцены, ова пріртилась въ двухъ театрахъ:-въ Маломъ и въ залђ Кононова, гдђ дъйствовало товарищество, перешедшее потомъ въ Панаевскій театръ. За такое обидіе можно было бы радоваться, еслибы каждый изъ названныхъ театровъ имыъ предъ собой изввстную намвченную цыль, опредъленную программу; напримьръ, одинъ ставвлъ бы только комическія оперы, а другой исвлвчитөльно русскія; тогда каждый пзъ нихъ имвгъ бы свою физіономір и свою публику, другъ другу не мфшали бы и дђдали бы свое дқдо съ пользош, - не съ одной мишь антрепреверской точки зрьнія, т. е. матеріаиьнои. Но въ томъ-то и бъда, что втого не было: всњ ставили почти одпв и ть же оперы.

Маріннскій театръ не можетъ ставвть много новыхъ оперъ; вопервыхъ, туть и обстановка требуется не такая, какая простительна на частныхъ сценахъ; во-вторыхъ, персовалъ громадөнъ и надо каждому пъвцу дать возможность появиться изввстное количество разъ; въ трөтьихъ, нужно ставить оперы русскаго и иностраннаго репертуара; въ четвертыхъ, условія съ четой Фигнеръ таковы, что они по контракту должны спфть столько-то разъ, ибо они, на правахъ гастролеровя (почену такой режамъ?-просто неповятно), получаютъ разовые (по 500 руб. за выходъ, какъ г. Фитнеръ, такъ и его супруга); въ пятыхъ... впрочемъ, всей сложной махинаціи составленія репертуара и распредвленія партій не разберешь,-ио факть тоть, что репертуаръ изображаеть собою стоячую воду въ образв десятка оперъ, постоянно повторяющихся съ разными исполнителяии (а то и съ одними и тьии же) и пбть времени для разучиванія новыхъ произведеній. Много-много могуть быть вновь поставлены, въ теченіе сезона, двф-три оперы. Въ этомъ году поставдены были: «Палцы» Леонкавалио, «джамиле» Бизе и «Фальстафъ» Верди. Возобновлены были: «Вражья сила» Сърова п «Князь Игорь» Бородина. При отсутствіи въ нашнхъ частныхъ театрахъ какой бн то ни быдо строго пресдвдуемой спстемы, они ставять все безъ разбора, но стремленіе къ постановкъ интересныхъ новвнокъ все таки было. Собственно говоря, только новинками они и могли коекакъ держаться: поражать блескомъ постановви они не въ состоянік,

каюъ напр. казенная сцена; привлекать публику единичными силамк также трудно въ настоящее время, когда выдающихся пъвцовъ п артиетовъ почти вовсе пыть; единственное, чъмъ они могуть обращать вниманіе на сөбя,-это операии, или совершенно новыми, иди давно не игранными. Малый театръ познакомилъ насъ съ никогда не шедшими въ Петербургь операии Мошковскаго: «Боадддь, послвдві屰 мавританскій король» и съ Уріялемъ Акостой» г-жи Съровой, а товарищество въ залі Кононова возобновидо маккавеевъ> Рубщнштейва, «Опричника» Чайковскаго и «Хованщину» Мусоргскаго. Если къ өтому прибавимъ нєсколько словъ о скмфоническихъ нашихъ собраніяхъ и о томъ, чтд консерваторія погазала намъ на публичномъ оперномъ спектаклъ, то ужь получимъ всю суміу крупныйшихъ явленій нашей музыкальной хроники за истекшій сезонъ; впрочемъ, были кое-какія новинкн во французсвой оперє, постомъ.

## I. Маріинскій театръ.

## 1.

«Bралья сида» пмъеть свою псторір; habent sua fata libelli... Промелъ довольно значительный промежутокъ времени между второв оперой Сърова-«Рогнъдой»-п послвдней, о которой мы начами рвчь. На сюожетъ ея указалъ ему извыстный критикъ Аполдонъ Григорьевъ. Мысль написать оперу на народную русскую драму давно его занимала; онъ серьезно подумывалъ, напр., о ,Тарась Бульбъ> п даже кое-что уже написалъ для него; затвмъ привлекагъ его «Кузнецъ Вакула», либретто для котораго написагъ ему извъстный поэть Я. ІІ. Полонскій ${ }^{1}$ ); но всъ эти темы какъ-то не захватываии өго настолько, чтобы онъ предался имъ со всьыъ пыломъ своей натуры; драма жө Островскаго: «Не такъ живи, какъ хочется», сразу приковала его вницавіе и (почти неввроятно) онъ въ теченіе четырехъ мъсяцевъ переложидъ первые три акта въ стихи и написалъ къ нищъ музыку; өто было въ августь 1868 г.; но тутъ работа его застряла п, можно сказать, до конца жпзни (онъ јмеръ въ 1871 г., не докончивъ өтой оперы, хотя и подвинувъ ее впередъ). Впрочемъ, любопытную причину пусть разскажетъ самъ Съровъ.

Дஷло въ томъ, что еку не нравилась развязка драмы, и онъ хогқдъ ее передظлать. Письмо его по поводу «Вражьей силы» появклось въ «Воспоминаніяхъ» о немъ г. Веседовскаго въ «Бесөдъ) за 1871 г.; оно адресовано къ покойному уже теперь С. А. Юрьеву; өтотъ докумевтъ интересенъ въ тощъ отношеніи, что въ немъ Сьровъ высказываетъ свои взгляды на өто провзведеніе. < Десятъ лттъ

[^15]назадъ я ппсалъ о Вагнерь много. Теперь надо дъйствовать иваче: прияожсеніемз вагкеровскихз идей кз драми музыкальной ма Руси, съ почвенными сожетами». Мы къ өтому положенір вернеися еще, такъ какъ въ немъ кроется, на нашъ взглядъ, главнъйшій грвхъ всөй «Вражьей силы»; пока же обратимся къ письму:

- Въ пьесъ, въ сущности, продолжаеть Сєровъ, два сюжета: 1) семейная драиа Даши п 2) исторія о тощъ, какъ нечистый заведъ пьянаго гуляку въ прорубь и какъ гуляка очнулся подъ комоводьный звонъ. Эту вторүв псторію надо совсьмъ побоку; хмввьное состояніе врядз ди драматичесхій элемемтз само по себп (мы подчеркнуии эти сдова, потому что они для нашей цьли особенно важны), наголо, а не какъ успленіе пзвьстной ситуапін; блужданіе съ нечпстымъ требуетъ ддя сценическаго воплощенія какой нибудь страшной деревенской трущобы, иъснаго захолустья, русской «волчьей долины», а ве прдруби на Москвъ-рћкъ среди города. Оставаясь, какъ можно тъснъе, вз задачи семейжой драми (курсивъ Сърова), я бөру всє характеры п довожу ихъ до крайности, продолжаю данныя самимъ Островскияъ линіи до ихъ взаимнаго пересвченія п выходить коллизія, вызывающая кровавую развязкуу.

Итакъ, Сєровъ хотьлъ придожвть вагнеровскія тенденціи къ «почвеннымъ сожетамъ»; но тутъ выступаеть вопросъ, на который критикъ-Съровъ посмотрњдъ бы иначе, чъыъ композвторъ-Съровъ,вопросъ о томъ, возможно ли өто; не лежитъ ли въ самой основь өтой мысли противорфчіе со здравыми требованіями художественнаго реализма, предъявляемнми русской школой въ искусствъ? Разсмотримъ өтотъ вопросъ. Что̀ составляетъ сюжеты тақъ называемнхъ, «музыкальныхъ дращъ» Вагнера и кто его герои? Всьмъ извфстно, что германскій агеній», какъ өго величаютъ многіе изъ дести или жеданія попасть въ хвость өтой кометы, а многіе въ осдъпленіи своемъ,-черпалъ свои сюжеты изъ германской миөологід, изъ народныхъ сказаній, легендъ, былинъ п пр. Героями же өго въ большинствъ саучаевъ являются боги, подубоги и пмвющіе снотеніе съ богами, словомъ, существа ве отъ міра сөго. Такъ, мы знаөъъ, что Зигфридъ,-главный герой яКольда Нибөлунговъ>,-дђйствуөтъ «по птичьему велћнію» въ буквальномъ смыслф слова; овъ самъ нө вћдаеть, чтоे творитъ. Парсифаль, герой оперы того же названія, по рекомендадіи самого автора, должөнъ быть <круглый дуракъ> (Ein reiner Thor); другіе его герои (Тангейзеръ, Лоөнгринъ) не бодъе умны.

Вагнеру было весьма на̀руку имъть дঝыдо съ фантастической обстановкой, годной для описательной музыки, съ былинами и сагами, дорогвми національному чувству; все это хитроумный иувыкальный Одиссей предвидыдъ, и разсчетъ его на јспвхъ (а въ этомъ состояла вся его задача) былъ въренъ, поточу что миөы и саги-достояніе народа, его поөзіи и фантазіи; доисторическій періодъ и возстановденіе его въ живыхъ образахъ на сцевъ, при роскошной обстановкв, да еще въ сопровожденіи какихъ-то звуковъ,-не могутъ не пропзводить изввстнаго впечатлвнія на народное чувство, на иассу, и должны, слвдовательно, имђть извћстный художественннй успвхъ, въ особенности если обставить все это такъ, какъ того

требовалъ Вагнеръ, т. е. чтобы сценическія условія (декорадіи, костомы, освъщеніе, помӊщеніе зрителей и оркестра, шипящій паръ и пр.) затмили собош спеціально-музыкальння требованіқ. Разсчеть, повторяемъ, огазался безусловно вфрнымъ; Вагнеръ попалъ въ «геніи»; но не въ немъ теперь дъло, а въ сыровскихъ епочвенныхъ сюжетахъ).

Свровъ выбираетъ не миөы, не быиины и не народвыя сказки,
 свово опредфленнуро нравственную физіономір, свой опредыденныі характеръ, свой взглядъ на вещи п жпзнь, и прптомъ жизнь дЂйствителную, а не фантастическую; герои Островскаго двйствують не по велвнір птицы, а по требованір ихъ натуры; каждый ихъ шагъ догически мотнвированъ. Такимъ образощъ, съ первыхъ шаговъ начинается несоотввтствіе между теоріями Вагнера п требованіями апочвенныхъ спжетовъя. Самъ Сяровъ өто прекрасно чувствовалъ п не зналъ, какъ примирить эти два полвса. Онъ отодвинулъ двйствіе драмы на полтораста автъ, но отъ өтого ни сожеть не сталъ фантаотичныкъ, ни герои-дегендарными; все таки Илья, Петръ, Вася, Спиридоновна, Груня, Даша и всь остальныя лида остались твиъ, чъмъ ихъ создалъ Островскій, т. е. жавыми фигурама.

Авторъ «Вражьей сблы» отодвинулъ пьесу для «художественной перспективы», какъ онъ выразился, чтобы предметы не стояли такъ близко къ гдазамъ зрителей, чтобы дать, такъ сказать, пзвєствый просторъ фантазіи декораторовъ, машинистовъ п пр., т. е., какъ онъ объяснилъ, съ дфлью чисто впђпннихъ сценическихъ өффектовъ; но суть оть өтого не мвняется; затруднительное положеніе, въ воторое поставилъ себя Сфровъ, отъ өтого не обдегчилось: въ его
 ланіе придать сожету изввстную фантастичность только усилило его затрудвенія, изъ которыхъ онъ вышелъ не безъ пћкоторыхъ жертвъ въ художественноиъ отношенін. Во-первыхъ, всторія оъ печистықъ, которуш опъ хотыъ «совсвжъ побоку», не только вошла въ его оперу, но өще значительно расширена: Еремка его является чђгъ-то въ родф русскаго Мефпстофеля.

Во-вторыхъ, ббужданіє съ нечистымъ», о которомъ Свровъ говоритъ въ своемъ пгсьмъ, занпмаетъ довольно значительное мвсто въ оперф п, прнзнаться, даже «не подъ русскимъ снъгомъ», какъ того хотыъъ авторъ, а пиенно въ какой-то "водчьей долинъз) à la «Фрейшютдъ» Вебера. Въ третьєхъ, хмъльное состояніе, не пркзнаваемое авторомъ «драматическимъ элементомъ само по себ末ь, господствуетъ на сден屯 въ течөніе почти всей оперы и даже не «для усвленія сктуаціи», а прямо таки внаголо»: вспомннмъ появлөніө бражниковъ въ концฎ четвертаго акта, выпущенныхъ на сцену бөзъ всякой необходпмости. Мало того, однообразное повтореніе сятуа-ціи-безконечное пьянство (для драматическихъ пьлей, дия успиенія ситуаціи, безъ всякой цњли) внзвало справедливыя нареканія на вомпозвтора, будто ввдящаго все проявленіе пародвыхъ сидъ въ пьянствф.

Наконедъ, въ четвертыхъ, къ общеіи разладицъ, къ несоотвттствію между тъъъ, что Съровъ хотьғъ дать, п тъмъ, чтоे овъ далъ,

принадлежить еще финагъ оперы, носящій мелодраматическій характеръ франдузскихъ бульварныхъ шьесъ,-хотя конецъ өтоть и построенъ на эффектахъ, въ декоративномъ, свфтовомъ, звуковомъ и другихъ отношевіяхъ, à la Вагнеръ. Ковечно, русскій художниъъ не могъ не внести русскаго характера творчества нли-вњрнве-не перестагъ быть русскимъ, но посторонвіе элементы, наввянные извнњ и притянутые тутъ насццьо, чувствуются нө только въ передышқ драмы Островскаго въ сденическомъ смыслв, но п въ иллюстрирующей ее иузыкъ, которая такжө, носттъ двойственный характеръ,-реальный, бытовой п фавтастическіи. Но посдвдній өдементь менъе всего давался Сєрову; это мы знаемъ по его яУтопменницф» п «удинь»; для фантастичесвихъ сожетовъ нужна п фантастическая музыка à la Бердіозъ, т. е. особый скдадъ творчества. Сверхъестественный элементъ былъ совершөнно чуждъ его натурв.

Его гораздо больше кловндо къ музыкъ редигіозвой, и ято мы видимъ во всњхъ его трехъ операхъ: въ «Юднөп» мы находикъ молитвы гдавной героини п еврейскаго народа (въ первомъ п посдъднещъ дъйствіяхъ); въ яРогнвдб»-появлөніе странниковъ, жертвопринопеніе Перуну; въ разсматриваемой оперъ-аскетическія ръчи отда Петра, Ильв; правда, овъ носять нфскольто монотонную окраску, но этоть пробњлз окупается выдержанностьы обрисовываецаго лица, цыыьностьо его въ музыкальномъ очертанін. Заговоривъ о характеристикћ лицъ, нужво замбтить, что хотя Съровъ и очень увлекался реформами Вагнера, но это больше осталось на бумагъ,-въ статьяхъ свопхъ онъ все вагнеровское превозносилъ до небесъ, на практикъ же гораздо болве львулъ къ невавистноиу имъ (ва сдовахъ) Мейерберу.

Такъ, мы у него не ввднмъ твхъ форманьныхъ, разъ навсегда придуманныхъ фразокъ, которыми у Вагнера кипмя-кишпть всякая партитура; у Сърова нвть твфъ злосчастныхъ Leitmotiv'овъ, которыми Вагнеръ прикрывапъ убожество свовй мелодической пзобрътательноств; онъ не прибњгалъ, подобно своему кумиру, въ своей иузыкъ къ затиънію разсудка своихъ спушателей; онъ, правда, искренно увлекался ндеями Вагнера, но он’ въ то время быии новы; притомъ же, очень можеть быть справедливымъ п предподоженіе, что цотому Съровъ столько сдфлағъ дия Вагнера въ Россік, что онъ надвялся, цри его всемогуществь въ Германіи, провести свою «Юдиөь» на заграничныя сцены; вақъ бы то ни было, хотя увлеченіе нашего композвтора өтвщъ новыщъ музықальныкъ апостодомъ и был громадно, оно однако не сказывается, или сказывается въ незначительной степени въ музықакьныхъ пропзведеніяхъ Сърова; въ «Рогнвдф» мн уже замъчаемъ гораздо меньше вдіянія Вагнера, чЂмъ въ «Юдиеп», а во «Вражьей спль» еще того меньше, не смотря на заявленіе композитора въ приведенномъ вышв письмв; художественный инстинкть спасалъ Сврова.

Подробнте иы говорили объ авторь «Вражьөй силы, въ брошюрь, посвященной его двятельности и вышедшей подъ Nе 3 въ серів «Русскіе композвторы»; собственво разбора өтой оперы мы и не собирамись двлать въ настоящую минуту, а заговоридв а

ней по поводу возобновленія ея на маріинсвой сцен屯，и поәтому прибавмъъ，что，не смотря на затрудненія，въ которыя добровольно поставилъ себя композиторъ，въ ней масса страницъ，безспорно го－ ворящихъ о выдающехся тадантъ Сърова；народныя сцены，хараг－ теристиқа отдъльныхъ личностей，общій подъещъ всего произведе－ нія，－все это говоритъ о творческой натурф композвтора．Опера дана была съ новымъ составомъ исполнителей，за исключеніемъ г．Стра－ винскаго，өтого безподобнаго Еремки．Петра исполнялъ г．Якэвлевъ， Груню г－жа Долина，а Спиридоновну г－жа Каменская．Первый во многомъ напоминалъ г．Корсова，имъющаго право считать эту пар－ тію одной изъ лучшшхъ въ своещъ обтирномъ репертуарь．На－ званныя же двґ артистви придожили всњ свои старанія сдђлать все отъ нихъ зависъвшее къ лучшей передачъ замысловъ автора，и старанія ихъ прошли небезуспьшно．«Вражьей силь»，однако，не суждөно было часто появляться на сценъ；она дана была всего два или три раза и уступила мћсто моднымъ «Паядамъ» в другой одно－ актной дребедени，притомъ непремънно иностранной，равно какъ и другой возобновленной русской оперв：«Князь Игорь» Бородина．

## 2.

«клязъ Изорь» поставлевъ былъ впервые въ 1890 г．，въ ноябрь， и возобновленъ былъ только въ истекменъ сезопф．Объ этомъ ав－ торф намъ еще не приходилось высказываться и поэтому позволнмъ себъ остановиться на этой единственной его оперв，не довөденной имъ до вонда，не смотря на громадвый періодъ времени，въ течевіе котораго она писалась；начатый въ 1869 г．，„Игорь» не былъ окон－ ченъ въ 1887 г．，вогда умеръ Бородивъ；оперу окончили и инстру－ ментовали гг．Римскій－Корсаковъ и Глазуновъ，и въ особенности первый．पњмъ объяснить такой долгій срокъ писанія одной оперы？ Тьмъ，что композиторъ не былъ таковымъ по призванір；художники， работающіө по призванів，за такой періодъ времени，если не кон－ чаютъ своей карьеры，какъ напр．，Модартъ，Шүбертъ или Меддель－ сонъ，то，по крайней иврф，создають свои дучшія произведенія п составдяютъ себъ кмя．Объясняется дызо тђмъ，что Бородинъ， крайне любя музыку и далеко не въ томъ смысдъ，какъ другіе его ＊товарищи» до направленіш，－въ өтомъ мы вскор末 убђдимся，－ былъ слишкомъ занятъ химіей，своей профессурой．

Онъ могъ удЂлять музыкъ лишь досуги，свободнне отъ лекцій， заняті送 въ лабораторіяхъ，отъ профессорскихъ обязанностей п пр． О личности өтого симпатичнаго человьва можно себь составвтъ со－ вершенно ясное понятіе по его письмащъ，изданнымъ Суворинымъ． съ біографической статьей г．Стасова，къ словамъ котораго слђдуетъ， однако，относиться весьма скептически．Для нашей дыли важны письма Бородина къ женб и хорошимъ знакомымъ，и именно ть м九ста，въ которыхъ онъ говоритъ о себъ，какъ о композвторф，и объ интересующей насъ въ настоящую минуту оперь．Воть что мы， между прочвмъ читаемъ：«Я композиторъ，ищущій неизвбстности； м躬 какъ－то совЂстно сознаться въ моей композвторской двятель－

ности. Оно п понятно. У дрјгихъ она прямое дъло, обязанность, ипьлв эсизни; у меня отдыхь, потьха, блажвь, отвлекающая мевя отъ моөго прямаго, настоящаго дыла-профессуры, науки». Воть авторская исповыдь, имӊющая огромное зваченіе для уясненія роли өтого композитора.

