МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.

ПОХОДЫ

64-го ПЪХОТНАГО КАЗАНСКОГО

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

ПОЛКА.

1642—1700—1886.

СОСТАВИЛИ

В. БОРИСОВЪ и А. СЫЦЯНКО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скорожодова (Надеждинская, 39).
1888.
ПОСВЯЩАЕТСЯ

АВГУСТЫЙШЕМУ ШЕФУ.
Ваше Императорское Высочество!

Нынѣ, въ торжественный день тезоименитства Вашего Императорского Высочества, въ день Архистратига Михаила, въ имени котораго Казанцы привыкли чтить уже втораго Августѣйшаго Шефь своего,—“старой персицкой” полкъ закончиваетъ описаніе своей вѣковой жизни и имѣетъ счастіе повернуть милостивому вниманію Вашего Императорскаго Высочества свою исторію.

Родившись въ Перси, на походѣ, изъ половины солдатскихъ полковъ Дельпена и Тржидена, Казанскій полкъ первыя годы своего служенія провелъ въ завоеванныхъ Великимъ Царемъ персидскихъ провиніяхъ. Послѣдовавши затѣмъ Екатерининскія войны съ Турцией: походы съ Левашовымъ, Ласси, талантливымъ Вейсманомъ, бой на Ларгѣ, Кагулѣ, при Кучукъ-Кайнарджи; безупрѣнными стычками на Сибирской линіи—воспитали въ полку тотъ духъ, при которомъ участіе Казанцевъ въ сраженіяхъ при Смоленскѣ, Бородинѣ, Лейпцигѣ и Парижѣ обратилось въ рядъ отличій. Подъ Красномъ полкъ своей стойкостью и любовью, которую солдаты питали къ своимъ офицерамъ, возбудилъ удивленіе нашихъ союзниковъ-руссковтъ. Кровопролитенъ былъ для полка Краснскій бой, но и велика была награда за подвигъ: полкъ, непрѣвзшей до этого времени никакихъ отличій, получилъ высоко-цѣнную въ арміи награду—Георгіевскія знамена, этихъ вѣчныхъ свидѣтелей беззавѣтной храбрости. Но вскорѣ наступилъ несчастливый для Казанцевъ 1819 годъ. Въ этомъ году, на основаніи распоряженій командира отдѣльнаго грузинскаго корпуса, генерала Ермолова, приказъ выражался старый Казанецъ, полковникъ Чичаговъ, “про волѣ вѣчнаго начальства”,—по недоразумѣнію, полкъ отдалъ свои Георгіевскія знамена въ пыльнѣйшій Ширванскій полкъ, а самь получилъ, взамѣнъ ихъ, простыхъ знамена Кабардинскаго полка и переименованъ въ Казанскій изъ Ширванскаго. Тяжела была для полка потеря своего отличія, но оны, совсѣмъ послѣдующіе свои походы подъ чуждими его боевыми преданіями знаменами, продолжать жить надеждою на возвращеніе себѣ кровью добытаго Краонскаго отличія. Новымъ по- двигомъ на штурмѣ Бранлова, гдѣ, по словамъ нашего прежняго Августѣйшаго Шефа, Его Императорскаго Высочества
Великаго Князя Михаила Павловича, только «твердостью и храбростью Казанскаго полка» отбит неприятель, и тѣмъ спасена честь русскаго оружія, полкъ приобрѣтаетъ новыя награды: гренадерскій бой, а потомъ и Шефа, дядю Вашего Императорскаго Высоцества.

Не долго полкъ носить имя покорителя Брандва. Въ 1849 году Казанцы лишились своего «справедливого начальника и попечительнаго отца». «Плакать, ребята!»—такъ начался приказъ, возвѣстившій однополчанамъ о горестной утратѣ...

Но подвигъ полка не былъ забытъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ: 19-го сентября 1849 года Казанскій полкъ былъ осчастливленъ назначеніемъ шефомъ Вашего Императорскаго Высоцества. Именуясь уже снова «полкомъ Его Высочества», Казанскій полкъ дерется на Альмѣ до потери половины своего состава; переносить всѣ тягости и лишения взятъ съ доблестными защитниками Севастополя, поддержанный гордостью и восторгомъ отъ извѣстія о получении ордена Св. Георгія его Августѣйшаго Шефа; 27-го августа отбиваетъ штурмъ на батарее Жерве и гибнетъ въ попыткахъ вырвать изъ рукъ французовъ Малаховъ курганъ.

Наградою за это Казанцы получаютъ вторично Георгіевскія знамена, снова заслуживъ ихъ цѣною потерь, не менѣе краеискіхъ.

Послѣдняя война съ Турціею, взятіе Ловчи, блокада и штурмъ Плевны, замѣтный переходъ черезъ Балканы, образцовое сраженіе при Шейновѣ сродни храбрымъ полкамъ съ побѣдителемъ—начальникомъ: неустрашимыій Скобелевъ сталъ однополчаниномъ. Герои Шейнова оставляютъ преемникамъ своямъ новую царскую награду: надпись отличія на головныхъ уборахъ открываеетъ каждому одну изъ доблестныхъ страницъ вѣковой истории полка.

Нося съ гордостью вотъ уже тридцать восьмой годъ имя Вашего Императорскаго Высоцества, Казанскій полкъ, вдохновляемый преданіями о прежнихъ своихъ походахъ и побѣдахъ и носимъ именемъ Августѣйшаго Генералъ-Фельдмаршала, украшенаго высшую степенью ордена храбрыхъ, не сойдетъ съ пути своихъ вѣковыхъ преданій, и будущіе походы въ защиту Царя и Россіи покроютъ новыми лаврами знамена потомковъ старыхъ Ширванцевъ.

Съ чувствомъ благоговѣйной преданности офицеры и солдаты Казанскаго Имені Императорскаго Высоцества полка, въ командованіи генераль-майора Копанскаго.

На 8-е ноября 1886 года.
ПРЕДИСЛОВИЕ.

«История полков служить одним из вёр
ныхъ залоговъ нравственной силы частей
войскъ: сохраняя основныхъ традиций и боев.
выя предания, они составляютъ одно изъ
средствъ для поддержания славы и чести
полковъ, изъ примѣровъ прошлаго молодежь
пробрѣтаетъ любовь и уваженіе къ своей
части и ревнѣ къ подвигамъ въ будущихъ
войнахъ.»

(Словъ нынѣ благополучно царствую-
щаго Монарха въ приказъ по гвардей-
скому корпусу, отданный въ бывшность
Послѣдниковъ).

«Понеже всѣмъ есть извѣстно коимъ обра-
зомъ отецъ нашъ, блаженныя и вѣчнодостой-
ныя памяти, въ 1647 г. началъ регулярное
войско употреблять и уставъ войсковой изданъ
былъ».

Петръ Великий.

Уже въ конце шестидесятыхъ, частью въ началѣ семиде-
сятыхъ годовъ была сдѣлана попытка свести въ одно цѣлое
разрозненные, раскиданные по разнымъ источникамъ и архи-
вамъ матеріалы. Когда въ 1870 году начальникъ главнаго
штаба, графъ Гейденъ, выразилъ желаніе, чтобы кто-либо изъ
офицеровъ занялся составленіемъ исторіи Казанскаго полка, то
узналъ, что командиръ полка, полковникъ Викторъ Степано-
вичъ Цитовичъ, уже четвертый годъ трудится надъ разработкой
исторіи полка. По словамъ старыхъ офицеровъ, у него было
сборано много матеріаловъ. Назначенный помощникомъ началь-
ника штаба западно-сибирскаго военного округа, полковникъ
Цитовичъ разстался съ полкомъ, уѣхалъ въ Сибирь и тамъ
вскорѣ умеръ. Всѣ собранныя имъ матеріалы исчезли. Пропло
около пятнадцати лѣтъ. Болѣе не являлось поштукъ взяться
за разработку исторіи Казанскаго полка. Всѣ свѣдѣнія о прош-
ломъ своего полка офицеры почерпали изъ брошюры, озаглав-
ленной: «64-й пехотный Казанский Его Императорского Вос- 
чества Великаго Князя Михаила Николаевича полкъ». Это даже 
не краткая полковая летопись, а просто извлечение изъ хро-
ники полковъ, составленной въ 1852 году.

На конецъ, въ прошломъ 1885 году, бывший начальникъ 
16-й дивизиц, генераль-лейтенантъ Рихтеръ (нынѣ командуетъ 
2-ю гвардейскаго пѣхотнаго дивизицю), возбудилъ вопросъ о со-
ставлении истории полка. По полученному 28-го февраля 1885 г. 
предписанию полковника Копанскаго (нынѣ произведенного въ 
генераль-маиоры съ назначеніемъ командиромъ 2-й восточно-
сибирской стрѣльковой бригады), мы приступили къ разборкѣ 
полковаго архива и разработкѣ тѣхъ свѣдѣній, какія нашлись 
въ библиотекахъ нашего и 67-го пѣхотнаго Тургеневскаго полковъ.

Результатомъ нашихъ трудовъ явился «Краткий очеркъ исто-
рии Казанского полка». Конечно, этотъ очеркъ былъ крайне не-
полонъ; составленъ онъ былъ, придерживаясь хроники Россій-
ской Императорской армій, въ которой принято происхожденіе 
нынѣшняго Казанского полка изъ полка солдатскаго Ивана-фон-
Дельдена, въ 1708 году переименованнаго въ Казанскій. О томъ 
же, что произошло съ полкомъ въ 1819 году, мы себѣ тогда, 
по инѣвшимся у насъ даннымъ, уяснить не могли. Не могли 
также разобраться, на сколько правды въ преданіи, жившемъ въ 
полку, что наши полкъ когда-то утратилъ какія-то серебряныя 
трубы и что онъ когда-то назывался не то Ширванскимъ, не то 
Кабардинскимъ. Хроника же полковъ въ этомъ отношеніи нами 
ничего не разьяснила, кромѣ запутаннаго объясненія, что Ка-
занскій полкъ былъ въ 1819 году переименованъ въ Кабардин-
скій, а затѣмъ снова въ Казанскій и почему-то получилъ стар-
шинство сформированія отъ Ширванскаго полка, а своѣ стар-
шинство отдалъ Кабардинскому полку, и что вся эта путаница 
распутана въ 1825 году. Составленная въ 1881 году г. Зиссерь-
маномъ «Исторія 80-го пѣхотнаго Кабардинскаго полка» говорить, 
положимъ, о томъ, что Ширванскій полкъ превращенъ въ Казанскій, что нынѣшніе Кабардинцы—это прежніе Казанцы, а 
Кабардинцы носятъ имя Ширванцевъ, но, не ссылаясь ни на 
какіе документы, не даёт возможности провѣрить ея выводы.

Все это, при предстоявшихъ намъ розыскахъ въ архивахъ 
Петербургя и Москвы, могло бы поставить насъ въ затрудни-
тельное положеніе и повести къ безполезнѣй потѣ време-
так как, собирая материа́лы, мы, конечно, придерживались бы составленного уже нами очерка истории полка и разработали бы историю не нашего Казанского, а 80-го пыхотного Кабардинского, бывшего до 1819 года Казанским *)

Но, къ счастью, мы, продолжая, между тьмь, разборъ полковаго и церковнаго архивовъ, нашли какимь-то чудомъ уцѣ-

*) Приводимъ генеалогическую таблицу Казанского полка.

| 1642. Полкъ-дивизія Дользая. | 1642. Полкъ-дивизія Друммонда. |
| 1674. Полкъ-дивизія Кровкова. | 1672. Полкъ-дивизія Шепелева. |
| 1687. Полкъ-дивизія Гордона. | 1692. Полкъ-дивизія Лефорта. |
| 1696. Солдатскій полкъ И. Дельдена въ полку Гордона. | 1696. Полкъ-дивизія Головина. |
| 1700. Полкъ И. Дельдена въ генеральствѣ Вейде. | 1700. Полкъ М. Трэйдена въ генеральствѣ Головина. |
| 1705. Полкъ Галларта. | 1701. Полкъ А. Шнеенца. |
| 1708. Казанский пѣх. полкъ. | 1704. Раздѣленъ на два полка: |
| 1721. Раздѣленъ на два «ско- | Полкъ Юрія Вуша. |
| мандированные» бата- | 1708. Азовскій пѣх. п. |
| ліонъ. | 1721. Раздѣленъ на два «ско- |
| Казанскій бат. | мандированные» бата- |
| Казанскій пѣх. | ліонъ. |
| хотн. п. | Сведеніи въ п. Остафева. |
| 1819 г. ноября 4-го. Переписанъ въ Кабар- | 1724. Ширванскій пѣх. п. |
| динскій пѣх. хотн. | 1762 апреля 25. Назвать |
| полкъ. Нынѣ 80-й пѣх. Кабардинскій полкъ. | пѣхотн. ген.-майора |
| Казанскій бат. | Вахмана полковъ. |
| Азовскій бат. | 1762 июля 5. Назв. Шир- |
| Азовскій пѣх. | ванскій пѣх. п. |
| полкъ. Нынѣ 45 пѣхот. Азовскій | 1798 окт. 31. Названъ |
| полкъ. | Мушкетерск. ген.- |
| Полкъ По- | майора кн. Горчакова.;—1798 нояб. 1. Названъ мушк. ген.-лейт. Нефедьева.;— |
| виша. | 1800 авг. 13. Муш. ген.-майора князя Водконского.;—1800 окт. 15. Мушкет. |
| 1708. Шлиссельбургскій пѣх. п. Нынѣ | ген.-майора Лаврова.;—1801 марта 29. Ширванскій мушк. п.;—1811 фев. 22. |
| 15-й пѣхотн. | Ширванскій пѣх. п.;—1819 нояб. 4. Переписанъ въ Казанскій пѣх. п.;— |
| Шлиссельбург- | 1833 янв. 28. Казанскій егерскій.;—1839 авг. 26. Егерскій Е. И. В. |
| ский полкъ. | Великаго Князя Михаила Павловича.;—1849 янв. 27. Егерскій Е. И. В. |
| | Великаго Князя Михаила Николаевича.;—1856 апр. 17. Пѣхотнымъ Е. И. В. |
| | Великаго Князя Михаила Николаевича.;—1857 марта 19. Казанскій пѣх. |
| | Е. И. В. Великаго Князя Михаила Николаевича.;—1864 марта 25. 64-мѣ пѣх. |
| | Казанскімъ Е. И. В. Великаго Князя Михаила Николаевича полкомъ. |
лётный от брахосписанных ярдозаворов "Приходящий журнал Казанского егерского полка за 1834 год" и в нём переписка бывшего командро полка, полковника Родиона Александровича Чичагова 2-го, который определённо говорит, что нынешний Казанский полк происходит из Ширванского, а прежний Казанский это есть нынешний Кабардинский. Теперь мы не могли больше сомневаться. Постёпующая работы в архивах и найденные в Москве документы, а затем и полученные с Кавказа письмо и статья полковника В. С. Цитовича еще больше подтвердили наши предположения. Мы выяснили, что в 1819 г. прежний Ширванский полк был переименован, 15-го ноября, в Казанский, превращение в кадровый состав, передал свои Георгиевские знамена за Краон и три серебряные медали в новый Ширванский полк и, получив простая знамена старого Казанского, нынешнего Кабардинского полка, возвратился в Россию.

Эти документы убедили нас в ложности показаний хроники и заставили снова переработать составленный очерк истории полка. Этим затянулось время окончания нашего труда. При новой переработке, мы придерживались добыт и походов, фактически совершенных нашим полком, а не навязанных хроникой 1852 года; т. е. с 1724 по 1819 год мы привели полку походы, совершенные им под прежним своим именем Ширванского, а с 1819 года под настоящим его названием. Полученная, уже при окончании труда, тетрадь, писанная рукой Виктора Степановича Цитовича, под заглавием: "История 64-го пяхотного Казанского полка", представляющая конспект всех собранных им материалов, и составленная в конце шестидесятых годов, вполне сошлась с историей, составленной нами *

*) Виктор Степанович так разъясняет о переименовании: «На усилении отдельного кавказского (грузинского) корпуса в 1819 году выкомандировано десять полков: пехотные Анширский, Тенгинский, Навагинский, Ширванский, Куринский и Мингрельский и егерские 41-й, 42-й, 43-й и 45-й, который послан переименован в 44-й егерский полк. На место этих полков высочайшим приказом, данных командиру назначенного корпуса в 19-й день апреля 1819 года, повелено пригласить в Россию кадры слушающих полков: пехотных Севастьяновского, Троицкого, Судальского, Вологодского, Казанского и Волжского и егерских: 8-го, 9-го, 15-го, 16-го и 17-го. Из этих постельных полков предоставлено было командиру отдельного кавказ-
Таким образом, постъ всего этого, для нась стало совершенственно ясно, въ чемь заключается причина существования въ полку преданія, что мы утратили какое-то отличіе. Словъ Виктора Степановича Цитового: «Нс скрою также и искренние же схіленія мосо употребить весь зависящія отъ меня средства, чтобы возвратить Казанскому полку принадлежащія ему Георгіевскія знамена за Краюк и шведія медали, которыя были отобраны отъ него не за какую-либо провинность и не по высочайшей волѣ, а по произвольному распоряженію кавказскаго начальства», разъясняют намь, какія отличія потерялъ полкъ.

Конечно, едва ли хорошее вліяніе могутъ оказывать на духъ полка слова исторіи, что полкъ носить чуждя ему знамена. Исторія Кабардинскаго полка говоритъ, что «малтійскія знамена, полученные Кабардинскимъ полкомъ за разбитіе лезвія 7-го скааго корпуса, перенесены въ этотъ корпусъ всѣхъ тѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, которыхъ служба и опытность признаны будуть имъ полезными въ Грузіи и на линіи.»

«Полки, прибывшіе на Кавказъ, а равно и подлежавшее возвращенію въ Россію, по распоряженію командира означенаго корпуса, высочайше утвержденному, были впослѣдствіи перемѣнены. Такъ Казанскій получил имя Кабардинскаго, Кабардинскій—Ширванскаго и Ширванскій—Казанскаго.

«Вмѣсто пополненія вновь прибывшихъ на Кавказъ полковъ чинами полковъ, бывшихъ прежде на Кавказѣ, и отправленія этихъ послѣднихъ въ кадровомъ составѣ въ Россію, корпуснымъ командиромъ распоряжался совершенно самоборотъ. Онь оставилъ на Кавказѣ тѣ полки, которые въ прежде тамъ находились, укомплектованы ихъ чинами изъ вновь прибывшихъ изъ Россіи полковъ. Эти же послѣдніе полки въ кадровомъ составѣ съ перемѣненными уже названіями были снова возвращены въ Россію. Ширванскій полкъ, назначенный въ то время Казанскимъ, сохранялъ это названіе и до настоящаго времени. Хотя впослѣдствіи именнымъ высочайшимъ указомъ, состоявшимся въ 26-й день мая 1825 года, я было повелѣнно, чтобы всѣ полки, какъ отправленныя въ 1819 году на усиленіе кавказскаго отдѣльного корпуса, такъ и оттуда выкомандированные въ кадрахъ, сохраняли прежнее свое наименованіе и старшинство ихъ сформированія; но это, какъ оказывается, не было приведено въ исполненіе. Бывший Казанскій полкъ называется Кабардинскімъ, Кабардинскій—Ширванскімъ и Ширванскій—Казанскімъ. Это послѣднее обстоятельство доказывается, между прочимъ, дѣлами церковныхъ архивовъ этихъ полковъ.

«Такимъ образомъ Ширванскій полкъ въ кадровомъ составѣ, подъ названіемъ Казанскаго и подъ начальствомъ прежняго своего командира, полковника Верхмана, былъ возвращенъ въ Россію въ 2-го июля 1819 г. назначенъ въ составѣ 18-й пѣхотной дивизіи».»
ноября 1800 года на Юрь, поступили в Казанский, который никогда за Кавказом не был; Геогиевский знамен, данные Ширванскому полку за сражение против французов в отечественную и последующую войны, очутились в Кабардском полку, который никогда ни одного француза не видел, ибо с 1777 года уже все были на Кавказь.

Въ Высочайшемъ утвержденном росписанный 164-хъ пѣхотныхъ полковъ, приложенному къ приказу по военному вѣдомству отъ 18-го марта 1884 г., за № 96, мы встрѣчаляемъ многочисленные приглѣры вполне справедливаго желанія согласовать исторіи полковъ съ ихъ знаменами и другими отличіями; въ этомъ росписаніи многие полки обмѣниваются знаменами, серебряными трубами, надписями, болтами за военное отличіе, лентами. Отчего же и мы не можемъ недѣляться на возвращеніе намъ нашей кровью облитьхъ краанскихъ знаменъ? За нами факты и заявленія нашихъ полковыхъ командировъ въ 1819 году полковника Е. Ев. Бернардиса 1-го, въ 1825 году П. В. Акрамова, въ 1834 году Р. А. Чичагова 2-го, въ 1870 г. В. С. Цитович; за насъ говорить история 80-го пѣх. Кабардинскаго полка; за насъ Б. Пото въ «Кавказской войнѣ», говорящій что «на долю Ширванцевъ—вся въ Краана, достались простая знамена Казанского полка, съ которыми они и ушли въ Россию». Мы не можемъ называть преданію, въ течение 70-ти лѣтъ переходящему въ полку отъ одного поколѣнія къ другому.

Намъ остается лишь выяснить, какія послѣдствія оказала на полкъ потеря Геогиевскихъ знаменъ. За 1813 годъ Казанскій полкъ получилъ отъ короля Швеціи Карла XIII серебряная медали, которыя носились правофланговыми гренадерами трехъ гренадерскихъ ротъ *). Въ 1816 году онъ получаетъ отъ Императора Александра I за Краанское сраженіе Геогиевскія знамена. Въ 1819 году эти знамена полкъ передаетъ въ мѣнныній Ширванскій полкъ, а самъ получаетъ простая знамена нынѣшнію Кабардинскаго полка. Въ 1828 году Казаний, уже безъ всѣхъ отличій, штурмуютъ Враиловъ и въ награду получаютъ отъ Императора Николая I сначала гренадерскій бой, а затѣмъ шефъ императорскій фамилии. Въ 1856 году Императоръ Алес—

*) Нынѣшними 1-ю, 5-ю п. по обстоятельствамъ сформированія въ 1845 г., также 9-ю ротами.
кандыр II жалует имъ Георгіевскія знамена за Севастополь. Конечно, если бы Казанскій полкъ къ этому времени имѣлъ Георгіевскія знамена за Краонъ, то не могъ бы получить снова ихъ за Севастополь, и новая награда, такъ цѣннѣй всеяимъ военными, была бы, конечно, замѣнена соответствующею, по значенію Георгіевскѣмъ знаменамъ, наградою: Георгіевскими трубами или петлицами за военное отличіе. Потому, при возвращеніи Казанскому полку краонскихъ знаменъ и серебряныхъ медалей, возникнетъ невѣрный вопросъ: будетъ ли этимъ простымъ фактомъ возвращенія потерянныхъ отличій сглажена вся несправедливость случившагося съ полкомъ въ 1819 году?

Въ нѣкоторомъ родѣ, къ числу отличій принадлежитъ и нашъ полковой гербъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы напоминаетъ намъ о томъ, что Казанскій полкъ нѣкогда входилъ въ составѣ особаго персидскаго или Низоваго корпуса. Гербъ, пожалованный 18-го октября 1735 года, состоитъ изъ вензелевого имени царствующаго монарха подъ императорскою короною, на голубомъ полѣ, въ золотомъ щитѣ. Сквозь разрывъ, въ еядольно новое царствовать вензель въ гербѣ измѣняется *).

Интересно также замѣтить, что одною изъ основныхъ частей нашего Казанскаго полка была половина стараго Казанскаго, до 1708 года солдатскаго Ивана-фонъ-Дельдена.

Въ числѣ приложеній мы помѣстили списокъ офицеровъ полка, начинающійся съ 1733 года, со времени вывода полка изъ Персіи. Фамплии офицеровъ, служившихъ въ полку до 1733 года, пеизвестины, тѣмъ какъ, до вывода полковъ изъ Персіи, офицеры, назначаемые на службу въ полки персидскаго корпуса, въ спискахъ не раздѣлялись по полкамъ. Штаты, вооруженіе, обмундированіе полка,—все это, чтобы не затруднять чтенія, помѣщено нами въ приложеніяхъ. Въ этихъ же

*) На такой же полковой гербъ имѣютъ право, по происхожденію отъ полковъ персидскаго корпуса, полки: 23-й пѣх. Низовскій, 84-й пѣх. Ширванскій, 8-й гренад. Московскій, 15-й гренад. Тифлискій (быльій Куринскій), л.-гв. Павловскій и гренадерскій С.-Петербургскій.