Еще характернъе өго взглядъ на оперу; взглддъ әтотъ есть нвчто въ родъ profession de foi: «Куда мнъ, въ самомъ дылћ, свявываться съ оперои! (рьчь именно идетъ о «Князь Игорф» по либретто, составленному г. Стасовымъ). Трудъ п потеря времени-громадныө... А сюжетъ, мөжду тъмъ, какъ ни благодаренъ для музыки, врядъ ли можетъ понраввться публикъ. Драматизма тутз мало, движекія сиекическаго почти никакою. Наконецъ, сдылать либретто, удовлетворяющее п музнкальннмъ, и сценическвщъ требованіямъ, не шутка. У меня на өто не хватить ни умвнья, ни опытности, ни времени... Притомъ же я по натурф лирикъ п скмфонистъ; меня тянетъ къ скмфоническищъ формакъ». Тутъ, если хотите, и самая вврвая оцънка всей оперы, не смотря на то, что письмо өто, написанное въ 1870 г., т. е. въ началв сочинитөльства оперы, относится къ первымъ планамъ «Игоря». Опъ точно предвидылъ, что изъ преддоженнаго г. Стасовымъ сцөнарія ничего не выдетъ; да такъ пно и случидось чрезъ сөмнаддать лвтъ.

Приведенный отривокъ важенъ въ томъ отношенік, что онъ нсно указываеть сценическое п вообще художественное чутье нашего композвтора; Бородинъ отлично понималъ задачи сценическаго произведенія и крайне недовырчиво относился къ безсвязнымъ и ничظмъ не мотившрованннмъ сденамъ критика, столь чуждаго пониманію художественвыхъ задачъ. Композпторъ былъ справедливо убъждөнъ, не смотря на всћ нелвпыя утвержденія г. Стасова, что сожетъ «Слова о полку Игоревњ», преддоженный ддя оперы, негоденъ, и главнымъ образомъ потому, что въ немъ дпйстоія кикакоэо жгть, а сцөвическое произвөденіө прежде всего требуеть дввженія, драматическвхъ коллвзій п дъйствія. Кромъ того, самый взглядъ композитора на оперное письмо совершенно не совпадаетъ съ требовавіями нашей радикальной партіи въ музыкђ. Воспитанннй на Мендельсонв, Бсродинъ не могъ до крайности увлекаться төоріями «нов九йшаго реализма»; онъ былъ врагомъ какофоніи, возводимой өтой партіей на пьедесталь.

Да вотъ что̀ онъ говоритъ, между прочккъ, виже въ приведенномъ пксьмь: «Меня тянетъ къ камтилежи, къ пироквщъ формамъ, къ пьнію; чвсто рөчптативный стиль мнњ не по нутру, не по характеру. Меня тянеть къ формамъ, болће законченнымъ, болвө круглымъ, болве широкєкъ. Самая манера трөтировать оперный матеріалъ - другая... По направленів, опера моя (т. е. «Князь Игорь») будетъ ближе къ «Руслану», чъмъ къ «Камөнному гоств» (Даргомыжскаго).» Отсюда не трудно убњдиться, насколько противны были Бородвну весь шујъ, натворенный г. Стасовымъ и К 0 «новыхъ путяхъ» въ русской музыкь и пр., васколько онъ сочувствовалъ всымъ этимъ теоріямъ объ пзгнавіи мөлодіп п т. д. Конөчно, такой взглядъ должевъ былъ въ сущности огорчпть всڤхъ стоварищей» и въ особенности г. Стасова. И двйствктельно, среди вос-

торженныхъ похвалъ «Игорю», на которыя способенъ одинъ только г. Стасовъ, не имъющій себъ подобныхъ въ өтомъ отношенін, слншатся иногда грустныя нотки; чело этого критвка иногда омрачается п тогда онъ говоритъ въ такомъ родъ:
«Бородинъ не пожелагъ стать на сторону коренныхъ новаторовъ и предпочелъ удержать прежнія, условныя, утвержденныя преданіещъ, формы (дъйстввтөльно, непростительный грвхъ!). Эта преданность старыщъ, усдовнымъ формамъ п нвкоторая массивность сочиненія (чтб хотвзъ этими словами сказать удивительный притикъодинъ Алнахъ ввдаетъ; что такое «массивность сочиненія»?) составнярть злавкъе, ночти единственнне, кедостатки Бородина». Не смотря однако на өти «гнавные недостатви», г. Стасовъ написалъ слбдуюмій диөпрамбъ «Игорю» еще въ 1883 г., когда опера никому не была еще пзвєства: «Богатство характеровъ, личностей, өдөщентовъ народно-русскаго и восточнаго (половедкаго), смвнявщаяся трагедія п комедія, страсть, лобовь и рморъ, гжубокая характеристика, картины природы дњлають оперу Бородина монументальнымъ явденіемъ русской музыки, родственнымъ по спдњ п оригинальности съ «Русланомъ» Глинки». Замьтимъ, что все сказанное относится, собственно говоря, къ либретто, составленному самимъ г. Стасовымъ и почтв отвергнутому композиторомъ, какъ мы әто впдвди.

Но оставимъ г. Стасова съ его недвпьми әнтузіазмомъ, гравичащимъ съ институтскимъ обожаніемъ по своей наивности, и обратимся къ либретто «Игоря», въ которомъ нытъ ни трагедін, ни комедіи, а естъ цвыый рядъ безсвязныхъ сценъ, ничъмъ не мотввированныхъ и пмъвщихъ поятому случайный, отрывочный характеръ, въ которомъ всвщъ видимо руководили неопытность, незнаніе сцөны, отсутствіе художественнаго чутья. Все өто должно быть приписано, кажется, г. Стасову, хотя онъ свидђтельствуеть, что прөддоженный имъ матөріалъ былъ значптельно переработапъ п подвергся «измънөніямъ, и хотя на кдавпраусдугњ д九йствительно значнтая: «музыка п текств А. ІІ. Бородина». Послвдній не могъ бы согласиться при жпзни выпустить въ свђть такую сценвческую неурядицу подъ своимъ именемъ; опъ слишкомъ былъ проникнутъ, какъ мы өто видظли, здоровыми понятіями о сценвческомъ произведөніи. Отвратительное, гимназическое либретто не поифшало елу, однако, написать прекрасную музыку, къ оцънкћ которой мы о́ы давно уже приступили, еслибы не необходимость выяснить положеніе ея автора среди нашихъ компознторовъ.

## В. Баскпиъ.

## (Продококекіе будетz).

## GOBPEMEHHOR OBOBPbHIE．

## НАПИ ВНУТРЕННІЯ ДЪЛА．

Чрезвычайное ожнвденіе въ дватөльности напіего финансоваго ввдомства и его стремдевіе въ охрань народвыхъ пнтересовъ．－Недостатви д Айствун－ щаго јстава госјдарственнаго банха п настоятедьная необходимость өго реформы－Высочайпе учрежденная вомисія дия пересмотра јстава банка нодъ предсђдателствомъ мннистра финансовъ，С．Ю．Ветте．－Задачи госу－ дарственнаго банка по двиствующему уставу п односторонность его дьд－ тельноств．－Государственныи бавеъ свабжаетъ оборотаыми средствами лишь врупныхъ торговцевъ，чвщъ наносвтъ песомнввный ущербъ промым－ ленвости и мелкому торговопу лвду．－Резудттаты работъ вомисін．－Значе－ ніе медіоративнаго п меккаго вароднаго кредита．－Удобный и дешевый вре－ дить，какъ вьрное средство ддя борьбы съ ростовщичествощъ．－Комисія подъ предсьдатедьствомъ статсъ－севретаря К．К．Грота дя пересмотра за－

 зована помощь ббднымъ？－Исторія учреждеві竞 общественнаго прнярвнія：при－ казы обществөпнаго призрњвія Екатерины II，императорское чедовъволо－ бввое общество，общество самопомощи，особыи вомптетъ ция првзрънія пи－ щихъ，земскія учрехдевія и приходскія попечительства при православныхъ церхвахъ．－Разрозвенность всвхъ учреждевіи по прнярввію бндаыхъ．－Не－ ясность п неопредвденность русскаго завонодатегства по әтону вопросу п необходимость воревнаго өго переснотра．

Наше финансовое вфдомство，нашедшее въ началь септября 1892 года өнергичнаго руководителя въ лиц丈 С．Ю．Витте， проявдяетъ необикновенную двятельность．Но не одной тољько оживленностьь характеризуются работы нашего министерства фп－ нансовъ：въ его дъятельности ясно выражаются заботы о народ－ ныхъ интересахъ，которые додго были засдонены у насъ издишнимъ покровктельствомъ капеталу．Чтобн не бытъ годословнымт，мы со－ шлемся на торговое согдашеніе Россія съ Германіей，которымъ былъ положөнъ предъљъ разввтіь протекціонной политики，ндущей въ разрвзъ съ общенародными интересами．Затьмъ，вскорф по вступ－ деніи своемъ въ угравленіе министерствомъ финансовъ，С．Ю． Витте получипъ，вслфдствіе всөподданн冘йшаго докпада，высочайшеө соивводеніе на образованіе при ввфренномъ ему министерствф осо－

бой комисіи дня пересмотра устава государственнаго банка. Хотя нывњ дъйствующій уставъ банка не подвергался общеиу пересмотру съ самаго его нзданія, т. е. съ 1860 года, но въ теченіе слишкомъ 30-лфтняго его дъйствія, въ разное время, дђдались частныя измьненія п дополневія къ уставу, такъ что уже по одному өтому слъдовало бы пересмотрфть уставъ. Однако причины необходимости пересмотра устава лежатъ гораздо гиубже. Дњыо въ томъ, что нате финансовое вظдомство, выдвинувъ въ своей өкономической подитикњ начало народнаго интереса, не могло не обратить вниманія на недостатки въ строф и дъятөльности государствөннаго банка. Призванннй пъ «оживлевір торговыхъ оборотовъ», государственный банкъ обратилъ свой кредитъ въ приввлегію богатыхъ торговнхъ людей, совершенно устранивъ такимъ образомъ мелкій промышленный и торговый людъ. Конечно, такое ненормащное направленіе дњятельности государстведнаго банка, по самому своему призваніш предназначеннаго служить равномърно всъмъ классамъ, должно было покаваться новому главћ нашего финансоваго ввдомства совершенно не соотввтствующищъ государственнымъ потребностямъ, п С. Ю. Вєттө справөддиво призналъ реформу банка двыомъ бөзотлагательнымъ.

Высочайше разржшенвая комисія для пересмотра устава государственнаго банка собиралась подъ предсвдательствомъ самого министра финансовъ и состояла изъ представителей четырехъ накболъе ваинтересованныхъ въ дфлъ вбдомствъ: министерствъ финансовъ, внутреннихъ двлъ, земледқлія, и государственнаго контроля, а также пзъ свбдущихъ лицъ, извқстныхъ свопми теоретическпми трудами или практическою двятельностьь на поприщ' банковаго дъда и промышлевности. Засыданія комисіи открылись въ январв 1893 года и были посвящены разсмотрвнію главныхъ принцишіальныхъ вопросовъ предстоящей банковой реформы, затвмъ образована быда особая подкомисія, подъ предсвдательствомъ товарища министра финансовъ А. Я. Антоноввча, которая, исходя изъ постановленій комисіи, должна была заняться разработкой деталей новаго устава банка. Когда подкомисія къ осени изготовила проэктъ устава, тогда снова собрана бнла первоначальная комисія, которая, ознакомившись съ проөктощъ, въ общемъ одобрила его.

Ожидая въ непродолжительномъ времени осуществленія реформы государственнаго банка, мы сочли подезнымъ привести основвыя черты проөкта устава, чтобы ознакомить читателей съ направленіемъ ожидаемаго преобразованія.

Кром末 комисіи, подробно изсдвдовавшей недостатки государственнаго банка, двйствующій төперь уставъ нашөлъ безпристрастную и вфрную оцвнку и въ нашей литературф. Не говоря уже о цассє газетныхъ и журнальныхъ замвтокъ, выяснившпхъ подоженіе и недостатки нашөго государствеинаго банка, предстоящая рөформа сдыдалась предметомъ отдыдьныхъ научныхъ пзслқдованій. Такъ, въ 1892 г. вышелъ трудъ Н. С. Пөтлина: < Назначөніе, устройство и очеркъ дфятельности государственнаго банкаг; затьмъ въ намеиъ журнагъ (августъ и сентябрь 1893 г.) были помфщены стать Л Н. Нисселоввча: «Къ вопросу о преобразованіи государ-

ственнаго банка» и，наконецъ，въ томъ же году вышла книжка А．Н．Гурьева：«Къ реформね государствевнаго банкал．При посль－ дующемъ изложеніи основной реформы，мы будемъ пользоваться п вышеназванннми работами．

Мн выше сказали，что не одной только өнергіеш отличается дъятөльность нынъшшвяго ми́нистерства финансовъ，что въ өнергіп， въ качествћ весьма желательной союзницыг；присоединяется забота о народныхъ интересахъ，и өто замњчанія находитъ себъ новое подтвержденіе въ направленік реформы государственнаго банка．

Государственный бавкъ въ нынђшнееъъ своемъ видђ открытъ въ 1860 году，и его прямош дыльь является «ожпввленіє торговыхъ оборотовъ и упроченіе денежной кредитной системыт．Нечего го－ ворить，что посдъдняя цђль нњсколько выходитъ изъ сферы непо－ средственнаго банковаго вдіянія и находится въ зависпмости отъ цылаго ряда условій，вытекающихъ изъ дъятельности не одного го－ сударственнаго банка．Конечно，государственннй предитъ，при бла－ гопріятнихъ усдовіяхъ，должевъ несомнънно привести къ пробуж－ девію дремлвщихъ пока провзводительныхъ склъ страны и къ рас－ ширенію внутревняго денежваго рынка．Однако такое воздъйствіе государственваго банка на денежный рынокъ，приводящее къ упро－ ченір намей дөнежной системы и къ возстановленір металличе－ скаго обращенія，возможно при томъ лишь условів，если достиже－ нію этихъ резудьтатовъ банковаго вдіяпія содыйствуетъ вся эконо－ мическая политика государства，т．е．，если къ этимъ резудьтатамъ приспособлены всє правительствениыя мъропріятія．Для упроченія девежной кредитной системы не только недостаточно содвйствіе одвого государственнаго банка，но өта цфль не имъетъ для банка даже самостоятельнаго－значенія，являясь лишь послыдствіемъ осуществленія основной его задачи－соживленія торговыхъ оборо－ товъ»．Такимъ образомъ，мы переходимъ къ разсмотрвніш вопроса， насколько государственный банкъ содфйствовагъ «ожввленір торго－ вызъ оборотовъ» и въ какой мъръ өто содъйствіе благопріятство－ вало «упроченір денежной системы»．Отвфчая на өтотъ вопросъ， мы вмфств съ твмъ подходимъ къ выясненір того недостатва ны－ вфшней дъятельностх банва，воторый долженъ быть устраненъ при новой его организадіи．Нося названіе государственяазо，нашгъ банкъ далеко ве служидъ интересакъ все⿺𠃊 страны，такъ какъ онъ содый－ ствовалъ развитію преимущественно торговаго крөдита，оставляя промышленниковъ и сельскихъ хозяөвъ пользоваться услугами ро－ стовщиковъ．Мало этого，и въ области торговаго кредита государ－ ственный банкъ пскпочительно оказамся достушнымъ для предста－ вителей крупной торговли，ограничиваясь главнымъ образожъ уче－ томъ торговыхъ вөвселей．Удовлетворяя потребности лишь торго－ ваго вредита，государственный бангъ отдавагъ производитөлей въ жертву кулакамъ и ростовщикамъ，а съ другой стороны，облегчая мредитъ лишь ддя торговыхъ оборотовъ，онъ мало содвйствовагъ производєтву новыхъ цввностей，а，саظдовательно，и полному өко－ номическому оживденію странн，котороө одво только обусдовдиваеть собош，какъ мы видыди выше，расширеніе нашего денөжнаго рынка п упроченіе денежной системы．Между твмъ，по самому своему на－

звадію, государствекквй банкъ домженъ быдъ бы служить всему насөленір и всбъъ классамъ равномърно, отараясь при өтомъ преждө всего прійти на помощь өкономически слабыщъ элементамъ и твмъ самымъ защитить ихъ отъ өкспдуатацін свльныхъ, поддержать самостоятельность мелкпхъ промышненниковъ, такъ какъ чђмъ мельче торговое или промышленное предпріятіе, твиъ оно сильнъе чувствуеть потребность въ кредитъ и тьмъ труднъе өго находвтъ. Въ этихъ немногихъ словахъ резшиируется основной недостатокъ настоящаго устава государственнаго банка, и С. Ю. Вєтте, сознавъ неудовлетворитөльность өтого устава, нашедъ нужнымъ немөдленно приступитъ къ рефорињ банка. Заботы о народныхъ ннтөресахъ ясно свазались въ самой постановкь реформы, сводящейся къ снабженіро оборотвыми средствами не только нашей торговли, но и промынленности, чрезъ организадіш дешеваго п удобнаго государственнаго кредита ддя всвхъ влассовъ насөденія. Съ провөденіещъ въ жнзнь готовящейся реформы, будутъ устранены односторовность и несправөдливость въ двятельности банка, который обязанъ будетъ по новому уставу удовдетворять нужды не тоньо крупныхъ торговыхъ фирмъ, но и мелкаго торговда, и кустаря, и ремесленнига.

Какъ видно изъ опубликованнаго въ *Вєстникь финансовъ> отчета о результатв работь комисіи по прөобравовавін государственнаго банка, комисія обсуждала вопросы, касающіеся: 1) операдів банка, 2) средствъ его, 3) отношевій государственнаго банка къ государственному казначейству, 4) провинціальвыхъ учрежденіи банка и 5) управденія банкомъ. Вопросъ объ операдінхъ банка быдъ центральныщъ вопросомъ, которому комисія посвятида больше всего вниманія и времени. Комисія категорически высказалась за необходимость расширенія операцій банка - учетной и ссудной, справедливо находя, что какъ торговля, такъ и промншленность, заслуживають поддержки государства посредствомъ облегчевваго кредита. Для промышленнаго кредита основаніемъ кредитоспособности доджно служить производительное его употребденіе, причежъ өтотъ кредитъ намьченъ трехъ родовъ: 1) на работы по капитальному улучшенів предпріятія, а также на разнаго рода устройства п сооруженія, необмодимыя для той жө цқли (кредить меліоратавный); 2) на обзаведеніе предпріятій жпвымъ и мертвымъ инвевтарещъ, и 3) на снабженіє ихъ оборотными средствами для покрытія расходовъ по эксплуатадін. Меліоратєвный кредитъ обнимаөтъ, по проэтту, какъ сельско-хозяйственную, такъ п заводско-фабричную промышденность; кромв того, въ кругъ учетно-ссудныхъ операдій банка комвсія вводитъ мелкую торговло, а также кустарную и ремесденную промышленность. Что касаетса нормы учетнаго и ссуднаго продента, тө признано желательныиъ сдвнать ее подвижной, чтобы она всегда соотвбтствовала торгово-промышленнымъ усдовіямъ не только разнаго времени, но и разннхъ мъстностей, причемъ процентъ по ссудамъ не домженъ превышать продевта учетваго, а если возможно, то быдъ бы даже ниже посдвдняго. Относительно сроковъ для торговыхъ векседей, признано возможнымъ сохранить существуюмія праввла съ недавнимъ дополненіемъ, т. е., чтобы допускался учеть векседей въ вбкоторихъ случанхъ на 12 мфсяцевъ.

Для промышлевнаго же крөдита сроки ссудъ естественно должны быть согласованы съ ихъ назначеніемъ. На меліораціи, такимъ образомъ, вредить долженъ быть болъе долгосрочный (до 6 лвтъ), чВмъ для оборотнаго капитада (не свыше года).

Что касается организаціонной части банва, то прөдподожено создать бдльшую самостоятельность иъстныхъ органовъ банка в ввести окружную систему управлевія мђстными учрежденіями банка, на подобіе существующей во Франдіи и Германіи. Наконецъ, въ отношеніи ковтроля кимисія признала существующій порядокъ не отвфчающимъ современнымъ требованіямъ и остановидась на мыслк подчинить банкъ ревизіп государственнаго контроля.

Кроић указанныхъ выше недостатковъ двйствующаго устава государствевнаго банка, мы должны указать еще на одинъ-на зависимость банка отъ государственнаго казначейства, откдоняююцую банкъ отъ прямнхъ обязанностей и лимающую его и бөзъ того небогатыхъ средствъ. Государственный банкъ, какъ правитөльственное учрежденіе, долженъ служить өкономическимъ ивтересамъ нащей страны, употребляя всь свои средства искнючительно на комерческія операдіи, а не на финансовыя нужды государственнаго казначейства. पтобы обөзпечить незавусимость государственнаго банка отъ государственнаго казвачейства, нөобходимо полное разъединеніе центральвыхъ ихъ управленій и подчиненіе контроля надъ ихъ взанмными отношеніями такому учрежденіш, которое не вависетъ отъ финансоваго управленія. Напротивъ того, мвстныя учрежденія государственнаго банка и казначейства съ јдобствомъ могутъ быть слиты, и банкъ, неся кассовую службу ддя государствөвнаго казначейства, будетъ тотчасъ же пользоваться всњми суммами, стекающимися въ казначейство. Обращеніе мњстныхъ учрежденій государственнаго казначейства въ отдвленія государственнаго банка явится широкой кредитной реформой, усиленнымъ развитіещъ сфти мњстныхъ учрежденій банка, и дастъ ему безпдатноө пользованіе значнтельными оборотными средствами, въ которыхз. онъ такъ нуждается. Реформированный государственный банкъ, нужно надвяться, сдымаетъ доступными публикъ свои годичные отчеты, вклрчая въ послвдвіе не одй только голыя и сухія цифры безъ всякихъ поясневій и выводовъ, но и вполн屯 ясныя указавія на то, въ какой связв находидась дъятедьность банка въ. отчетномъ году съ өкономичесвимъ подоженіемъ страны.

Активныя операціи государственнаго банка, какъ-то: учеть. вексөлей съ двумя подписями, товарный кредитъ, ссуды подъ продентныя бумаги п учетъ solo-векселей земдевладыльдевъ, далеко не достигають желательнаго развитія п за посдъдпіе тря года овъ выразились въ сл木дуюмихъ цифрахъ:

|  | 1890 г. | 1891 г. <br> мвдіовы руб. | 1892 г. |
| :--- | :---: | :---: | ---: |
| У четъ торговыхъ векселей | 237,1 | 221,7 | 159,4 |
| Ссуды подъ \% бумаги . . | 70,0 | 62,8 | 43,2 |
| У четъ solо-векселей землевд. | 16,6 | 16,3 | 17,1 |
| Ссуды подъ товары . . . | 16,4 | 10,6 | 10,2 |

Такнщъ образомъ, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, главное значеніе среди активнихъ оцөрацій банка принадлежитъ учету торговыхъ векселей, а всь другія операпіи имвюотъ второстөпенное и даже совсвмъ нпчтожное значеніе. Желая распространить пользованіе государственнымъ кредитомъ на всв слои общества, комисія увеличида число активныхъ операцій банка, установивъ сельско-хозяйственный меліоративный кредитъ, мелкіи крестьянскій кредитъ, фабркчно-заводскій п мелкій кустарный и ремесленный кредитъ. Сознавая крайнюю необходимость дешеваго п удобнаго кредита дия меліораціонныхъ цвлей, и мепкаго кредита дия крестьянъ, мы должны одвако высказаться противъ ввөденія въ кругъ операцій банка өтихъ двухъ видовъ кредита на томъ основанік, что государственный банкъ не тодько не подготовденъ и не расположенъ къ подобнаго рода кредитамъ, но п не долженъ давать своимъ каппталамъ долгосрочнаго и трудво реализемаго помвщөнія, такъ какъ иначе банкъ пишится возможности возд光ствовать на денежный рынокъ п самъ даже окажется въ зависимости отъ него. Напротивъ того, заводско-фабричный, мелкій кустарный и ремесденный кредить не только вполнъ подходить къ дъятельности банка, но возложеніе өтихъ видовъ кредита на обязанноств банва весьма бдаготворно отразится на нашей промышлевности. Здвсь мы считяемъ умわстнымъ напомнить то странное явленіе, что ј насъ мелкій торговедъ можеть еще какъ нибудь пользоваться кредитомъ государственнаго банка, но хозяинъ огромной типографіп, издатели газетъ и журналовъ совершенно липены этой возможности!! Затвмъ государственный банкъ, какъ намъ кажется, долженъ прійти на помощь земствамъ и городамъ и открыть имъ кредитъ. Извъстно, что, при наидучшей дажө организаціи мфстнаго обложевія, цълый рядъ мђстныхъ нуждъ не можетъ быть удовлетворевъ иначе, какъ путемъ зайовъ. Такъ, всв өкстраординарные расходы, результаты которыхъ выходятъ далеко за предвлы смظтнаго года, не могутъ и не должны быть покрываемы изъ пдатежныхъ средствъ смътнаго года, а
 платөжныя средства нвскольвихъ смњтныхъ періодовъ. Кто знакомь СЂ земскимъ п городскимъ хозяйствомъ, тому извбстно, въ какой мЊрњ прокзводительны и полезны эти әкстраординарннө расходы, а между твмъ, при отсутствік кредита, нащи мвстныя учреждевія принуждены откладывать производотво этихъ расходовъ, то нанося населеніь матөріальный ущербъ, то задержчвая его кудьтурное развитіе.

Касаясь вопроса о меліоративномъ кредить и о мелкомъ кредитظ крестьянамъ, мы не хотвли бы ограничиться сказаннымъ выше, таєъ какъ доставленіе дешеваго и удобнаго кредита врестьянсвой массъ явдяется давно назрввшею потребностью. Прежде всего, мы доджны сказать, что указанные два вида кредита, какъ различные по своей природв, требуютъ и двухъ различныхъ учрежденій. Меліорятивный кредитъ - долгосрочный по преимуществу, а мелкій кредитъ деревенской массв-краткосрочный. Для меліоративнаго крөдита, кагъ намъ кажется, нужно создать совершенно особоө учрежденіе, пди жө өтотъ крөдитъ можетъ быть включенъ въ кругъ обязанностей дворян-

скаго или престьянскаго банковъ. Что же пасается до мелкаго кредита, то онъ требуетъ для своего осуществленія спеціальныхъ учрежденій, которыя бы сдвлали немыслимыми разбойническія јсловія кредита, весьма обыкновенныя въ современной деревнв. Такой цћли могуть служать нами ссудо-сберегательныя товарищества, если только подвергнуть ихъ небольшимъ измфневіямъ. Нужда деревни въ кредитв чрезвычайно велика. Отсутствіе у нашихъ крестъянъ оборотныхъ средствъ наноситъ громадный ущербъ пхъ хозяйству даже и въ нормальное время, но еще сильнъе сказывается это отсутствіө при исключитөльныхъ случалхъ. Не говоря јже о такихъ моментахъ, когда крестьяину, напримвръ, нужно купить лошадь взамънъ павшей, выдать замужъ или женить кого нибудь изъ двтей, похоронить одного изъ членовъ семьи, отправкть сына на воинскугю службу и пр., мы должны признать, что даже въ обычномъ теченік крестьянской жизви нужда въ кредить ведика и что удовлетвореніе ея является дЂломъ бодьшой госјдарствевной важности.

Закончимъ обозрвніе предстоящей реформы государственнагобанка пожеланіемъ, чтобы трудъ комисіп, Јдظлившей такъ много вниманія и времени вопросу о мелкомъ крестьянскомъ кредить, не пропалъ бы напрасно, и деревня избавидась бы отъ услугъ ростовщиковъ: самое вврное средство для борьбы съ ростовщичествомъөто организація удобваго и дешеваго кредита.

Говоря о народномъ кредитъ, мы не можемъ пройти молчаніемъ. публичвыхъ лекціи Е. И. Ламанскаго, посвященныхъ тому же предмету. Всвхъ лекцій быдо три; изъ нихъ въ первой лекторъ подробно выяснидъ, что вопросъ о мњрахъ помощи бظднымъ и о способахъ улучшенія положевія рабочихъ въ городахъ и деревняхъ является вопросомъ дня. Далье лекторъ, Јказавъ, что бдаготворительность мало помогаөть бвдняку, и что опыты какъ частной, такъ и государственнной филантропіи всюдду кончались неудачей, перешелъ къ другому виду помощи бвднымъ-къ организаціи кредита артелямъ, или кооперативнымъ обществамъ. Задача кредитныхъ кооперативныхъ товариществъ заключается въ томъ, чтобы бвднякъ. могъ своимъ трудомъ самъ создать сөбф капиталъ и съумвлъ открыть себћ кредитъ, представляя въ видів обезпеченія свою трудовую способность. Для өтой ц’ли необходимо соединеніе трудящихся лицъ на началахъ взапмопомощи п круговой поруки. Этимъ путемъ кредитъ перестаетъ служить только капиталу-онъ дわлается доступнымъ и бфдняку, и такимъ образомъ получается демократизація кредита. Вторая лекція Е. И. Ламанскаго была посвящена подроб. ному выясненію основныхъ чертъ двухъ системъ кооперативныхъ кредитныхъ товариществъ, носящихъ названіе ихъ основателей-системъ ІІІллце-Делича п Райфейзена. Наконецъ, въ третьей-заклю-чительной-декціп, говоря о распространеніп товариществъ этихъ двухъ типовъ въ Европظ, Е. И. Ламанскій пришедъ къ такому выводу: сельскаго кредита у нась ньть-его нужно создать, подьзуясь урокомъ западной Европы. Намъ нужно ввести кредитъ по системв. Райфеїзена, но не копируя ея, а внеся измвненія, соотввтствующія духу страны. Измвненія өти доджны быть таковы: 1) кредить ограничить небольшими территоріями, гдظ крестьяне другъ друга

знаютъ，2）товарищества должны быть основаны на принципы со－ свдства，съ правомъ для товариществъ свободнаго выбора п исклво－ ченія членовъ，3）полная отвьтетвенность и круговая порука вс才вхв чденовъ другъ за друга，4）набнюденіө и заботы о томъ，чтобв ссјда пошда на дъло．

Организадія дешөваго крөдита для крестьявско⿺夂 массы сдужктв однищъ изъ вопросовъ первостепеввой государственной важноств， такъ какъ напа бвдная деревня задыхается въ петлв ростовщв－ чества，страдаетъ отъ кулаковъ，скупщиковъ сельско－хозяйствев－ ныхъ продуктовъ，и быстрыми шагами идетъ къ полному разоре－ нію．Давно уже мы слышимъ，что бЂдность дерөвни－өто бвдность всего нашего отечества，а ея бдагосостояніө－прочный залогв бо－ гатства всей Россіи，между тымь мы прододжаемъ смотрьть на крестьянскув массу，какъ на соверпенно чужув ддя насъ среду， помощь и содъ足ствіє которой вызываются соображеніями одно这 лишь гјманности！Однимъ изъ условій развитія крестьянскаго бла－ госостоянія является организація въ деревняхъ правєльныхъ кре－ дитньхъ Јчрежденій，созданньхъ съ псклшчительноп цфльо при－ ходить на помощь мелкцмъ хозяевамъ．Нисколько не отрицая пользы и необходимости борьбы съ ростовщичествомъ путемъ уго－ ловнаго закона，мы думаемъ однако，что одного ддшь закона совсвиъ недостаточно，такъ какъ оорьба съ ростовщиками путемъ јгодовныхъ преслддованій не уничтожаеть зла，а заставддеть его лишь при－ нимать иныя формы п всячески укрываться．Ростовщичество，будучп посдВдствіемъ бвдности，является вмвстф съ твмъ и ея приппной， такъ какъ，вызванное нуждою，ростовщичество постепенно јкрфп－ ляется среди населенія，опутывая его своими сытями，и съ каж－ дымъ годомъ все болве п бодъе јхудшая его өкономическія условія． Не пскореная ростовщичества и даже почти не задерживая его ржввтія，уголовная кара имъетъ лишь нравственное значеніе，вос－ питывая въ пародظ тотъ взглядъ на ростовщичество，по воторому послвднее считается не только предосудительныиъ，но и уголовно－ наказјемымъ занятіемъ．

При организадіи народнаго кредита，какъ намъ кажется，сль－ дуеть пмвть въ виду слвдующее：матеріальное обезпеченіе мо－ жеть найти весьма малое примвненіе въ области народнаго кредита，а，во－2－хъ，потребность крестьянскихъ кредитныхъ учреж－ девій въ денежныхъ средствахъ не можетъ быть удовлетворена привдеченіещъ вкладовъ и сбереженій одного тодько народа，тағъ какъ өтихъ денежныхъ средствъ оказалось бы недостаточно ддя покрытія всей потребности；а затвмъ，не нужно забывать，что， вслظдствіе однородности занятій нашөго крестьянства，въ деревнв одновременно возникаетъ и избытокъ денегъ，п нужда въ нихъ．

Нашъ крестъянинъ，въ бодышинствъ сдучаевъ，не можетъ представить никагого осязаемаго обезпеченія для вфрности воз－ врата ссудъ：крестьянскій надвлъ по закону не отчуждаемъ，жи－ во关 п мертвый инвентарь необходимъ для дђла，а при минимадь－ номъ своемъ составв，что́ замъчается въ большинствф крестьянскихъ хозяйствъ，онъ также не отчуждаещъ．Единственнымъ же обезпеченіемъ п основаніешъ народнаго кредита доджна явиться трудоспособность

крествянъ, которая имввть опредвленнуь цъвность и, отнесенная къ щわлому обществу трудящихся лицъ, представляется величиной Постояннои.

Намъ остается пожелать еще разъ, чтобы организація народнаго кредита нашна свое осуществленіе въ ближайтемъ будущемъ, твмв болве, что комисія по пересмотру устава госјдарственнаго банка намбтила уже съ достаточною ясностью и полнотою главныя основанія крестьянскихз кредитныхз учрежденій.

Въ нвкоторой связг съ вопросомъ о народномъ кредить находится призрьніе бвдныхъ. Какъ пзвъстно, въ настоящее время по высочайшему повельнію образована комисія подъ предсвдатедьствомъ статсъ-секретаря К. К. Грота для пересмотра законодатөльства, относящагося къ дълу првзрфнія бвдныхъ. Затвщъ очөнь нөдавно вышла книга проф. П. И. Георгіевскаго, посвященная тому же вопросу; өтимъ посдъднимъ трудомъ мы будемъ пользоваться въ дальньйшемъ изложеніи. Газөты своөвремөнно сообщнди, что комисія К. К. Грота выдظлила изъ своей среды особую подкомисію для составленія предварительнаго проөкта организаціи обществевнаго призрънія. Работа подкомисіи уже закончена, и мы можежъ привести гдавные ея выводы. По мнвнію подкомисіи, призрввіе бвдНыхъ должно представлять собою обязательное дظло государственнаго управленія, а самое вспомоществованіе бвднымъ должно проявляться въ размжрах'ь минимальной и безусловной необходимости, другими словами-удовлетворяя лишь насущным потребностямъ существовавія. Право на такое вспомоществованіе признаётся подкомпсіею за каждымъ нуждающимся жителемъ государства, почему провөденіе въ двлв призрьнія начала сосдовности, по мнвнію подкомисіи, протвворфчидо бы требованіямъ цвлесообразнаго устройства самаго прнзрфнія. Въ частности подкомисія признаётъ имъгощми право на призрфніе: а) неспособныхъ къ работь-дфтөй до 15-ти лвтъ, дряхлыхъ стариковъ, больныхъ, душевно-больныхъ, идіотовъ и т. І.; b) способныхъ къ труду, но временно впавшихъ въ крайнюю нужду. Признавая призрьніе бьдвыхъ обязательнымъ дылощъ госјдарственнаго управленія, подкомисія въ своемъ проөкть высказывается за предоставленіе возможно пирокой свободы дъятельности частнымъ благотворительнымъ јчрежденіямъ. Для правильнаго повсемъстнаго осуществленія государственнаго призрвнія, подкомисія признала необходимымъ учрежденіе особыхъ самостоятөльныхъ органовъ подъ гдавнымъ руководствомъ и надзоромъ асобаго центральнаго учрежденія, которое должно ввдать все двло призрынія въ кмперіи. Проөктируя рядъ органовъ государственнаго призрфнія въ зависпмости отъ средствъ и районовъ пхъ двятельности, подкомисія предположила, что нияшимъ изъ такихъ органовъ должно быть јчастковое попечительство о бвдныхъ (городское и сельское), сфера дъятельности котораго должна огравичиваться территоріею волости или участка въ городахъ; засдмъ будутъ слъдовать попечительства, увздное и губернское, завظдующія призрвніемъ бфдныхъ въ УвздЪ и гјберніи. Средства для проәттруемыхъ попечктельствъ, по проөкту подкомисіи, должно доставлять земство въ размєрахъ, обезпечивающихъ минимальную и безусловно неотложную помощь нуждающимся.

Бєдность, нужда давно извћстны чедовфчеству. Можно сказатть, что среди всеобщей бвдности п нужды занялась впервые заря чөловъческой жизни. Но путемъ многовьковаго труда человьку удалось, наконецъ, выбиться изъ-подъ гнета матеріальныхъ потребностей и создать бдагосостояніе. Такого, однако, блаюосостоянія доствгли далеко не всћ поди. Напротивъ того, въ настоящее время мы встрфчаемся съ соөдиненіемъ крайнихъ проявденій нищеты, нужды и напряженнаго труда-съ одной стороны, и роскоши, празд-ности-съ другон. Тагъ, если мы возьмемъ столицы-Лондонъ, Парижъ, Петербургъ,-то увидичъ, что въ нихъ сочетается полное осуществленіе усдовій матеріальнаго прогресса съ гдубочайшей нищетой и съ остръйшей борьбой за существованіе. Тому, кто восхищается блескомъ, шумомъ, богатствомъ столицъ, не мъшало бы взглянуть на твсную и грязную жизнь обитателөй подваловъ и чердаковъ, чтобы сопоставить богатство, роскошь, комфорть важиточной части населенія съ помбщеніями бфдняковъ. Не надо забывать, что въ хододвыхъ, темныхъ, сырыхъ и грязныхъ подвалахъ столицъ живуть къ тому жө голодные и больные люди, изнуренные непосидьнымъ трудомъ или отравленные дурной пищей. Ужасны эти картины нищеты и полнаго отчаянія! Страшно, горько и обидно смотрђть на человєка, когда овъ, мучпмый голодомъ, чувствуетъ свое безсиліе, чувствуеть, что не въ состояніи удовлетворить столь простой своей потребноста. Не только врупные цевтры, но и города, и седа, и деревни знають бвдность, знають өто зло, а потому п стараются, по примњру стодицъ, бороться съ нимъ. Но борьба со здомъ возможна лишь въ томъ случањ, если намъ хорошо извЂстны самое зло п причины өго возникновенія. Посмотримъ же, чтд создаеть бвдность.