Гербы же половины Дельдена-Казанскаго и Трейдена-Азовскаго сдѣланы: Казанскаго (нынѣ 80-го пѣх. Кабардинскаго)—на красномъ полѣ золотой драконъ; Азовскаго (нынѣ 45-го пѣх.)—поле изъ красныхъ и желтыхъ полосъ, на немъ двѣ на-кресть положенные золотыя рыбки, надъ ними полумѣсяцъ и крестъ, также золотые.
приложенных находятся: «Записка о составленной полковником В. С. Цитовичем истории Казанского полка и извлечение изъ отчета майора (нынѣ подполковника) Казанского полка А. А. Пузна о построенных имъ памятникахъ 16-й дивизии на поляхъ Болгарии *)."

Конечно, въ нашемъ трудѣ есть много недостатковъ, промаховъ, пробѣлловъ. По мѣрѣ силъ и умѣнья, мы старались выполнить приказание своего полковаго командира, полковника (нынѣ генераль-маіора) Николая Васильевича Копанскаго, съ живымъ участиемъ слѣдившаго за разработкой истории полка и давшаго возможность закончить начатый трудъ. Мы счастливы сознаніемъ исполненного долга, исполненіемъ возложенной на насъ обязанности, сознаніемъ того довѣрія, при которомъ намъ давали задачу и не сомнѣвались, что мы съ умѣнья ея выполнить.

Приносимъ глубокую благодарность его превосходительству генераль-маіору Н. Ф. Дубровину за его участіе, совѣты и указанія относительно составленія истории полка. Командиру роты Его Высочества, штабскій-капитану М. В. Алексееву, мы обязаны доставленіемъ рукописи о походахъ и дѣлахъ полка въ войну 1877—78 годовъ. Алексей Алексеевичъ Пузинъ, старшій изъ однополчанъ и близко знавший покойнаго В. С. Цитовича, съ сердечнымъ участиемъ поддерживалъ въ насъ увѣренность въ успѣшный исходъ возложеннаго на насъ порученія.

3-го октября 1886 г.
Кобринъ, Гродненъ губ.

По нѣкоторымъ причинамъ печатаніе истории полка замедлилось. Полкомъ командуетъ уже новый командиръ, полковникъ Всеволодъ Карловичъ Карцевъ, которому выпало на долю завершить дѣло цѣлаго ряда полковыхъ командировъ, дѣло возвращенія полку знамень, которыми 23-го февраля будущаго 1889 г., въ годовщину Краонскаго боя, исполнится 75 лѣтъ: немногие полки имѣютъ такихъ старыхъ Георгіевскихъ знаменъ! Что касается до другаго утраченаго отличія, а именно такъ называемыхъ «шведскихъ медалей», то пока всѣ сдѣланныя усилия къ отыска-

*) Списокъ офицеровъ съ 1733—1886 г. года, штаты и т. д. записка о истории полка Цитовича и отчетъ майора Пузина будутъ напечатаны впослѣдствіи.
нію их не привели ни къ какимъ результатамъ *). До сихъ поръ выяснилось только, что эти медали принадлежатъ къ шведскому ордену «Мечъ», что также же четыре (по числу эскадроновъ) медали пожалованы королемъ Швеціи Карломъ XIII **) также и 2-му драгунскому С.-Петербургскому полку, въ которомъ и сохраняются понынѣ въ штандартномъ ящикѣ ***). Медали серебряныя, на одной сторонѣ изображень крестъ, съ пересчёными надъ нимъ двумя мечами, на другой надпись «För tapperhet i fält»****); лента, на которой носятъ медали, состоитъ изъ средней желтой и боковыхъ синихъ полосъ. Рисунокъ медалей доставленъ намъ полковымъ адъютантомъ С.-Петербург-

*) Медали эти, какъ ниже будетъ сказано, въ 1819 г. изъ Казанскаго (Ширванскаго) полка переданы въ Грузинскій гренадерскій полкъ, а 17-го ноября того же года ген.-лейт. Вальяминовъ 1-й, въ предписаніи своемъ за № 4839, приказалъ командиру Грузинскаго полка передать медали въ корпусный штабъ. Куда же онъ оттуда дѣлъся, никто же вѣсть

**) А не королемъ Карломъ XIV, какъ мы предполагали раньше, такъ какъ маршаль Бернардотъ, впослѣдствіи Карлъ XIV, былъ въ это время, въ 1813 г., наслѣднымъ принцемъ.

***) Ежегодникъ русской арміи за 1871 г., I, 267, о нихъ упоминается въ отдѣлѣ отличий С.-Петербургскаго драгунскаго полка.

*****) «За храбростъ въ полѣ (въ бою)».
скаго драгунского полка, корнетомъ барономъ Врангелемъ, которому и приносить нервенно нашу благодарность *).

Все относящееся къ вопросу о переименовании полковъ въ 1819 году включено въ 36 главу и въ отдѣль приложеній съ 6 по 36, въ число которыхъ вошли документы, найденные въ московскомъ отдѣленіи главнаго штаба, а также и мѣсячные рапорты полковъ: Анисонскаго, Тенигинскаго, Нава-гинскаго, Куринскаго, Минарельскаго, Троицкаго, Севастопольскаго, Судальскаго, Вологодскаго, Вѣлескаго, Казанскаго, Кабардинскаго, Ширванскаго и 9-го, 15-го, 16-го, 17-го, 41-го, 42-го, 43-го и 45-го (были. 44-го) старшихъ; кромѣ того, тамъ же помѣщены: свѣдѣніе о кадровомъ составѣ Ширванско-Казанскаго полка за 1819—20 гг., дышащія любовью къ полку письма и статья В. С. Питовичи, получившему копій съ которыхъ мы обязаны штабс-капитану 84-го пѣх. Ширванскаго полка В. К. Крушеевскому.

В. Борисовъ и А. Сыцянко.

23-го февраля 1888 г.
C.-Петербургъ.

*) Баронъ Врангель доставилъ намъ также и копію съ того относящагося до медалей единственного документа, который сохранился во 2-мъ драгунскомъ полку. Вотъ его содержаніе: «Командиру Санктпетербургскаго драгунскаго полка г-ну полковнику и кавалеру Борисову. Корпусный командиръ г. генералъ отъ инфантеріи баронъ Сакенъ при повелѣніи своемъ за № 2074 препроводилъ ко мнѣ двѣнадцать шведскихъ медалей, доставленныхъ къ нему по высочайшему повелѣнію отъ шведскаго посланника, назначенія пожнинымъ чинамъ вѣрной своей дивизіи за отличіе въ прошедшую кампанию, бывшимъ въ командѣ г. генерала отъ кавалеріи барона Винценгероде, подъ началствомъ наслѣднаго принца шведскаго, имѣющаго полкомъ Санктпетербургскому 4, Рижскому 4 и Финляндскому 4. Опаченные медали я препровождаю принесемъ вашему высокоблагородію съ тѣмъ, чтобы выбрали 4 человѣка отличившихся и действительно заслуживающихъ драгунъ, бывшихъ въ тѣхъ дѣлахъ и возложили бы на нихъ. А кому именно, доставить ко мнѣ списокъ. Генераль-маіоръ Беккендорфъ. № 1677. Сентября 23-го дня 1816 г. Г. Гадячъ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Речь стольника.— Иноzemная дружина.— Предложение подполковника фовь-дамь.— Немецкие ланцоны въ России.— Измѣна немцевъ подъ Смоленским.— Формирование солдатскихъ полковъ.— Смотръ иноzemцамъ.— Вооружение и снаряжение солдатскихъ полковъ.— Первый Крымский поход.— Второй Крымский поход.

Въ 1657 году русский посланникъ, стольникъ Чемодановъ, такими словами описывалъ юному Медичи нашу армию: «У нашего великаго государя, противъ его государствъ, рать собирается многая и несчетная, а строение бываетъ разное: многія тысячи конныхъ ротъ устроены гусарскими строемъ; другія же многія тысячи, конная, съ огненнымъ боемъ, рейтарскими строемъ; многія же тысячи съ большими мушкетами, драгунскимъ строемъ; а линзы многія тысячи солдатскими строемъ. Надъ всѣми ими поставлены начальныя люди: генералы, полковники, подполковники, маіоры, капитаны, поручики, прапорщики. Сила низовая, казанская, астраханская, сибирская, тоже рать несметная; а вся она конная и бьется лучнымъ боемъ. Татарь Большого и Малаго Ногаю, башкирцы, казаки бьются лучными, же боемъ. Стрѣльцы въ одной Москвой, не считая городовыхъ, 40 тысячъ; а бой у нихъ солдатского строя. Казаки донскіе, терскіе, ясаки бьются огненнымъ боемъ; а запорожцы черкасы и огненными и лучными. Дворянъ же государствъ городовъ бьются разными обычаевъ, и лучными и огненными боемъ, кто какъ умѣеть. Въ государствъ полку, у стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ московскихъ, жильцовъ, свой обычаи: только у нихъ и бою, что аргамаки рѣзвы, да сабли матеріалы для истории русской армии."
остры, куда не придуть, никакие полки против них не стоять. То у нашего великаго государя ратное строение (1)

Эта рѣчь замѣчательна тѣмъ, что произнесена въ эпоху зарожденія въ Россіи «солдатскихъ полковъ», первыхъ попытокъ устроить регулярную армію, облегчившихъ Петру Великому создание постояннной арміи. Эти «солдатские полки» составили кадры пѣхотныхъ старыхъ петровскихъ полковъ.

Еще въ концѣ XVI вѣка, стараниями Бориса Годунова, сформировалась первая иноzemная дружина въ 2,500 человѣкъ солдатъ различныхъ национальностей и находилась въ дѣйствии своихъ же иноzemцевъ-капитановъ, изъ которыхъ послѣдствіе сдѣлались известными Марчишемъ и Валтеръ-фонъ-Розенъ. Въ кровавую эпоху междуцарствія вожди народнаго ополченія отказывались отъ всякой помощи, предлагаемой иноzemцами. Князь Пожарскій основывалъ свой отказъ на томъ, что русскіе служать и боятся за вѣру и царство безъ жалованья и спасутъ свою отчизну и безъ наемныхъ людей (2).

Наконецъ, вступилъ на престолъ избраннѣй народомъ на царство Михаилъ Теодоровичъ Романовъ. Въ первые годы своего царствованія онъ отказывался отъ вызова иноzemцевъ, пока настѣнялось королевица Владислава въ 1618 году и желаніе возвратить города, отданные въ эпоху смуты Польщикъ, не заставили царя прибѣгнуть къ помощи иноzemныхъ офицеровъ. Сначала правительство попыталось образовать регулярные полки, какіе были у союздей, у шведовъ и поляковъ, изъ русскихъ ратныхъ людей. Въ 1629 году царь велѣлъ собрать всѣхъ ратныхъ людей и отдать ихъ для обучения ратному дѣлу находившимся въ Москвѣ иноzemцамъ. Но мноѣ изъ иноzemныхъ выходцевъ оказались несоответствующими своему новому назначенію; многие изъ нихъ даже никогда и не бывали въ военной службѣ, а другіе такъ плохо ее и сами знали, что, конечно, не могли быть инструкторами зарождавшейся русской регулярной арміи. Поэтому явилась мысль ввести въ составъ русской арміи нѣсколько полковъ, составленныхъ изъ иноzemныхъ охотниковъ.

18-го января 1631 года въ боярской думѣ голицынскій подполковникъ Иннокентъ-фонъ-Дамъ заявитъ: «зданье-де указалъ государь служилымъ русскимъ людямъ быть въ ученіи ратному дѣлу, а начальныхъ-де нѣмецкихъ людей добрыхъ зданье нынѣ мало и пишутъ къ нимъ въ начальники новыхъ людей, которыми то не гораздо въ обычай» (3); поэтому онъ предлагаетъ московскому пра-
вительству послать его в Германию, для найма на царскую службу вольных п'яницев, изъ которых онъ составить «солдатскій полкъ» въ 1,760 человѣкъ. (4). Этоттъ полкъ предположено было привезти моремъ чрезъ Ругодеевъ. Съ такимъ же предложеніемъ явился въ боарскую думу и полковникъ Лесли. Московское правительство согласилось на оба эти предложения, ограничивъ, однако, число наемниковъ-солдатъ до 7,000 человѣкъ. Предположено было каждый полкъ дѣлить на восемь ротъ. Каждая рота должна была состоять изъ капитана, поручика, прапорщика, трехъ сержантовъ, капитана-сарнаса, замѣнника, нарядчика надъ шляхтой, писаря, шесть карапловъ, лекаря, трехъ барабанщиковъ и 200 рядовыхъ; всего въ полку 1 760 человѣкъ (5).

Такой составъ полка не былъ вполнѣ одобрень московскимъ правительствомъ, которое нашло, что роты будутъ слишкомъ велики, и потому приказало начальныя людей включить въ число 200 человѣкъ, составлявшихъ каждую роту, но исключая капитана, поручика и прапорщика, которые не входили въ общій счетъ (6).

По предложению фонъ-Дама рота должна была имѣть 2/3, т. е. 128 человѣкъ, вооруженныхъ мушкетами и короткими пиками и 1/3, или 64 человѣка, со шпагами и длинными пиками.

Какъ мы уже сказали, боарская дума согласилась на эти предложения поземенныхъ полковниковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ послала за границу стольника Племянникова и подьячаго Аристова, для закупки оружія: мушкетовъ, пикъ или епецъ длинныхъ, знаменъ, алебардъ, барабановъ и «фитиляя» для ружей (7).

Уже по первому весеннему пути, со вскрытиемъ водъ, въ 1,632 году, прибыли въ Ругодеевъ 2,500 человѣкъ; всѣдъ затѣмъ на повѣрхностномъ рубежѣ были приняты посланными изъ Москвы 1,418 человѣкъ, да въ Архангельскѣ прибыло 676 человѣкъ. Всего приведено полковникомъ Лесли 4,633 человѣкъ и подполковникомъ фонъ-Дамъ 2,900 человѣкъ (8) солдатъ различныхъ национальностей, сведенныхъ въ пять полковъ: Лесли, Идрика-фонъ-Дама, Фукса, Роозы и Товія. Кипящая въ это время въ Европѣ тридцатилѣтняя война способствовала усилію набора наемныхъ солдатъ. Главная часть армій, дравшихся подъ знаменами протестантизма и католической лиги, состояла изъ наемниковъ, служившихъ тому, кто дороже платилъ за услуги. Чтобы полки ханцинхтовъ переходили изъ одного лагеря въ другой, имѣли работу. Но вскорѣ подъ Смоленскомъ, въ начавшейся войнѣ: съ Польшею, московское правительство убѣдило, что наемная п'яницкая епила не можетъ быть защитою Россіи.
Отсутствие дисциплины, ропотъ, неповиновение, въ случаѣ замыслія выдачи жалованья, переходъ толпами на сторону врага, обк-щавшаго увеличеніе платы, дѣлавшій опасными поземные полки; къ тому же, иностраннныя полковники и генералы не скрывали своего презрѣнія къ московскому правительству и его воеводѣ; и, опираясь на своихъ солдатъ, нерѣдко открыто противились его приказаніямъ. Кромѣ того, къ этому присоединилась дороговизна еже-дневной уплаты поземныхъ полковъ жалованья при всеобъемлющемъ безденежныхъ государства. Все это заставило царя правительство бросить мысль имѣть въ Россіи поземные полки; но тѣмъ рев-ностицей начало оно, чрезъ пословъ и торговъ людей, приво-варивъ за границу способныхъ начальниковъ людей, т. е. полковъ-никовъ, капитановъ, ротмистровъ, поручиковъ, пропорщикъ, такъ же и капраловъ, для обучения русскихъ войскъ поземному строю. Сколько было сначала сформировано солдатскихъ полковъ — непоз-вестно; впрочемъ, уже при самомъ началѣ, мы видимъ въ лагерѣ подъ Смolenскомъ, въ 1632 году, шесть полковъ русскихъ и поземныхъ. Составлялись эти полки изъ мушкетеровъ и шкиперовъ или конейцовыхъ. Конейцы составляли лучшія роты въ полку и вооружены были копьями, длиною сніномъ въ двѣ сажени (9). Подробныхъ извѣстій объ этомъ періодѣ исторіи русскихъ регулярныхъ полковъ не сохранилось.

Къ 1642 году, мы уже находимъ въ Москвѣ два выборныхъ солдатскихъ полка, сформированные, по словамъ Корба (10), изъ выборныхъ стрѣлцовыхъ. Эти оба полка представлены, по составу, пыльнымъ дивизіямъ и дѣлялись на новые полки. 1-мъ московскимъ выборнымъ полкомъ-дивизіей въ 1642 году начальствовалъ гене-раль Drummondъ (Drummond); а 2-мъ, въ 1642 году,— Thoma Dolzelъ (Dolzelt) (11). Изъ граматы, данной обоимъ генераламъ москов-скому правительству, и записокъ генерала Махитсена (12) можно видѣть, что 2-й полкъ-дивизія состояла изъ 52 ротъ, по 100 человѣкъ въ каждой *). Вѣдь, съ образованіемъ въ Москвѣ этихъ двухъ полковъ-дивизій шло формированіе всего государственнѣ так-ихъ же солдатскихъ полковъ. Желанія царя Михаила Теодоровича о введеніи въ русскомъ войскахъ поземнаго строю приведены были его преемникомъ въ исполненіе въ обширныхъ размѣрахъ.

Царь Алексѣй Михайловичь, во все свое царствованіе, безпредѣльно вызывалъ въ Россію поземцевъ для обучения своихъ войскахъ,

*) Грамата эта помѣщена въ приложеніи I.
причем старался привязать их к России, желая видеть в них не столько чужеземных наемников, сколько русских, и по этому лучшим и способным именем из них давать большие почетные оклады (13). Несколько правительственно не жалели средств, чтобы привлечь в Россию большие начальничих людей, можно видеть из того, что в один год, 1561-й, выехали в Россию полковник Кравцунд с 30 офицерами; полковник Шейн, подполковник Крецф, майор Венстендорф с 39 капралиами; капитан Шимит, ротмистр Шульц с 17 рейтарами; полковник Эгерь, подполковник фон-Падберг, подполковник Гольцы, Вильс, Ясман с 12 ротмистрами, 9 капитанами, 18 поручиками, 15 прaporщиками, лекарями, гранатщиками, с сотнею капралиами и рейтаром (14). Прибывшие поземцы осматривались боярами. Описание одного из таких смотро вышло до нашего времени; мы приходим его здись, как образчик качества намывшихся за границу солдать (15). «Майор Исаак фон-Буковен, капитаны и солдаты пришли на посольский двор к смотрцу: Филипп-Альберт фон-Буковен выходил со мушкетом и с пиками, с капитанской и с солдатской, стряляя из мушкета и шурмовал пикой и шпагою разная штуки, и по смотро добры добр!—Вилам Алим по смотро добр!—Ефим, вахмистр— по смотро умьется; Юрий Гарюхъ—по смотро серединий. И майор фон-Буковен говорил, что Гарюхъ с капитанской чинъ не будетъ: какъ ему неученыхъ людей солдатской строю выучить и къ бою привести, ономъ и самъ ратному строю ничего не знаетъ. Яковъ Стюартъ выходилъ съ мушкетомъ, шурмовалъ и стрялялъ, и застрелилъ троихъ человѣка: полтамика Нечая Дробина, да двукъ солдать ньмцевъ; у Нечая, да у ньмчина испортилъ по рукъ, да на всехъ на нихъ прожожъ платъ; за туки солдатскую приняться и шурмовать не умьеть. По смотро худъ добръ! —майор Буковенъ говорилъ, что Гарюхъ въ капитаны, а Стюартъ и въ солдаты не годится!»

Этот пример показывает, какая немноголюдная знания требовались от поземцев, поступавших к наем в звании офицеров, и в какой степени часто даже и этим снабжались их претензиями. Барон Мейерберг, бывший в 1662 году при московском дворе, посла от императора Леопольда, утверждает, что в это время в службу царской находилось уже 2 генерала, 2 маршала, больше ста полковников, и большое число других европейских офицеров. К концу же цар-
стнования царя Теодора Алексеевича, продолжавшего дольно отца, формирование и обучение регулярной армии, к 1681 году мы находим в составе нашего войска уже 38 солдатских полков.*). Каждый полк комплектовался из дворян и из крестьян, от трех братьев по одному, от четырех по два. Жалованье получали: по 3 рубля человеку в год, на плате, и поденного корму—шипешинам и днитян боярским по 8 денег, а прочим вольным людям по 7 денег на человека. Жалованье выдавалось помесячно, также как и кормовой деньг. Вооружение полка состояло, также как в 1631 и 1632 годах, из мушкетов, пищаг, пик и алебардъ. Снаряжение было: железная шапки и латы. По книгам Воронежскаго стана можно видеть, что каждый полк делился на десять рот и паньё: «10 знамен тафтяных разных цветов, 8 пищалей полковых, жёлдных, на вертлогах и сташках, въ 19 и 20 пудъ пищаль, 1,200 ядръ, 70 пудъ зелья и 35 пудъ свинца». Каждая пищаль возилась 6-ю лопадями. Станки и колеса окованы были железою. При пищале состояли шесть пушкарей (16). Въ каждомъ полку были начальный люди: полковник, подполковникъ, майоръ, 10 капитановъ, 10 поручиковъ и 10 пропорчиковъ; всего 33 человека.

Каждая рота имела свое знамя «произволенное» цвета. Въ мирное время знамена хранились у полковника, а прочие полковые припасы у подполковника или майора (17). Выдача этихъ припасовъ и въ особенности приготовление знамен зависили отъ начальника полка-дивизионъ. Такъ, въ дневникѣ Патрика Гордона, командовавшаго 2-мъ выборнымъ полкомъ-дивизиономъ, записана покупка тафты и литкала на 10 знаменъ Турьскаго, на 40 знаменъ Тамбовскихъ и на 20—для низовыхъ полковъ (18). Солдаты были разпределены по городамъ и жили въ особыхъ слободахъ, извѣстныхъ и теперь подъ именемъ слободскѣхъ; имъ давались казенные дома, гдѣ они жили со своими семьями. Всѣ солдатские полки зависѣли отъ ши-позды приказа и получали отъ него жалованье. Обучение солдатскихъ полковъ производилось въ извѣстные сроки, обыкновенно

*) Они назывались: Шепелевъ, Кровкова, М. Вѣстова, Н. Филиверка, Т. Ф. дерБедня, Рожеева, Я. Ф. Фростена, С. Вѣстова, Я. Ф. Гольштена, И. Дубасова, О. Выборга, А. Росформа, Я. Ловзяна, В. Ронорта, В. Сербина, Ю. Литензона, И. Геста, И. Кегедиина, А. Олофграа, М. Вердова, И. Юркмана, Я. Купера, И. Голева, И. Мистерманна, Г. фонъ-Турнера, Я. Вилса, В. Шарфа, К. Рихмана, А. Борнетъ, К. Гудица, Ю. Франка, А. Шниттера, Т. Калбреhta, М. Болдыина, М. Трауриихъ, Е. Кро, Я. Барова.
осенью (19). Въ мирное время полковникъ, не болѣе одного мѣсяца въ году, осенью, послѣ уборки хлѣбовъ, занимался ратнымъ учениемъ, по особому предписанію правительства. Получивъ о томъ „намѣтъ“, онъ приезжалъ въ городъ, въ уѣздѣ; котораго расположень былъ его полкъ, разсѣянный по волостямъ и станамъ, собиралъ начальныя людей и солдатъ, записывалъ приѣзжихъ ихъ, ометривалъ оружіе, достояніе, лопадей и, раздавъ порохъ, по фунту на человѣка, училъ ихъ ратному строю и полковому ополченію; послѣ чего, казвавъ имъ всѣхъ царскій указъ, чтобы они впередъ на государству службу были готовы съ полными ружьями, съ вѣдома воеводы, распускать ихъ по домамъ до будущей осени (20).

Солдатъ, кажется, еще можно было раздѣлить на постоянно бывшихъ въ службѣ и на наплывавшихъ только во время войны, а по окончаніи съ возвращавшихся въ то званіе, изъ котораго кто поступилъ (21).