Если иселвччть изъ круга проявленій бддности нищенство, какъ ремесло, т. е. наиболве легвій способъ пріобрвтенія средствъ къ жизни, то мы должны сказать, что бђдность всегда непровзвольна, причезъ причины, вынуждающія одвихъ искать пособія у другкхъ, могуть быть личными нли внъшнима. Въ самомъ дылв, вотъ передъ нами калька, больной, старикъ, идіотъ-өто все лоди, которне не могуть зарабатывать себћ хлббъ п должны жпть на чужой счетқ, если раньше не скопили себћ имущества или не обезпечены другвми. Правильно организованная бдаготворительность вполнв достаточна для борьбы съ өтой формой бвдности. Есть одвако и другія причины, вызывавщія бвдность, именно причины ввфшшія, при ноторыхъ бвдность бываетъ также непроизвольна, но въ өтомъ сдучањ она не обусловливается личными недостатками обвдвввшаго или нешмущаго. Дьло въ томъ, что общественный строй въ каждую даннур минуту закльчаетъ въ себћ возможность извъстнаго чпсла преступленій, рождевій, смертныхъ случаевъ, браковъ п пр., и пр.; наконедъ, онъ обусдовливаетъ собой и существованіе извыст наго количества лодей, обреченныхъ на нужду, такъ кагъ изъ годоваго приращенія богатствъ, созданныхъ трудожъ народа, өтимъ дюдямъ выдфляется слишкомъ немного. Такое распредыленіе резудьтатовъ годоваго народваго труда между различными влассами и лицами совершается не по волъ трудящихся, а сопласно шрвдиче-

скому и экономическому строю общества. Юрпдическія же п өкономическія условія общества могуть быть таковы, что никакая благотворительность не можөть уничтожить бъдности, если послБдняя создается несправедливымъ подظлевіемъ ежегоднаго народваго дохода. Такъ какъ тутъ недостаточны уже средства общественной благотворительности, то противъ әтого явленія должны быть принимаемы законодательныя мъры.

Итакъ, передъ общественной бдаготворительностью во всякомъ случађ стоитъ задача прійти ва помощъ нуждающимся людямъ, спасти ихъ отъ нищеты, болъзней, смерти, преступленія. Помощь бвднымъ заключаөтъ въ себћ двв задачи - предупрежденіе бвдности и призрьніе бвдныхт. Если общество нерьдво тратитъ много нравственныхъ и матеріальныхъ средствъ на дђло призрђнія бъдныхъ, то очень рЂдко оно относится съ доджнымъ вниманіемъ къ первой и болье важной своей задачь - къ предупрежденію бвдности. Отсюда то послвдствіе, что, такъ какъ мало заботятся о предупрежденіи бъдности,-призръніе бъдныхъ становится дъломъ слишкомъ тяжелымъ и сложнымъ. У насъ вообще къ бъдности относятся слишкомъ формально. Встръчая бъдваго, нуждающагося въ хльбъ, платьђ, быльд, мы стараемся лишь о томъ, чтобы снабдить его необходимнмъ и отпустить съ Богомъ; высдушать же его, разузнать о причинахъ его бъдности - намъ некогда и неинтересно. Между тьмъ, дъйствительная помощь бъдвымъ заключается въ серьезномъ изслъдованіи причинъ ихъ положенія и въ стремленіи какъ можно скоръе обратить бвдвяка въ трудящуюся личность. Наше формальное отношеніе къ бвдвымъ, во-1-хъ, лишаетъ насъ многпъъ средствъ, во-2-хъ-развращаеть бъдняка, пріучая его жить на счетъ общественной благотворительности. Призрвніе бъдныхъ тогда только можно считать праввдьно организованнымъ, когда у общества есть средства и возможность узвать причины и степень бвдности того, кому желаютъ оказать номощь. Тщательное изученіе причинъ бъдности и открытіе нуждающихся возможно лишь при раздбденіп мъстности на мелкіе участки и путемъ привлеченія къ участію въ дылね благотворительности живыхъ силъ общества, людей, желающихъ трудомъ, а не только копелькомъ, помочь бъдвяку. Общественныя деньги тогда только окажутся достаточными для поддержашія бђдннхъ, тогда только попадутъ въ руьи дъйствительно нуждающихся, когда у общества будуть средства отличить бъдняка отъ нищаго-промынленника, опредылить степень бъдности лида, а главное-когда у общества яввтся возможность предупреждать бвдность. Къ мърамъ, предупреждающимъ бъдность, можно отнести распространеніе образованія, устройство дешевыхъ квартиръ, посредничество въ пріисканіи труда, въ сбыть его произвөденій, оказаніе медццинской помощи и пр. При раздыленік мђстности на небольшія части, необходимо во главъ каждаго такого участка поставить вбсколькихъ лицъ, обязанныхъ обходить свои районы, слћдить за жпзнью бвдняковъ, за ихъ здоровьемъ, за пхъ дътьми, и заботиться о доставленіи имъ матеріальвыхъ средствъ. Сколько живой п плодотворной дьятельности заключаетъ въ сео̄є праввльная организація благотворительности!

Причины бвдности, какъ мы сказали выше, коревятся чаще всего въ оридическихъ и экономическихъ условіяхъ страны, но устраненіе өтихъ условій представляется дђломъ далекаго будущаго; между твмъ бвдность, нищета вуществують сейчасъ п требунть немедленной помощи, вслвдствіе чего весьма естественно рождается вопросъ, какъ нужно оказывать әту помощь и къмъ должна бнть она организована ддя достиженія нандучшихъ результатовъ. Для правильнаго разрєшенія этого вопроса, полезно оглянуться назадъ, чтобы почерпнуть изъ прошлаго назвдательные уроки.

Двйствовавшая въ Россіи до введенія земскихъ установленій, организапія общественнаго призрфнія вөдетъ свое начало съ изданія учрежденія о губерніяхъ 7 ноября 1775 года. Съ этого времени въ каждой губернін, для завЂдыванія дыаами общественваго призрфвія, были учреждаемы приказы общественнаго призржнія. Задачп өтихъ приказовъ были опредвлены крайне широко; имъ въ обязанность ставидось завести по всвмъ городамъ: 1) народння школы, 2) сиротскіе дома, 3) больницы, 4) богадыыьни, 5) дома ддя неизлфчнмнхъ больныхъ, 6) дома для сумашедшкхъ, 7) дома работные и 8) дома смирительные. Для устройства и содержанія всыхъ этихъ учрежденій Екатерива II назвачила каждому привазу капиталъ «единожды» по 15,000 руб. изъ казны, дозволивъ для увеличенія его даватъ деньги взаймы изъ процентовъ подъ вырные залоги, принимать пожертвованія и учреждать аптеки, съ которыхъ доходы употреблять въ пользу вышеупомянутыхъ заведеній. Наряду съ этимъ, отнюдь не стъснялась и частная благотворитедьность, причемъ приказамъ вмънено въ обязанность никому въ томъ не препятствовать, клишь бы установленіе сходствовало общимъ для установленій предписаннымъ правиламъ и оныхъ не повреждало, ибо приказъ общественнаго призр屯нія вездъ оказывать долженствуеть доброхотство къ роду человъческому и поспъшествовать повсюду дъламъ, основанннмъ на человъколюбіц».

Въ дарствованіе Екатерины II, приказы были открыты въ 40 губерніяхъ; причемъ сравнительно ничтожныя средства, которыми расподагали приказы, не всегда позволяли имъ вполвє успђшно дыйствовать. Въ 1810 г. капиталы приказовъ уже составляли 6 ииддіоновъ руб., а къ 1825 г.-до 25 милліоновъ.

Особенно важнымъ въ исторіи развитія общественнаго призрђнія въ Россік является дарствованіе Александра I не столько потому, что при немъ правительственные органы, созданные Екатериной II, развились весьма зам末тно и распространились почти на всю территорію государства, не потому, что особенно успьшной стала ихъ дъательность, но потому, что въ өто время впервые выступили въ Россія на борьбу съ нищенствомъ и для призръвія бвдныхъ свободные союзы-благотворителвння обиества. Особеннаго упоминанія заслужпваетъ учрежденіє въ 1802 году нњсколькими частными лицами «филантропическаго общества», которое къ 1816 г. подучидо стройную организадію подъ пменемъ «пмператорскаго человъколюбиваго общества» и составидо особое самостодтельное и весьма обширное ввдомство. Для достиженія дыли әтого общества, состоящей въ доставленіи бछднымъ пособій всякаго рода,

какъ въ стодицф, такъ по возможности и въ другихъ городахъ имперіи, ему поставлено въ обязанность прилагать старанія «объ Учреждөніи завөденій»: 1) для призрвнія дряхлыхъ, јвфчныхъ, непзльчимыхъ и вообще к’ъ работамъ неспособныхъ; 2) для доставленія неимущимъ, которые въ состояніи работать, приличныхъ Јпражненій, снабжая ихъ матеріалами, собирая обработанныя пми издълія п сбывая посдьднія въ свош пользу, 3) для воспитанія сиротъ и двтей бвдныхъ родителей. Для завфдыванія всбми заведеніями общества устровны совфтъ и мвстные комитеты, причемъ каждому чдену совєта предоставлено право посъщать страждущихъ, бъдныхъ и заключенныхъ, гдъ бы посльдніө ни находклись (кромъ госјдарственныхъ преступниковъ).

Кромъ благотворительныхъ обществъ, въ өто же время стами вознивать обшества өзаимнаго вспоможенгя или самопомоши, т. е. такія, члены которыхъ имьютъ въ вкду помогать не постороннимъ обществу дицамъ, а своимъ же сочленамъ и ихъ семействамъ. Въ өто же царствованіе было издано (1823 г.) особое пољоженіе для бпднъхз нодей духовнаио званія. Наконецъ, заслуживаетъ вниманія установленный въ это же царствованіе (1816-1819 г.) порядокз призрънія бпдныхз сельскихз обввателей въ прибалтійскихъ губерніяхъ.

Къ $_{1835}$ году относится новая попытка правительства привлечь для борьбы съ нищенствомъ, по крайней мбрф въ столицф, само общество. Именно въ өтомъ году повелвно учредить при комитетв с.-петербургскаго попечительнаго о торьмахъ общества особий комитетз для разбора и призртнія нииихз и изисканія способовь кз искорененію нииенства. Первоначально комитеть о нищихъ былъ учреждевъ на 3 года, затьмъ срокъ его существованія продолженъ еще на 1 годъ и вмъств съ твмъ ему поручено «въ возможно вепродолжительномъ времени представить проәкть положенія о нищенств๖». Срокъ существованія комитета все прододжался на новыя подугодія, пока, наконецъ, въ 1844 году не было постановлено, чтобы впредь онъ оставался на прежнемъ основаніи до особыхъ распоряженій правительства. Средства помитета составляются изъ доходовъ сдучайныхъ и постоянныхъ; къ первымъ относятся кружечный сборъ п пожертвованія частныхъ лицъ, причемъ комитету чррезъ презвдента предоставлено ходатайствовать о всемилостивЂйшемъ награжденіи особенно выдающихся жертвователей. Въ 1838 году подобный же комитетъ былъ учрежденъ въ Москвъ, и въ его вфдђніе былъ переданъ также и «работный домъ».

Со введеніемъ земскихъ учрежденіи въ 1864 г. и съ закрытіемъ въ большинствв губерній приказовъ общественваго призрвнія, обязанности посдфднихъ по призрвнію бђдныхъ перешли къ земствамъ. Независимо отъ существующихъ капиталовъ и доходовъ, предназначенныхъ на предметы общественнаго призрьвія, земскія јчрөжденія могутъ установлять въ необходимыхъ случаяхъ сборы на сей предметъ, въ порядкъ и предълахъ, установленныхъ положеніемъ о гјбернск. и уфздн. земск. јчрежденіяхъ и временными правилами о земскихъ повинностяхъ.

Въ привисдянскихъ губерніяхъ, на основаніи высочайше ут-

вержденнаго въ 1870 г．положенія объ управленіи въ нихъ благо－ творитешьными заведевіями，образованы особыя губернскія и јвзд－ ныя учрежденія ддя завфдыванія благотворительнми учрежденіями， съ подчиненіемъ ихъ министерству внутреннихъ дыъъ．На основанік п． 6 ст． 179 общаго положенія о сельскощъ состояніи，на крестьянскія общества воздагается，въ числв прочихъ мірскихъ повинностей， приярвніе престарфлыхъ，дрлхлыхъ и уввчныхъ членовъ общества， не могущихъ трудомъ пріобрфтать пропитаніе，у которыхъ ньтъ родственниковъ нли же $\bar{y}$ которыхъ родственники не въ состояніп содержать ихъ；а также призрвніе круглыхъ сиротъ．

Особеннаго вниманія заслуживаеть изданное въ 1864 г．Пояо－ экеніе о приходскихз попечительствахз при православныхъ церк－ вяхъ．Задачею попечительствъ признаётся не только попеченіе о бдагоустройствъ и благосостояніи приходской церкви п причта въ хозяйственномъ отношеніи и объ јстройствћ первоначальнаго обу－ ченія дђтей，но также и бдаготворительная дђятельность въ пре－ двлахъ прихода．

Кромњ вышеупомянутыхъ учрежденій，въ сферь благотворитель－ Ности дЂйствуютъ учрежденія вюдомства императриив Маріи，ко－ митеть засяужснквхз 七ражданскихз чиновкиковз и о раненьхь； а затьмъ，препмущественно въ крупныхъ городахъ и особенно въ столидахъ，весьма разнообразныя и многочисленныя частнвяя бла－ зотворительныя общества．«Нужно замвтить，－говорить проф． Георгіевскій，въ названной выше книгь，－что всђ эти јчрежде－ нія и общества не стоять почти ни вз какой связи друзз сз дру－ го．нз；что рядомъ съ существованіемъ，напримъръ，въ С．－Петөрбургъ до 400，а въ Москвђ－до 200 бдаготворительныхъ обществъ и Учрежденій，на каждомз шаиу мв наталкиваемся на совершенно сллпую раздачу милоствзии всьмъ нищенствующимъ，которые сот－ нями задерживаются въ столиц丈 каждую нед＇лю и однако не јбы－ ваюотъ въ своей численности；что рядомъ съ этимъ можно встрђ－ тить вопіющую нужду，но вопіющую только къ небу，за невфдђ－ ніемъ，куда обратиться съ просьбою，или же за отказомъ въ по－ мощи，можеть быть，по недостатку средствъ，коими уже съумь．и воспользоваться бод末е ловвіе нищіє－промышленники．Законодатель－ ныя постановленія по вопросу о призрьніп бвдныхъ представляются совершенно неудовлетворительными въ впду своей неясности и пол－ ной неопредظленности，такъ что давно чувствуется настоятедьная необходимость кореннымъ образомъ пересмотрьть существуюпее по－ ложеніе дъла призрънія бфдныхъ»．

Вслбдствіе всего этого，понятно громадное значеніе высочайше утвержденної̆ комисіи подъ предсьдательствомъ К．К．Грота，ко－ торой мы отв души желаемъ скоръе справиться со своей весьма недегкой задачей．

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Четыре паденія мвнистерствъ. - ранцузское пассэ-круазә. - Стамо́уловская отставка. - Венгерская и итальянская перетасовка. - Повушеніе на жизнь Криспи. - Паткое положеніе бельгійскаго, ангдійскаго и сербскаго кабинета. - Болгарская веурядица.-Норвежскій стортвнгъ.-Новый законъ о печати въ Австрін. - Дфло Тюрпена. - обьда Дюпюи, рфпивпагося говорить правду въ палать.-Конгскій договоръ.-Генералъ Галиффз и разоружевіе. - Авархисты и жпды. - Смерть марокскаго судтава.-Возставіе въ Мавджуріи и Кореъ.

Бюлдетевь дипоматической лвттописи, въ прошдомъ мвсяцй, насчвтываетъ четыре падевія кабинетовъ, почти одвовременво въ четырехъ раявыхъ государствахъ. Падевіе кабинета Перье было положительво пардамевтсвимъ сорпризомъ даже ддя твхъ, кто его опровивудъ. Содіадисты налаты требовали отйны запрещевія казевнымъ рабочвщъ устраєвать синдикаты, разряпенные заковогъ, и пядатв согласдлась съ ними бодьпввствощъ 28 голосовъ. Еарво попробовалъ об́ратиться еъ гдавамъ радикаловъ: Брвссову, Пейтрадю, Рибо, ддя составлевія мвнистерства, во послв вед処ьной попытев они пе пришли ни въ вакоуу соглашевію, и тогда произошдо въ палать тольво малевьвое пасся-круазө: Двопод сды̆лалса презвдентоиъ вао́двета, Перье - презвдевтокъ палаты. А все таки кабннеть, казавшійся таквмъ прочвыщъ, просуществовалъ всего пять съ подовиною мъсядевъ, какъ составлевный изъ бездвб̆твыхъ дич. ностей. Даже «Фигаро» находитъ, что съ такдми пардамевтскнии сгорпризами невозможво управлять страноно и необходимо гаравтировать прочность чиввстерствъ отъ вичего не повдмающихъ законодатедей, вупившпхъ себъ цвста̀ въ падать объщавіями избпратепямъ всевозможныхъ мвстныхъ льготъ, воторыхъ овв, одваво, никогда ве подучаютъ.

Но падевіе стамбудовскаго министерства въ Бодгарів, тагое же неожвдавное, можно причислить прямо въ государствевноиу перевороту. Человвкъ, 8 льтъ правившій страною съ неограничевною вдастью, вдругъ потерядъ өту власть безъ всяепхъ ввдвмыхъ еъ тому поводовъ. Правда, онъ давно јже ссорвлся съ самозваннымъ приндөмъ Водгарів, но, играя въ стравж всегда первевствующую родь, держащъ его, вакъ говорєтся, въ чернощъ тьлъ. И варугъ этотъ самый кобургсвій мадевькій квязевъ обнаружадъ вовсе не свойствевное ему стремевіе въ самостоятедьно-
 таторъ уступидъ свою власть самозванду безъ особевво рйвахъ по－ пытовъ еъ ея Јдержавію－это двйствитењьно странно．Давно Јже гово－
 наъ болгарсвой армід，а，имқя ее на своей сторонъ，еху нечего быдо боятьая ни пренда，ни ваговоровъ．Спдьный отрядъ падочвивовъ－твно－ хранитедей всоду сопровожданъ п охранялъ его．Паннція，жандариерія
 многехз городахъ сопротивленіе правительствевнымъ вдастязъ．Но вы－ тдо одваво，что архія дадево не на его．сторовь п даже раздражева про－
 стра Савова，уводевваго будто бы потому，что жева его отвергда пре－ сгідованія Стамбуаова．Уводьняя своего хозяина，Еобургъ разыгрывагъ строго вовстатуціоввуво вомедію，не сайдуа примвру сербсваго вородя，
 воротъ пивлъ опереточнып харавтеръ，по всворь па узидахъ городовъ началась борьба мезду сторовннвами п протввнигами низвергнутаго дпк－
 воторо⿱⿱亠䒑日\zh20 прпходндось пропзводить серьезныя аттакн．Префевтн мвогихъ го－ родовъ не хотыди призвавать переворота．Дворедъ внязя въ Софік бызз
 логомъ его охраны，а на самомъ дъын ддя того，чтобы привять пвры нротавъ днетатора．Еобургъ преддожнгъ свачада портфедь перваго минв－ стра Грекову，но вдддь өто былъ бы тотъ зе alter－ego Стамбуаова，и препье－ ромъ назвачвли Стоплова．Бердннская печатъ переполошидась прі слу－
 сочувствіемъ，прямо говориаа，что Бодгарія мозетъ обойтись и безъ него． Офпціальвая пруссвая печать говорада：осворбдеввня дичныя чувства побудиан，очевадно，Нобурга сбросать съ себя стамбудовсвое арио быть князеуъ «божьею мвдостьюю»，вмвсто енязя «нидостью Стамбудова»，но Стау－ будовъ не дастъ шутвть Съ собою и дъдо не обойдется безъ фровды． Всв новые болгарекіе министры－австрофалы и враги Россіп，особевво
 Петровъ，разстрвллвавші逄 свопхъ личныхъ друзей：Узунова，Попова п друг．， ва рущувсвое возстадіо 19 феврядя．Явадись，вовечво，въ печати п бе－ седы Стамбудова съ разними репортерами．\＆Правптепьство，－говоритв Стам－ будовъ，－поступая такъ съ мовиъ кабннетогъ，нарушндо права нярода и престижъ вдасти，подьующейся вародвыщъ уваженіемъ．Всли а диппдса дов犭рія квязя，онъ должевъ бндъ высказать мвъ өто откровевно и я самъ бы охотно уданися．Онъ могъ бы обойтвсь безъ оскорбдевій п не обращаясь къ опповиціх．Теперь я долженъ вести борьбу съ новымп ми－ нистрами，не обдадашщими，на мой взглядъ，еячествами необходиуыия ддя

блага Бодгарів, но, не смотря на то, чтб провзошдо, у по прежвену оставосв аругоиъ праввтельства. Протввъ меня дъйствовани п офицерыдля чего это быдо нужно? Если а ставвлъ иногда своп убвждевіа выше закона, точно также придется поступать п мопхъ прееинивамъ, есяп ови sахотвтъ охранить страву отъ тайныхъ происвовъ нашихъ враговъ). Даже изъ өтихъ словъ видво, что Стамбудовъ не ждалъ увольвевія и поворидся тодьво, когда иъ нему прієхалъ адьютавтъ привца, ваввившій, что если диктаторъ ве выдетъ въ отставку, то привцъ прибвггветь къ привудптельныщъ щьрамъ Въ өтомъ стодввовеніи Еобургъ одержанъ верхъ тольво потому, что ва өго сторону стапъ софійскій гарвизонъ. Самыхъ ярыхъ стороввивовъ Стамбулова, - префевтовъ Силнстрів, Вамивва, Яибодя, Бургаса, Хасвова, Рущува,-пободлнсь смввить. Стамбудовъ передъ свовмъ паденіегъ освободпдъ нвъ торемъ данковвстовъ п преддагагъ свободу Караведову. Стопловъ зе освободидъ противвивовъ Стамбудова взъ двордовой партік. Папочниви убивали на удицахъ студентовъ; дахе ияъ
 положили предыъ.

Мвнвстерсвая перетасовка въ Вевгріи представляется доводьно странною вовститудіонною вомедіею, въ воторой и пардамевть, и ворова кгра-
 герсвая папата магватовъ отвавалась утвердать принятый палатою депутатовъ завонъ о граждавсвомъ бравъ. Фравдъ-Іосифъ попробовалъ перемвнить кабинеть п поручиль хорватсвочу баву-Куву Гедервари составдевіе новаго вабввета, но либералы п слышать не хотыл объ этомъ. Тогда императоръ преддожигъ Векерие переформировать кабинетъ, исвлючивъ ияъ него трехъ министровъ и особевно автора проэвта о гражданскомъ бракъ, Сплдяги, но либералы не согдаснлись на өто и ваявини тодько пмператору о своей глубочайшей в九рноподданнической преданвоств. Фравцъ-Іосифъ удовольствовался өтиуъ, и вышла тольво кавая-то странная перетасовка, еще больше увеличившая политическую путавипу и ровно ви еъ чему не послужившая.

Финавсовый вривєсъ въ Италін превратидся въ миннстерсвії в тавже ровно вичего не выдсвалъ въ подитичесвой неурядвцъ өтой стравы. Въ дадату, ванимавпуюся обсуждевіезъ проэвта иднистра финансовъ Совиино, Ериспи совершевво неожвдавно внесъ преддожевіе остановвть превія
 фориы грахдансваго управдевія. Очеввдво, итальянсвому премьеру хочетса подввтаторствовать и онъ воображаетъ, что самовдастіе, соединяемое обыкновевво съ самодурствомъ, тотчасъ же подвичеть средства страны. Одъ боялая тавзе, что большинство ве одобратъ пдановъ Совннво, и захотыъъ обратить бодтоввю палаты къ другищъ предметаюъ. И палата прввяла преддожевіе премьера, хотя незначштельныиъ бодьшивствочъ.

Ерпспи вздумалъ обидэ̆ться п объявилъ, что выходитъ въ отставеу. Поражевія овъ, конечво, не пзбъжалъ бы раво вли поздно на почвв фанансовъ, но, оставляя заравъе и добровольно свой постъ, могъ тотчасъ же вавяться сформировавіешъ другаго кабннета п пзбаввться отъ Совнвво. Стадо быть, его отставва была обычной и весьмя жалвой пардаментсвой комедіей, вовсе ничего не взмвнившей въ подоженіп финянсовъ. Въ новое мввистерство не хотыдв войти ви одивъ изъ бывшихъ дђятелей: Цанарделди, Рудинв, Брдвъ, да в вступденіе ихъ во вдасть вичему бы не помогло. Скольво нибудь дњльныхъ государственныхъ людей въ Итадін өще меньше, чъъъ въ аругихъ странагъ, и понятно, что въ Рємв встрвтипи овадіями Криспи, послв выстръла, произведевнаго въ него стодяромъ Дега. Этотъ фанативъ выстржлнъ- въ премьера, когда тоть 16 іювя фхалъ въ палату, но промахнулся, о чемъ очень сожалылъ. Повушевіе авархвста произведо сдльное впечатлйніе. Палата встрвтила министра съ пожеданіями, чтобы жизнь его еще додго сохранядась дия отөчества. Бороль съ наслвдвыхъ привцемъ посьтиди Криепи, и Гүиберть сказалъ, что на него это повушеевіе произведо тавое же впечатлввіе, какъ есди-бы преступникъ покусидся ва одного ввъ членовъ кородевсваго дома.
 всего три члена, но фивансы оть этого все тави не удучшвлись и вритичесвое положевіе усвдилось съ разобдачевіяуи, отврывшиияся во время процесса римскаго бавва. Отврылись тавія продвдкв, передъ воторыми блВддв九юют всъ подввги фравдузсвихъ панампстовъ. Бодьше всего скомпрохетировавъ бывшій мивистръ-президевтъ Джіодитти, чтд̀ не удввдтельно, такъ какъ самыя бодьшія беззаконія позволяютъ сөбъ премьеры, счвтавощіе себя безнаказанными нодъ защвтово своей вдасти. Другя его ІІІове, бывшаго редактора газеты «Populo romano», посадвди въ тюрьуу за разныя проды̆вв, но премьерв восподьзовадся и әтищз обстоятельствомъ и сталъ черезъ Шове объдатъ обыкновевныщз престуивавашъ, выпустить пхъ на свободу, если пхъ родственники пріобрётутъ на выборахъ 50 годосовъ въ подьзу Джіодитти. Въ өтой пеобыкновевнов торговлв, кромъ министра, приввмали учястіе: его помощвивъ, подидейскій ивспевторъ и судебный слвдоватедь, и сдвлви ихъ обваружены офиціально. Можво ли при такихъ порядвахъ удввдяться частому паденію габинетовъ въ Итаміп?

Да в въ одной ли Итапіи ови держатся только на водосвъ? Брюссель-
 съ министерствомъ, еще до обвародованія ковгсеаго договора. Въ Авгдія гзадстововсвое большдвство таетъ съ каждымъ двемъ п, чтобы не умевьшать его, печать не смветъ отввчать угрозами ва неприяваніе договора, а тодьво обвиняетъ «жадность нахапьныхъ французовъ», возстающвхъ

противв Авгдів, когда они сами деспотически поступають въ Сіащв, въ Мадагаскарь и Тувисв. Испавское министеретво едва держвтея, сопротнвдяясь требовавіямъ Германін по торговымъ тарвфамъ. 0 сербсвомъ минвстерствв и говорить нечего: миановсвіе палочниви являются пога въ родв дакеевъ, въ ожидавіи, пова ищъ приважутъ быть палачями вадъ народомъ, который, впрочещъ, очень сповойно выноситъ возщутительный деспотизгъ, памятуя, ввровтно, старинвув поговорку: всявая нація иикетъ такихъ поведитедей, какихъ она заслужвваетъ. И берлинскіе дистки соверменно напрасно рисуютъ ва сербскаго папеньку и сывка варвватуры, въ воторыхъ сывъ спрашиваетъ: а что ты, папапа, додго еще вамвренъ оставаться въ Сербів?-Не знаю, право... пова не вытурятъ. А ты? - И я тоже, отвб̆чаетъ вороль, собирающiйся ддя чего-то въ гоств въ султану, развв ддя того, чтобы поздраввть его, что гъ едивственвой державъ, не знающей ковституціи, прибавилась теперь и другая страна. Униятоженіе парламентаризма въ Сербіи прекратило, вонечно, появленіе въ тамошней печати статей о тощъ, что Милавъ, восящій слиды разгульной жизни, вовсе ве родвя повойвому квязю Михаиду в вовсе не 0бреновичъ, а сынъ какого-то молдаванвна Розвявана. Всь подробвости этого самозвавства сообщаются нфмедкими газетами, а во франдузсвнхъ король Алевсандръ въ бесъдв съ репортерами жалуется, что Европа не цйнтъ его подвига. Опъ, видвте ди, «сдъладъ для Россіи все певозможное (?) При правдевіи радивадовъ, въ одномъ овтябрв быдо совершево 19 подитическихъ убійствъ. (Что же это ни объ одномъ изъ нихъ ве заявляла ни одна газета?) Издавали законы противъ моего дома. Какъ, я-государь, а между твыъ не пмъю права держать при себъ свопхъ родителей! Развв что либо подобное встржчалось когда либо въ культурвощъ государствв?» (Ну, а встръчалось въ культурнощъ государствв, чтобы король, заставившій сговорчивыхъ поповъ расторгвуть его законвый бракъ, продавапъ потомъ за деньги свои поролевскія п гражданскія права, давая подписву никогда не возвращатъся въ отечество и нарушая ее, вогда проигралъ въ Парижв всв мвлдіовы, подучевные пщз за өто отступничество?) 0 болгарскомъ кабшнеть еще вичего нельзя сказать, - ему теперь стольво дыда со стамбудовщиною, чтобы очистить оть вея управдевіе, что трудво ввести вакой вибудь порндовъ въ страну, гдъ восемь лђть безвонтродьво хозяйничалъ этотъ диетаторъ-сввнопасъ. Началъ овъ, вонечно, съ грабөжа всявихъ сумиъ, назвачавшихея на обществевныя нүжды, навупидъ и присвопдъ себъ мвожество недвижимыхъ пмуществъ, переслалъ мидьовы въ авглійскій банеъ и въ Вовставтнвополь, а теперь овазадось,

 әтого, п разобраться во всвузз этихъ кражахъ, повторявппхся састематвчески изъ года въ годъ - дъло не легвое. Одвимъ нымедкпмъ, авглій-

 cem,












 вивств съ ниуъ, что ауховедство, первый разъ авляясь въ говакъ, позеть выразять преданность своеку внязю. Допто еще првдетея болтаракъ
 чаньегъ. А мехду твхъ вобургъ вздить къ опаньному, назывветь его въ ресврипть спасптедекъ Болгаріи. Тогда зачъыъ же быдо п проговять ero?

Во всей Ввропв вдтъ ни одной стравы, воторая бына бы доводьна сводме ииввстрамв. Вотъ вавого рода адресъ норведскій стортивгъ преддожигъ вотировать своегу вородю: «Десать лйть тоуу назадв, ваше величество окружены было правительствомъ, ве пользующимея доввріемъ большннства народваго представительетва. Это праввтельство, на основаніи вовституцін, быдо предапо суду, во при псполневіи приговора овазано было сопротвв-
 саддаво вегодныщъ въ употребдевію. Бомгсія, назвачеввая стортингомъ въ 1884 году, обпаружада, что въсводьво выстихъ офидеровъ ариін и флота, принниая мъры въ подавневію возможваго возстанія, приведи болъе 30,000 ружей въ негодность. Офицеры заввиди па допросв, что ови поступиди тагъ по собствевной инидіатавв, но это овазанось неправдоподобвыхъ. Теперь правительство вашего веппчества прпступветь втайвв къ воорухевію воевныхъ судовъ-п ворвежскій народъ, въ вцду оборовы, желаеть завова о незаввспхости и самостоятельности своего отечества, тробуд өтого отъ вашего вепичества, какъ отъ гдавнаго начаньника военныхъ в морскахъ снлъ.

لа послвдвещъ васъдавів австрійсваго рейхсрата, тли пренія о новомъ



ванів＜объөетивной продедуры»，провуроръ имъетъ право вонфисвовать вся－ цое періодичесвое ияданіе，безъ увазанія мотивовъ．Редавція имветъ право зваповаться сјду，－но вавіе же јбытви потериятъ отъ өтого особенво езед－ невныя газеты，за воторыя вносвтся заногъ и штемпенный сборъ，в воторыя подвергантся，свергъ того，запрещевію розвичной продажи？！Вомисія рейхстага нашла，что өти щеры произвоцьны и равноснльны учреждевіш цевзуры， уничтожевной вовститудіею．Министерство согдаспдось отмивть вйвото－ рыя изъ өтихъ щъръ．Тавъ，птемпедьный сборъ замъневъ другимъ об－ щимт налогощъ；вмвсто валога，преслйуемая газета вносптъ，какъ гаран－ тію，извъствуюо сумму на сгуча⿺辶 обвдневія．Провуроръ обязавъ јгазать мотивы ковфпсвадів газеты，а въ случав ея оправдавія судощъ прави－ тепьетво вознаграждяетъ за убытви．Роввячная продажа разрвыается всвзгъ，
 Вее өто не богъ янаетъ вакія льготы，но п то уорошо，что ня вихъ со－ гласпдось правительство．

Новый фравцузсвій вабднетъ，въ шервый же девь вступдевія въ управдевіо，должевъ былъ разбпратьса въ дєль Тюрпева，подвятомъ ни－ чтожною гаветою Patrie，напечатавшен статью съ сенсандіоннымд загодов－ вама：«преступлевіе въ осворбдевіи отечества－ужасающіи военный сва－ рядъ Тюрпева продавъ тройствевному совозу；－вадіональный скандалъ－ отвыттствевность г．г．Rарно，Казиміра Перье，гев．Мерсье п Боррівсая．Въ статьв говорвдось，что воеввый минастръ даже ве хотвыъ принять Тор－ пева，изобрєтатеня мепивита，преддагавшаго новое орудіе пстребдевія， увпчтожающее，въ вороткое время п ва огромвыя разстоявія，непріатедь－ скую арчіш，съ помощьшо автоматическя п вверообразно дййотвующихъ митрапьезъ и укјшающаго газа．Тюрпенъ－меночной，своеворыстный ври－ вунъ，сканданистъ，но овъ все тави пзобро̆татель，и миндстръ не должевъъ быдъ относяться въ нему превебрежнтельно；во всявомъ случав обязавъ быдъ его выслушатъ．Терпевъ，раздражевный вывазяннымъ ему презрв－ ніемъ，продалъ свое изобрвтевіе Гермавіш．Не подучивъ начего ва свой мелинитъ，посажеввый въ тврьму зя осворбдевіе вдастей，не мудрево， что Тприевъ ве оказался героенъ в，не жедая уиирать съ гододу，вошелъ въ свошенія съ нъмдами．Въ па』атъ，Јегериссэ высвазвпъ мысдь，что Тюрпевъ васдуживаетъ презрьвія，но әто нисводько не учевьшаетъ от－ ввтствевности пицъ，воторыя вели съ нимъ переговоры．Бюровратія сд－ стематичесви обезвураживаетъ изобрвтателей．Преддоженъ бышъ мотввн－ рованный переходъ къ очередныкъ дъдамъ：«палата сожалъетъ，что въ вопросв，могущезъ имвть звачевіе дия надіовальной обороны，правв－ тедьство отвазадось выслушать изобрьтатедя»．Привятіе өтого предяоже－ вія угрождао существованію тодьво что составившагося вабпвета．Воеввый миветръ объясвалъ，что употребляемый въ арміи медивитъ вовсе не пзобрвтенъ Тюрпенозъ，преддагавшияъ простую павриновую кесдоту．

Мерсье прочедъ тавже письмо Тюрпева въ начальвику артиллерів, ваподвен ное самыми осворбвтельвыми инсинуаціяии, такъ что генералъ не можеть отвъчать ва тавія письма. Министру замвтилв, что вбды имветъ же опъ непосредственныя свошенія со тпіоваии, и честь его нисвольво не пострадала бы отъ переговоровъ съ негодяекъ. Мерсье возражаль, что Тюрпент могъ бы обратиться въ особую коиисію, во овъ требовалъ девегъ впередъ и вообще бидъ ва свандалъ и шавтажъ. Палату не могаи убъитть такіе доводы. Мерсье защищалъ свой техвическій вомитеть, учреждевіе не отвфтственное п пснодвяющее только приказавія министра. А свои непогръшвныя распоряжевія Мерсье отстаивалъ, вакъ и всє министры, никогда ве желаюміе созваться, что ови могуть путать и ошибаться, гагь обыкновенные смертвые. Овъ преддагамъ тольво возвратить свой порпфель, но не созвавалъ свою вину. 9мберъ замътилъ өиу, что дђло висвольво не поправттся оттого, что всявій разъ, вогда минвстру будутъ указывать на недостатви его управлевія, овъ, вибсто объдсвевій, бросвтъ въ мидо палать свой портфель, тогдя какъ ей нужно всправленіє опдошностей. Подожевіе в кабинетъ спасъ Дюпюв. Овъ сказалъ палать съ трибуны: «Чего вы хотите? чтобы пзобрєтатели, работы воторыхъ могутъ ввтересовать вародвую оборону, ваходвли свободный доступъ въ воеввое минвстерство. И мы жедаеиъ того же самаго. Зачъиъ же взъ-за одвихъ сзовъ водвовать страву? Опдошность, промахи были сдыданы, воевный министръ ве можетъ въ нихъ сознаться, но и овъ, и всъ мы позаботиуся, чтобы впредь этого ве случалось». Эти прямыя, отвровенныя слова произвели прекрасное впвчатлввіе. Нивогда фравцузскіє премьеры-да п одни ли французсвіе? не говорили такой правды папатв, тотчасъ же перешедшей ва сторону Дюпюи. Виъсто вадутыхъ, громвнхъ фразъ о патріотизиъ, довъріи, отечествъ, свазаво было тодьво то, что всегда слбдовало говорить ддя предупреждевія мивистерскихъ кризвсовъ. Но, виддо, правду также ры̆дво можно вайти въ палатъ и въ мивистерствагъ, вакъ в вообще въ жизви.