Для обучения войскъ письменному строю, составленъ былъ при царѣ Михаилѣ Теодоровичѣ указъ, изданый въ 1647 году, по- всѣдѣніемъ царя Алексѣя Михайловича, подъ заглавіемъ: „Ученіе и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей“.

Всѣ солдатские полки въ послѣдний годъ царствованія Теодора Алексеевича были распределены, вмѣстѣ съ прочими полками (конейными, рейтарскими и стрѣльцами), между девятью разрядами: Московскимъ, имѣвшимъ до 80,000 человѣкъ, Сѣвернымъ, Владимировскимъ, Новгородскимъ, Казанскимъ, Смоленскимъ, Рязанскимъ, Вѣлгородскимъ и Тамбовскимъ. Эти разряды, по составу, соответственно были пѣхотными корпусами; а во всѣхъ девяти разрядахъ было до 200,000 человѣкъ (22).

Между этими разрядами лучше были организованы: Московской, состоявшей въ 1681 году изъ двухъ полковъ-дивизій, Шепелева и Кровкова, и Вѣлгородской — изъ полка-дивизіи, генерала-маіора графа Давида-Вильгельма Грахама (23). Первые два полка-дивизіи, какъ мы увидимъ піже, впослѣдствіи были названы генеральствами, а еще позже — дивизіями и составили, кадры первыхъ регулярныхъ полковъ, въ числу которыхъ принадлежитъ наипъ Казанскій полкъ.

Въ правленіе царевича Софіи большей части солдатскихъ полковъ пришлось выступить въ походъ. Въ 1687 году, московскій дворъ, давъ знать крымскому хану о заключеніи вѣчнаго мира съ Полшею, тѣмъ самымъ вызвалъ ея непріязненныя дѣйствія. Пришлось, для защиты границъ, выступить нашей арміи въ походъ
3-го сентября 1687 года съ постельного крыльца сказано ратными людьми, что «великіе государи, по въстания о неприятельскихъ нападеніяхъ крымскаго хана, повелѣли, для обороны украиныхъ городовъ, собрать полки». 22-го октября назначено было собраться въ составъ трехъ корпусовъ, или, по-тогдашнему, разрядовъ,—въ Ахтыркѣ: большому полку подъ начальствомъ боярина и оберегателя князя Голицына; въ Сулахѣ: Новгородскому разряду съ бояриномъ Шеинымъ; въ Хотынижскомъ: Рыжскому разряду съ бояриномъ княземъ Долгорукимъ; сверхъ того, въ Красномъ-Куту: Сѣвскому полку съ окольничимъ Неплюевымъ. Главнымъ предводителемъ всей собранной 100-тысячной арміи былъ назначенъ князь Голицынъ (24).

Разсмотрѣвая организацию этой арміи. Главнокомандующихъ армію избирали товарищами, которые, хотя и нѣмли свои полки, однако, вполнѣ зависѣли отъ главаго начальника и должны были дѣйствовать согласно его приказаниямъ.

Для управления письменными дѣлами по службѣ имѣлъ всегда двѣ команды по одному дьяку. Дьяки смотрѣли за цѣльностью отпущенной войсковой казны, вели счеты и раздавали жалованье всѣмъ ратнымъ людямъ, не принадлежавшимъ къ нѣмецкому строю. Они, вмѣстѣ съ воеводами, отдавали приказы, которые разсылались, за воеводскою и ихъ подписью, а иногда командовали войскомъ или отдѣльными отрядами. При дьякахъ всегда была большая военная канцелярия, где всѣ служащіе должны были быть вооружены и, вмѣстѣ съ воѣскомъ, являлись на смотры. Послѣ главнокомандующаго стѣдовали начальникъ раздачи денежнаго жалованья, извѣстній также товарища и дьяковъ. Третьимъ лицомъ былъ начальникъ артиллеріи, на обязанности котораго было всегда находиться при главнокомандующемъ; ему также придавался дьякъ, который какъ товарищъ. За нимъ стѣдовали начальникъ раздачи жалованья людямъ нѣмецкаго строю, также извѣстній дьякъ. Потомъ стѣдовали начальники отдѣльныхъ отрядовъ и, наконецъ, полковники. Въ нѣмецкомъ начальника раздачи жалованья воинскихъ чинахъ нѣмецкаго строю и его дьякъ были суды и расправа всѣмъ людямъ нѣмецкаго строю во все время похода. Въ этомъ судѣ, подъ ихъ начальствомъ, засѣдали полковники солдатскихъ и рейтарскихъ полковъ; они судили и наказывали: русскихъ по русскимъ законамъ, а нѣмцевъ по нѣмецкимъ (25).

На сей разъ, въ присутствіи юныхъ царей Іоанна и Петра, рѣшено, что, когда венециане нападутъ на Морею, полки вступятъ
въ Подолію и Молдавію, а австрійцы возобновятъ войну въ Венгрии, тогда русская армія вторгнется въ Крымь.

Въ началѣ мая 1687 года войска выступили въ походъ. Въ авангардѣ или пять стрѣлецкихъ полковъ и два выборныхъ солдатскихъ полка-дивизіи, Гордона и Шепелева. 13-го іюня армія переправилась чрезъ Конскія Воды и расположилась лагёрёмъ въ урочищѣ Большой Лугъ, въ недалекомъ разстояніи отъ Дніпра.

На слѣдующій день двинулись далѣе. Съ юга началъ доноситься запахъ гари; наконецъ, показались цѣлыя облака дыма, и по всей степи проносились невыносимый смрадъ; трава дымилась, вода вся испарялась; люди и лошади изнурялись отъ энота и жажды. Вся армія едва въ двое сутокъ прошла 12 верстъ и дошла до рѣчки Янчокрака, впадающей въ Конскія Воды. Воѣско освѣтилось и двинулось далѣе. И снова начались тѣ же мушенія людей и лошадей. Тогда князь Голицынъ, собравъ военную думу, объявилъ обязательный походъ, и 18-го іюля главная армія съ береговъ Карачокрака отступила къ Конскимъ Водамъ, а оттуда, постѣ труднаго похода, во время котораго умерло много офицеровъ и солдатъ отъ свирѣпствовавшихъ въ арміи болѣзней, возвратилась въ отчество. «Вся Москва, пишетъ Лерфортъ, была въ необыкновенно возбужденномъ состояніи, желая знать, чѣмъ кончится походъ. Безпрестанно прибывали и уѣзжали гонцы.» Армія отступила, мало по малу, до рѣки Орла (26). За этотъ походъ солдаты выбывшихъ полковъ получили по золотому, прочихъ же полковъ — по серебряному рублю (27).

Но этимъ походомъ не кончилась война съ Крымомъ. Въ началѣ января слѣдующаго 1688 года получено было известіе, что кримскіе татарь приближаются къ нашимъ границамъ, а 18-го сентября съ постельнаго крыла обльялентъ второи походъ, и ратнымъ людямъ велѣно приготовиться къ нему раною восною и собраться не позже февраля 1689 года. Въ составѣ арміи назначены четыре разряда-корпуса, въ числѣ которыхъ находились и 35 солдатскихъ полковъ. Изъ росписания этой арміи можно видѣть составъ каждого полка *).

17-го марта армія, силою около 150 тысячъ, выступила съ походъ, раціонѣ обыкновенного, чтобы необжать степныхъ пожаровъ; но изъ одной бѣды попала въ другую; сначала была

*) Это росписаніе, важное полното свѣдчній о солдатскихъ полкахъ и единственное, мы помѣщаемъ въ примѣчаніи (28).
жестокая стужа, потом вдруг наступила оттепель: степная рѣка разлилася и покрыла водою обширная пространства. Воysка съ тяжелым трудомъ переправились чрезъ Ворсклу, Мерло; въ особенности чрезъ Орель: здѣсь надобно было построить мосты и гати версты на двѣ и болѣе. На Орели кт. Голицыну присоединились казакскій разрядъ, потомъ Новгородскій, Рязанскій и Нижнѣй полкъ, а на Самарѣ—гетманъ Мазепа съ казачьими полками. Армія направилась къ Перекопу, чтобы нечаянно овладѣть этимъ ключомъ Крымскаго полуострова. По причинѣ тяжелаго обоза и артиллеріи, состоящей изъ 350 орудій, маршъ былъ медленѣнъ. Разъѣзды наши узнали, что ханъ стоитъ лагеремъ въ Буджакѣ, для удобства послѣдней помощи туркамъ въ Венгрии и не знаетъ о движении русскихъ. Воysко нанесло скорѣе; Голицынъ раздѣлилъ его на шесть колоннъ; обозъ шелъ впереди нѣкоторъ, а артиллерія шла конницу. Но внезапно появились товари татары вывели наизъ и заглѣди; оказалось, что ханъ оставилъ въ Крыму сына своего съ сильной ордой, для защиты Перекопа. Татары бросились на передовую отрядъ Шенна и сдѣлать уничтожили его, но отрядъ спасся только тѣмъ, что татары, прельстившись обозомъ, заняли грабежемъ, а это дало Голицыну время прислать подкрепленія атакованному отряду. Прогнавъ неприятеля, армія достигла Черной долины, близъ Перекопа. Между тѣмъ, ханъ съ 50 тыс. татаръ, оставивъ Буджакъ, сталъ впереди Перекопа. Русскіе отдыкали отъ труда похода. Тогда-то, соединившись вмѣстѣ, оба татарскіе отряды окруженъ Голицына; онъ сталъ укрѣпляться рогатками и повозками и терялъ время на отдыханіе противника. Хотя артиллерія наша и приводила неприятеля въ замѣшательство, за то конница его подавила нашу. Въ это же время Калга, разстроивъ казаковъ, занялъ ихъ въ обозѣ, разграбилъ обозъ и овладѣлъ 20-ю пушками. Тогда же былъ атакованъ и ольшанскій Нецуновъ, но здѣсь татары, встрича солдатскіе полки, потерпѣли неудачу и были въ ужасѣ отбиты.

Наконецъ, армія та и дѣло пошла натыкаясь на неприятельскіе отряды, подойдя къ Перекопу на пущечный выстрѣлъ, расположилась на равнинѣ, имѣя справа Черное море, слѣдняя степь, а въ тылу высокую рѣчку. Тотчасъ же составили планъ атаки Перекопа, но султанъ, зная, что русскіе терпятъ во всѣхъ недостатокъ, и желая затянуть время, предложилъ вступить въ переговоры. Голицынъ вдался въ обманъ; онъ до того былъ увѣренъ въ успѣхѣ переговоровъ, что приказалъ повернуть обозы назадъ и пригото-
виться к отступлению. Переговоры, однако, тянулись без всяких замытных результатов; наконец, ханъ объявилъ, что согласенъ на миръ не иначе, какъ только на основаніи прежних договоровъ, считая въ недопымѣ за Россіей старинной подати до 200 тыс. руб. Между тѣмъ, князь Голицынъ думалъ только объ отступлѣніи, и дѣйствія его были настолько странны, что въ Москвѣ стали думать, не подкупленъ ли онъ ханомъ. Однако, не золото крымскаго хана, не безводица и безкорміе, а малодушіе предводителя были причиною отступленія русской арміи (29).

Въ четверо сутокъ армія перешла отъ Перекона до Дииира, а затѣмъ двинулась къ Самарѣ. Татары зажгли сухой ковыль и производили степные пожары. Въ глубокомъ уныніи, вирочемъ, безъ большаго разстроенія, отступала армія неспособнаго вождя; но лошади и волы, измученные песками и безводицею, падали подъ тяжелыми пушками и гибли массами. Между тѣмъ, на берега рѣки Мерло прибылъ къ войску окольничій Нарбековъ съ царскимъ милостивымъ словомъ и съ повелѣніемъ распустить ратныхъ людей по домамъ. Походъ кончился. Кончилось и царствованіе Софіи; на престоль возвелъ юный Петръ, видѣвшій и знавшій всю безплодность обоих крымскихъ походовъ. Вмѣстѣ съ воцареніемъ Петра и для солдатскихъ полковъ началась новая жизнь.
Полки Дольяля и Друмонда.—Состав этих полков.—Потешные.—Обучение солдатских полков Лефортом и Гордоном.—Кожуховский маневр.—Первый Автоский поход.—Солдатский полк Дальдена.—Второй Автоский поход.

Главною частью армии в обоих Крымских походах, как мы уже видели, был «большой» полк, который составлялся преимущественно из двух солдатских полков, или полков-дивизий, как мы называли их до сих пор. В то время русской военной терминологии не существовало слов: дивизия и батальон, а каждая более или менее самостоятельная часть армии называлась полком; части этого полка носили то же название. Так мы видим, что «большой» полк заключается в себя, кроме других полков, два «выборные» полка, насчитывающие до 9 тысяч человек, причем эти послѣдние полки тоже дѣлятся на 4—5 меньших полков, которыми командуют полковники (1). Въ азовскихъ походахъ мы встрѣтили эти же два выборные полка въ составѣ до 14 тыс. человекъ каждый.

Такое название выборные полки-дивизион носили до 1700 года, когда Петръ Великий, реорганизуя армию, присвоилъ имъ название «генеральство», а позже—«дивизионъ». Впослѣдствіи, когда слово «полкъ» утверждалось за частью войскъ силой въ 1,000—2,000 человѣкъ, полки-дивизионъ 1696 года, Гордона и Лифорта, уже не называются въ актахъ того времени «полками», а именуются «генеральствами». Такъ, въ 1720 году подполковникъ Корреттъ въ своей сказкѣ говорит, что онъ «пошалованъ въ прапорщики въ 1685 г. декабря 10 дня отъ князя Василия Васильевича Голицына, который вдаль иноземной приказъ и поселеной и малороссийской, въ Киевской солдатской полкъ, который былъ подъ командою полковника Левенстона въ генеральстве Петра Ивановича Гордона» (2).
Первое извещение о выборных полках мы находим только в 1642 году и именно то, что 1-й Московский выборный полк был под начальством Думмона, а 2-й — под командою братья Дольель, и состоял из 32 рот по 100 человек в роте (3). Кто начальствовал этими выборными полками-дивизиями после Дольеля и Думмона, неизвестно (4). В Полном Собрании Законов мы нашли указания, что в 1672 году августа 21-го первый из этих полков-дивизий называется солдатского строю выборный «Агеевский полк Шепелева (2)». В 1692 году командиром этого полка-дивизии мы находим уже генерала Франца Лефorta, и 1-й выборный полк-дивизия посвятил названье Лефортова полка до последнего азовского похода (5).

Что касается до 2-го выборного полка-дивизии, то свидетельств о нем, благодаря дошедшему до нас дневнику Гордона, полное и определенное. 19-го сентября 1674 года мы находим этот полк-дивизию посыпанным названию: «солдатского строю Московский выборный полк полковника Матвей Осипович Кровкова» (5), а в 195 году (т. е. в 1687) на Матвейев мост Кровкова велико быть генералу Петру Ивановичу Гордону (4).

Оба полка-дивизии, как мы уже говорили, состояли из небольших солдатских и стрелецких полков. О числ. и составе

*) О Дольеля многие подробности находятся в записках Крейтова, издаваемых Свитом; портрет этого замечательного лица сохранился в Шотландии. Дольель изображён в латах, с окладистой бородою; он за ganze ее со дня казни короля английского Карла I, в знак печали о любимом им государе. Вальтер-Скотт вывел его на сцену в превосходном своем романе: «Old Mortality», более известном у нас под названием: «Шотландские пуритане» («Русск. Стар., 1875 г., XV).

**) Эта постановка имени начальника перед словом «полк» повторяется и нозже, так как мы встретим «Иванов полк Дельдена» и «Матвей полк Трейдена». Это сохранялось понятно в официальной переписке, например: «переводится л-гв. в Павловский полк», имена «переводится в л-гв. Павловский полк». Второй, выражение Петра Великого в одном из его писем к Апраксину: «Петров полк фон-Девона», подобно поводу одному потомству истории предположить, что в царствование Петра существовал Петровский полк.

***) В мае 1682 г., при первом возмущении стрельцов и Бутырского полка, генерал-майор Матвей Осипович Кровков отставлен от службы. (Медялев. Совершавшее краткое лето 7190, 91 и 92. Устрилов, 1). После Кровкова полк перешел, впрочем, к полковнику Захарову, к которому в августе 1689 г. был послан Петръ I, бежавшим в Троицко-Сергиевскую лавру, указ о приходе с полком в лавру. (Устрилов, 1).
этих меньших полков мы скажем при описании второго Азовского похода и послѣдовавшей за нимъ реорганизаціи арміи: до 1696 г. свѣдѣнія о составѣ полковъ чрезвычайно неопределёны и общі. Первый солдатскій полкъ въ каждомъ изъ полковъ-дивизій состоялъ подъ непосредственнымъ начальствомъ командировавшаго полкомъ-дивизіею и, по имперскому военному устройству, носилъ его имя. Впослѣдствій за этими первыми полками удерживались названія по полковнику или по мѣсту расположенія; такъ, въ 1-му выборномъ полку-дивизіи полкъ Лефортъ назывался полкомъ полковника Вейде, потомъ полковника Алексея Бюста; въ 1699 г.—выборными и въ 1700 г. Юрія Лима. Гордоновъ же полкъ получилъ боѣвое постоянное названіе по мѣсту расквартированія своего на Бутыркахъ. Первые полки въ полкахъ-дивизіяхъ были расположены въ Москвѣ и въ ближайшихъ окрестностяхъ ея и поэтому принимали непосредственное участіе во всѣхъ бунтахъ и усмирительныхъ стрѣльбахъ. Такъ, изъ сохранившагося боярскаго приговора (6) видно, что полки: Вейде, въ 366 чел., и Бутырскій, въ 303 чел., были «въ Троицкомъ походѣ 198 года», т. е. 1689 г.

Позже, въ 1687 году, изъ потѣншихъ Петра Великаго, набранныхъ частью изъ обоихъ выборныхъ полковъ-дивизій, частью изъ стрѣльцовъ, образовались два полка, Преображенскій Ю. А. фонѣ-Менгдена и Семеновскій — Чамберса, которые, съ присоединеніемъ шести стрѣльцовскихъ полковъ (Сухарева, Дементева, Озерова, Головина, Макшеева, Батуринъ), образуютъ къ 1695 году третій полкъ-дивизію генерала Автонома Михайловича Головина (7).

Сдѣлавшись въ 1689 году единоодержавнымъ государемъ, семинардѣйский Петръ весь отдается обученiu войска. Не довольствуясь уже двумя потѣнными полками, онъ принимаетъ двѣительное участіе въ образованіи 1-го и 2-го выборныхъ полковъ-дивизій, руководясь совѣтами Лефorta и Гордона. Лефортъ настаивать на необходимости постоянныхъ упражненій въ строю офицеровъ и солдатъ. Разбрасанное размѣщеніе офицеровъ и солдатъ по всему городу препятствовало строенію Лефorta къ утвержденію дисциплины. Въ одномъ изъ писемъ къ своему брату въ Женеву, по поводу своего назначенія начальникомъ 16,000 п'хоты, въ 1692 году, онъ, между прочимъ, пишетъ: «нога солдаты не будутъ имѣть постоянныхъ начальниковъ и будутъ жить разбросанными по всему городу, до тѣхъ поръ нельзя будетъ въ моемъ полку утвердить ни внутреннего порядка, ни дисциплины». «Съ самаго начала,» говорит онъ дальше: «болѣе 30 лѣтъ тому назадъ, приказано необхо-
димымъ всѣхъ ихъ (солдатъ) помѣстить вмѣстѣ, какъ было во 2-й дивизиі, но это дѣло не поняло дальнѣо.» Весною 1698 года за р. Яузою, напротивъ Лефортовскаго дома и сада, примыкавшихъ къ Сокольницкой рошѣ и селу Преображенскому, была уже выстроена слобода въ 500 домовъ; тутъ же находился домикъ (la maison de plaisance), въ которомъ Петръ I проводилъ по нѣсколько часовъ сряду, служа за производствомъ строеваго обученія солдатъ и офицеровъ. «Такъ какъ Его Величество большой любитель (amateur) солдать, то онъ здѣсь часто проводитъ время, чтобы видѣть, какъ я произвошу обученіе.» «Лефортъ очень любить своихъ солдатами, потому что онъ собиралъ ихъ всѣхъ въ одно мѣсто и исходилъ изъ него Величества уступку большого плаца, на которое построены теперь ихъ дома, и, такимъ образомъ, возникло большое предѣствие. Прежде они жили по всему городу разбросано. Въѣздныя постоянныя упражненіи, солдаты сдѣлали больше успѣхи въ ружейныхъ пріемахъ.» Изъ письма Розенбуша (8) видно, что Лефортовъ полкъ почти весь состоялъ изъ дворянъ и дѣтей боярскихъ; нѣкоторые изъ солдатъ были владѣльцами отъ 400 до 500 крестьянскихъ дворовъ. Въ полку было 16,000 человѣкъ. Не довольствуясь ученьемъ на плацу, въ чемъ солдаты Лефортовъ полка сдѣлали большіе успѣхи, производились маневры. Маневры дѣлялись и раньше, но теперь они принимали болѣе обширныя размѣры. Маневры 1694 года, подъ Кожуховыми, записаны въ исторію, какъ небывалое явленіе. Съ одной стороны, подъ началствомъ Ромодановскаго, находились вновь обученные полки (въроятно, по «новому уставу», а не по старому): Лефортовъ, Гордона, Преображенскій, Семеновскій, пять ротъ кавалеріи (3 роты, 1 рота палашниковъ и 1 рота конныхъ гренадеровъ) и 1 рота выборныхъ солдатъ; артиллерія изъ 6 фальконетовъ, 6 мальы и 1 большой мортиры; саперы и инженеры. Съ другой стороны, подъ командою Бутурина, дѣйствовали старья войска — стрѣльцы и солдаты (9).

Все приведенное изъ писемъ современниковъ Петра достаточно указываетъ на его могучую дѣятельность въ обученіи нашей арміи. Войско было готово. Надо было испытать его. Всѣдствіе этого явилось желаніе загладить неудачи прежнихъ крымскихъ походовъ. Петръ понималъ безполезность походовъ въ Крымъ, такихъ походовъ, которые, пѣя главною цѣлью разгромъ татарской орды, только разстраивали и утомляя русскую армію, такъ какъ разбить татары снова соединились, снова представляли изъ себя армію, за которую приходилось безцѣльно гониться по выжженнымъ необо-
зрильными степями. Петръ прекрасно понималъ, что, только владѣя Чернымъ моремъ, онъ будетъ въ состоянии, угрожая самому Стамбулу, заставить турокъ и татаръ соблюдать договоры и уважать неприкосновенность границъ Русскаго государства. Но для того, чтобы владѣть Чернымъ моремъ, намъ нужно былъ флотъ, намъ необходимы были устья Днѣпра и Дона. На устьяхъ Днѣпра были построены турками двѣ крѣпости на берегу Днѣпра — Асканій-Ордекъ и Асканій-Лубно. Устья же Дона были заняты Азовомъ. Петръ рѣшилъ сначала овладѣть Азовомъ, чтобы дать возможность выхода въ море строившемуся на Воронежской верфи флоту. Желая облегчить покореніе турецкой крѣпости, Петръ старался отвлечь вниманіе непріятеля въ другую сторону и нагрянуть на Азовъ внезапно съ лучшими сиоными войсками. Съ этой цѣлью, въ началѣ 1696 года былъ объявленъ походъ въ Крымъ, но ни слова не упомянуто объ Азовѣ. Затѣмъ, по старому обычаю, съ постельнаго крѣйцитет объявлено всѣмъ ратнымъ людямъ, чтобы они собрались въ Вѣлгородѣ и Сѣвскѣ къ боевой Борису Петровичу Шереметеву, для пройдисла надъ крымскими ханомъ. По первому поддѣшному корму, обѣлгородская армія, изъ ратныхъ людей стариннаго московскаго устройства, въ числѣ 120 тысячъ, двинулась къ Днѣпру (10).

Войска же вновь обученные, полки-дивизионъ, въ числѣ 31 тысячи человѣкъ, были назначены подъ Азовъ. Начальство надъ войсками поручено тремъ генераламъ, изъ которыхъ каждый имѣть свой полкъ-дивизионъ (11): генералъ Автономъ Михайловичъ Головинъ—полкъ изъ Преображенскаго Ю. А. фонъ-Менгдена, Семеновскаго Чамберса и шести стрѣлецкихъ полковъ, всего до 7 тысячъ человѣкъ; генералъ Францъ Яковлевичъ Ляфортъ—полкъ изъ шести солдатскихъ и стрѣлецкихъ полковъ, всего не меньше 13 тысячъ человѣкъ; генералъ Петръ Ивановичъ Гордонъ—полкъ изъ Бутырскаго, солдатскихъ Томаса Юнгера, Олимпія Юренева, Якова Бана, Якова Гордона и 7 стрѣлецкихъ полковъ, всего до 9,393 человѣкъ.

Полкъ-дивизія Гордона былъ назначенъ въ авангардъ и въ апрѣлѣ собрался въ Тамбовѣ. Въ концѣ этого мѣсяца Гордонъ двинулся къ Азову. Перейдя на правый при Донѣ, онъ прошелъ къ Северной Донецкъ, 27-го июня прибылъ къ курганамъ, съ которыхъ открывался Азовъ. 1-го июля постѣдовано обложеніе крѣпости полкомъ Гордона, который располагался прямо противъ южной стороны, а 3-го числа открыты первыя траншеи и заложены контру
и циркумвалационная линия. Лефорт со своими войсками занял місто вліво, а Головин, при полку котораго находился царь,—право отъ Гердона. Гердонъ, на которомъ было возложено производство осадныхъ работъ, устроенъ мортирный и пушечный бата- ренъ, дѣйствіемъ ихъ причинялъ большой вредъ осажденнымъ, въ свою очередь, сильно тревожившимъ русскихъ частями вылазками. 14-го и 16-го чиселъ были заняты двѣ отдѣльныя башни, или каланчи, построенные турками по обоимъ берегамъ Дона, для предосторожности отъ казачьихъ лодокъ. 5-го августа былъ произве- денъ приступъ съ сухаго пути и со стороны рѣки, но безъ успѣха. Между тѣмъ, однихъ отрядъ войска былъ переправленъ за Донъ, для устройства батарей противъ сѣверной стороны города. 2-го сентября Гердонъ заложилъ на контр-эскарпѣ ложементъ и затѣмъ началъ устраивать мину подъ крѣпостными валомъ; но неудачный взрывъ ея принесъ болѣе вреда осаждавшимъ, нежели осажден- нымъ. 15-го сентября, на другой день послѣ этого несчастнаго случая, турки подорвали высокий валъ, выведенный передъ крѣпостью со стороны Головина, и, такимъ образомъ, заставили всѣ Гердоновы работы во рву. Вскорѣ былъ произведенъ другой, оный-таки неудачный, взрывъ мины у Головина, стопоривъ значи- тельной потери съ нашей стороны и поселвший страхъ во всѣмъ войскахъ. Обнаружившись недостатокъ въ продовольствиѣ и прибли- женіе осенняя заставили русскихъ начальниковъ, вопреки мнѣнію Гер- дона, рѣшиться еще разъ на общий приступъ. Онь былъ произве- денъ 25-го числа, но оный безъ успѣха, и положить конецъ осадѣ.

Несогласія между начальниками, недостатокъ въ опытныхъ инженерахъ и искусныхъ артиллеристахъ, буйство и неповиновеніе стрѣльцовъ, неопытность солдатскихъ полковъ, неначалие, наконецъ, флота, который могъ бы преградить подвозъ продовольствія оса- ждаемымъ,—вся эти причины, вмѣстѣ съ наступившія непогодою, принудили царя, великаго духомъ, но еще не имѣвшаго опытности, отложить покореніе Азова до слѣдующаго года. Вслѣдствіе этого 2-го октября осада была снята, и войска пошли обратно въ Россію, за исключеніемъ трехтысячаго отряда, оставленнаго для содер- жанія гарнизона въ отнятыхъ у турокъ двухъ каланчахъ. Эти двѣ каланчи, для большей безопасности, еще во время осады, были обнесены земляными окопами, такъ что изъ нихъ получились два прочныхъ укрѣпления (12).

Петръ, отступая отъ Азова, не отказывался отъ покоренія этой крѣпости: онъ думалъ въ слѣдующемъ году приступить къ осадѣ материала для истории русской армии.
Азовъ съ большою обдуманностью и искусствомъ, нежели въ своей первоначальной форме. Между тем, турки, отразивши наше армію и не ожидая, чтобы русскій царь пришелъ къ нимъ вторично, ограничилась только поправкой быстроты себѣ поврежденныхъ батарей и очисткой рвовъ, и были до такой степени безопасны, что рейвы и насыпи, гдѣ мы вели свои апогеи къ крѣпости, а равно батареи оставались въ такомъ же положеніи, какими мы ихъ оставили въ прошломъ году. Пока турки бездѣйствовали, у насть уже спаряжалось сухою пустынное войско. Не прошло и недѣли по возвращеніи царя изъ похода, какъ всѣ въ ратныхъ людяхъ «сказана вновь служба подъ Азовъ».

Въ составъ арміи назначено до 75 тысячъ человѣкъ, въ числѣ которыхъ находились 38 тыс. человѣкъ солдатскихъ полковъ. Къ этому походу составъ полковъ-дивизій нѣсколько измѣнился. Такъ какъ адмиралъ Леворъ получилъ отдѣльный отрядъ изъ трехъ полковъ своего полка-дивизіи, то стрѣлецкіе и солдатскіе полки, прежде бывшіе въ его полку-дивизіи, перешли въ полкъ генерала Автонома Головина. Такимъ образомъ, получились два полка-дивизіи: Гордона въ 13,748 человѣкъ и Головина въ 13,429 человѣкъ; кроме того, пѣшій полкъ Леворта въ 4 тысячи человѣкъ. Для образования третьего полка-дивизіи было нарьжено изъ Вѣлгородскаго разряда десять солдатскихъ полковъ, которые и поступили подъ началоство генерала Ригемона (13).

Благодаря Рубану, составившему въ 1773 году описание этого похода, мы находимъ подробнѣйшія о составѣ каждого полка-дивизіи (14):

I. Генерала Петрова полку Ивановича Гордона.
Солдатскіе полки: Бутырскій (или 1-й Московскій) . . 960 человѣк.
Александръ Ливестона . . . . . 1,025 »
Томасъ Юнгера . . . . . . 1,025 »
Ивана Дельдена . . . . . . 1,025 »
Якова Гордона . . . . . . 1,025 »
Карлуся Иванцкаго . . . . . 1,000 »
Юрія Буша . . . . . . 1,000 »
Ивана Врѣдъ . . . . . . 1,000 »
Ефима Крѣйкъ . . . . . . 1,000 »

Всего 9 солдатскихъ полковъ, въ 9,060 человѣкъ; кромѣ того, 7 стрѣлецкихъ полковъ: Острямной, Колзакова, Чориаго, Елчанинова, Кривцов, Протопопова, Сухарева, въ 4,688 человѣкъ.

II. Генерала Автономова полку Михайловича Головина.
Солдатскіе полки: Преображенскій Ив. Чамберса . . 775 человѣк.
Александръ Шарфа . . . . . 1,001 »
Вилема фонь-Дельдена ... 1,000 чел.
Алексья Дейдота ... 1,000 »
Каспера Гулица ... 1,000 »
Ивана Трейдена ... 1,000 »
Владислава Сербица ... 744 » *)
Вилема Лексина ... 1,000 »
Юрия Абрама ... 500 »

Всего 9 солдатских полков, вт 8,520 чел.; сверхъ того; 6 стрѣлческихъ: Озерова, Чубарова, Воропцова, Сухарева, Гундерт-марка, Батурина, вт 4,909 человѣкъ.

III. Генерала Карлука полку Андреевича Ригемона.
Солдатские полки: Карлука Ригемона ... 1,696 чел.
Давида Мейпь ... 1,650 »
Григория Янковского ... 1,550 »
Юрия Министермана ... 1,570 »
Ивана Мевса ... 1,617 »
Ирика фонь-Вердина ... 1,548 »
Емельяна Шлюпенбаха ... 491 »

Всего вт полку 7 солдатскихъ полковъ вт 10,299 человѣкъ.

IV. Адмирала Францова полку Яковлевича Лефтора.
Солдатские полки: Алексья Бюста ... 4,000 чел.
Петра Аничкова ... 1,017 »
Ѳедота Толбугина ... 491 »

Каждый полкъ имѣть полковника, подполковника, двухъ майоровъ, 5—9 капитановъ, 8—10 поручиковъ, 8—10 прaporщиковъ, квартирмистра, адъютанта, обознаго и отъ 500 до 1,700 рядовыхъ солдатъ **). Полки состояли изъ солдатъ одного города или изъ разныхъ городовъ, даже изъ шпорцевъ, татаръ, которые въ этомъ походѣ большую частью переѣзжали къ туркамъ (16).

Интересны выписки изъ дневника Гордона, показывающія, какъ русскіе полки подготовливались къ походу. 10-го января. Гордонъ произвелъ ученье (musterte) въ Москвѣ Стрельниному полку съ «его боярами» (mit dessen bojarine); 11-го числа учить Жукова и Титова полки; 13-го присутствуетъ на обучениѣ Кроивковымъ, Обуховымъ, Канустинымъ и Сухаревымъ своихъ полковъ; 14-го обучаетъ въ Москвѣ прочихъ стрѣльцовъ; 16-го повѣряетъ спаряженіе пяти

*) На 57 странѣ у Рубана названъ Влад. Корбимомъ.

**) Подробный составъ по полкамъ помѣщенъ въ примѣчаніи 15-мъ къ настоящей главѣ.
выборных и четырех рязанских (Rayskyes) полков; 23-го идет на Бутирки, где обучает новобращенных в солдаты холопов, бывших вследствие объявления свободы, от своих господ; 4-го февраля отсылает около 600 человек в стрельцкий приказ, для пополнения стрельцких полков; 6-го осматривает больных и престарелых солдат; 7-го распоряжается о приведении к присяге новоприборных солдат; 8-го покупает красную и бическую тафту для 10 знаком Бутирского полка; 10-го покупает синий, желтый, черный и бальный пикталь для 40 знаков тамбовских полков (Ливестона, Томаса Юнгера, Дельдена и Гордона); 24-го заботится о приготовлении 20 знаков для двух низовых полков (Иваньскаго и Юрьи Буша); 26-го пишет полковнику Ливестону о назначении ему похода к Воронежу; 1-го апреля заботится о 8 тысячах ручных гранат с трубками.

Из всего приведенного можно замечать, что приготовление к войне со Польшей в 1700 году и последовавшая тогда реорганизация армии вовсе не были невиданными на Руси днем, а были только повторением прежнего.

Все приготовления были сдѣланы, и войска выступили в полный путь к Азову. Сборными мѣстами для войскъ назначены Валуйки и Тамбовъ. Главное начало ихъ надвѣй было собраніе войскъ, въ которомъ было боярину Шену, а надъ флотомъ—де-Лима и де-Лозьера. Между тѣмъ, какъ царь послѣднимъ снаряжалъ въ Воронежъ суда, Гордонъ 16-го мая началъ обложеніе крѣпости, а 21-го казаки потребили прибывшійся къ Азову турецкій флотъ, чѣмъ линия гарнизона значительнаго подкрѣпленія. Вскорѣ послѣ этого числа осаждавшихъ было увеличено еще 16,000 малороссійскихъ казаковъ, посланныхъ гетманомъ Мазепою. Они расположились въ укрѣпленномъ лагерѣ, примкнутомъ къ циркумвалационной линии, между правымъ ея флангомъ и среднююю; лѣвые ихъ, подъ берега рѣки, заняли мѣсто доиски казаки; правые, между контрѣ и циркумвалационными линиями—главный лагерь Шена; вѣчно отъ него—диѳизія Ригемона; еще лѣвѣе—диѳизія Головина, а вправо—диѳизія Гордона. Проливные дожди и частыя наводненія причиняли немало невзгодъ русскимъ, которыхъ, по-прежнему, часто тревожили вылазки гарнизона, изъ особенностей, нападенія 60,000 татарскаго войска, приведшаго крымскаго султаня Нурединова и стоявшаго лагеремъ къ югу отъ Азова, за рѣкою Кагальницкаго. 10-го и 24-го июня крымцы произвели смѣлый атаки на осаждавшихъ и, только послѣ жаркаго боя, были прогнаны
назадъ. 14-го июня мы неожиданно узнали о прибытии къ Азову турецкаго флота, состоящаго изъ шести большихъ кораблей съ 4,000 десантнымъ войскомъ; для отраженія десанта, на царскомъ советѣ было рѣшено занять построенный въ минувшемъ году противъ Азова городокъ четырьмя солдатскими полками: Томаса Юнгора, Андрея Шарфа, Виліма фонъ-Дельдена и Александра Ливенштона, подъ начальствомъ послѣдняго. Между тѣмъ, прибыли иностранцы инженеры, минеры и артиллеристы, по совѣту которыхъ были сдѣланы нѣкоторые перемѣны въ размѣщеніи батарей. Но 17-го июля 11/2 тыс. казаковъ самовольно ворвались въ крѣпость и заѣли въ двухъ бастіонахъ. Генералъ Гордонъ, пользуясь этимъ неожиданною обстоятельствомъ и нѣмъ въ готовности три мины, предложилъ рѣшительный штурмъ; но осажденные, не рѣшились долго сопротивляться, пользуясь въ продвѣйствіи и потерявъ всю надежду на помощь со стороны моря, 18-го июля сами сдались на капитуляцію. Гарнизонъ, въ числѣ 3,700 человѣкъ войска и 5,900 гражданъ, былъ перевезенъ на рѣку Кагальникъ, а побѣдители напали на укрѣпленіяхъ 136 орудій и большой запасъ пороха, снарядовъ и оружія. Вскорѣ сдѣлась крѣпость Лютенъ, при устьѣ самого сѣвернаго рукава Дона. Взятая крѣпость была приведена русскими въ оборонительное состояніе; были возведены новые укрѣпленія; въ крѣпости оставили, на случай прихода турокъ, гарнизонъ, подъ начальствомъ стольника князя Петра Львова, изъ шести солдатскихъ полковъ: Алексія Бюста въ 1,009 челов., Ивана Дельдена въ 1,105 челов., Ивана Трейдена въ 500 челов. и Ивана Мевса въ 1,013 челов.; кроме того, четыре стрѣлецкихъ полка (17).

Мы не знаемъ, когда эти солдатские полки были смѣшены и возвращены на прежнія квартиры. Одно несомнѣнно: эти полки смѣшены. Такъ сохранилось указаніе, что въ 1698 году оставшись, вѣстѣ со солдатскими, четыре стрѣлецкихъ полка были смѣшены другими шестью стрѣлецкими, а прежнѣе четыре передвинуты на литовскій рубежъ, въ Великія Луки (18).

Такимъ образомъ, уже въ 1696 году мы встрѣчаемъ полки Ивана Дельдена, Томаса Юнгора, Юрія Буша, Ивана Трейдена, Ивана Мевса и др. Черезъ четыре, вѣрѣ, черезъ три года, мы снова встрѣтились съ этими полками въ походахъ Петра, но теперь они уже называются во всѣхъ хроникахъ полки не «солдатскими», а «пѣхотными». Постараемся выяснить ценность препращенія «солдатскихъ» полковъ въ «пѣхотныхъ», при реорганизаціи русской арміи Петромъ Великимъ.

Немедленно по возвращении изъ похода, Петръ снова началъ производить ученье своимъ «солдатскимъ» полкамъ. Главными помощниками государя по устройству армии были генералы Патрикъ Гордонъ и Автономъ Головинъ. Производилось переформирование армии и даже составление новыхъ полковъ. Тахъ, въ сказкъ Вѣлгородскаго полка мы находимъ: «вѣлгородской пѣхотной полкъ состоялся въ регулярной службѣ по указу его царскаго величества и по разбору господина генерала Автонома Михайловича Головина въ прошломъ 205 году (т. е. въ 1697) изъ гвардии изъ Преображенскаго и Семеновскаго полковъ, а въ дополненіе придано было и новонаборныхъ солдатъ, которые или волею въ службу и оной полкъ состоялся 3-хъ батальоновъ» (1). Гордонь заботился о заготовленіи бляхъ для гренадерскихъ шапокъ: слѣдовательно, возникали роты гренадеръ *, но, кажется, сначала только въ первыхъ полкахъ полковъ-дивизиій (2).

Даже во время пребыванія заграницею Петръ не оставлялъ заботъ по устройству полковъ. «Minhet», писалъ онъ въ 1698 году изъ Дерфурта Апраксину: «пишете ваша милость, о паймѣ солдатъ, и въ томъ изволите приложить тщаніе; а что если не

*) Еще въ 1687 году, при крымскихъ походахъ, Гордонъ предлагалъ при каждомъ полку учредить роту гренадеръ для метания гранатъ, и непробовать, нельзя ли бросать гранаты изъ дробовиковъ. (Устяловъ, I, 219).
находит русского языка, веліком, которые и не знают языка, напишем, и в том которые написы тѣм быть такъ; а есть ли которых сие писмо до найти застанет, напишем не вели, потому что здѣшнєе гораздо лучше и не принцъ шведамъ, и достать—ихъ можно сколько надобно, здѣсь ради ученическаго мира, а втъ шведской землі веліко напишем только для языка русского, а не для того, что здѣсь добыть нельзя (3).» «Понеже син барберы (которые тѣбѣ вручать сие письмо) искал себѣ службы ради ученическаго мира Европы, того ради приняты суть въ службу московскую»... «имена тѣмъ барберамъ: Матеусъ, Белендорфъ, Янъ-Бекъ, Макъ (4).» Насколько усиливо производилось пополненіе полковъ, видно изъ дневника Гордона: въ июлѣ 1697 года въ трехъ тамбовскихъ полкахъ состояло 2,412 челов., а втъ апрѣлѣ 1698 г. въ нихъ, не смотря на то, что втъ октябрѣ билось около 400 солдатъ, находится уже 4,500 челов. (5).

Такимъ образомъ, въ 1699 году, ко времени общей реорганизаціи арміи Петромъ, мы имѣли два полка-дивизіи: 1-й генерала Головина, втъ полковъ Преображенскаго, Семеновскаго, Шарфа, Виліма Дельдена, А. Дейдюта, Каспара Гулиса, Ивана Трейдена, Владиміра Сербина, Виліма Лескина, Юрія Абраама, всего изъ девяти солдатскихъ; 2-й генерала Гордона *)—Бутырскій въ 1,000, бывшій Липецонъ, Томаса Юнгера, Якова Гордона, всѣ три въ 4,500 чел.; Иванцика, Юрія Буша и Ивана Вреде **): да еще возвращались изъ-подъ Азова его же полка-дивизіи полки Ивана Дельдена и Ефима Крейгга (6). Затѣмъ не входили втъ составъ полковъ-дивизій бывшіе втъ составѣ Лейфортскаго отряда полки Бюста, Аничкова, Толбутина. Кроме этихъ двухъ полковъ-дивизій, находились болѣе или менѣе обученные солдатскіе полки изъ Вѣлгородскіемъ разрядѣ и во многихъ другихъ городахъ государства; этихъ послѣднихъ реорганизація 1699 года не коснулась, по послѣ паревскаго пораженія, какъ мы увидимъ потомъ, они были потребованы на «государеву службу» и участвовали во всѣхъ послѣдующихъ походахъ Петра.

Въ 1698 году вспыхнулъ послѣдній стрѣлецкій бунтъ. Петръ послѣднимъ изъ-за границы домой. Всѣдѣ затѣмъ были уничтожены почти всѣ московские стрѣлецкіе полки. Изъ передвиженій

*) По вѣдомости отъ 15 апреля 1698 г. (Tagebuch Generals Gordon).
**) Эти три полка Гордонъ именуетъ: wagische 500 Mann, tscha-rundnische—190 M. und wjatkische—1,177 M.
стрельцов изъ Москвы на рубежи и назначение ихъ въ гарнизоны крѣпостей можно заключить, что Петръ не считалъ стрѣльцовъ, "отборныхъ" войскомъ, а полагалъ основою своей арміи солдатскіе полки. Бунтъ только ускорили ихъ паденіе; но вовсе не былъ причиною ихъ уничтоженія. Безъ него они сами союзомъ, съ теченіемъ времени, ли превратились бы въ солдатскіе полки, что, какъ мы увидимъ, и произошло съ уцѣльвшими стрѣльцами полками, или же, мало-по-малу, были бы "скасованы", но выраженію Петра Великаго.

Послѣ кровавыхъ казней, произведенныхъ падб бунтовавшими стрѣльцами полками, Петръ предпринимал преобразованіе "солдатскихъ" полковъ, имѣя главной целью учрежденіе "прямаго регулярнаго войска", но видѣнныя имъ за границею образцамъ.

Здѣсь изслѣдованіе реорганизаціи русской арміи стакновится съ баснословнымъ сказаніемъ о томъ, какъ образовывались потѣпныя; какъ появился "первый" русскій солдатъ, Бухвостовъ; какъ приводили ежедневно "тысячами" рекрутъ въ село Преображенскіе, какъ самъ государь дѣлялъ имъ строи и по именимъ ихъ списками распредѣлялъ ихъ по полкамъ; какъ въ "три мѣсяца" была организована 32-тая тысячиная армія, вполнѣ регулярная, а затѣмъ черезъ мѣсяцъ уже выступила въ походъ.

Конечно, придавая слову "рекрутъ" его нѣкоторое значеніе, пришлося поискать и указа "о рекрутомъ наборѣ". Вѣ Полновъ Собраніи Законовъ его не нашли, а нашли въ запискахъ Желябужскаго, но, къ несчастью, этотъ указъ не помѣченъ годомъ; указъ, однако, о наборѣ былъ необходимъ; поэтому-то его и приурочили къ 1699 году и назвали указомъ о "первомъ рекрутскомъ наборѣ.

Между тѣмъ, въ дѣйствительности, этотъ указъ не былъ какъ вымытъ явлениемъ въ исторіи нашей арміи: подобные же сборы даточныхъ людей, монастырскихъ служекъ и боярскихъ холоповъ, встрѣчались и при Михаилѣ Тедоровичѣ; шансъ не могли пополняться солдатскіе полки. Настоящій указъ, помѣщенный въ запискахъ Желябужскаго, не можетъ быть отнесенъ къ ноябрю 208 г., т. е. къ 1699-му, потому что Корбѣ, вѣдѣмый изъ Москвы въ июлѣ 1699 года, уже упоминаетъ о намѣреніи царя набрать 60 полковъ (7). Дальше: въ "Гисторіи Свейской войны" сказано, что формирование полковъ началось еще съ керченскаго похода, бывшаго въ концѣ 1698 года. Затѣмъ самъ Петръ Великій говоритъ, что въ сраженіи подъ Нарвою, въ ноябрѣ 1700 года, "солдаты всѣ
двоelьтнйe сутъ были рекруты» (8); уже изъ этого одного ясно видно, что они начали обучаться «по новому» въ 1698 г. Кроме того, въ самомъ указѣ, относимомъ къ ноябрю 208 г., говорится о сборѣ «для опасения турецкій войнъ», и встрѣчается фраза: «а на сей великанъ государя указъ 207 году»... (9). Все это, вмѣстѣ взятое, достаточно выясняется, что указъ этотъ долженъ быть отнесенъ къ 207 году, т. е. къ 1698-му.

Такимъ образомъ, въ ноябрѣ 207 года государь указалъ собирать со всего государства людей даточныхъ: «съ владѣльцевъ, духовныхъ отъ 25 дворовъ, съ свѣтскихъ отъ 30 до 50,—по одному человѣку; кроме того, велѣлъ прибирать монастырскихъ служекъ, копоховъ, бохрскихъ холоповъ и представлять ихъ на смотры въ Преображенское, изъ ближнихъ вѣсть къ 1-му декабрѣ, изъ дальнѣй—къ концу января. Въ то же время по Московскѣ кликинули кличь, чтобы всѣ люди больныя, желавшие поступать въ службу, записывались въ Преображенскомъ; имъ обѣчано жалованье по 11 руб. въ годъ съ хлѣбными и кормовыми запасами и съ винными порциями во время похода, паравѣй съ преображенскими и семеновскими солдатами; всѣмъ имъ сказано, что «будутъ написаны въ московскихъ полкахъ въ солдатѣхъ (10).»