Побъда, одержанная Дюпюи, твмъ замъчательвъе, что ва него яроство вападалъ Гобдә, обвивявшій вабиветъ въ тожъ, что овъ составдевъ изъ меньтвнства п программа его двуснысленва, а самъ прежьеръ заврылъ биржу труда, вошелъвъ сношевія съ Ватиканомъ, поддержввалъ моваркистовъ. Гобля пастаивалъ, что новый вабвнетъ слъдовало избрать изъ оппозидін. -Но въдь у обратидвсь свачала къ ея вожакакъ, а ови отказанвсь, замьтвли еку.-Да, но невзвъстно, ва гакахъ условіяхъ преддагали амъ составить министерство, -твердидъ радивалъ. Тогда Бриссовъ п Буржуа объявили, что икъ не предлагани никавихъ усдлвій, а они саме не ватли возиожвымъ сфориировать кабинетъ. - Но дъятели нашей партін, -не увнмадся Гобдя, 一не ограничиваются гостодахи Буржуа п Бриссономъ: модно
 ену съ развыхъ сторовъ. Оаъ желтветь отъ злости в начинаетъ ухе

просто бранитьса, называя кабиветь незаковнышъ, призывая на вего негодовавіе страны в громы палаты. И вся эта жалкая вочедія называется парлачентскищъ правленіемъ!

Звачвтельво придичвъе и сдержанвъе вела себя палата во время предій по договору еъ Конго п по дълу Галиффа. Договоръ Авгліи еъ Бельгіей, по разграничевію земель въ цевтральвой Афравъ, принадлежитъ къ числу наглыхъ продыновъ англичанъ, захватывающихъ вездъ, гдъ можно, чужія вдадъвія. Првбравъ къ своичъ руващъ Египетъ, овдадъвъ огрочныии простравствами зеиди во ввутренней Афривъ, Угавдд, у озера Ніавза, Авгдія задушала соедннить свои съверо-африганскія владъвія съ южными и открыть сеїъ ппррокую дорогу черезъ всю часть свыта, отъ Египта до мыса Доброй Надежды. Этоуу гравдіозноиу пдану мвтало только независпмое и нейтральнос государство Ковго, сочиненное еще Бисмарвомъ, чтобы разгранвчить во внутренней Африкъ пъмецкіе у авглійсвіе инте-ресы,-и отданное во вдадб̆іе Бельгів, невзввство за какія заслуги п усауги. Но въдь что̀ создалъ опальный кавдлеръ, могли пересочвнить ангдичаве, и пдодомъ пхъ изщышленій авнася неожвдавно договоръ съ кородемъ Јеопольдощъ, предоставнявшимъ Авгліи ва территоріи Ковго хотя не шировую подосу земли, но соедивявшую съверныя земли сосьдей съ южными; за это бельгійдамъ была великодушво уступлена Экваторіальная провввдія, всегда приваддежавшая Египту. Правда, въ послйдвее вреия, когда изъ вея Стевлв насильно увезъ Эмива-пашу въ Јондонъ, а удрямый вђмецъ, верпувшись вазадъ, былъ убитъ махдистами, въ провивцін водворились неурядиды и безвачапіе, но отъ этого хедивъ ве терялъ ва нее своихъ правъ. Не подеремонидась Аигдія, при новой дылежгє, и съ аругиии земдякв, и, чтобы задобрить Италію, нюбезно преддожила ей провивдію Харраръ, всегда иривадежавшую Абиссиніи. Этотъ новый грабежъ обставлевъ былъ, одваво, легальными формамв: Авглія не присвоиля себъ, а только «аревдовала» зенлю въ Конго, завлючивъ обыкновенное фермерсвое условіе, и такиъъ же образожъ отдада въ аревду королю Леопольду «вусокъ землн» на верховьяхъ Нила. Тавой нахальный захватъ ввволвовалъ Фравцію и Гермавію, и даже Турдія заяввла офвціальный протесть противъ державы, устроившей себъ прямое сообщеніе между Адсвсавдріей и Капштадтощъ, по собствевной территоріи. Свачада, какъ всегда, авгдійская печать отвеслась съ пренебрежевіещъ къ заявленіямъ Гермавіи п Фравдік, во посає преній въ парижской панатъ-сально сбавила товъ п объавида, что готова начать переговоры по «недоразуиъвіяиъ» въ Һовго. Министръ ивостравныхъ дылъ Ганотоे прокзнесъ демовстративвую ръчь, сильно подъйствовавшую на депутатовъ п ва всю европейскую публику. Опъ прямо объавалъ, что Франція не призввётъ авглійсваго договора съ Леопольдомъ п будетъ отстанвать своп права, а такъ ваєъ бельгійскія войсва устраивають уже укръплевія на чужой зеилй, то въ Конго

отправдены франдузекіе отряды, чтобы уннчтожвть эти форгы. Прошыо вреия, вогда фравцузы, чтобы не раздражать Италів, принимаинеь палить изъ пушекъ въ русскихъ жевщинъ п двтей, сопутствовавшихъ Ашипову, а чтобы ве огорчать ангиччанъ-пуотили ихъ хозяйввчать въ Египетъ, отвуда они даватъ и фравдузскія коловін. «По счастью, -говорилъ Делафосъ,-министръ ве увьрадъ нась, что псподвить свой долть перель
 въ дуравахъ Авгдія, но ей стоптъ тодьво погазатъ зубы, и ова подохщетъ хвостъ». Палата прямо пазвана вонтсвій договоръ мошенничесвой продынгой.

Почти съ чйсяцъ въ Парижъ п ва граввдеш шыа оживдеввая поле-
 фравдузсвнгъ геверанокъ о разоруженіи. Статья быда причиноп бурвой сдены въ пардаментъ. Гееералъ говоридъ въ газеть, ячто разоружевіе выгодно для Фравдін, что демовратичесво-парламентсвое праввтедьтво и войско-двє вещи несовиъстимыя, а вооруженвый вародъ - утопіа. Немыелимо, чтобы ивтелнитевтный граждавинъ, одаренный свободною водею, вдругъ превратился въ пассивпаго соддата, слвпо поввнующагося начальству. Депократы боятся не стольво непріятеля, гакъ своихъ военныхъ вохдей, в вавъ тольво одввъ иэъ нихъ возвныаетса, его тотчасъ же устравяютъ. Но вдасть вожия уважается передъ непріятелещъ тольво въ тоуъ саучав, если ее боядвсь въ вазарнахъ. Вспыхви война, мы будеуъ
 чтд̀ намъ предстоитъ съ фровта. На войнв бывартъ саучав, вогда необходимо пожертвовать, вапримбръ, правымъ крыночъ, чтобы обезпечпть побъду въ дентръ п на дъвощъ врылі. Но въ пашещъ отечествъ, стравь болтуновъ, протввъ гдавновомандуюмаго, рътдвшагося пожертвовать своищъ гевералощъ, всв разразятся страшвниъ воплемъ. Въ Герианін двыо обстоить иначе-9то страна военвой іерархіп, гав военные пользуются большииъ почетомъ. Тачъ учъютъ померживать воевный духъ, и вотъ почему Пруссіи удапось образовать вадіовальвую армію. Ова можеть вторгвуться въ наши предв̆лы веожнданно, по волв пмператора, а у васъ, вхъсто того чтобы дъйетвовать, начнутся пренія. Войва, въ тогъ впдй, кавъ ее опасаются, врядъ ли возмомва: опа будетъ равноснньва пріостановкъ всавой жизвеввой дъательности; въ обопхъ госуаарствахъ пе доста-


Какъ ви сдержанны выражевія өтого защитнива разоружевія, но ихъ все таки ве слйовадо высвазывать «геверапу, кохавдующему ариіей». Поятому не судрево, что по поводу ихъ радввалы подвядн запросъ въ палатъ. Генерана обввнялъ Паскаль Грјссө, бывтій министръ пностраввыхъ дыыъ парижсвой вогуны. Опъ не вазывалъ виновневя, но говоригъ, что

чиввыстаый честодюбввый геверагъ, воторый, звая, что во ввъшшей

войвв овъ не будеть играть роли, жөлаеть войны меддоусобвой>. Перье возразптъ, что нивакому французсвогу генералу не придутъ въ годову


 сказапъ Рейвахъ, въ статьъ о маневрахъ въ Revue des deux mondess. Этоть депутать, не ищввші这 настодьво тавта, чтобы оставать хоть на вреня политическое поприще, когда застрьдилея его тесть, обворовавтій шанамсвое общество, началъ ващрщать себя, сүясь всюоду впередъ съ обычныщъ еврейскиъъ нахальствощъ, хотд депутаты кричапи ему, повазывая вудаки: «Панама! Панамал! п увърягъ, что въ его статъъ-объ армія говорится съ уваженіеъъ, тогда вавъ генералъ осворбляеть ее. Но изъ
 въ Седанъ, но еще храбръе петреблявші逄 вомунаровя послй взятія Парижа версальдами. Грусся не пазыванв одваво өтого имеви, преддагая высвазать его передъ судогъ. Воевный миниетръ, вовечно, возражагъ, что нивогда ни одивъ гевералъ не можеть писать вичего подобнаго. Всв шнсипуаців Груеся были отвергнуты шадатою.

ПосЈъ парнжскихъ, ловдовскнхъ и испанскнхъ анархястовъ, бодъе
 всвхъ повушеній яввлся русскій авархистъ, расподагавшії большиии сукмами в называвшій себя баронощъ Увгернъ-ІІІтернбергомъ. Онъ обвщалъ арестованному анархисту Мвлеру 500 франвовъ, если тотъ броситъ бомбу въ Grand-Cafe, гдв собпраетея иного пубдиен, иди въ дервовь св. Павда, во время вечерней сдужбы. Миддеръ однаво побоадся исполнвть әто, во, не жедая потерятъ 500 франковъ, бросвдъ бомбу у подъвзда дома, гдв жилъ членъ суда. Бомба пропзвеля большія опустопевія. Этотъ русскій баронъ-лидо доводьно вагадочное, сыплеть деньгами в анархиетскими провдамаціями. Въ Люттвхв же јбъдидвсь въ существованіп международваго авархвстсваго союза. Увгервъ-ІІтернбергъ бвжалъ въ Амстердамъ, во быдъ въ Парвзв во время повушенія въ ресторавъ Файе. Арестовани только его лпоовницу, Маретаыь, и авархнста Гошъ, у вотораго при обысвъ квартиры найдено ауховвое зввящцавіе. Все свое состоявіе, бодъе 300 тысячъ фравковъ, овъ отвазалъ для цфлей пропагявды анархисту Граву,

 вивомъ, потому что овъ-заига. Баровъ Увгервъ-Ітервбергъ выдавалъ себя въ Ваведъ зя сыва руссваго геверапа, во въ студенты ве поступалъ; въ Базепъ видъдв въ немъ агевта-подстрегатедя. На сходвв въ Парижв, по словамъ Меддера, өтотъ баровъ получидъ отъ Гоша 30 тысячъ франковъ, чтобы рУвоводить взрывами, но пздердалъ ня НЕІъ тодьео 2 тысячд, а остальныя девьги прогудядъ съ дамамв. Баровъ подучадъ еже-
 деньги изъ Парижа，Довдова и Пспавіи．Вообще әто участіе состоятедь－ выхъ лицъ въ анаргистсвомъ дваженіп любопытво．Въ Парвжв взятъ бо－ гатый чввоввигъ воевнаго минастерства Февеовъ：въ его бюро，въ мя－ нистерствъ，вайдевы всъ привадлежности взрывчатыхъ составовъ боибъ， хранившіяся прежде у Аври п украдеввыя изъ его квартиры，вогда овъ быаъ взятъ．Это все такіе хе сваряды，вавіе вайдены при всбхъ посиъд－ нихъ взрыватъ．

Послъ анархистовъ，вегодовавіе фравдузовъ продолжають возбужцать жвды．За Рейвахощъ，осивявнымъ въ палатъ，подвялись крики въ печати противъ нввъстваго банвира 9фрусси по поводу сеачекъ въ Щавтадьи． Лошадь его，за двъ недвли до свачекъ，участвовала на другочъ пподромв и пришла послйдвею．Спортсмены поәтому зачвслили ее въ вегодвыя клячи п викто не держалъ за нее парв，но овазалось，что ова полу－ чвда первый приəъ п за пее тотализаторъ выдавагъ за 10 франвовъ－ 222．Въ этокъ уввдыли авный призвакъ мошевничества и толпа бро－ синась къ судейской трибувъ съ крввошъ：«воръ，плугъ，грабттель）！Видя подвятыя палки，Эфрусси должевъ былъ бъжать，а газеты потребовали， чтобы наряжено было фориальное слЂдствіе．При өтомъ овв заодво при－ помнилв，какъ этотъ жидъ недавно вадулъ иввъстнаго марввза де－Бре－ тёйль，госовбтовавъ ему принять участіе въ хльбной операдіи，протввъ которой въ то же время сакъ жидъ орудовалъ ва биржъ выигралъ мвлліовъ，а Бретёйль потералъ $600,000 \$$ ．Марвизъ посладъ въ нему секундавтовъ， но бавкиръ преддожалъ пожертвовать свой выигрышъ－въ пользу 6ъд－ ныхъ．Его за өто вывлючпли изъ аристократическаго кауба и теперь из－ говяютъ изо всвхъъ иподромовъ．Но ве пора мп，наконецъ，заврыть и сащый тотадизаторъ，дающій возщожность совершать самыя ваглыя мошеввияества？

Едва успълъ маровскі⿺辶 султанъ подписатъ мирный договоръ съ Испа－ ніей，ве успъъвшей еще получвть в перваго взноса контрибуціх за воевныя издержки，какъ уже отправвлся скоропостижно въ магочетовъ рай，вуаа имњють обывновевіе тотчасъ же удаляться всь правовђрные вдаститеди， которыми ведовольны ихъ поцаввые．Смерть Мудей－Гассана была веожи－ данностью тольво для европеййцвъ．Султанъ уиеръ въ полвоиъ цвもтв сдлъ，посаъ 20 лйтвяго дарствовавія，почти все время проведевваго въ подавлевія мятежей разныхъ плехевъ，васеляющихъ его обшарвыя вла－ дънія．Непьзя сказать，чтобы овъ очень гумавно относидся къ мятежни－ камъ，возстававпимъ въ развыхъ вовцахъ имперіи，во овв и не продв－ ляли претензіі̆ на индостивое отвотеніе въ нииъ сузтана，вотороиу саиъ Аллахъ отдалъ въ безвонтродьвую вдасть жвзвь п нмущество его под－ данныхъ．Таково предопредъленіе－и противъ него не дуцаеть возставать ви одинъ мусудьцавивъ．Но пока атв̈нь Аллаха» рубида годовы право－ вђрныхъ，ови находили это естествеввыщъ，а вогда султавъ началъ дъ－

дать уступки гяурамъ, этого ве перенесли изувъры и избавились отъ судтава общепринятымъ на востокъ способомъ. Мулей-Гассанъ вообще былъ здоровъ, хотя съ нимъ по времевамъ случались припадви падучей болъзни. У него служидв два довтора-европейда, но оба ови были въ отпуску, вогда овъ отправвлся еъ десятатысячнымъ корпусомъ принудить два неповорвыхъ пдемеви уплатить валоги. Два съ подовиной щвсаца вазадъ умерда его вориилида, всегда готовивпая ему пищу. На походь овъ немвого захворадъ, но, почувствовавъ себя легче, велідъ готовиться къ выступлевію, вышедъ изъ татра, вривнудъ подать себъ кова, во ему сдъдалось дурво; овъ упалъ в, отвесеввый въ палатву, умеръ. Народу в войсву объвввли, что султанъ свовчался отъ апоплексичесваго удара, назвачивъ своищъ преечнивокъ мдадтаго 19 -дбтняго сыва АбдулъАзиса, тогда какъ до послыдвяго времени считался васливвввомъ старшій сывъ, 26 -ти лйтъ. Но султанъ иибеть право передать вдасть любому изъ свовхъ дйтей иаи родственнивовъ. Тяло вскрыто ве быдо и еще въ тотъ же девь, передъ заходоиъ солица, предано землб. Фравція, Авгдія и Испавія призвани Абдудъ-Азвса, но старшій сынъ протестовалъ, и еще двое дядей и одинъ братъ покойваго заяввди претевзіи ва престодъ. Междоусобіе можеть быть очевь опасво ддя страны, независимость которой помержжванась досихъ поръ-междоусобіемъ европейскихъ державъ, давно уже разсчвтывающихъ овладйть этой богатой провввціей въ верхней Африкъ въ 440,000 кв. иадь, ве считая огромныхъ пустывь, и съ восьмью миддіовамя жителей. Авгдія дввно уже точкть зубы ва Тавгеръ, разсчитывая сддлать изъ этого порта, лежамаго противъ Гибрамтара, еще болъе веприступный фортъ, чтобы оковчательво захватить въ свои руки входъ въ Средиземвое море. Франція уже почти совершевво присвоида себъ оазвсъ Туать, Испавія тодьво и думаетъ о томъ, кавъ бы ей распространить по Єерегу Рифа своп вдадъвія отъ привадлежащей ей водовіи Мелилла, вуда еще недавво отправлена была вся испавская армія, не сдылавшая ви одного выстръла протввъ мятежаыхъ габидовъ и потребовавшая контрибудіи за военныя издержви.

Вспыхнудо возставіе и въ Мавджуріи, что̀ можетъ пиъть для насъ важное политвчесвое звачевіе, такъ вакъ провивдія өта гравичитъ съ нашици обдастями: Забайкадьскою, Ачурсвою п Приморсвою на цротджевіи ве мевзе 2,000 верстъ, и съверо-восточвый уголъ граниды отъ Владивостова до Хабаровска, ва протажевіи 600 верстъ, отдвдевъ лишь уякою подосою отъ выстроевваго уже участва Сибирской желизвой дороги. Наседеніе Мавджуріи ве велиго: всего $10-12$ миддіоновъ вмвсть съ китайскдми переселевдами, но о водовизадіи цровинціи заботится очень-и ие стольво въ әвономичесвомъ, скольво въ полатичесвомъ отнотеніп-мавдхурская династія, управляющая Китаеъъ. Мавджуры, какъ арвстовратячесвое плеия, относятся свысока къ китайдамъ, но поддерживаюотъ подез-

ныхъ ищъ поселевцевъ, протввъ которыхъ возстаюотъ мовголы пзъ-за поземельныхъ споровъ. Мовгоды, всего въ конді XYI в九вя потерявпіе послв государствевнаго переворота вдасть въ Бвтаъ, все еме ве терають вадежды опять подчинить себь Средивную имперію п оть этого пропсходять тащъ постоявныя возмущенія. Разростется ли возвикшее возставіе, поважеть близкоө буаущее. Въ Корев тоже подняася мятежъ, вородь бвжалъ пвъ стодиды и просилъ помощи у китайцевъ, отправєвшехъ въ Сеулъ фдоть п армію. Тоже сдвланв, уотя ихъ нието объ өтомъ не просидъ, и японды, заявляющіе свои права ва Борею... «Опять горитъ востогъ $>.$.

Но всв эти событія бдъдввюоть передъ твзъ, что пропзошдо въ концв мвслда во Франціи. Убійство главы республики Варно п пзбраніе воваго презвдента-фавты тагого серьезнаго значенія, что ихъ сквауетъ пздожить подробно, чтঠ мы п отдагаемъ до будущаго мвссдда.

## НовЫЯ КНИГИ.

Собраніе сочиненій И. Д. Ахшарумова. Томъ I. Повъсти п разсеазы. Спб. 1894 г.