Всѣ эти мѣры, ковечно, не могли доставить составъ для 30 тысячной арміи. Неизбѣжно, въ составѣ ея должны были войти солдатскіе полки полковъ-дивизій Автонома Головина и Патрика Гордона. Эти полки должны были «по разбору» обраться въ кадры, а затѣмъ быть пополнены. Сопоставляя показанія современниковъ этой реорганизации арміи, мы видимъ, что сначала всѣ полки были разведены поротно (11), и каждый иноземецъ-полковникъ получилъ по 200 человѣкъ солдатъ для обучения (12). Вмѣстѣ съ тѣмъ, по царскому указу (13), вытребованы были изъ остальныхъ солдатскихъ полковъ наилучшіе подполковники и майоры. Большинство офицеровъ, присланыхъ въ роты, по наряду Иноземнаго приказа, оказались ни къ чему ненособными: многіе были «гуляды великие», а другіе, какъ ни были съ ними Головинъ, «и за мушкетъ не умѣли взятся» (14). Царь частью разжаловалъ ихъ, частью исключилъ ихъ изъ службы, въ особенности всѣхъ полицей и пивоваровъ; вмѣсто иноземцевъ повелѣнно прибирать въ «нарочатье люди» русскіхъ. Всѣмъ за тѣмъ изъ разряда были посланы грамоты въ города, съ повелѣніемъ всѣмъ стольникамъ, стряпчимъ и жилицамъ «шатать къ Московѣ». «Стольники, которые были на Московскѣ, явились генералу Автоному Михайловичу Голо-
вину и быть смотръ, и послѣ смотра генераль сказалъ, которые явились на смотрѣ, что они учимся пѣхотному строю на житномъ дворѣ у кого есть свое ружье, фузенъ, или пищалъ, а у кого нѣть, тѣ-бы брали въ Преображенскому государево ружье и явились на потѣшномъ дворѣ генералу Автоному Михайловичу мая въ 6-й день; а которые въ деревняхъ, и по тѣхъ бы посылали (16).» «И мая въ 6-й день стольники явились на потѣшномъ дворѣ, и генералъ всѣхъ пересмотрѣлъ и всѣхъ становить шеренгами, и прочиталъ по артикулу съ начала два тенга и всѣй сказать, чтобы къ учению были на житномъ дворѣ: маіа въ 7-й день, и съ того числа пошли на житномъ дворѣ стольниковъ учить (17).» «А въ 13 числѣ по указу великаго государы бѣли стольники въ Преображенскомъ на учени.» «Мая въ 17-й день, вѣлѣнъ было стольникамъ къ учению въ старое Семеновское, и тамъ было учение, и въ то время тутъ изволилъ быть великій государы, и съ того числа пошли учить всѣ въ старомъ Семеновскомъ (18).» «А приѣзжихъ стольниковъ и стряпчихъ и жильцовъ, которые высланы по грамотѣмъ къ Москвѣ, и тѣхъ на постельномъ крялыѣ смотрѣли генераль, молодыхъ отбирали въ сѣни передъ грановитою, а старыхъ ставили особь статией. И старикамъ, и которые по смотрѣ не годились вѣлѣнъ идти по деревнямъ. А выбраннымъ вѣлѣнъ приносить сказки въ разряды сколько за кѣмъ крестьянскихъ дворовъ; оданы по генеральству въ учении (19).» Конечно, всѣ эти высланные стольники и стряпчіе старались всѣми силами уклониться отъ службы въ солдатскихъ полкахъ. «И въ то же время, говорить Желябужскій, стольники, которые написаны были въ пѣхотѣ, дачи давали ему (окольничему С. Ив. Языкову) велѣніе за то, чтобы ихъ имени на пѣхоты взять и послать къ хлѣбнымъ запасамъ для нѣму, и по ихъ дачѣ и по хотѣлъ что дѣлано.» И тутъ дѣйствовали взятки. Но иногда приходилось стольникамъ платиться. «Июня въ 28-й день, продолжаетъ Желябужскій: въ Преображенскомъ Богдану Михайлову сыну Теляшову учению наказанье битъ кнутомъ за то, что отбиравъ отъ пѣхоты строю.»

При такихъ условіяхъ обученіе подвигалось плохо. Головицъ пишетъ Петру: «брать Одорѣ Алексѣевичъ бычашиаетъ 20 казиктовъ, 20 поручиковъ, 20 иранорцинковъ; у насть начальны люди еще не научились свой чинъ знать... Иранорцинковъ Хмѣлевскаго и Пухорта новоль отъ полку отставитъ для того, что они
дьяла своего не знают: гуляки великие и в строю многажды были троство биты (20).»

Въ апрѣлѣ 1700 года роты были снова сведены въ «тысячные» полки (21); оставалось пополнить въ нихъ некомплектъ офицеровъ. И вотъ «июня въ 25 день въ старомъ Семеновскомъ по указу великаго государя приѣзжали генералы Автономъ Михайловичъ Головинъ да Адамъ Адамовичъ Вейде да князь Никита Ивановичъ Репинъ и смотрѣли стольниковъ, которые были въ учении пѣхотнаго строю, и разбирали на три стороны, и тѣ три доли по роспискѣ имѣть ихъ досталось всякому генералу по семьдесят человекъ, и всякой генералъ своимъ государемъ указъ сказалъ, гдѣ кто написанъ тутъ и быть (22).»

Переформированные солдатские полки были названы, по старому, по фамилямъ ихъ полковниковъ и сведены въ два генеральства: Автонома Головина и Адама Вейде. Для образования третьего генеральства, въ низовье города былъ посланъ князь Никита Репинъ съ Вутырскимъ полкомъ; принявший же во внимаѣtie то, что въ июнѣ 1700 года онъ получилъ также 70 стольниковъ, у Репина должны были находиться кадры для другихъ полковъ, которые приходилось ввести въ составъ полковъ, невошедшихъ въ два генеральства. Однако, ровно ничего неизвѣстно о томъ, сколько ему было поручено набрать полковъ. Въ журналахъ Петра Великаго сказано: «побѣ въ списокѣ шестаго чернѣния находится приписка государевою рукою на полѣ: тако: «которыхъ вѣльно ему набрать (число написать)»; слѣдственно, если бы въ ту время могли какоеѣдневное свѣдѣние о семь сказать, то бы, конечно, не оставили послѣ такого повѣщенія сіє число написать (23)». Знаемъ только, что имѣ приведено въ Новгородѣ десять солдатскихъ полковъ.

Въ началѣ было предположено составить первые два генеральства изъ 18 пѣхотныхъ и двухъ драгунскихъ полковъ, собранныхъ изъ рейтаръ. Потомъ это предположение всѣсколько измѣнилось, и генеральства получили всѣсколько иной составъ.

Сопоставимъ росписаніе полковъ-дивизій за 1696 годъ съ генеральствами 1700 года (24).

| Полкъ генерала Автонома Михайловича Головина: | Генеральство генерала Автонома Михайловича Головина: |
| Преображенский полкъ. —— чел. | Преображенский полкъ. —— чел. |
| Семеновский полкъ. —— » | Семеновский полкъ. —— » |
| А. Шарфа . . . . 1001 » | Иваницкаго . . . . 1308 » |
| В. Дельдена . . . . 1000 » | Девсона . . . . 1286 » |
Следовательно, генеральство Головина сохранило даже число п'яхотных полков его же прежнего полка-дивизии. Посмотрим другой полк-дивизию, бывшей Гордона и превратившейся в генеральство Вейде, так как Гордон умер в самом начале реорганизации.

**Полк генерала Петра Ивановича Гордона:**
- Бутырский (1-й Моск.). 960 чел.
- А. Ливестона 1025 » В. Шведена 1306 »
- Т. Юнгора 1025 » Т. Юнгора 1185 »
- Ив. Дельдена 1025 » Ивана Дельдена 1205 »
- Я. Гордона 1025 » А. Гордона 1079 »
- К. Иваницкаго 1000 » В. Дельдена 1195 »
- Ю. Буша 1000 » Ир. фонъ-Вердена 1181 »
- И. Вреде 1000 » Н. Балка 1187 »
- Е. Крейка 1000 » Ф. Балка 1011 »
- Драгунский Гулица 800 »

**Генеральство Адама Адамовича Вейде:**
- Юрія Лима (Лефорта) — чел.
- В. Шведена 1306 »
- Т. Юнгора 1185 »
- Ивана Дельдена 1205 »
- А. Гордона 1079 »
- В. Дельдена 1195 »
- Ир. фонъ-Вердена 1181 »
- Н. Балка 1187 »
- Ф. Балка 1011 »
- Драгунский Гулица 800 »

То же самое число полковъ и въ полку-дивизион, и въ генеральствѣ. Только, вместо Бутырского полка, ушедшаго, какъ известно, съ княземъ Репнинымъ въ низовые города для набора солдатъ въ его дивизию, въ генеральство Вейде вошелъ 1-й полкъ полка-дивизии Лефорта, бывший въ 1696 году полковника Бюста. Передь вторымъ Азовскимъ походомъ, какъ мы уже говорили, полкъ-дивизия Лефорта перешелъ къ Головину, а 1-й полкъ этого полка-дивизии вошелъ въ составъ нѣмскаго отряда Лефорта. Въ 1699 году полкъ этотъ посится уже имя Юрія Лимы.

Третье же генеральство князя Репнина составилось изъ полковъ низовыхъ городовъ, съ присоединениемъ Бутырского полка:
- Каншира Гулица 1100 чел.
- Ивана Буша 1100 »
- Н. фонъ-Вердена 1100 »
- Захарья Кро 1100 »
- Алексѣя Дейдюта 1000 »
Петра фонта-Буковена . . . . . 1000 чел.
Ивана Берпера . . . . . . . . . . 1000 »
Паола Берпера . . . . . . . . . . 1000 »
Ивана Англера . . . . . . . . . . 1000 »

Кромь этих трех генералства, в течение 1700 года князь Трубецким в Новгородѣ переформированы и обучены два солдатских полка Романа Брюса въ 848 человѣка и Ивана Кулона въ 858 человѣкъ; стрѣлцѣскихъ пять: Мирослава Баишева, Федора Баишева, Мартемьяна Сухарева, Семена Стрекалова, Василя Елчанинова (25).

Вѣлгородскій разрядъ былъ распущенъ указомъ Петра 30 октября 1699 года, а съ солдатъ, взятостъ службы, велико было брать на жалованье ратнымъ людямъ по 1 рублю (26). Но, послѣ пораженія подъ Нарвой, государь собралъ полки этого разряда, и ихъ кото рые изъ вихъ существовали и въ послѣдующія царствованія. Къ этому вопросу призыва на службу старыхъ полковъ мы возвращаемся при описании походовъ 1701 года:

Такъ совершалась реорганизаций арміи. Никакого формирования регулярной арміи не было, да и не могло быть, новыми подъ словомъ «формированіе» составленіе новаго, вѣбываваго до этого время войска. Самъ Петръ Великій говоритъ, что регулярная армія началась при Алексѣѣ Михайловичѣ (27). Соловьевъ въ своей «Исторіи Россіи» даже не упоминаетъ о формировавшемъ арміи. Берхъ принесываетъ Алексѣю Михайловичу учрежденіе регулярной пѣхоты и ковницы по венгерскому образцу (28). Кромѣ того, необходимо отдѣлять значимія словъ «формированіе арміи» и «формированіе полковъ». Армія можетъ формироваться, но полки, входящіе въ составъ ея, могутъ существовать уже раньше; можетъ случиться и наоборотъ.

Все, принеденное пами выше, достаточно указываетъ на то, какъ слѣдуетъ смотрѣть на сказаніе о формировавшемъ регулярной арміи въ 1700 году.

Преди полки-дивизіи были превращены въ генералства; число полковъ сохранилось прежнее. Даже переименованіе «солдатскихъ» полковъ въ «пѣхотныхъ», какъ разказываетъ хроника 1852 года, не было, а волки, какъ и прежде, назывались то пѣхотными, то солдатскими; послѣдній эпитетъ чаще всего придавалъ полкамъ самъ Петръ Великій, даже и въ 1706 году (29). Русская регулярная армія не могла родиться отъ потѣянаго Буховостовъ; она существовавала раньше, она зарождалась вѣками, вслѣдствіе историче-
...ской жизни государства. Изъ этой армии нынѣ сохранялось только 17 полковъ, не считая гвардейскихъ, и времена сформированія должно быть, по справедливости, отнесено къ 1642 году, ко времени первыхъ о нихъ и о генералахъ Дольздѣ и Друмондѣ, извѣстных; къ числу этихъ полковъ принадлежитъ и нынѣшній Казанский полкъ *). Даже знамена полковъ остались прежня. Составитель хроники 1852 года говоритъ, что въ 1700 году были даны полкамъ десять цвѣтныхъ знаменъ; между тѣмъ, самъ же признаетъ, что о первыхъ знаменахъ не сохранялось свѣдѣній. Изѣ дневника Гордона мы видимъ, что знамена заготовлялись и издавались полками начальниковъ полка-дивизионъ, а не жаловались на реву. Поэтому, и при переформированіи солдатскихъ полковъ, едва ли могла быть рѣчь о выдачѣ имъ царемъ знаменъ; вѣроятно, что каждый изъ генераловъ самъ, по своему усмотрѣнію, распредѣлилъ по полку знамена переформированныхъ солдатскихъ полковъ. Такимъ образомъ, генеральство Вейде, составленное изъ полка-дивизионъ Гордона, получило знамена, вновь заготовленныя еще 1696 году; знамена эти были: для Бутырского красная съ бѣлыми крестами и бѣлыми съ красными; для полковъ Ливестона, Томаса Юнгора, Ивана Дельдена, Якова Гордона — бѣлые, синяя, желтая и черная съ красными и пурпурными крестами; для полковъ Ивановскаго и Юрия Буша — бѣлые, красныя и

фіолетовья (30). Выше, при перечислении полковъ новыхъ генеральствъ, мы упомянули полки: Ивана Дельдена, въ генеральствѣ Вейде, и Матвѣя Треідена генеральства Головина. Впослѣдствіи изъ этихъ двухъ полковъ образовались нынѣшніе: папы Казанскій, Шлиссельбургскій, Азовскій и Кабардинскій полки. Прежде, чѣмъ перейти къ описанію походовъ этихъ двухъ составныхъ частей Казанскаго полка, мы должны окончательно разсказать о старшинстве полка. Причемъ, необходимо оговориться, что слову «формирование» мы придаемъ значеніе «реорганизаций»; слѣдовательно, не можетъ быть и рѣчи о новыхъ полкахъ. Хроника полковъ 1852 года (31) разсказываетъ про полкъ Ивана Дельдена: «1700. Июня 25-го, при учрежденіи въ Россіи регулярной арміи, взамѣнъ уничтоженнаго войска стрѣльцовъ, генераломъ Вейде изъ 1,206 рекрутъ въ г. Москве сформированъ пѣхотный Ивана фонъ-Дельдена полкъ, въ составѣ 10 ротъ».

Втъ скажке же этого полка читаемъ (32): «1720 году марта де 25-го введеніе Казанскаго пѣхотнаго полку по указу царскаго величества набранъ оной полкъ апрѣля 700 году набору генерала и кавалера Адама Адамовича Вейде въ Москвѣ въ Преображенскомъ изъ людей боярскаго, изъ дворовыхъ, которые шли въ службу царскаго величества волею, а сколько до онаго полку сначала было питать и оберь-офицеровъ, урядниковъ, рядовыхъ и не служащихъ и что котораго числу дано было и лопадей и велкой военной арматуръ и что спропилаго стъ 700 году по 711 годъ, июла по 20 число въ теже прошедший оной полкъ былъ въ 700 году при Нарѣ и въ 711 году при турецкой акціи полковые письма отъ непріятельскихъ людей въ обоихъ отбиты» *).

Такимъ образомъ, извѣстіе 1720 года относить реорганизацию полка къ «апрѣлю 700 года», а новѣйшая хроника говоритъ болѣе опредѣленно, а именно: что это случилось не въ апрѣль, а 25-го іюня 1700 г. Нетрудно замѣтить, что это точное опредѣленіе времени реорганизации вымышлено. Составитель хроники отнесъ это событие къ 25-му іюня только потому, что въ этотъ день, какъ мы уже говорили, произошло въ Москвѣ распределеніе новичъ обученныхъ стольниковъ по генеральствамъ Вейде, Головина и Репи́на. Итакъ, изъ сказки полка Ивана Дельдена мы убѣждаемся,

*) Хроника россійской имп. арміи, сост. кн. Долгорукимъ въ 1799 году, появляетсяъ: «1699. Сформированъ полкъ Вильма-фонъ-Дельдена,—1706 назвали Альтовъ; 1710 перенянованъ Казанскимъ мушкетерскімъ». 
что реорганизация полка (или, по сказке Азовского полка (33), сведения роты в полк) произошла в апреле 1700 года.

Перейдем теперь к другой составной части Казанского полка: к полку Матвей Трейдена—Азовскому, из которого происходит 2-й батальон пятибюшного Казанского полка. Насколько просто и ясно показания сказки Азовского полка, настолько запутаны и сомнительны повествования наших хроник *

Хроника 1852 года объясняет, что 25-го июня 1700 года в Москве, генералом Головиным из 1,000 рекрут сформирован пехотный Матвей Трейдена полк. В 1701 г. назван пяхотным Филипп Карас; затем в 1705 г. пяхотным Апраксин; в 1707—пяхотным Буина, и в 1708 г. переименован в Азовский (34). Между тем, в той же хронике мы читаем: 25-го июня 1700 г. в Москве генералом Головиным, но уже из 1,322 рекрут, сформирован пяхотный Матвей Трейдена; в 1703 г. назван полком Попова и в 1708 г. Шлиссельбургским. Что это? Опечатка? или действительно два полка 1708 года, Азовский и Шлиссельбургский, возникли из одного полка? Но почему же тогда разница в числах рекрут, из которых один и тот же полк сформировался?..

Обратимся к хронологическим таблицам полков (35). Находящий Азовский полк: «25-го июня 1700 г. в Москве, генералом Головиным сформирован пяхотный Ивана Буина полк, в составе 10 рот, и в 1708 году назван Азовским **). Составитель этих таблиц ссылается на журнал Петра Великого и на Полное Собрание Законов. Эти ссылки настолько в хронике, что, кажется, можно поверьте автору хронологических таблиц. Но выслушаем сказку Азовского и Шлиссельбургского полков, тогда мы увидим, что составитель таблиц «не спросился броду, кинулся в воду»...

Сказка Азовского полка: «стоялся азовский полк в Москве, полковником был во оной полк Матвей Иванович сына Трейдена и о состояніи онаго полку с 700 году до 704 году вдо-

*) Хроника кн. Долгорукого, сост. в 1799 г., сообщает лишь только, что «1700. Сформировали пяхотный полк, именовавшийся тогда по шефу, а после назван Азовским мушкетерским».

**) Полная несообразность: полк Ивана Буина, как мы видели, входил в состав генералства кн. Репнина, слайдование, и устроен им, а не Головиным, и в Москве, а в низовых городах. Все высказываемое составителем хронологических таблиц тьём более поражает, что время основания Азовского полка вполне выяснено в сказке этого полка.
мости в'ют, у 704-я января 80 по разд'яленія полку назначь Юрія Ивановича Буша» (86). «1720 году, марта 25-го дня веденіе полку в'хотнаго Шлиссельбургскаго. Состоялся оной полкъ св.,700 году и набирает по указу, царскаго, величества, изъ недорослей и пья-хетстве; и изъ людей боярскихъ, которыхъ или въ вольнищу. И какъ оной полкъ набирать изменивался Трейдина, и при ономъ были изъ поносцевъ полковникъ Матвей Ивановъ, сынъ Трейдина, майоръ Матвей Ивановъ, сынъ Трейдина, А въ 1702 году оной полкъ разд'яленъ на два части *) и называлъ 1-я часть Шлиссельбургской полкъ, 2-я часть Бушевъ полкъ. Это же говорить и авторъ, записанный въ тетрадяхъ Петра Великаго, изданнихъ въ 1774 году. «изъ Трейдина полку были сд'яны Шлиссельбургскій и Бушевъ» (38).

Такимъ образомъ, все сводится въ слѣдующему относительно происхожденія батальоновъ Казанскаго полка: въ апрѣлѣ 1700 года изъ казармы солдатскихъ полковъ, съ добавленіемъ народныхъ изъ людей боярскихъ и дворовыхъ, переформированы, въ Москвѣ, въ Преображенскомъ, генераломъ Вейде солдатской Ивана Виниовича фоктъ-Дельдена, въ составѣ 1,205 человекъ, и генераломъ Голощкимъ солдатскій Матвей Ивановича фоктъ-Трейдена, силою въ 1,322 человекъ. Оба полка состояли, какъ и переформированныхъ, изъ десяти ротъ. Замечено, десять разноцвѣтныхъ, оставались прежними.

Въ «Историческомъ описании одеждъ и вооруженія» говорится, что полки были обмундированы по образцу шиньшней в'хоты, въ суконные кафтаны произвольнаго цвѣта по полкамъ, по большей частию темно-зеленые, длины, почти до колѣй, просторные, одобртые, съ широкими обшлагами, съ карманами на полахъ; по борту кафтановъ напивались мѣдными пуговицами. Подъ кафтанъ надѣвался камзолъ такого же покроя, какъ кафтанъ, только короче, тесные и безъ обшлаговъ. Штаны шились короткіе и застегивались небольшими мѣдными пуговицами. Триповой галстукъ былъ черный или красный. Въ лье чулки; смазные, тупоносые, на толстой подошвѣ башмаки. Сапоги надѣвались только во время похода и для караула. Для защиты отъ непогоды надѣвалась въ накидку сапчна суконная, цвѣтомъ по полку; она шилась въ видѣ короткой шпили, съ короткимъ капономъ, безъ рукавовъ, съ узкимъ отложнымъ воротникомъ. На голову надѣвалась шляпа, черная, шерстяная или пуховая, съ круглой тульей; поля ея, загну-
тый в три угла, обшиваеться по кругу обломымъ шерстянымъ галуномъ. Волосы посыпались длинные, до плечъ, и расчесывались такъ, что они закрываютъ затылокъ. Вооружение полка состояло изъ гладкоствольнаго, съ кремневымъ замкомъ, ружья, или; по-тогдашнему, фузен; башмата; носившагося въ ножнахъ, имѣвшаго видъ длиннаго желѣзного ножа съ острымъ концомъ и лезвиемъ, который насаживался въ деревянный черепъ одного калибра съ ружьемъ; эфесъ его былъ медный или желѣзный. Кожаная патронная сумка носилась у праваго бедра, чрезъ плечо, на особомъ ремнь (39). Но всего вѣроитнѣ; что подобное однообразное обмундирование и снаряжение полки получили впослѣдствіи.

Въ августѣ 1700 г. полки выступили въ походъ подъ Нарвъ, гдѣ, какъ мы видимъ, они понесли пораженіе отъ Карла XII. Но желѣзная воля Петра Великаго сдѣлала ихъ непобѣдимыми, и въ 1709 г.; подъ Полтавою, они уничтожили шведскую армію, считавшуюся въ Европѣ побѣдоносною и живущую традиціями походовъ Густава-Адольфа. Честь сформированія регулярныхъ полковъ принадлежитъ первому царю династіи Романовыхъ, Михаилу Теодоровичу; на долю же Петра Великаго выпало—одушевить ихъ тѣмъ духомъ, тѣми боевыми традиціями и преданіями, которыми живетъ въ настоящее время наша армія.
19-го августа 1760 года, по старому обычаю, на Постельном крёльце была возвышена война со Швецией. Въ указъ, данномъ разряду, сказано, что «великій государь указать за многія не- правды Свейскаго короля и въ особенности за то, что во время государева шестия чрезъ Ригу, отъ рижскихъ жителей чинились ему многія противности и непріятства, идти на Свейскіе города ратныхъ людей въ войну, съ фельдмаршаломъ и адмираломъ Оле- ромъ Автономовичъ Головинымъ. Въ полку его было всѣхъ стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ, московскихъ жилыхъ, кромѣ тѣхъ московскихъ чиновъ, которые писаны въ ученье ратнаго строя. Да съ нимъ же быть на той службѣ генералахъ Автоному Михайловичу Головину, Адаму Адамовичу Вейде и князю Анникитѣ Ивановичу Решину съ нѣкоторыми полками (1)».