Намъ не првдется мвого говорить о первомъ томв собравія сочиненій даровитаго ппсателя, ва̀къ потому, что двъ самыхъ большвхъ в Јучшихъ доввсти въ этой вввгв были уже въ свое вреия напечатаны въ нашеуъ журвалв в, вовечно, памятны чвтателямъ, такъ и потому, что имя И. Д. Ахшарумова хотв мевъе извъство, чъзъ имя аго покойваго брата, Н. Д. Ахтарумова, но все же ве вуждается въ ревомендадіи. Три разсказя и двъ повь̆сти производатъ очень хорошее впечатлъвіе, какъ по темащъ, легшищъ въ ихъ основу, такъ и по замъчательно-обработавной литературной форив. Особое вниманіе остававливаетъ на себъ повъсть: <Семейство Брызгатовыхъ». Здв̆сь авторъ выводитъ чвноввичью семью, немидосердво преслъууеуую судьбой. Жила себъ эта семья тихо, мирно, кое-какъ сводя вовды съ вовдами, не звая вастоящей вужды, поточу что жада ова чрезвычайво скромно. Но вотъ главу семейства, служащаго въ какомъ-то департаментъ, оставляютъ за штатоуъ, съ крошечной певсіей. Семья пачинаеть быстро опускаться: приходится бросать небольшую, уютную ввартирку и перебираться въ двъ врохотвыя, жалвія каморви, гдъ-то ва Пескахъ, ва второмъ дворъ, въ четвертомъ этажъ; старшая дочь, не ковчивъ ученья, принуждева взять первое попавшееся ићсто бонны въ одвой богатой семьъ, въ отъъздъ, и покадаетъ родныхъ, уұзжая далеко отъ близкихъ, далеко оть надзора любящей матери; старшій мадьчпкъ, ва неплатежъ, долженъ выйти пзъ гимвазіи, но, благодаря неимов九рвызъ хлодотамъ чатери, вое-какъ опредъляется на вазенный счетъ въ рехесленное утилище. Нужда въ домъ растетъ: все продаво вли залөжено. Отецъ, безхарактерный, бездичвый чедовъчекъ, находящійся подъ вдіявіемъ жены, выбиваетса изъ свлъ, има завятій, и продолжаетъ ежедвевво посъщать щвсто своей прежвей сдужоы. Во время одной изъ тавихъ прогудокъ, овъ встрєчаеть товарища по нестастью; овв заходятъ въ кабачокъ-забыться за рюивой водкк. Съ өтого двя все, что̀ удбаб.зо въ домъ, тамится въ кабакъ. Мать, сильвая натура, превосходно пзображенвая авторомъ въ дыльномъ художествеввомъ образъ, эвергично оорется съ безпощаднымп ударай судьбы, воторой, повидимому, все еще

мало п воторая продолжаетъ ваносить семьъ безпощадвые удары. Изъ провввдіи возвращается обольщенвая дочь съ незавоввыиъ ребенкомъ, готораго мать, послб ведолгихъ водебаній, принвмаетъ вмьсть съ согръмившей дочерью въ семью. Съ водворевіещъ ребевка семья ожвваетъ; обольститель присыдаетъ 3,000 р. на воспитавіе дитятв; старикв Бризгаловъ перестаетъ пить; сынъ его опять опредъденъ въ гимпазіюо; у дочери появляется жевигъ, пдеальный юдоша, беззаввтво полюбпвшій ббдную Сопю. Но судьбъ ве хочетса выпустить пзъ своихъ дъпвахъ вогтей намъченвыя ею жертвы. За двъ недъли до свадьбы, Соня уббгаетъ, бросаетъ жениха и ребевва, и уходить къ своей «первой любвид. Кончается повъсть тьмъ, что бротевная Совя ввовь возвращается въ лово семьи, дошедшей до посдвдвей степени обнищавья и разложенія. Старый чивовиикъ пьетъ, в при әтощъ волотить свою мученвду-жеву, воторая всворђ умираетъ. Совя продается купду, а затвмъ переходвтъ изъ рукъ въ рукв, чтобы провормить пьявдду отда в братьевъ (сынъ ея умеръ). Свою печальвую варьеру ова кончаетъ на Невсвомъ и умараетъ отъ чахотвв въ больвицъ. Незадолго передъ смертью, она встръчаеть своего бывшаго жсниха, все простввшаго п все забывшаго; но ей больше ничего не нужво и опа умоляетъ его тольво не покддать отда и братьевъ.

Тавова несложвая фабула «Семейства Брызгадовыхъ». Но по этой простой каввъ ваписаны авторощъ строго-выдержанвне цъвьные тиды, хотя Софья п Ипатовъ (ея женихъ) вб̆сволько приподняты п пдеампзированы. Дузъ вавого-то трагичесваго фатума, тяготвющаго вадъ нестастной семьей, художествевво изображенъ рожанистомъ, и въ важдощъ вовошъ весчастьъ Брызгаловыхъ, въ каждомъ новомъ ударъ, въ каждой новой неожиданвости читатель чувствуетъ, почтв ощущаетъ првсутствіе и вдіяніе этого неввдимаго, злобнаго рока. Но вървости художествевваго рисунка этотъ фатущъ висколько не мネшаетъ.

Съ твуъ же исвусствоуъ вапвсаны в аругіе разсказы въ этоуъ питересномъ сборвагъ.

Философія күльтурной и соціальной исторіи новаго времени. ( 1300 -1800). Ввөденіе въ исторію XIX вьна. Проб. Н. Каръввп, С.-Петербургъ, 1893 г.

Передъ вами лежитъ ве такъ давпо вышедшая ввига проф. Барбева, ваглавіе которой мы выписади выше. Какъ вбдво изъ предисловід, авторъ желадъ въ настонщей работь дать кратвое резюмә общей всторіи запада отъ конда врестовыхъ походовъ до фравдузсвой реводоиія. Въ своеиъ резюмя ироф. Каръевъ собралъ тольво напболъе сумественио въ өтой исторіи, подробноуу изложевію которой онъ посватиль три раньше изданвыхъ тома "Исторіи запавной Европы въ новое вреияя. Настоящей работой авторъ желалъ, съ одпой сторовы, обдегчить подзовдніе тремя изданными уже томами, а съ аругой-составить общее воее-

1 manave jur anns peferre
 is cell T8；стй
；пrmaip；！ nomborasaii ； gidram ar 1 1．65um， bepr．Pance 36 Jofe Crapai eo sтopan 10 ！ ［5］का 5 b）．C8in
qaym ： GBTMA
明：

діє въ псторію XIX въва．Въ самыхъ общихъ чертахъ мы постараеу ся передать тв выводы，къ которыщъ првходвтъ поптенный авторъ，отсы－ дая пщущнлъ бодве подробваго озвакомлевія－къ сауой внигъ．

Ерощв всторів отдвыьвыхъ западво－европейскихъ вародовъ，можно обосвовать еще исторію западной Европы，катъ единаго，пвлаго и само－ стоятельнаго міра，вбо основныя свойства главныхъ авлевій въ всторіи этвхъ народовъ были общими для всъхъ нихъ．Ута общвость освов－ ныхъ свойствъ явлеві足 надожида п общую печать ва всь вароды запад－ ной Европы，объединивъ ихъ ауховно и тйъъ самыщъ создавъ особый sападно－европейскій типъ общества，вультурное и соціальное разввтіе котораго давно пдетъ одвищъ и твмъ же путемъ．И въ д卆стствтельно－ ств，при всемъ развообразів естествевныхъ условій，политичесвой орга－ визаціи п өтнографичесввхъ свойствъ европейскихъ вародовъ，западвая Европа жвветъ общей жизнью，являясь отддльнымъ культурнымъ міромъ， всаъдствіе чего и разватіе составляющвхъ ее вародовъ идетъ по парамдель－ дыуъ историчесқпщъ путямъ．Это единство въ культурнощъ и соціаль． номъ развитіи всвхъ яападво－европейсквхъ народовъ не стираетъ одвако твхъ пвдввадуальныхъ особевностеп каждаго изъ нахъ，въ свду кото－ рыхъ замъчается и большое развообразіе въ ихъ исторіи，создающееся подъ вдіяніемъ различвыхъ условій матеріальной среды п разнородвыхъ
 заключаются основвыя черты западно－европейской культуры？

Поворотнымъ пунетомъ въ исторіи запада авдяются возрожденіе и реформадія，подожввшія начало тому новому духовному движенію，вото－ рое создало совремеввую циввлизацію и объедвнвдо всв народы Европы． Съ этого времени вародидась дичвость，сознательво протввопоставившая свое $\boldsymbol{\varepsilon}$ вн号шнему міру и потребовавшая преобразованія жизии ва но－ выхъ вачалахъ．Постепеввымъ ростомъ человвчесвой дичвости и ея борь－ бой съ враждебвыми ея развитію элемевтамя нсчерпывается гдаввая сущвость новой нсторіи западвой Европы．Эта всторія начивается вивств съ появленіезъ на историческомъ поприщй человвчесвой дичвости，кото－ рая，не удовдетворяясь традиціоннымъ рвшеніещъ вопросовъ мыслв п жизви，ищетъ новыхъ отввттовъ ва эти вопросы，протестуетъ протєвъ весовершенствъ и здоупотреблевій во имя лично－созванвой выстей правды，борется за свои естественныя права п чедоввческое достоинство， подавляемыя в отрицаемыя унасдъдованвыми культурно－содіальныпи фор－ мамя，стремитея къ цфлесообразвому измъненію әтихъ фориъ п растн－ ряетъ，наконедъ，свою дъятельность актввныщъ вившатедьствомъ въ ходъ псторіє．Выдающаяся роль，какую личность играетъ въ кудьтур－ вой в содіальной жпвви，вавлючается въ созвательной переработвь чедо－ вввомъ духовныхъ и обществеввыхъ условій его собствевваго существо－ ванія，и исторія новаго времеви явдяется исторіею выработви новыхъ

теоретическихъ вдей, -редигіозвыхъ и естествевно-ваучныхъ, - морадьныхъ и соціальвыхъ прввдиповъ, исторіеп практвуескаго разрвпенія личвостью обществеввыхъ вопросовъ. Въ ведикихъ дввжевіяхъ воваго времеви-въ возрождевіп, реформаців, реводюціи - духоввыя стремлевія личности проявлялись въ работв вадъ новымъ міросозерданіещъ, въ жаждъ новыхъ освовъ существованія, въ желаніи пріобрьста свободу совбсти, свободу мысли, свободу слова. Это участіе дичной мысди въ кудь-турно-содіадьвомъ разввтіи запада является той 0бщей почвой, на которой сходятся всъ европейскіе народы, -воть почему возможно обосвованіе самостоятельной исторіи западной Европы, какъ отдьыьваго куаьтурваго иіра, развивающагося по одвиуъ и твуъ же заковащъ. Вслвдствіе такихъ пмевво сводіствъ западво-европейсвой дивидизаціи, степевь содіальваго в кудьтурваго развитія отдвдьваго европейскаго народа измъряется положеніеиъ въ вещъ чедовъчесвой дичвости, такъ вакъ чвмъ ниже культурный уровень и чъуг весовершеввъе соціальная органнзація, тызъ мевъе правъ дается дичвости, тьмъ менъе личностъ способна проявлять себя самостоятельно п самобытво, твцъ мевъе средствъ дается ей обществомъ ддя ея развитія и ваоборотъ. Такимъ образомъ, высовое развитіе дичности, врятическое ея отвошеніе во всему, духз взсльдованія, исканіе нандучшихъ форхъ общежитія, которыя обезпечивали бы свободное д九̆̆ствіе ума-характеристическія черты современнаго западно-европейскаго міра - явдяются, вувстъ еъ тьмъ, призваяоуъ кудьтурваго п. соціадьнаго прогресса важдой изъ европейсвихъ стравъ. Давъ тавое общее представлевіе о свойствахъ европейской цивидизадіи и обосновавъ теоретвчесное повдмавіе новой западво-европейсвой псторіи, почтевный авторъ переходитъ затвщъ къ издожевію тћхъ путей, копуи пддо кудьтурное и соціальное развитіе запада въ теченіе пяти ввъовъ.

Съ натүры, разсказы И. Садова. Мосвва, 1893 г.
И. Саловъ. Уютный уголонъ. Издавіе журнала «Артисть». Москва.
Г. Саловъ пишетъ уже давво, в его разсқазы охотво печатаются въ журналахъ в читаются публивою. Появдялся овъ не безъ успиха и на напихъ сценахъ, и вообще его беллетристичесвая двятельность васаужаваетъ впимавія. Больтой ромавъ его въ 285 стравицъ пздянъ въ 12 -ую долю сь вивьетвамн, можеть быть, и «артвстическамя», но ввсводько не художествевными и не замъчатедь́ыым. Содержавіе его не замысдовато, сотя жизвевво и естествевно. На маневьвомъ хуторь, въ гдухой мьстноств южвой Россіи, жаветъ одднокій, еще не старый помъщцивъ, простой и добродушвый, бывшій военвый. Хуторъ әтоть достался еху по насдвдству, и овъ поселидся въ немъ, очевь доводьвый свопмъ положевіемъ, не говяясь за больпимъ, не выписывая газетъ, не входя ви съ ввщъ въ снопевія, кромв близкихъ сосвдей. У вего апетитвая, врасввая өковоува, и самъ онъ чедовъгъ здоровый, тольво страдаетъ ожиревіемъ и лвчктся
 рошенькой вдовв，въ воторой овъ очевь веравнодушевъ，но не рьшается сдблать признанія，по слабости характера и боясь отваза．Нз этоху по－ м九щику Кодотуеву пріъзжаетъ пеольный и подковой товарищъ Брянскій， оказывашщіз̆ся，съ первыхъ же сцевъ，порядочнычъ пройдохой，палопаешъ и негодяещъ．Онъ прошедъ сквозь огонь и щвдныя трубы，съ твхъ поръ кағъ разстался съ пріятелезъ；былъ и адвоватомъ，былъ банвовсвимъ и
 хочетъ првзваться．И всв свои завятія овъ оставдяли всдддствіе раз－ ныхъ «непріятностей»．Повятво，что такой господинъ тотчасъ же освд－ далъ Еодотуева，жаветъ ва его счетъ，обнраетъ его и，узнавъ о его скдовности еъ вдовє－сосыакъ，объщаетъ ускорить пхъ свадьбу，отстра－ нивъ экономку．Развязва ромава вытегаетъ сама собою пвъ этого подо－ жевія：довкій проходвчецъ，обладающій еще остатвауи прежняго блеска н пикв，собдазняетъ сначана экономеу；потощъ，разсчвтавъ，что ему са－
 ревевьки，увнөгаетъ в вдову．Бодотуевъ，узвавъ объ нхъ отвошеніяхъ， находитъ добродушно，что его пріятель гораздо красивъе，любезвъе и потому достойвъе быть супругомъ．Назвачается день свадьбы，но въ де－ ревншо явдяется исправникъ и полицейскія власти，звакомыя съ прежними продълами пройдохв，замъшанваго еще，сверхъ того，въ вомпрометврую－ щей переписвв съ нигидистами．Брянскій вастрвниваетея，а авторъ обрываетъ свой романъ на әтя̆ сценъ，еъ которой напрасно припленъ ни－ гидиящъ，не пиъющій ничего общаго съ пудерствощъ．Напрасно тавже， выведя хорошо очерчевннй тнпъ довтора，овъ заставляеть его принять вызовъ Брявскаго ва дүэдь：съ такими негодяями порядочные дюди не дерутся．Очевь хоропъ тавже въ ромавъ типъ деревенсваго свящевнива，－ чедовфва себ甘 на јмв．

Ияъ 13－тв разсвазовъ сборника：«Съ натурн» лучшіе：«ІІублинскій Пироговъ»，гдъ простой мужаЕъ，вогда у его отда оторвало руеу me－ стервей на мельницъ，вмъсто того чтобы везти старика въ городъ－и далево，и ве способво－сауъ отпидиваетв острые осволки вости，остав－ піеся въ верхвей части раны，sашиваетъ кожу，обвдадываетъ рану дьдомъ，в стариеъ выздоравливаеть безъ хврурговъ и операдів．«Гдо－ ты»－вартвва темныхъ сторовъ нашей деревви，вачввающаяся сдевой， гакъ сыеутъ по мірсвому приговору обожателя красввой жены стараго міробда，воторый потощъ запрягаетъ ее въ телбгу и вздитъ по дереввћ， издъваясь надъ несчаствой п посадивъ ее затъиъ ва дйпь．Авторъ при－ водитъ приговоръ водостнаго суда одвой саратовско员 деревви（1893 г．） въ довазатепьство того，что подобвыя сдевы возможвы и въ ваше время． Высбчевный обожятель освобождаеть свою воянобдеввую，поджвгаеть дожъ ея мужа，отчего сгораетъ 50 дворовъ，а самъ ввыается въ лъсу．

Жева обвивяетъ себд въ поджогъ, в ее ссылаютъ въ Спбирь. \& Беревдћевская гевераґъ-майорская швола,-преврасно обрисовываетъ положевіе сельскихъ шқолъ, возвикавшихъ по капрпзу самодурствующихъ почвщивовъ и ве имбвшпхъ почвы въ народв. Хоропаго учителя квствый «батюшкау тотчасъ выждваеть, чтобы посадить ва өго мћсто своего сыва, выгвавваго изъ семинарів. Очевь хорошъ разсказъ о тощъ, какъ во вреуя солвечнаго затиъвія вупедъ-помъщикъ собираетъ въ себъ ва балвонъ уужиговъ и, заставдяя ихъ смотрыть въ копчевыя стевла, объасяяетъ првчину явлевія, вичего въ немъ не поввмая в перевврая. Тажелое впечатлввіе оставзяетъ разскаяъ о «снохачествъ» богатаго щужика, доводящаго сына своего до того, что онъ повъсндся. Разсвазъ ведется отъ имеви автора, все вреия пьявствуюмаго у мужига, въ обществъ двухъ гулящахъ бабъ. Неужени безъ водви и распутствя не могутъ обойтись сдены вашей деревевсвой жизви? Мужики у г. Салова, впрочемъ, вървы дъйстввтельности и тодько типы помъщаховъ исвусствеввы и устаръди ддя ватего врешев.

Бархатные когти. Романъ въ двухъ частвхъ, ІІ. Дптнева. Еіевъ. 1893 г.