Цѣлью похода избрана Нарва; ее предполагалось осадить и взять до прихода шведскаго короля. Нападеніе, назначенная къ войну, со Швецией, состояла изъ трехъ генеральствъ: Головина, Вейде и Решина: Солдатскій полкъ Ивана Дельдена входилъ, какъ выше сказано, въ составъ генеральства Вейде и имѣлъ налицо 986 человекъ, такъ какъ изъ числа парижскихъ 1,205 челов., 219 не явилось. Полкъ же Матвѣя Треядена находился въ генеральства: Головина; налицо въ немъ было 1,122, а 200 челов. не явился въ полкъ при выступлении въ походъ (2). Такое же громадное число неявившихся изъ посланныхъ по ряду было и въ другихъ полкахъ и никого не удивило: это были прежнее «птичики», которыхъ никакая реорганизация арміи не могла удержать въ рядахъ.
полковъ. Съдовательно, роты полка Дельзена имѣли лишь по 98 чел.; а въ ротахъ Матвѣя Треидена по 112-ти. Такъ и образцомъ, паряжено было подъ Нарву 63 тыс., но, какъ полки Репнина, выступилъ изъ Москвы только въ октябрѣ, равно и казаки къ Нарвѣ не поспѣли, а въ генеральствахъ Вейде и Головина, вслѣдствіе «нѣтчичковъ», оказался недочетъ,—подъ Нарву пришло не болѣе 40 тыс. русской арміи (3). Осадная артиллерія отправлена изъ Москвы, Новгорода и Пскова. 22-го августа уже началось выступленіе войскъ изъ Москвы подъ Нарву. 29-го августа изъ Москвы выступили полкъ Ивана Дельзена, подъ началствомъ Вейде, взяты съ прочими полками своего генеральства, а за нимъ, пошелъ, «какъ могъ убраваться», полкъ Матвѣя Треидена, въ генеральствѣ Головина (5). Полки эти, черезъ Тверь, къ Новгороду, затѣмъ, западнымъ берегомъ Ильмена на югъ, до рѣки Мышеги, отсюда, стороной Луги, черезъ Медыко, перешли рубежъ при рѣчкѣ Киньшеньѣ и, вступивъ въ шведскую землю, «переправились»: черезъ Нарову. 1-го октября Вейде, съ полкомъ Ивана Дельзена и прочими пѣтыю, вступили въ лагерь со сторонъ пороговъ, выше города. Полкъ Матвѣя Треидена припѣлъ позже, послѣ цѣнныхъ трудностей; за распутицею и недостаткомъ лошадей и подводъ (7). По мѣрѣ прихода подъ Нарву, войска становились лагеремъ на олвовь берегу Наровы; верстахъ въ 2—3, отъѣздили, принимая боевые фланги къ рѣкѣ, такъ что лагерь растянулся на семь верстъ. На правомъ флангѣ, ниже Нарвы, расположились полки генеральства Трубецкаго и генерал-майора Бутурлина; на лѣвомъ флангѣ, выше Нарвы, начиная отъ пороговъ, сталя Шереметевъ съ пререгулярной конницѣю; ближъ него — генералъ Вейде со своимъ генеральствомъ; въ томъ числѣ и полкъ Ивана Дельзена, а въ центрѣ — Головина, и у него въ генеральствѣ Матвѣя Треидена полкъ. Полки стояли фронтомъ къ западу и тѣломъ къ Нарвѣ, такъ какъ ожидали подхода шведовъ, о которыхъ еще не походдѣ, въ Твери, полученное было известиѳ, что 18 тысячъ скоро нысаться въ Лифляндій. Необходимо было сдѣлать осадою Нарвы.

При Іоаннѣ Грозномъ русские овладѣли Нарвою, и двадцать три года она находилась въ ихъ власти. Въ 1581 году Нарву взята штурмомъ шведами и съ тѣхъ поръ находилась въ рукахъ шведовъ. Укрѣпленія ея состояли изъ двадцати бasteоновъ, обнесенныѣми рвами. Комендантъ крѣпости въ 1700 году былъ полковникъ баронъ Горинкъ. Гарнизонъ состоялъ изъ 1,300 человѣкъ пѣхоты, 200 конницы и 400 гражданъ. Противъ Нарвы, на правомъ бе-
регу, находился Ивангород, построенный при великом государе Иоанне III.

На другой день, по приходу Дельденова полка подъ Нарву, начали возвращать батареи, подъ руководством Галларта, будущего шефа, Дельдена-Казанского полка. Осадные работы затруднялись тьмъ, что соли осаждавшихъ были изъурены сначала безъпризывными дождями, потомъ холодомъ, потомъ, наконецъ, не остаткомъ, съѣстныхъ припасовъ. 26-го октября боевые Шереметьевъ, посланный съ прерогиарной канаверью по револьской дорогѣ, захватывъ плацъ, узналъ отъ нихъ, что въ Везенбергѣ ожидаютъ Карла XII и что за нимъ идетъ армія въ 30 тысячъ человѣкъ. Вслѣдствіе чего на совѣтѣ было рѣшено обнести лагерь циркумвалаціонной линией, съ бастионами на разстояніи 300 шаговъ и реданами. Между тьмъ, 20-го октября начали обстрѣливать крѣпость, чтобы скоро приудить ее къ сдачѣ. Въ ночь на 7-е ноября стрѣльцы ворвались въ Ивангородъ, но на другой день были выбиты. А Нарва, несмотря на бомбардированіе, и на недостаткъ продовольственныхъ припасовъ, не подавала ни малѣйшей надежды на скорую сдачу. Тогда Петръ, желая снѣдлать съ королемъ Августомъ и потропить подвозъ снарядовъ и запасовъ къ Нарвѣ, взялъ съ фельдмаршаломъ Головынымъ, въ ночь на 18-е ноября уѣхалъ изъ-подъ Нарвы, сдавъ командованіе арміею герцогу фонѣ-Кури и оставивъ ему инструкцію.

Въ то время, когда русскіе уже были подъ Нарвой, Карлъ XII прибылъ въ Карлсгань, гдѣ, въ своему изумленію, узналъ о переходѣ русскихъ войскъ черезъ границу. Сейчас же было приказано войску садиться на суда, для отплытия въ Лифляндію. 5-го октября пылеску армія уже высадилась въ Перпой, и дѣсь король узналъ, что русскіе осаждаютъ Нарву, что крѣпость находится въ крайности и что русскіе штурмовыя пальы къ Ревелю; поэтому онъ самъ двинулся съ высадившимися войсками туда же. По дорогѣ король узналъ, что тѣмнѣе Пигагоки заняты неприятелемъ: путь пролегалъ между двухъ отвлеченыхъ утесовъ, по топкому болоту, а за ручьями стояла Шереметьева съ конницей и съ орудіями и прикрывала армію, осаждавшую Нарву. Но, узнавъ о приближеніи Карла XII, Шереметьевъ не рѣшился принять бой, не смотря на крѣпкую позицию, и отступилъ, открывъ дорогу пылеску. У пылеску было много больныхъ, вслѣдствіе трудности быстрого похода въ глубокую осень: страна отъ Пурица до Нарвы была опустошена въ конецъ; войско остановилось на ночь подъ открытымъ
небом; нередко шли проливные осенние дожди; продовольствие было недостаточно, так что обозъ остался в Везенбергѣ, и солдаты все несли на себя. Въ русском же лагерѣ, послѣ отъѣзда царя изъ-подъ Нарвы, неожиданное возвращение Шереметева растимъ утромъ 18-го ноября произвело всеобщее смущение: узнали, что Карлъ XII не далѣе 5 верстъ. Передъ вечеромъ удалить тревогу; герцогъ фонъ-Круи осмотрѣлъ лагерь, велѣлъ поставить впереди его сто человѣкъ для наблюдения, и при парольѣ «Петръъ» и «Москва», отдалъ приказъ: «тишательно во всю ночь ходить дозоромъ отъ одного полка до другаго; если же случится тревога, немедленно донести; послѣ нароля въ лагерь не стрѣлять, идти смертью казнью; половникъ войска всю ночь стоять въ ружьѣ; передъ разсвѣтомъ раздатъ солдатамъ по 24 патрона съ пулами, замѣтивъ ими старые заряды; въ случаѣ тревоги, полковницу артиллеріи Крагену бытъ на главной батарей, а всѣхъ офицеровъ, по сигналу, находиться на своихъ мѣстахъ; передъ солнечнымъ восходомъ всей арміи выстроиться, чтобы видѣть, въ какомъ она положеніи; и, по тремъ пушечнымъ выстрѣламъ; музыкѣ играть, въ барабаны быть, всѣ знамена поставить на ретраншементѣ; стрѣлять же не прежде, какъ въ 20 или 30 шагахъ отъ неприятеля».

Ночь прошла спокойно. Объѣздъ, назначеный главнокомандую-щимъ для дозора, изъ лагеря не былъ высылаемъ; въ шведскій генераль-майоръ Ребингъ, пользуясь ночью темнотою, нѣмѣренъ глубину рва вокругъ ретраншемента.

Рано утромъ 19-го ноября шведы двинулись впередъ и въ 11 часо-совѣ уже показались изъ лѣса на возвышенно Германберга, передъ русскимъ лагеремъ. Король, приказавъ войску строиться въ боевой порядокъ; самъ отправился впередъ, для обозрѣнія мѣст-ности. Шведская армія была такъ малочисленна, что, по выходѣ ея изъ лѣса, герцогъ фонъ-Круи принялъ ее за алангардъ глав-ныхъ силъ неприятеля, скрывавшихся за Германбергомъ, никакъ не предполагая, чтобы король рѣшилъ со столь слабыми силами напасть на сильное войско, защищенное окопами. Въ самомъ дѣлѣ, русскій лагерь былъ обнесенъ высокими валомъ съ брустверомъ, окруженъ глубокимъ рвомъ и огражденъ рогатками съ полисадомъ; на возвышенно, въ центрѣ лини, устроена крѣпость, съ 16-ю орудіями. Но укрѣпленія растянулись слишкомъ на 7 версть отъ деревни Венсклюцы до Юалы, такъ что, по замѣчанію Галларта, и 70 тысячъ человѣкъ было бы недостаточно, между тѣмъ, какъ въ дѣйствительности находилось подъ ружьемъ не болѣе 20 ты-
счасть, да въ арміяхъ сидѣло до 4 тысячъ; поэтому армія, разсѣянная на обширномъ пространствѣ, иногда не могла оказывать сильнаго сопротивленія; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ солдаты стояли болѣе сажени другъ отъ друга; притомъ же всѣ обезсилили отъ стужи и голода (8).

Шведская армія, вступивъ на позицію Германшегера, раздѣлилась на двѣ части: правое крыло, подъ начальствомъ генерала Вининга, было направлено на северную дивизію князя Трубецкого; лѣвое крыло, генерала Реншельда, дѣлилось на два отдѣла: одинъ, генералъ-майора Мейделя, назначался для нападенія на дивизію Головина; другой, полковника Пштенбока, направлялся на высоту близь Гольденгофа. Король, со своими драгунами, шелъ между Мейделямъ и Пштенбокомъ.

Битва началась жестокою канонадою съ обѣихъ сторонъ, продолжавшеюся до 2 часовъ пополудни. Король ждалъ, что русскіе выйдутъ изъ укрѣпленнаго лагеря въ открытое поле; но, видя ихъ неподвижность; послалъ по полкамъ адъютанта съ повелѣніемъ атаковать лагерь. Всѣдѣ загремѣлъ сигналъ: «meth Guds hielp».

Въ то самое время, какъ шведы готовились къ нападенію, подо, до сихъ поръ ясное, вдругъ покрылось тучею при сильномъ западномъ вѣтрѣ; густой снѣгъ съ градомъ ударилъ прямо въ лицо русскимъ, такъ что нельзя было ничего различить въ 20 шагахъ предъ фронтомъ.

Шведы приблизились къ нашимъ линіямъ незамѣтно; быстро заняли ровъ фашинами и пошли на приступъ. Въ четвертъ часа укрѣпленія были въ ихъ рукахъ; наши солдаты стояли вдоль бруствера въ одну шеренгу, пѣрѣдко на разстояніи сажени другъ отъ друга; прочие же были въ резервѣ и, не трогаясь съ мѣстъ, въ свою очередь, ожидали нападеній. Шведы быстро опрокинули ихъ, и всѣобій ужасъ распространялся по лагерю. — «Нѣмы, нѣмы измѣнили!» закричили солдаты и, взято это, чтобы дружнымъ отпоромъ отразить малочисленнаго непріятеля, въ безпорядкѣ ужаса отступили. Въ числѣ первыхъ бѣглецовъ былъ Шереметевъ: онъ кинулся со своей конницей впала чрезъ Нарову, близъ пороговъ, и успѣлъ переплыть, потерявъ; однако же болѣе 1,000 человѣкъ въ волнахъ, уѣхали.

Другіе бросились чрезъ мостъ, на островъ Камергофъ: отъ струнной дыски мостъ разорвался и многие погибли въ Наровѣ. Все обѣжало; только гвардія съ нѣкоторыми полками дивизіи генерала Головина (9), на правомъ флантѣ, и дивизія Вейде, на лѣ-
вомъ, отбивались отъ напора шведской армии. Герцогъ Крун, при видѣ всеблаго бѣгства; въ особенности; при видѣ убійства своихъ, офицеровъ и прислугъ развязившими солдатами, вскрывалъ окружившее: «Es mÃ¶chte der Teufel mit solchen Soldaten suchtten!» и бросился въ шведскій лагерь (10).

Въ то время, какъ на правомъ флангѣ происходило вышеписанное, на лѣвомъ: дивизія Вейде, въ томъ числѣ Дѣльденевъ полкъ, отрѣзанная отъ дивизіи Трубецкаго, уже обнаруженно въ бѣгство собиралась у деревни Юалъ, отразивъ атаку шведовъ, причемъ Вейде былъ тяжело раненъ, двинулася на неприятеля съ развивавшими знаменами, въ порядке, и готовилась вырвать изъ рукъ противника побѣду (11). Но вскорѣ Вейде: остановился: «У генерала Вейда, говорить Петру, сперва людей въ конфузію привели и съ одного конца сбили, однако—къ потомъ: по довольною боя отбиты (12). Между тѣмъ, наступившая ночь прекратила битву. Король, приказалъ занять высоту, гдѣ находилась глашня русская батарея, самъ расположился между городомъ и ретраншементомъ, намѣреваясь на другой день возобновить битву. Когда стемнѣло и пальба затихла, русскіе генералы, бывшие на правомъ флангѣ, князь Долгорукий, принц Имеретинскій, Головинъ и Бутурлинъ, вступили со шведами въ переговоры и, послѣ долгихъ усилій, выговорили право отступить на слѣдующий день съ знаменами и оружиемъ, но безъ артиллеріи. Послѣ этого русскіе въ 11 часовъ ночи стали чинить мостъ чрезъ Нарову, для перехода арміи на слѣдующій день къ Кампенгольму.

Во время этихъ переговоровъ генералъ Вейде стоялъ со своей дивизіею при деревнѣ Юалъ, ничего не зная о происходящемъ на правомъ флангѣ арміи. Наконецъ, получивъ отъ генерала майора Бутурлина известіе о капитуляціи праваго фланга, онъ послѣдъ къ Велингу передъ утромъ собственноручную записку слѣдующаго содержанія: «Отдѣленные отъ арміи, мы готовы биться до послѣдней капли крови; но можемъ заключить договоръ, и, если условія будутъ желательны, я согласенъ». Ему отвѣчали, что онъ можетъ положиться на великодушие короля, по прежде всего долженъ положить оружіе. «Если мы», говорить очевидцы графъ Вrede (13), «русскій генералъ, имѣющій до 6,000 подъ руками, убьдился на пасть ударить, мы были бы разбиты неприятелемъ». Генералъ Вейде, мѣсто атаки, явился въ королевскій лагерь.

Къ утру 20-го ноября Кампенгольмскій мостъ былъ восстановленъ. Гвардейскіе полки, съ остатками дивизіи Головина, переплыли
Нарову безъ препятствия, съ оружиемъ въ рукахъ. Когда шведы увидѣли, что русская армія раздѣлена рѣкою на двѣ части, то, «забывъ данный пароль королевской и учиненной оскорбъ, начали приуждаться полки Вейде единъ по единому положить ружье и отдавать знамена, и тако опынихъ чрезъ мостъ перепускали, грабя при томъ всѣ офицерскіе и полковые багажи» (14). Всѣ русскіе генералы, находившіеся въ шведскомъ лагерѣ, объявлены военно-пленными, въ числѣ ихъ и Галлартъ. Потеря нашей арміи была болѣе 6 тыс. человѣкъ, но тяжелѣ всего была потеря всей артиллеріи. «Прана», говорить Петру Великій, «сія побѣда (шведовъ) въ то время здѣсь была и печально чувственная, и яко отчаянная вся вперед падежды и за великій гибель. Божій почитаемый» (15):
После поражения под Нарвою, полки Ивана Дельдена и Матвей Трейдена «в конфузии» отступили к Пскову, а затем к Новгороду, где собиралась вся русская армия. Петр велел князю Репнину, который со своей дивизией и Бутырским полком прибыл с «Низу» и уже двигался к Нарве, возвратиться в Новгород и «пересмотреть и исправить» разбитые полки, перенесшее лишение от суровой непогоды, от недостатка продовольствия, и одежду и потерявшие много людей от голода и стужи во время несчастного отступления (1). После нового переформирования, полки Ивана Дельдена, в 1,065, и Матвей Трейдена, в 890 человек, квадруплированы прочими полками своих генеральств, были направлены в Псков; а также генералы Вейде и Головнин находились в Нарве, то главным начальником, этих двух генеральств-дивизий назначен генерал-аншеф Борис Петрович Шереметев (2). Оба полка пробыли в Пскове на отдыхе в зиму до весны 1701 года.

Между тем, пока армия пополняла свои потери, Петр заключил в Вириах новый договор с польским королем Августом II, по которому Россия обещалась «продолжать войну против шведа всеми силами» и послать королю польскому на помощь от 13 до 20 тыс. человек с «удобной и благообученной пехоты с добрыми оружием» (3). Вследствие этого договора, в Пскове, в начале 1701 г., были сформированы корпус из 18 солдатских и одного стрелечского полков; в состав этого корпуса по-
шея, также и полк Матвея Трейдена. Начальство над корпусом поручено было князю Репнику (4). 18-го апреля 1701 года Репник получил повеление (5) «въти из Пскова съ осторожностью отъ неприятеля къ Динабургу, и по прибытіи туда, объявив королевскому комиссару число войска, требовать собственных припасовъ; отъ назначенаго королемъ главнаго командира снорость приватно, повелить ли его величество приведенному войску быть особливый корпусъ, или развести его по другимъ полкамъ? Самому же быть при королевскихъ войскахъ волонтеромъ и всякимъ дѣйствіямъ приниматься, чтобы изучить военное искусство; а Государя увѣдомлять ежедневно»: 15-го мая корпусъ выступилъ къ Кокенгаузену, въ 105 верстахъ отъ Риги; и чрезъ полтора миля князь «соединился съ саксонцами; осаждавшими Ригу, причемъ саксонскій фельдмаршаль сдѣлалъ смотръ русскимъ войскамъ» и остался очень довольенъ вооруженіемъ и обученіемъ ихъ. Фельдмаршаль Штейнау «16 полковъ, въ томъ числи и Матвѣя Трейдена, перевелъ за Двину и поставилъ около города; а четыре полка послать для опасенія отъ прихода шведовъ» въ Курляндію «чрезъ Двину до Ост-Борку»: «Но Картъ XII уже селъ на помощь осажденному городу. Въ-очередь съ 7-го на 8-е июля онъ, переправясь изъ виду союзниковъ чрезъ Двину, ударилъ на саксонскій войскъ. По вторилось то же самое; что произошло и съ русскою арміею подъ Нарвой. Фельдмаршаль Штейнау былъ разбитъ на голову. А четыре русскихъ полка (Тозасъ, Юнгора *), Тимофея Трейдена, Де- ниса Риддера и стрѣлковъ Встова), стоянѣе въ резервѣ, въ самомъ начаѣ битвы, «приняли въ такую робость», что не дождались конца боя, бѣжали къ князю Репнику, «стоявшему, какъ мы уже сказали, съ полкомъ Матвѣя Трейдена, и прочимъ 14-го въ Борковцѣ, въ 30 верстахъ отъ мѣста сраженія (6). Тымъ и кончился этотъ походъ: „По разгромѣ саксонцевъ, князь Репникъ отстушилъ къ Динабургу, а 16-го августа возратился въ Псковъ. Полкъ М. Треи́дена въ это время былъ уже названъ Швецена (Андрея), такъ какъ Матвѣй Трейдена умеръ въ походѣ (7); въ полку было къ этому времени 890 человѣкъ. Такимъ образомъ, когда полкъ Треи́дена, въ корпусѣ князя Репнина, выступалъ вѣржскій походъ, полкъ Ивана Дельдена оставался на зимнихъ квартирахъ въ Псковѣ, подъ командою генерала-майора Гулица. «На 3-го июня», говоритъ походный журналъ Шереметева, «на его ве-
ликаго государы службъ въ великомъ Новгородѣ и по Псковѣ ве-
лѣ́но быть генералу-фельдмаршалу Борису Петровичу Щереметеву
для охранения тѣ́хъ городовъ и иныхъ тамошнихъ мѣ́сть отъ не-
приятельскаго шведскаго короля войскъ къ тѣ́мъ писанымъ городамъ и уѣ́здамъ наступлѣ́нія, и надѣ́ньными его неприятель-
скими войсками, обрѣ́зающимися въ Лифовѣ́, Лиелулахтѣ́, также и къ городамъ для поиску, которые города, отъ предковъ его, за
мирыми договоры, отъ Российскаго государства отлучены непра-
ведно многихъ вѣ́кующихъ наслѣ́дственныхъ земель» (8).

«А для усиленія и въ защищеніе и оборону при немъ генералѣ́-
фельдмаршалу и кавалерѣ́, отпущены изъ Троицкаго Сергіева мо-
настыря образъ Сергія и Никона, радонежскихъ чудотворцевъ, да
для отправленія божественныхъ службъ — церковь полотняная, съ
dе́́йсусы, и съ прочими святими иконостасами».

«Ему же генералу-фельдмаршалу велѣ́но дать съ Москвой, изъ
оружейныхъ, налаты великомъ государы большое полковое знамя
во обреженіе всѣ́мъ ея Сиааса Еммануила, шитъ по обѣ́ сторонѣ
на камѣ́къ золотомъ и серебромъ, которое знамя напред сего быва-
ло въ государственныхъ войскахъ, а къ тому, замени кресть со
 разъ стербреной, древко писано золотомъ, съ чекломъ сукон-
нымъ альбатъ».

Таковы были приготовленія къ новому походу. Петръ уже, не
назначаетъ начальниками низомѣ́цевъ; повторяется старый обычай:
выписываются знама Больцанаго штаба. Сверхъ того, въ составъ арміи
щенетева, кромѣ́ всѣ́хъ, полковъ трехъ генеральствъ, назнача-
ются переорганизованные солдатскіе полки: изъ Бѣ́лгородскаго раз-
рія Саввы Айгустова, изъ приказа Казанскаго двора, Филиппа
Кара, Низовыхъ Симбирскій, Григорія Янковскаго, Эдуарда Толбу-
гина, Ивана Тюртова, Царцынскаго Андрея Фарфы, изъ Новго-
родскаго и Земскихъ дѣ́ля приказовъ наряжаются стрѣ́лцкіе полки
Мериана Бантева, Василия Козодавлева и Семена Стрелялова (10) */

*) Вотъ отзывъ саксонскаго фельдмаршала о русскомъ солдатѣ́ того вре-
мени: «Всѣ́ люди хорошо, кромѣ́ можетъ быть 30 человѣ́къ, требующихъ
обученія; вооружены голландскими ружьями, у нѣ́которыхъ полковъ шпаги
замѣ́вляютъ штыками. Солдаты маршрутируютъ неправо, работаютъ уверенно и бы-
стро, исполняютъ все, что приказываетъ фельдмаршалъ; особенно надобно
починятъ, что у нихъ нѣ́тъ ни одной женщины, ни собакъ, и московскій генералъ въ
военномъ сознѣ́тъ съ жалобою просить, чтобы женили саксон-
скихъ швабертовъ запрещено было утромъ и вечеромъ приходить въ рус-
скій лагерь и продавать вино, потому что москвитяне предпочитаютъ пьянству и
dебошшерству... Всѣ́ офицеры изъ нѣ́мцевъ, люди старые и малошитные».
(Фельдмаршалъ Штейнау въ доносѣ́ніи королю Августу II. Утрелявъ, IV, 98).
Все это убеждаеъ насъ въ томъ, что при перерганизаціи арміи въ 1700 г. не было всѣобщеаго уничтоженія солдатскихъ и стрѣлецкихъ полковъ, пешийшихъ въ составѣ полковъ-дивизій Лелерта и Гордона. Стрѣлецких также не были уничтожены; были „сказованны” только московскіе бунтовавшіяся полки. Въ этомъ походъ первый разъ мы встрѣчаемъ въ русской военной тѣрминологіи слово „бригада”. Также, въ военно-походномъ журнала Шереметева „упоминается бригада Турія–Лимы изъ „4-хъ солдатскихъ полковъ”.