Въ прошдощъ году умерда въ Петербургъ ппсатедьнида Прасвовья Алевсандровва Лачвновя, мало вому извьствая подъ свопшъ вастоящимъ именеиъ, такъ вакъ ова печатала свов проввведевія подъ псевдовииомъ Діттеева. Да в псевдоничъ этотъ подьзовался пзввстностью тольво въ пебольшочъ вругу аюбптелей серьеввой лвтературы, п его вовсе ве звали повловвиви газетваго борзописавія п модвой графомавів, хота Јачвнова болъе трпддати льтъ чество п усердво работала въ натей журваннетивв. Но эта была натура, скрывавшая въ скрощної сехейной обстановвв свое даровавіе, своп звавія и способвоста, чуждая всявахъ ревламъ и барышия-
 ведевія, -посаъ ея схерти, далъ опъвву атой талавтливой писатезьвиды и рЂдвой жевщины. Кіевскій вввгопродаведъ вачалъ ивдавать ея романы, но остановвлся ва первощъ выпуевъ «Баргатвыхъ вогтей», по собетвен-
 предцріятір. А между твзъ ово стондо того, чтобы остатьая въ исторін современвой руссвой литературы. Јачвнова вивогда не собпрада свопхъ разсказовъ, но пхъ, конечно, будутъ чвтать еще додго послв того, вогда забудутся сборвивв твореній борзописцевъ, торопащихся, для назвдавія потомства, втисвуть въ объемистые томы весь хламъ, воторымъ наполвяются еже-
 ніямд». Ромавъ, вышедшії теперь отадыьвою квигоп въ 250 стр., съ біографіей автора, замвчатеденъ по мысии п по псполневію. Тапъ дъвушви, «всканй, вого погдотити» изъ жениховъ, п вто изъ нихъ ва погдощевіе 6 y детъ болЋе удобнымъ въ ролв мужа-не новъ въ пашей белдетрвствкъ, но

харавтеръ Мельвовой, подготовдяюмей себъ мужа въ Атваровв, еще при жизви его чахоточной жевы в въ ввку опасной сопервиды, оригиваленъ, задуманъ удачво п очерченъ съ бодьшимъ званіещъ человъчесваго и особевво женсваго сердда. Орудіе для пріобрьттевія вытодваго мужа у Мельковой тодько одво-еа красота, и, чтобы забрать его въ свои сбархатные вогтв», вужно большое псвусство п такіе товкіө дипломатичесвіе пріемы, - какихъ нивогда и повятія не пиъли нивакія панделярія посольствъ и мивистерствъ вностранныхъ дылъ. И надо отдать справедливость Мельговой: вогти свов ова запускаетъ въ Атварова такъ въввно, что захваты ихъ почти нечувствительны для тавой рыхлой, веустойчпвой натуры, вагъ ея будущіі мујжъ. Въ жевскихъ ромавазъ настоящіе и будущіе мужья выводлтся, вагъ пзвъство, слабъе и податливъе жовъ, но Атваровъ, не смотря ва его кисенвууо бевтаравтерность, все тагв одумывается въ послвднюю рвыительную мвнуту п спасается отъ вфжвыхъ вогтей подъ защиту другой дввушкв Дивы, подругп дытства, черезчуръ уже пдеадизировавной автороиъ. Вообще развязга романа несовсвыъъ естественва, в давво любившія другъ аруга лида могли бы давво объдсвитьса. Въ отвошевіи въ Меньвовой и Динє герой остается все той же размазней, еакъ и въ течевіе всей исторін. Но другід-второстепевныя-лида ромава вподнґ хпзвеввы и патуральвы: хева Атгарова, мать Мельвовой, сосвдъ Бахметьевъ, вєчно ссорящійса съ женою, довторъ. Сцены деревевсвой
 говоры ведевы хиво, безъ многословія в невужныхъ отступлевій. Авторъ
 вовсе опвсявія картанъ прдроды. Въ товкій психическій авалияъ Јаченова ве пускается, народвыхъ сцевъ не рисуетъ; она говоритъ тодько о
 бдагодарвы ей, что ова созравида свов замйтвя ддя литературы. Своеобразная, замкнутая въ себъ патура ед, довольвая своимъ подожевіекъ, очевь скромнычъ, безъ опредыиенныхъ средствъ къ мизни, при тажвихъ потератъ-высвазадась вся въ ея произведеніагъ, пзученіе воторыхъ можеть павесті читаталя на серьезныя мысан...

## 

## Р а қ и.

Фидософъ пвбій у Контана,
Съввъ раковъ à la bordelaise, Заговорилъ о нихъ нежданно И въ философію залъзъ: «Не раки мы средь двыъ практичныхъ, Но все жь замъчу я о томъ, Что съ ними свойствъ аналогичвыхъ Въ себъ немало мы найдемъ. Давно питая склонность къ браку, Найти иной нев九сту радъ, Но предъ нънцомъ, подобно раку, Нежданно пятится назадъ. Идя невърною дорогой, Бравурныхъ средствъ упорный врагъ, Юнедъ передъ красоткой строгой Краснъетъ, какъ вареный ракъ, И уданяется, не зная, Что дъву ма̀нить страсти рфчь, Что эта строгость-напускная, Чтобъ жениха вврнъй завлечь... Затвмъ, по тихости движенья Въ дылахъ служебныхъ иногда, Не ть же ль раки, безъ сомнвнья, И бюрократы, господал?..

Хмурый Бардъ.

## Бвлыя ночи.

Сввера нашего кроткая дочь,
Нфги полна и привєта,
Будитъ безлунная бњлая ночь
Тайныя грёзы поәта.
Только какія бы пъсви ни пвлъ
Намъ онъ про дввичьи очи, -
Темныхъ немало свершается дълъ
Въ чудныя былыя ночи.
Модвнй кабакъ. Выставлять свой талантъ
«Дивы» спвшатъ въ перегонку.
Нњжноств шепчетъ осанистый фравть
Дввушкв-полуребенку.
Полныя страсти, ей слушать не въ мочь
Франта слова рововыя...
$\mathrm{B}_{ъ}$ өту безлунную бвлую ночь
Пала бъддяжка впервые...
Сытымъ быть завтра лел木я мечты,
Въ мъстности дачной пустынной
Съ вечера сђлъ оборва̀недъ въ кусты, $_{\text {в }}$
Сълъ съ суковатой дубвной,
И, нзъ засады не двигаясь прочь,
Жертву слвдить онъ примврно-
Въ өту прелестную бвлую ночь
Кровь здвсь прольется навєрн்о.
Сыну «наказъ» далъ, изъ лавки уйдя Строгій Китъ-Китычъ на часккъ:
Чтобъ, за родителя кассу блюдя,
Не отлучался саврасккъ.

# Что жь? Захвативъ чуть не весь капиталт, Радъ оть души полномочьв, - <br> Мигомъ савраснкъ его промоталъ 

ЧЈДною бڭлою ночью...

## Наболঞвшій вопросъ.

Пресловутый «питейный» вопросъ
Будить въ насъ интересъ съ каждымъ двемъ;
Гдъ бы только вамъ быть ни пришнось-
Всюду толки ведутся о немъ.

- Борзописцевъ) его цылый рой

Разбираетъ и эдакъ, и такъ, И въ салонахъ beau monde'а порой Вы услышите слово: «кабакъ». Вредъ отъ пьянства вполнв сознаётъ Здравомылящихъ масса людей, Ио̄о гпбнетъ отъ водки народъ Съ каждымъ годомъ сильный и сильвъй. $^{\text {п }}$ Но не всь этотъ вредъ сознаютъ: Я субъектовъ найду вамъ такахъ, Чтд объ этомъ дебаты ведутъ, Слово съ дыдомъ не сходно у нихъ. Вотъ застольный ораторъ: средь насъ Пьянству рфчьд громд̀вой грозя, Опъ, въ компаньи веселой, подчасъ Упивается самъ до-нельзй...
Вотъ другой: къ кабаку такъ жестокъ
Опъ въ ръчахъ, что вселяетъ въ васъ дрожь!
Ну, а самъ пхъ имъеть пятокъ;
Тамъ бъднякъ на послвдній пьетъ грошъ...
«Кабаки бы всф нужно закрыть»!
Такъ трактврщикъ со мной разсуждалъ:
«Пересталъ бы мужикъ тогда питьь!..
0 трактирахъ же онъ јмолчагъ.
Ну, понатно: запрутъ кабаки-
И повалитъ въ трактиры вародъ...
Это было ему бы съ рукп:
Опъ утровлъ бы прежвій доходъ...

Сдбва свъдущихъ ждемъ мы людей:
Скоро пренія кончать они
И собраньемъ разумныхъ «статей»
Удалятъ на грядущіе дни
Этоть общій повальный недугъ.
Убфдать ли они мужика
Не губпть свой короткій досугъ
Въ атмосферф гнилой габака?..

## Случайный Поэтъ.

## Анахоретъ.

> Анахоретъ живетъ въ пустынъ Среди пещеръ и дикихъ скалъ. «Палату» бросивъ, я отвынъ Анахоретомъ новымъ сталъ.
> Дышу цвфточнымъ ароматомъ, Вкушаю медъ и фмъ акридъ, Но что остался я за штатомъ Мнґ не поставятъ здЂсь на видъ.
$\mathrm{Br}_{\mathrm{z}}^{\text {травє росистой, вдоль откоса, }}$ Брожу я техо надъ холмомъ... Здћсь не предложить мнє врпроса Никто о званіи моемт.

Лучамъ луны, заръ янтарной
И скромнымъ звћздамъ нфтт причннъ Смотрђть въ мой списокъ формулярный И любопытствовать про чинъ.
B. Шуфъ.

## СОДЕРЖАНІЕ N® 7-го <br> ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА -НАБЛЮДАТЕЛЬ».

Ctpar-
I. Желъзомъ и кровью. (Романъ изъ исторіп завоеванія Кав- наза прн Ермоловъ). Д. Ј. Мордовцева ..... 7
II. Bъ мигъ смерти. Стихотвореніе J. Афанасьева ..... 51
III. Были прошлаго вв̆ва. И. И. Дубасова. ..... 52
IV. Лурдъ. Романъ 9мидя Золя ..... 66
Р. На разсвбть. Стихотворевіе Ө. Э. Ромера ..... 105
YI. Золочевая богема. Романъ В. Св бтлова. ..... 106
YII. Двъ системы средвяго 0бразованія. 0днаго изъ роди- тедей. ..... 167
VIII. Стансы. Стихотвореніе А. Линева. ..... 207
IX. Рабъ св屯̆та. Подитическій романъ изъ англо-французской жизни, Генри Сетона Мерримена. ..... 208
Х. Бездомовье. Поввсть А. П. Плетнева ..... 270
XI. Изъ былаго. Сиихотвореніе И. Никудина ..... 316
XII. Кавказскія минеральныя воды въ 1893 году. (Изъ наблюде- ній паціента). Н. Щирскаго. ..... 317
XIII. Юдіанъ Отступникъ. Нсторическій романъ Федикса Дана ..... 328
XIY. Наша музыкальная жизнь. В. С. Баскина. ..... 351
Современное обозръніе.
XY. Наши ввутренвія дыла. ..... 1
XYI. Политическая хроника ..... 15
XYII. Новыя книги ..... 29
X YIII. Фовографъ. (Фельетов̈ъ «Наблюдатедя»). Стихотворенія Хму- рова Барда, Случайнаго Поэта, В. Шуфа ..... 36
on.M. $\sqrt{\text { MMM }}$

## ОТЬ РЕДАКЦІИ．

1）Редакдія проситъ гг．подписчнковъ пзъ твхъ мьстностей，гдь ньти ночтовыхъ конторъ，обозначать въ свопхъ адресахъ ближайшее почто－ вое мпсто，куда можно было бы точно направлять книги журнала．Въ противномъ случаъ，Редакція ке можепиз ручатвся за исправную до－ ставху жсуркала и не принимаетъ на себя никакихъ хлопотъ по сно－ щеніш съ петербургскимъ почтамтомъ．2）Если журналъ своевременно не получается подписчикомъ，Редакція，въ ввду скорвйшаго удовлетворенія жалобы，покорнъйше проситъ заявлять объ этомъ же позжсе полученія слддуюшей книги，такъ какъ Газетная Экспедиція，на основаніи почто－ выхъ правигъ，позже этого времени жалобъ не принимаетъ．При жалобъ должно быть приложено удостов九реніе мъстной почтовой конторы，что жнига，дъйствительно，не доставлена по адресу．Жалобы должны присн－ латься непосредствекно въ Главную Контору．Утраченный не по ввнь Редакдіи экземпляръ высыдается вторично подппсчику за 1 руб． 50 коп． 3）При перемвнє адреса，необходимо присылать старьй печатнвй адресз или же его нумеръ и，при каждомъ заявленіи，прилагать пять семикопьечныхз почтовыхз марокз за напечатаніе новаго адреса．Перемвва адреса должна быть получена въ Конторъ не позже 20 －го числа каждаго мъ－ сяца，чтобы ближайшая книга журнала была направлена по новому адресу． 4）При перемвнф городскаго адреса на иногородный，уплачивается 2 руб．； при перемънね же иногороднаго на городской－1 р．Перемъны адресовт сообщаются исключительно въ Главную Контору Редакцік．5）Лица，обра－ щауощіяся съ разными запросами въ Редакцію，благоволятъ прилагать почтовыя марки для отввтовъ．6）Редакція проситъ присылать рукописп не иначе，какъ четко переписанными．Рукописи，признанныя неудобными къ напечатанію，хранятся не болъе полугода и，по истеченіи әтого срока，－ если не будутъ нотребованы обратно，－уничтожаются．Мелкія статьи менъе 100 листовъ писчей бумаги и стихотворенія вовсе не возвращаются． По поводу доставляемыхъ стихотвореній，Редакція не вступаеть ки єз какую переписку сз авторами，хотя бы и были приложены марки для отвьтовъ．Для возвращенія обратно рукописей иногороднымъ，должны быть приложены почтовыя марки，соразмьрно стопмости пересылки заказ－ ной бандеролью．Рукописи，доставленныя безъ опредظленія условій гоно－ рара，считаются безплатными или оплачиваштся по усмотрънік Редакдіи． Рукописи должны быть присылаемы въ Редакдію заказнжми（а не про－ стыми）письмами п бандеролями．Рукописи，принятыя безз указажія срока помьиенія，печатаются исклочитевьно по назначенір Редакціи．По усмо－ трњнію Редакціи，рукописи подвергаются сокращенію и измねвенію．Статьи неизвђстныхъ Редакціи авторовъ，за которыя гонораръ не былъ потребо－ ванъ вз теченіе полугдда со времени мапечатанія，призваются безпдат－ нымм．7）Контара открыта съ 1－го октября по 1 －е мая－0тъ 12 до 4 часовъ пополудни，въ остальное же время года－до 3 часовъ，кромъ празд－ ничныхз и воскресныхз дкей．Пріемд вь Редакиіи－по четвергамд，оть часу до деухъ．8）Объявленія для напечатанія въ журналћ принимаются съ пдатою：за страницу－15 руб．，за $1 / 2$ стр．－8 руб．，и за $1 / 4$ стр．－5 р． 9）Конторы газеть и журналовъ，печатающихъ наши публикадін，при－ глашаются дрсаавдять своп счетьг въ Редакдію не позжсе полугда сө дня напечом акіни иначие теряется возможность контроля надъ правиль－ ностью уплафа．＇10）Всякія денежжняя выда́чи во Гдавной Кожторп про－ изводятся только одикз разз вз＇мисяиұ．5－гіे числа，оть часу до 3 －хь пополудни．Если өто число приходится на праздникъ или воскресенье，то выдачи отлагаштся до слвдующаго дня．Авансве за рукописи，хотя и при－ мяттья，но не жапечатаннья во журнали，не допускаются．

## m", „АВ

Журналъ выходить по прежнему ежемђсячно, перваго числа, книгами отъ 25-30 ператвыхъ листовъ, безъ предваритеяьной цензуры.
$\mathrm{H}_{ъ}$ первыхъ 7 -уп киигахъ жүрвала (январь-іюль) вадечатаны: 1) Горньиіі ручей, романъ I. I. Ясикскаяо; 2) 8iteatzomт п кровью, всторическій ромавъ взъ вреченъ завоевавія Кавказа при Ғрмоловв, Д. Л. Мордовиева; 3) Съ побрыпив сердцепъ, повћсть $A$. А. Викиикой; 4) Веспою, очерки Ф. Д. Нефедова; б) Неудача генерада Постромнова, повьсть Н. Д. Маслова (автора ромяна :Изъяны волиг); 6) Бодо-
 соиелеа, повбсть В. А. Рыикова; 8) Путь ны Верлишеко:
 II. В. Везобразова; 10) Фчеркп нностраниой днтературю,
 воду - Двевника» Никитенка) К. П. Медяљдскаго; 12) Пампрыи и палирр-
 М. И. Венокоса; 14) Ерсетваневое хоапйство пиародое продовольетвіс, $И$. О. Фесекко; 15) (1) амдачахъ тородеваго



 20) Агроиоміа и естест





 Т-ра; 29) Рефориа предварптедьииго сдвдетвіли, В. В. Іти-

 аомавіп, Одноло изз родителей; 33) Бездомовье, повћсть А. ПІ. Плет-

 датвческій рочавъ (съ авгл.) Гекри Сетома Мерримена; 37) Луряъ, романъ
 «Евреи и ихъ вьроучевіея) А. Л. Плтковсказо; 39) М сшыхт, в горе, фельтовы Ефима Простосердова и пр.

Годовая цъна: 12 руб. безъ доставви; 13 руб. съ дост.; 14 руб. съ перес. иногороднымъ; за граниду 17 р. За полгода: 7 руб. съ перес. въ Россін; за граниду- 9 р. Условія разсрочки иногороднымъ: 5 руб. при подпискв (черезъ главную вовтору); въ $\mathbf{1 5}-$ му апрぁля-5 р.; къ 15 -му августа-4 р. Служащимъ-разсрочка за поручительствомъ казначеевъ. Главная понтора: Сиб., Пушкинская уд., (близь Невскаго пр.), д. Ді 11.
-
-

$\infty$

Digitized by GOOgle

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD AUXILIARY LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723.9201

All books may be recalled after 7 days
DATE DUE




[^0]:    ${ }^{1}$ ) Подлннныя слова Грибоддова (см. Пушивна: путешествіе въ Эрзерушъ).

[^1]:    ${ }^{2}$ ) Арх. тацд. провпн. кавц. Nе 16,022 .

[^2]:    ${ }^{2}$ ) Apx. шадх. провен. канд. Ne $7,090$.
    ${ }^{3}$ ) Apx. тадд. провув. канд. Nis 333.

[^3]:    ${ }^{4}$ ) Apx. 207.
    ${ }^{5}$ ) Ibid. Ni 68.
    ${ }^{6}$ ) Арх. шацк. провив. кавц, свявка бевъ N. Есть только общее ваглавіе: «Явочныя прошеніяд.

[^4]:    $\left.{ }^{7}\right)$ Apx. ${ }^{6} 2644$.
    ${ }^{8}$; Apx. 7.

[^5]:    ${ }^{9}$ ) Apx. N 2168.
    ${ }^{10}$ ) Apx. Ne 6721.
    $\left.{ }^{11}\right)$ Apx. 167.

[^6]:    ${ }^{12}$ ）Apx． 3632.
    13）Apx．N 5619.

[^7]:    

[^8]:    $\left.{ }^{18}\right)$ Apx. 78.

[^9]:    ${ }^{\text {19) }}$ ) Въ первои половинь прошлаго вька, въ Шацкь прожпвапъ зкамекимвіи звплечный мастеръ Модоствовъ. Это былъ чедовькъ феномевально жесто-
     своего сыня-мдяденда и питался молокомъ своен жены. Молоко это онъ сосалъ
    

[^10]:     дежали одному двъ самыхъ уважаемыхъ дьятелей по министерству вар. वp, A. С.
    

[^11]:    ${ }^{\text {1 }}$ ) $О$ губительности өтихъ экзаменовъ для правпльнаго умствевнаго и фввическаго воспитаиія мы прочли недавно освовательную статью В. Д. Сиповскаго въ педагогическомъ жјрналв: «Образованіе».

[^12]:    ${ }^{1}$ ) Сх. «Наблюдатедь» 1893 г., $\mathcal{N}$ 4, ст.: «Усховія правидьнаго хдасспческаго воспитанія х его нынвшвяя постановкау.

[^13]:    ') Ицг «внфортунатусъ» оввачаеть:-несчастныи.

[^14]:    *, 2) Юдіанъ.

[^15]:    ${ }^{1}$ ) Это пибретто посдужвдо впосдвдствіи сюжетомъ для оперы того же навванія, между прочвмъ, и ІІ. И. Чайковскому, подучпвшему обв премів ва ковкурсв, объявлевномъ веливой квягиней Елевой Павловвой за лучшую оперу; всвхз оперъ, кажется, представлено было пять; постановка «Кувнедал Чаниовскаго состолдась только въ 1876 г.