Пока или приготовления къ походу, произошло укрѣпленіе Пскова: Новгорода и Печерскаго монастыря, „женьшанаго” на дорогѣ изъ Риги къ Пскову: 31-го мая полкъ „дельдена” въ составѣ 1,079 человѣкъ, выступили изъ Пскова на работы къ монастырю, „нынѣ и бываетъ при томъ монастырѣ, но и до 10-го числа, „во Псковъ пришелъ октobra въ „11-мъ числѣ”, и вслѣдъ ему Ивану съ тѣмъ полкомъ „своимъ” идетъ къ тому же „монастырю на „перемѣну” Юрію Шкоту; къ „тому монастырю” пришелъ онъ октябрн въ „13-мъ числѣ” (11). “ки по указу „государеву приказала дѣлать около Печенаго монастыря рвы копать и раскаты дѣлать и полясы ставить съ бойницами; а около полисадъ съ обѣихъ сторонъ окладывать дерномъ” (12). Самъ государь наблюдал за работами первого дня и выяснилъ съ „ослѣниковъ. Такъ, однажды „Петръ пришелъ на работу, „а на той работѣ”, разсказываетъ „Желябужскій, „у того раскату (полуополковника) „Михайлъ „Щепина пьетъ, приказалъ „свою сыскать, и за это учинено ему „Михайлъ наказанье, „бити шестью съемъ рубашку нецѣдно у того раскату и послать въ „Смоленскъ въ „солдаты”. Это происходитъ со „штабъ-офицерами; что „же было съ солдатами”… Работали не одинъ солдатъ, но и „всякихъ чиновъ люди и священники и всякихъ церковнаго чина и служебныхъ людей”.

Между тѣмъ, „Петръ оторвалъ Шереметева начать походъ въ Лифляндію, боясь упустить удобное время, пока Карлъ предлагаетъ набѣд съ августа. П. „Изволь вана милость разсудить”, писалъ онъ фельдмаршалу: „штейнштейнъ случай, какъ увязъ швадъ въ Польшѣ, что ему не токмо его лѣт, но чью и будущаго возрятствовать не возможно” (13). Неготовый къ походу, но исполненъ волю государя, „Шереметевъ послалъ своего сына, „государя воинствену, „съ конницей, который и одержалъ первую победу надъ пиведской штурмъ подъ мѣсто Раппой. Это побѣда возбудила живую радость во всей русской арміи, и когда „волчечная” Шереметева возвращался, то „у Печерскаго монастыря на вѣчномъ раскатѣ.
таких и на башнях распушены были знамена; то же было и в Дельденовом, и во всех полках около Печерского монастыря и на радостях была стрельба пушечная по раскатам и по всем полкам, так что из мелкова ружья» (14). Лишь 17-го декабря Дельденовъ полкъ возвратился в Псковъ, гдѣ не засталъ уже полка Андрея-Шневенца, перепедиаго къ Ладогѣ, въ команду Апраксина (15). 1701 годъ завершился новою побѣдою солдатскихъ полковъ надъ шведами у Эрестферской мызы; здѣсь, однако, Дельденовъ полкъ не участвовалъ.

Въ 1702 году Шереметьевъ двинулся опять въ походъ въ Лифляндію, въ неприятельскую Свейскую землю. Армія его была раздѣлена на два отряда. Съ однимъ, состоявшимъ изъ 9 солдатскихъ полковъ, въ томъ числѣ и Ивана Дельдена *), двигался самъ Шереметьевъ сухимъ путемъ (17); а другой отрядъ, изъ 7 полковъ, подъ начальствомъ генерала-майора Гулица (18), шелъ плавнымъ путемъ по Чудскому озеру*. Полки Шереметева выступили 12-го июля изъ Пскова къ Печерскому монастырю и, чрезъ Новый городокъ, гдѣ оставили полковые обозы, пришли къ урочищу Выбовки, откуда, «ополчась по военному обычаяхъ **), пошли въ надлежащей своей путь Свейской землей».

Вскорѣ, «въ ертауѣ будучи роты» захватили «на отвѣзкѣ куриагъ въ Канецкомъ кабачкъ» шведскаго рейтара, который показалъ, что шведскій генералъ Шлиптенбахъ стоитъ въ мызѣ Сагницъ, стъ 9 тыс. конницъ и пѣхоты и стъ 16 пушками. Рѣшено было атаковать его.

Шереметьевъ двинулся на него съ цѣлою арміею въ 30 тысячъ; 15-го июля пришли въ Эрестферъ, а оттуда къ Сагнищу. Русскій авангардъ, встрѣтивъ близь деревни Висель 300 человѣкъ шведской конницы, безъ труда прогнали ихъ. Армія, между тѣмъ, потянулась лѣвымъ флангомъ, чрезъ болота Тагульскія, угрожая со-

*) Ивана Дельдена полкъ имѣлъ, при вступеніи въ походъ, 24 офицера и 935 урядниковъ и рядовыхъ; всего 959 человѣкъ (военно-походный журналъ Шереметьева. Материалы Военно-Ученаго Арх. Г. Ш.).

**) Не лишнимъ считается привести походный порядкъ (военно-пох. журналъ): въ ертауѣ: господинъ Назимовъ съ московскими и городовыми дворянами, Мурзенокъ съ полкомъ, донской атаманъ съ казаками; Кроштова, Вадбольскаго, Зыбина и Мещерскаго драгунскія полки; дворъ генерала-фельдмаршала, за ними: атютанты, выборныя роты и гусары; драгунскіе полки: Бура, фонъ-Вердки, Волконскаго, Игнатьева и Полуехова; солдатскія полки: Юрія Лимы, Айгустова, П. Балка, Англера, Овань Дельдена, фонъ-Швейдена, Ф. Балка, Рыдера, роты московскія, 2 роты рейтарскихъ, рота казаковъ.
общениям Шлипенбаха, который поспѣшно отступилъ къ Фелину, а потомъ, разрушая за собою мосты, за рѣчку Эмбахъ, къ Гуммельсгофу.

Русская конница, слѣдоваала за Шлипенбахомъ по пятамъ и, устроивъ на Эмбахѣ переправу, 18-го июля настигла его при Гуммельсгофѣ, или при мызѣ Гумоловой, какъ называютъ эту мызу самъ Петръ. Швѣды, встрѣтивъ русский авангардъ, «жестокимъ боемъ», обратили его въ бѣгство къ главной арміи. Шереметевъ, поспѣшилъ послать на помощь конницѣ Баура и фонъ-Вердена съ Преображенскимъ и драгунскими полками. Они мужественно сражались, но также пришлось были отступить, потерявъ двѣ пушки и три гаубицы, съ обозомъ и знаменами. Шведы настойчиво ихъ преслѣдовали; дѣло почти было пропяграно. Но Шереметевъ, совершилъ переправу черезъ Эмбахъ съ «инфантеріею», послалъ на помощь конницѣ и гвардіи солдатскіе полки Юрия Лима, Саввы Айтгустова и Ивана фонъ-Дельдена *): они остановили непріятеля. Завязалась бой; «такъ что въ самомъ жестокомъ огнь шесть часовъ были». Вскорѣ въ дѣло вступила вся русская армія, атаковала шведовъ съ фронта и съ фланговъ и поразила на голову. Непріятельская конница, также какъ и при Эрстферѣ, опрокинувшись на свою пѣхоту, разстроила ее. Въ 10 часовъ вечера сраженіе кончилось; Шлипенбахъ бѣжалъ съ конницѣю въ Пернау, «дорогою побросавъ воинскіе клейноты, литавры, и габон и сапуны съ огне-стрѣльными припасы», оставивъ пѣхоты его легла на мѣстѣ. Потери шведовъ были громадны: до 5½ тысячъ труповъ покрыло поле сраженія; до 300 человѣкъ взято въ пленъ; 15 орудій, 16 знаменъ остались въ рукахъ непріятелей (19).

По уничтоженіи войска Шлипенбаха при Гуммельсгофѣ; Лиѣндія осталась безъ защиты. Простоявъ у Гуммельсгофа трое сутокъ, Шереметевъ, переправившись обратно чрезъ Эмбахъ, двинулся къ Дерпту, все опустѣвшую на пути. Пройдя чрезъ рѣку Ревло и Казарницкую мызу, онъ подошелъ къ Менѣй, нынѣ: Мензенъ, богатой мызѣ, многолюдной и хорошо укрѣпленной; по слухамъ, въ ней было до 1,000 человѣкъ непріятелей съ пушками. Армія подошла, окружила мызу со всѣхъ сторонъ и начала «въ тое мызу бросать бомбы и стрѣлять изъ гаубицъ и изъ пушекъ, въ которую стрѣляла,

* ) Устройство называетъ полки: Юрия Лима, Саввы Айтгустова и фонъ-Шведена; въ походномъ же журналь Шереметева: Лимъ, Айтгустовъ и фонъ-Дельденъ; то же говоритъ въ печатномъ военно-пол. журналь Шереметева въ Матер. Воен. Уч. Арх. Глав. Штаба.
драгунь да казаки; подошды подъ полисадъ подъ щиты; и забрь
сили ровъ; деревянное строение зажгли; а потомъ, опу на атаковать,
пришли весь полки штурмомъ. И пеприятелы, видя отъ нихъ жесто-
кой штурмъ и неземное свое, начали бить въ барабаны на окрътъ (20); а 7-го августа гарнизонъ сдался (21). Оть Мензы Шереметевъ двинулся со всими-прежними полками,
изъ той числъ и Дельденовыми, въ къ Мариенбургу старшему и крѣйкому городу на озерѣ Пойнтъ. «Чищу промыселъ бомбами и ядрями», доносилъ онъ Петру, «какъ приступомъ ни кони и збрамъ взять нельзя; лежить на острову, около вода; сухова пути ни съ какой стороны идть, подъемный мостъ на сто сажентъ разрушенъ.
Хоть Богъ и не допустить взять; я разроя и выжига сколько по-
служать бомбы; а стоять долго трудно; верстъ на 30 около кон-
ские кормы потравлены; станивится холодно, везде обожено; лошади стали худы; половина пѣшихъ обеззаляпили въ конецъ; питаешь Богъ, шведскими ясомъ» (22). Вся армія для осады Мариенбурга была раздѣлена на три бригады: 1-я фонтъ-Вердена, 2-я Англера, къ которую вошелъ и Дельденовъ съ Англера и фонтъ-Шивейдина полками, и 3-я Балка (23). И «брагадиралъ предложено было птти къ тому городу опромяни». Такъ какъ подъемный мостъ сажентъ на сто былъ сожженъ и разметадь осажденными, то фельдмаршалъ приказалъ изготовлень плоты съ двухъ сторонъ, и на нихъ 25-го августа «понили въ городу солдаты и драгуны полковъ и штурмовали со всѣхъ сторонъ, подъ огнемъ къ крѣюности». Шведы оборошились упорно. Въ минуту штурма влетѣли въ камеру близъ крѣйностной стѣны, где стояли двѣ неприятельскія пушки, двѣ русскія бомбы и разорвались: крѣйностная стѣна обвалилась сажентъ на пять. Шведы ударны въ барабаны и изълили желаніе сдаться. При сдачѣ шведскіе пропорщикъ и штыкъ-юнкеръ, взлѣ съ со-
бою знамена, бросились въ пороховой погребъ и взорвали его. «Едва Богъ спасъ и насть», писалъ Шереметевъ Петру, донося объ этомъ случаѣ (24). На этомъ штурмъ былъ ранень и самъ полковникъ Дельденъ (25).

Послѣ взятия Мариенбурга, армія отошла къ Пскову. Въ Лиф-
ляндіи пребываніе едѣвалось для нея невозможнымъ. «По разореніи Юрьевскаго уѣзда», доносилъ Шереметевъ обѣ однимъ изъ такихъ набѣговъ, «далѣе идти не могли за усталостью лошадей и глубокими снѣгами, къ которымъ они тонуть. Вѣда, если бы на-
нали на насть изъ льсовъ львяники! Взято 140 пѣпныхъ, а сколько
чужны, нельзя определить, потому что черкасы по себесте ес разобраны: я отмечал не везде, чтобы охоте были (26). 

Таким образом, поход кончился штурмом Мариенбурга, и Делиденовъ полкъ вернулся въ Псковъ. Въ этомъ походѣ онъ потерял убитыми 7 челов., и ранеными 19-ть *).

Между тѣмъ, Трейденовъ полкъ разорялъ Ингрію и, послѣ столкновенія со шведами на р. Тоснѣ, 13-го августа, подъ начальствомъ окошничаго Апраксина, встрѣтился съ Кронгюргомъ на берегахъ Ижоры; неприятель былъ сбитъ и потерялъ 500 челов. (27). А тогда, 11-го октября 1702 года, былъ взятъ штурмомъ Нотебургъ, назнанный Шлиссельбургомъ, полкъ Матвѣя Трейдена перешелъ туда на зимовье, въ составъ гарнизона крѣпости, командовавшей которой назначенъ былъ полковникъ Юнгертъ (28). Втъ 1703 году полкъ, съ княземъ Александромъ Меншиковымъ, ходилъ, «занимая путьемъ», въ Корелу (29), а потомъ присоединился къ арміи Шереметева, двигавшейся къ Ніеншанцу. Подъ какимъ наименованіемъ полкъ Матвѣя Трейдена участвовалъ при взятии Ніеншанца, определить невозможно. Что полкъ былъ на штурмѣ, то это удостовѣряется сказками офицеровъ: «даже и въ шапкахъ быть же», говорить одинъ изъ нихъ (30). При перечисленіі полковъ, бывшихъ на штурмѣ, упоминается Трейденовъ полкъ (31), но подъ этимъ именемъ могъ быть и по口味 Ивана Ангерера, съ 1701 года, по походному журналу Шереметева, назначенный полкъ Тимофея Трейдена; тѣмъ болѣе, что, какъ мы уже знаемъ, Матвѣй Трейденъ умеръ въ 1701 году, а его полкъ одно время назывался Андрея Шененц; однако, за нимъ, кажется, сохранилось имя Трейденова полка, такъ какъ тотъ же журналъ въ 1702 году упоминаетъ въ Ладогѣ два Трейденовскихъ полка: одинъ изъ 902 челов., а другой 846 ч. Вообще наименованія полковъ въ религіяхъ въ названіяхъ Петровскаго періода до 1708 года часто назвиваются, часто до того искажаются, что только сопоставленіемъ росписи полковъ можно признать одинъ и тотъ же полкъ, различно названный. Такимъ образомъ, весь штатъ полка называется «Бернера», въ другомъ «Вернерса»; «Дейдзота», въ другомъ «Дидста», или «Гордона» превращенъ въ «Jordan'a». Кроме того, часто переписывались полковники, и полкъ назвывалъ свое название; напримеръ, въ 1703 году, имя Геренка присвоено на полку Вилими фонъ-Дельден, а въ 1704 году

*) Побито: канцлерамъ съ 1, капралъ 1, рядовыхъ 5, итого 7 челов.; ранено: господинъ полковнікъ 1, капралъ 1, солдатъ 19 челов. Итого 21 челов. (Воен.-пом. ж. Шереметева).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.
поля Федора Балка посчитал название полка Геренка. Ещё 24-го апреля 1703 года фельдмаршал Протестантов послал к Нингишвили *) на людяхъ 200 человек, подъ начальством полковника Нейгарда и капитана Глубочкикого, для рекогносцировки корложности. Ночью на 25-е этот отряд подошёл к корложности и, сбив посты шведов, архарился в Ниишвилице, но «понеже», говорит Петер, «командиръ о томъ указа не имѣлъ и послань былъ только для занятія поста и взятія языковъ, также и о фортецѣ было неизвѣстно, то учинить штурма корложности не смѣлъ (32)». Вследствіе этого нападенія, шведы стали готовиться к оборонѣ, на случаи штурма корложности. Въ ночь на 26-е апреля Протестантовъ двинулся впередъ со всѣми войсками. Потому предъ Ниишвилице, уже разложились русская войска. На югѣ стоялъ гардія съ артиллерией; на востокѣ и на съверѣ—дивизіи Ренина и Брюса съ полками Аракелина. Корложность Ниишвилице находилась на правомъ берегу рѣки Невы, тамъ, гдѣ нынѣ лежитъ Охотыная часть Петербурга; мѣстѣ со взятіемъ уже Шлиссельбурга, она защищала плацдармъ по рѣкѣ въ Ладожское озеро. Гарнизонъ корложности состоялъ изъ 800 человекъ. Хотя позиція, занятая передъ корложностью, не была совершенно открыта для корложныхъ выстрѣловъ, однако, льсть, болота да кочки, окружающіе Ниишвилице, не позволили избрать лучшей. Въ тотъ же день, управлявшій инженерными работами, генералъ Ламбертъ, открылъ траншею въ 30 саженяхъ отъ корложности и началъ постройку батарей для мортиръ и пушекъ, принесенныхъ изъ Шлиссельбурга на судахъ. Осадныя работы производились настолько дѣятельно, что къ полуночи 30-го числа артиллерія начала громить корложныхъ стѣны. Въ 5 часовъ утра 1-го мая командиръ Аполловъ вступилъ въ переговоры и сдалъ корложность на тѣхъ же условіяхъ, на которыхъ сдался Нотебургъ. Крѣпость названа Петромъ Шлотбургомъ, а впослѣдствіи была совершенно срыта (33). Послѣ штурма Ниица, Трѣйденовъ полкъ пошелъ въ Москву, гдѣ, въ теченіе зимы, долженъ быть переформироваться.

*) Въ выпискѣ изъ донесенія генералъ-маиора фонѣ-Вердена (изъ Пекова 1703 г. Большого полку къ генералу-фельдмаршалу Шереметеву о начальникахъ людяхъ, бывшихъ въ солдатскихъ полкахъ подъ Рудовемъ въ 1700 году и либо вѣбовавших, либо неявившихся къ полкамъ) въ полку Ивана Дедлана показанъ поручикъ Габрия Суровозъ—«убить подъ Шлотбургомъ въ капитанахъ» (Устриловъ. Исторія царств. Петра В.). Между тѣмъ, изъ походнаго журнала Шереметева видно, что полкъ Дедлана не участвовалъ во взятіи Ниишвилица; впрочемъ, этотъ Габрия Суровозъ просто былъ прикомандированъ къ какому нибудь другому полку.
зъ два полка. Чтобы закончить завоевание Испрiй, оставалось овладѣть Ямами, Корюско и Нарвою. По взятiи Нiещанца, Шереметев направился къ Корюжо, «предложивъ» генералу фонъ-Вердегу, съ полками Дельдена, прочими дѣйствующими солдатами и однимъ драгунскимъ (34), выступить изъ Пекова къ Ямалы «для взятия и осады той крѣпости» и «чтобы промышелъ, колио Богъ поможетъ». Полкамъ вѣдь взятъ запасовъ на три мѣсяца, пороху по 3 фунта и свинцу по 6 фунтовъ на человѣка. Артиллерiи нра- жено 23 пушки полковыхъ, 9 гаубицъ и 5 мортиръ, «да окопны и подкопны припасы» (35). 8-го мая 1703 года фонъ-Вердегъ подошелъ къ Ямалы и «понялъ опростами и пришелъ май въ 13-мъ числѣ, и, атаковалъ, уничтоз батареи, приказалъ бросать бомбы. А въ 14-мъ числѣ того же мѣсяца онъ же, генералъ-майоръ, къ нему, генералъ-фельдмаршалу, писалъ, что-де гарнизонъ ямбург-ской, отъ утѣшения нашихъ бомбъ видя изнеможеніе свое, выслалъ барабанщика, чрезъ котораго просилъ, дабы имъ животъ даровать и отпустить съ женами и дѣтьми въ Нарву, на что онъ согласился. Вѣдь было фонъ-Вердегу взятъ въ Ямбургъ изъ Новагорода 20 пушекъ чугунныхъ и дѣять какъ наноску всѣми солдатскими полкамъ около каменной земляной профиль» (36), «болѣрки въ десять дней, а весь городъ въ четыре недѣли конечно бы сдѣлать, понеже великое дѣло въ этомъ состоитъ» (37) и начали дѣлать съ 15-го мая. И, «по царскому вѣдѣнію», Ямы были укрѣплены и вооружены въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. По всѣмъ крѣпостнѣ, названной Ямбургомъ, солдатскія попки расположились лагеремъ вокругъ нихъ, такъ какъ, «по вѣдомостямъ чрезъ нашихъ шпиговъ», ожидали скораго прихода генерала Горца съ полками. Дельденовъ полкъ *) стоялъ при самомъ Ямбургѣ (38). Обезпечивъ свой тылъ крѣпостью Ямбургомъ, Петру динулся къ Нарвѣ, для осады ея, а Шереметева направилъ «въ Ливонію, къ городу Дерпту, чтобы съ помощью Божіею, откапировать, доставать». 

Армiя Шереметева была раздѣлена на отряды: одинъ, къ которому находился и полкъ Дельдена **), шелъ съ самимъ Шереметовымъ (39), а другой, направленный «плавною» чрезъ Чудское

*) Измѣній въ это время 850 человѣк. (Воен.-пух. журналъ Шереметева).
**) «А по вѣдомостямъ полковъ сколько въ томъ походѣ будетъ съ ними офицеровъ, и урядниковъ и рядовыхъ конныхъ и пѣшихъ и сколько будетъ "ставлено на квартирахъ: пѣхотныхъ полковъ: у Опъ-Делдина: офицеровъ 33 человѣкъ, урядниковъ и солдатъ 844; во Пековѣ оставлена у полковаго всякаго мундира и у казны 17 человѣкъ. Итого 861 человѣкъ».
оzerо, къ рькѣ Эмбахъ, находился подъ начальствомъ фонѣ—Вердена (40). Выступивъ изъ Пескова въ послѣднихъ числахъ мая, Шереметевъ 9-го июня, чрезъ Нейгаузенъ, Верро, подступилъ къ Дерпту. Самъ онъ съ главными силами, въ томъ числѣ Дельденовыми полкомъ, располагался между Вендеской и Песковской дорогами; фонѣ—Верденъ сталъ за Эмбахомъ, но Нарвской дорогѣ. Дерптъ съ полевой стороны былъ хорошо укрытъ бастioniами; отъ рѣки же Эмбаха прикрывался только стѣною. Гарнизонъ состоялъ изъ 5 тыс. челов., подъ начальствомъ полковника Скитте, человѣка горячаго и безпокойнаго. Артиллерія была многочисленна, до 138 пушек.

Ночью на 10-е июня полки Дельдена и Шведенъ открыли трапиши съ юго-западной стороны отъ своего стана и сдѣлали 44 сажени. Отрядъ фонѣ—Вердена также началъ подступы; разстояние между шашками было верстъ пять. Полки стояли посухотно (41). Черезъ недѣлю за Рижскую дорогу къ деревѣ Текельсферъ была отрѣжена бригада изъ 8 полковъ солдатскихъ, 2 драгунскихъ и 400 стрѣльцовъ, подъ начальствомъ полковника Балка, для открытия трапишн съ северной стороны, противъ воротъ св. Іакова. Такъ же образомъ, осадные работы были ведены одновременно съ трехъ сторонъ противъ крѣпкихъ бастюновъ Дерпта. Самая слабая часть его при Эмбахѣ, укрытая небольшой только одною стѣною, была оставлена безъ вниманія. Съ 13-го июня открылись огонь съ русскихъ батарей. Боимользованіе продолжалось восемнацать дней безъ всяко успѣха; брошено было до 2,000 бомбъ и каленыхъ ядеръ; въ городѣ не разъ начинаясь ножары, но городъ не думалъ о сдачѣ, а, напротивъ, готовился къ сильной вылазкѣ. Ставшій въ это время подъ Нарвою, Петру, конечно, не могъ быть доволенъ полученными отъ Шереметева известіями; еще болѣе встревожило его донесеніе о сильной вылазкѣ изъ Дерпта: 27-го июня, въ полдень, Скитте выслалъ изъ воротъ св. Іакова, къ сторонѣ Текельсфера, на отрядъ Балка до 1,000 человѣкъ кавалеріи и пѣхоты, чтобы засыпать артиллерию русскихъ, готовившихся къ сильной вылазкѣ. 3-го июля приѣхалъ Петръ и, осмотрѣвъ произведенія работы, напередъ, что артиллія ведена не тщательно, гдѣ фронть крѣпостей слабѣе, а наоборотъ—противъ самыхъ крѣпкихъ частей, и потому только, что мѣсто сухо. Онъ повелѣлъ: старая работы, для вида, держать «свѣтыми», батаренъ же и кетели помѣстить за Эмбахомъ противъ Русскихъ воротъ, а артилліи вести къ башнямъ Пейнтрумъ, гдѣ была только старая каменная стѣна съ землянымъ рavelinомъ. 6-го июля, послѣ полудня, открылся жестокій огонь со всѣхъ бата-
рей; непрерывная пальба продолжалась и днем, и ночью в течение целого пе́дён. Апропишались бы были до самой рьчкны по топкому болоту, гдё солдаты работали в водь по пояс. К этому времени Дельденовъ полкъ перенесъ в лагерь Н. Балка. На берегу поставлены были пулины. Вскорѣ стали замѣтки бреши въ трёхъ мѣстахъ: въ Русскихъ воротахъ, въ бани: Пейтюрь и въ куртинѣ между ними. На 13-е число государь велѣсть взять ото всѣхъ полковъ по 200 солдатъ съ офицерами и сдѣлать «всѣкому солдату по фошинѣ», какъ бы мочно всѣкому передъ собою несть, и отъ батарен Николая Балка итти линею и засѣть въ кортры-шкарпѣ или окопаться подъ палисадовъ, а для управления того дѣла указалъ быть на батарен у Балка генералъ-фельдмаршалъ и послать прежде офицеровъ и солдатъ съ урядники три роты. А самъ государь былъ у генералъ-маіора Н. фонъ-Вердина на верхней батарен и какъ на той батарен изъ мелкаго ружья залпомъ ступать стрѣлять для знаку, и на всѣкй залпъ посылать къ тѣмъ трёхъ ротамъ въ помощь по сту человѣкъ, чтобы не притягать отъ кортры-шкарпы не отъшли. И на рькѣ Омовкѣ учнить мость и во время промыслу тотъ мость привести и послать противъ нижней самой батаренъ чрезъ рьку Омовку тайно, чтобы было свободно чрезъ тое рьку помощи подать» (43).

Всѣдствіе этого приказанія былъ послать «напредь для промыслу» подъ кортры-екарпомъ «Иванова полкуъ Ѳантъ-Дельденъ полкъ-полковникъ Василій Рыскаревъ, а съ имъ разныхъ полковъ 262 челов., а послѣ къ тѣмъ же въ прибавокъ разныхъ же полковъ солдатъ 400 челов. подполковникъ Юрій Вѣстовъ съ струйцами подполковъ. А по 2 часу ночи посѣли чрезъ рьку Омовку мость противъ нижней батаренъ, и пошли къ тѣмъ же въ помощь съ другой стороны полковники Мвесь, Иванъ Англерь съ полками, Щотова полку подполковникъ Герениковъ, да изъ шанецъ Николая Балка Иванъ фонъ-Дельденъ съ полкомъ. И въ то ночь былъ бой у полисадовъ со шведами изъ мелкаго ружья и гранатами и съ города и изъ мортиръ непрестанно до другаго часу дня. И въ то ночь ратныхъ людей изъ кортры-шкарпы шведовъ гранатами изъ ружья выбили и, вырубивъ полисады, пошли отважно на самой брѣнѣ и пошли на землиной болварокъ, на которому было поставлено 6 пунекъ чугунныхъ большихъ и съ того болвара ихъ шведовъ сошли и тѣ пулины оборотили въ городъ и начали стрѣлять на нихъ же и онье непріятили стали быть для окорду и за приватную стрѣльбою на многъ часъ тамъ слышать
не можно было. И в 1-м часу дня неприятеля наки, себя желал окружу, выслали из города знатных офицеров и в тот час струйбы престала. И покамест окруж совершался, тогда ратные люди, будучи наши на штурмъ, были каждый в своем месте; и по окончаніи окружа посланы в тот городъ чрез брить солдаты и отт плоскъ-маіора наши караулы припели и свои поставили, по сколько человѣкъ гдѣ надлежитъ, а, поставивъ караулъ, учнили перепискую (44). Комендантъ было разрѣшено вывести весь гарнизопъ: офицерамъ со шпагами, а изъ солдатъ только три роты съ огнестрѣльными и холодными оружіемъ, но безъ пороха и свица (45). Наибольшею изъ всѣхъ полковъ, бывшихъ на штурмъ, была потеря Дельденова полка; она простиралась до 316 человѣкъ убитыми и ранеными *). Всѣ раненые оставлены были въ Дерптѣ.

Полку, однако, не долго пришлось отдыхать въ Дерптѣ; 25-го июля дельденцы **) выступили въ Дерптъ съ Шерemetевыми къ Нарвѣ, которая уже съ 30-го мая осаждалась царемъ съ войсками, бывшими въ Ингерманландіи.

*) "А именно на штурмы юля противъ 13 числа побито и ранено: Ивана фонъ-Дельдена ранено: майоръ 1, капитановъ 7, поручиковъ 4, урядниковъ 4, и солдатъ 219; побито: подполковникъ 1 (впроятно Вас. Рыскановъ), капитановъ 2, поручиковъ 1, урядниковъ и солдатъ 81; всего съ офицерами 316 человѣкъ. И тѣ раненые офицеры и солдаты, которые были ранены, оставлены для лечения въ Дерптъ съ полковникомъ Зыбнимъ. На штурмы жъ подъ Дерптомъ послѣ побитыхъ и раненыхъ солдатъ ружья и припасовъ, по полковничимъ заручнымъ вѣдомостямъ, обронено и изломано: Ивана фонъ-Дельдена полка побитыхъ: 5 фузей, 73 сумы патронныхъ, 1 пищаль винтовальная, 21 мадунка, 35 коней, 4 алейардь, 2 палицы, 25 штыковъ, 17 балютовъ, 25 шпагъ, 20 суковъ; да на приступъ же на раскатъ взравило порохъ и тѣмъ порохомъ сошло и изровало: 10 сумъ гренадерскихъ большихъ, съ мѣдными трубки, 1 трубка жестовая большая, да послѣ побитыхъ же и которых ранены тяжелыми ранами взято на бою: 10 стволовъ, 4 фузей раздуемыхъ, 38 фузей безъ замковъ, ложи и приклады сломаны, въ томъ числѣ пищыхъ разныхъ полковъ 25, да винтовая пищаль, ложка изъ фузей пулево-отшиблено.» (Материалы Военно-Учен. Арх. Главн. Штаба, Воен.-поход. журналъ Шереметева).

**) Полку выступили въ составъ 22 офицеровъ и 625 урядниковъ и солдатъ (Материалы Воен.-Учен. Арх. Глав. Шт., Воен.-пох. ж. Шереметева).
Разделение полка Треи́дена. — Солдатский полк Юрия Буша. — Штурм Нарвы. — Реорганизация полков. — Полк Галла́рта. — Гродненский укре¬
пленный лагерь. — Приход Карла XII. — Отступление полков к Киеву.

По взятіи Ніссипанца, какъ мы уже говорили, Треи́деновъ полкъ, въ составѣ 846 человѣкъ, перешел въ Москву (1). 30-го января 1704 года состоялось разделение Треи́дена полка на полкъ полковника Повиша и на полкъ полковника Юрія Ивановича Буша (2). Для исторіи Казанского полка имѣть значеніе только полкъ Буша, названный въ 1708 году Азовскимъ; изъ этого послѣдняго состояла одинъ изъ нашихъ батальоновъ.

Изъ факта раздѣленія одного полка на два мы видимъ, что Петръ, для увеличенія числа полковъ, не формируетъ новыхъ, а дѣлаетъ старые полки на части, и эти части именуются самими Петръ «новоприбыльными», а не «новоприборными» (3).

Такимъ образомъ, «учиненъ полкъ Юрия Буша, получившій, какъ составленный изъ половины Треи́дена полка, его старшинство; это признаетъ и самъ Петръ, что видно изъ словъ сказки полка, составленной въ 1720 году: «состоялся Азовский полкъ Москвя, полковникомъ былъ въ ономъ полку Матвей Иванович Треи́день (4)».

При раздѣленіи Треи́дена полка, на долю Бушева досталось 16 человѣкъ офицеровъ, въ томъ числѣ: полковникъ Бушь (5), подполковникъ Бузартъ и майоръ Бердовичъ, и 356 человѣкъ сержантовъ, подпрапорщиковъ, капитенармусовъ, капраловъ, барабанщиковъ и рядовыхъ. Кроме того, 3 знамени съ чехлами, которыя 31-го января были сданы на Бархатный дворъ, а, вмѣсто нихъ,

*) Командовалъ въ 1696 году Низовы́мъ полкомъ въ полку-дивизіи Гордона (Рубалтъ. 1773 г.).
полкъ получилъ 9 новыхъ знаменъ съ дротиками и чехлами. Втѣдьъ, затѣмъ началось укомплектованіе полка и снабженіе его аммуницией; кафтаны полкъ получилъ васильковаго цвѣта, а камзолы и штаны красного (5) *).

Не окончивъ укомплектованія, полкъ, по царскому указу, выступилъ подъ Нарву, гдѣ и присоединился къ арміи, осаждавшей эту крѣпость, причемъ, во все время похода продолжалось пополненіе полка (6).

Нарва была уже осаждена; когда полки Дельца и Буша присоединились къ арміи. 30-го июля началось обстрѣливание города изъ пушекъ и мортиръ, преимущественно направленныхъ противъ замка и моста на Ивангородской сторонѣ рѣки, такъ и противъ бастионовъ Гоноръ и Викторія. 6-го августа оказался въ первомъ бастионѣ широкий проломъ; другой бастионъ былъ почти совершенно разрушенъ. Но гарнизонъ защищался упорно, устроилъ за проломомъ абишты, а комендантъ отвергъ предложеніе о сдачѣ въ обидныхъ выраженіяхъ. Петръ Великий назначилъ общий приступъ. Ночью на 9-е августа осаждавшія войска собрались въ траншеяхъ; войска были раздѣлены на три корпуса: первый, изъ 16 тыс. челов., предназначался для штурма; второй — для подкрѣпленія первой линіи, а третій служилъ резервомъ. Въ полдень дать былъ сигналъ къ штурму пятью пушечными выстрѣлами. Колонны, предшествуемыя охотниками, завалили ровъ фашинами, стремительно бросились къ проломами; ни отчаянная оборона гарнизона, ни взорванный пъ подкопъ, истребившій часть нашей арміи, ни штурмовыя бочки, скатывавшіяся съ валовъ,—ничто не могло удержать солдатъ: не прошло и трехъ четвертей часа, какъ русское знамя уже развѣвалось на бастионѣ Гоноръ, а скоро потомъ и на другихъ пунктахъ городской ограды. Гарнизонъ старался отступить въ Ивангородъ, но большая часть его, въ томъ числѣ и комендантъ, была тутъ же взята въ плѣнъ. Побѣды, ожесточенные упорствомъ непріятеля, растянулись уже по всей Нарвѣ. Начальники не-въ силахъ были удерживать ихъ яростн. Государь, съ обнаженною шпагою въ рукѣ, самъ пойшалъ по улицамъ и, заколовъ своею рукою одного изъ невнимавшихъ его приказаній, успѣлъ, наконецъ, прекратить грабежъ и убійства. Потомъ прошелъ въ ратушу, куда пришли и плѣннаго коменданта Гориа. При видѣ его, государь, въ...
сильномъ гнѣвѣ, сталъ упрекать его за безполезное пролитие крови и далъ ему пощечину. Всѣдѣ за паденіемъ Нарвы сдался и Ивангородъ (7). Потеря русскихъ доходила до 3 тысячъ убитыми и раненными. Дельденовъ полкъ потерялъ (8) "въ опронахъ и на штурмѣ" 44 человѣка *). Бунинъ же полкъ потерялъ болѣе значительный, до 127 человѣкъ, уронъ **); кромѣ того, убитъ капитанъ Пазухинъ, и капитанъ Любинскій умеръ отъ раны (9). По взятіи крѣпости, полкъ Буша былъ назначенъ въ гарнизонъ Нарвы, гдѣ и оставался до 1708 года, а Дельденовъ 29-го сентября выступилъ въ Псковъ, на зимнюю стоянку, куда и пришелъ въ первыхъ числахъ октября.

1704 годъ закончился новой реорганизацией арміи, предприятіемъ Петромъ I, по совѣту фельдмаршала Огильви, переѣхавшаго въ русскую армію изъ цесарской службы. Дѣйствіе представляло собой о необходимости усилить и устроить войска для отпора опрѣтенію, который, по всей вѣроимности, посѣщаетъ Псковъ изъ руку царя Лифляндію, Огильви предлагалъ: умножить, какъ можно скорѣе, полки, чтобы сравнить ихъ въ числѣ людей со снѣгѣтсъ; пѣхотѣ раздать ружья равного качества; недостающихъ въ мундирѣ, боковомъ оружіи, сумкахъ и проч. немедленно исправить; учредить полевую артиллерію съ искусными офицерами; завести понтоны; попорченыхъ при осадѣ Нарвы орудія перелить; заготовить въ пограничныхъ мѣстахъ провианты; чрезвычайное множество обходныхъ телѣгъ, затрудняющихъ движение арміи, отмѣнить; призвать болѣе опытныхъ офицеровъ, а всѣхъ неспособныхъ, какой бы націи ни были, уволить; наконецъ, довѣрить главную команду одному лицу, все приготовить въ марте 1705 года. Впослѣдствіи Огильви просилъ царя приказать: изготовлено телѣги для перевозки провианта, приказать въ армію столько свинцу, чтобы на каждаго солдата приходилось по 300 выстрѣловъ (10). Взятіе съ тѣхъ поръ признавалъ необходимымъ учреждение 30 пѣхотныхъ и 16 копейныхъ полковъ, на основаніи постоянныхъ преимуществъ штабовъ: въ пруссийскихъ и итальянскихъ полкахъ по 4, а въ

* ) «Фонт.-Дельдина полку ранено солдать 26, побито солдатъ 9 челов.; померло отъ рань 9 челов.; ружья паломано въ опронахъ: 6 фузей, 4 шпаги; на штурмѣ пропало: 7 фузей, 8 шпагъ, сума гренадерская, 2 лядуники, 2 штыка, 1 башмакъ, 6 сумъ патронныхъ.»

**) Побито капреромъ. 1, рядовъ, 19, померло 97 рядовъ., бѣжало 10. На штурмѣ пропало фузей 18, шпагъ 27, штыковъ 18, портуней 75, патроновъ 1,799. (Сказка Азовскаго полка, Москов. Отд. Архива Главнаго Штаба).
прочихъ, въ томъ числѣ въ Дельденовомъ и Буша по два батальона. Есть основаніе думать, что изѣ всѣхъ этихъ предложеній было осуществлено только одно—это приведеніе полковъ въ 2 батальона, при 9 ротномъ составѣ, какъ непосредственно зависящее отъ Огильви, при сборѣ полковъ въ Полоцкѣ. Другія же мѣры едва ли были приведены въ исполненіе для всѣхъ полковъ въ одинаковой степени *). Такъ, напримѣръ, относительно равнаго калибра ружей, мы встрѣчаемъ новое повтореніе Августомъ II прежняго предложенія Огильви. Король предлагаетъ дать ружья равнаго калибра уже не всѣмъ полкамъ, а «хотя каждому батальному ружью равнаго калибра» (11).

Росписаннымъ, составленнымъ 12-го октября 1704 года фельдмаршаломъ Огильви, Дельденовъ полкъ включенъ въ одну бригаду взѣстѣ съ полками Балка, Мевса, Айгустова и фонт.-Шведена; а Бушевѣ—въ бригаду полкъ Купера, Повица, Билса, Стрекована, Бейшова (12) **). Но это росписаніе, ordre de bataille, тоже не было приведено въ исполненіе, такъ какъ изъ походнаго журнала Шереметева мы видимъ, что Дельденовъ полкъ въ 1705 году находился у Шереметева, а полки Мевса, Балка, Айгустова—у фонт.-Вердена; Бушевѣ же полкъ совѣстно не вошелъ въ составъ арміи, а остался въ гарнизонѣ Нарвы. Послѣ переустройства, произведенаго въ теченіе зимы 1704 года, Дельденовъ полкъ (**) выступилъ съ полками фонт.-Шведена, Ангерла, Геренка и батальономъ Шереметева, подъ началствомъ фельдмаршала Шереметева, изъ Пскова на «литовскій рубежъ»; 11-го января пришелъ въ Невель, гдѣ, «для трудности солдатской, мѣнялъ» до 20-го числа, а потомъ выступилъ на квартиры «на пляхетскихъ и мѣшанскихъ дво- рахъ въ Витебскѣ» (13).

Изъ Витебска вся армія перешла въ Полоцкъ; 12-го июня сюда прибылъ Петръ и произвелъ смотръ своей арміи, приведенной, своевременно, па штабъ, армійскими офицерами. Однакоже, оставаясь мысли и желанія Огильви одному быть главнокомандующимъ не исполнились. Не боялся ли Петръ, поручая всю

*) Есть указание, что въ 1705 году король Августъ II предлагаетъ на каждый батальонъ (съдовательно, полки уже дѣлились на батальоны) завести по 2 полевыхъ пушки и по 120 зарядовъ на пушку (Голиковъ: Дѣянія П. В., т. Х).

**) Или Байшева; на подлинникѣ надписи «Beischoff».

***) Въ составѣ 22 офицеровъ и 607 урядниковъ и солдатъ. (Материалы Воен.-Учен. Арх. Глав. Шт., Воен.-юж. журн.).
армію иностранныму генералу, повторенія бывшаго избенія н'ятень при Наряг в 1700 году? Государь сначала думать поручить ему п'яхоту, а Премеретству конницу; впослѣдствіи, при откритіи кампаний, тотъ и другой пользовались одинаковыми правами.

Изъ Полоцка армія двинулась къ Вильно, а оттуда перешла къ Гродно. По приходѣ подъ Гродно, русская армія стала возродить обширные укрѣпленія, состоявшія изъ высокаго бруствера, прикрытаго широкимъ рвомъ и обороняемаго многочисленной артиллеріею; на многихъ мѣстахъ находились штурмовыя бочки. Предмѣстья были выжжены. Русская армія расположилась внутри города, близъ самаго вала, въ слѣдующемъ порядкѣ: на сѣверѣ стояли генералъ-маіоръ фонъ-Верденъ; на востокѣ—генералъ-маіоръ Арніцтетъ и Зейдлицъ; на югѣ—генералъ-маіоръ Чамберсъ, у котораго къ бригадѣ, вмѣстѣ съ Преображенскими, Ингерманландскими и Огильви полками, находился и Дельденовъ. Главное начальство надъ арміею было взвѣрено польскому королю Августу II, а фельдмаршалу Огильви повѣсѣло «во всѣхъ дѣлахъ быть ему послушнымъ». Самъ же Петръ отправился въ Москву, гдѣ, вскорѣ по приѣздѣ, быть пораженъ нѣкоторымъ, что русская армія осаждена въ Гродно Карломъ XII.

Въ концу 1705 года состоялось повелѣніе называть полки по фамилиямъ ихъ шефовъ; поэтому Дельденовъ полкъ, шефомъ которого былъ назначенъ одинъ изъ славившихся сопровождниковъ Петра, генералъ-лейтенантъ Галлартъ (или иначе называемый современниками Алартомъ), былъ названъ полкомъ Галларта, de Hallart (15). Галлартъ былъ присланъ къ царю Августу II въ самомъ началѣ шведской войны, какъ искушный инженерный генералъ; участвовать въ польскомъ походѣ, быть взятъ въ пленъ шведами и, благодаря настоящимъ Петра, въ 1705 году былъ разсѣянъ на генерала Горина.

Во времена назначенія Галларта шефомъ Дельденова полка встрѣчается противорѣчіе: по хронику полковъ 1852 года, это перемѣненіе полка отнесено къ 1705 году, по хронологическимъ же табличкамъ полковъ—къ 1706 году; причемъ, послѣдняя ссылается на хронику князя Долгорукаго, составленную въ 1799 году. Назначеніе Галларта шефомъ Казанскаго, Дельденова, полка Устрилова—тоже относится къ концу 1705 года, говоря, что при свиданіи въ Тикоцинѣ, въ октябрѣ 1705 года, Августъ II, по просьбѣ Петра Великаго, далъ ему изъ своихъ генераловъ генералъ-поручика Галларта и генералъ-маіора Белинга; Галлартъ получилъ Казанскіи, а Белингъ—Сибирскій полкъ (16). Сказка Казанскаго полка
тоже говорить, что Галлартъ былъ шефомъ полка съ 1705 по 1713 г. (17); достовѣрно, что къ 4-му ноября 1705 года полкъ назывался еще, по-прежнему, Дельденовнымъ (18). Слѣдовательно, название Галларта дано полку въ ноября или декабрь 1705 года.

Кромѣ того, Устриловъ упоминаетъ, что «Галлартъ получилъ полкъ Шенбека (отставленнаго) Казанскій». На чемъ основано названіе Казанскаго полка въ 1705 году полкомъ Шенбека, мы не знаемъ, такъ какъ авторъ «Исторіи царствованія Петра В.» ни на что-то не ссылается. Извѣстно только, что въ 1705 году сформированъ полкъ Шенбека, или Шанобека, названный въ 1708 году Нарвскимъ. Да, кроме того, какъ мы уже говорили, въ 4-му ноября 1705 года въ росписи арміи, находившейся подъ Гродно, названы полки Шенбека и Дельдена; между тѣмъ, другаго полка имени Дельдена въ это время не могло быть, потому что прежній полкъ Вилима фонъ-Дельдена назывался уже полкомъ Шереметева. Самъ же Петръ говоритъ, при «определѣленіи» и дачѣ полкамъ жалованья, что «Ивана фонъ-Дельденацы (*) Альтовъ» (19). Такъимъ образомъ, полкъ Дельдена, появившейся въ названіе съ 1696 г. въ течение девяти лѣтъ, въ 1705 году получаетъ новое имя полка Галларта.

Мы оставили Галларта полкъ въ гродненскомъ укрѣплениемъ лагерѣ на зимнихъ квартирѣхъ. Съ января 1706 года начали носиться слухи, что Карль XII двинулся отъ Варшавы, но тогда никто не зналъ, куда онъ направляется. Между тѣмъ, Карль XII, выступивъ изъ Варшавы, уже подходить къ Гродно. 12-го января Менишковъ извѣстилъ государя, что пеприятель находится только въ 3 миляхъ отъ нашей арміи. Былъ собранъ военный совѣтъ, на которомъ большинство голосовъ предложило отступление; однако, Августъ, командовавший арміею въ Гродно, не рѣшился взять на себя отвѣтственности за послѣдствія выхода арміи изъ укрѣпленнаго лагеря, и обратился къ Петру за категорическимъ рѣшеніемъ. А Карль, между тѣмъ, уже прошелъ мимо Гродно, по льду чрезъ Нѣманъ, на правую сторону рѣки. Вся инвентарная армія, оставшия обозы за рѣкою, построилась у деревни Дзевятовцы въ боевомъ порядкѣ. Здѣсь, въ ожиданіи своихъ обозовъ, она провела ночь, подъ открытымъ небомъ, на снѣгу, при жестокомъ морозѣ. 15-го января шведы подошли почти къ самымъ окопамъ союзниковъ; но, не рѣшавшись атаковать ихъ, расположились на кантониръ-квартиръ, верстахъ въ 10-ти отъ Гродно, надѣясь заставить союзную

(*) Т. е. въ 1706 году.
армію, по недостатку продовольствія, выйти из ея укрѣпленныхъ линій. Въ такомъ положеніи обѣ арміи оставались всю зиму. И та, и другая терили сильный недостатокъ въ продовольствіи. Враждебно настроенныя противъ шведовъ, толпились жители разбѣжались, закопавъ въ землю все припасы. Шведская армія приуждена была, мало-по-малу, расширать кругъ своихъ квартиры, болѣе и болѣе отдѣляясь отъ города, такъ что, наконецъ, отодвинулась отъ Гродно на сорокъ верстъ. Это дало возможность части союзной арміи скрытно уйти изъ своего заключенія. Король Августъ II уѣхалъ, захвативъ съ собою всю саксонскую кавалерию и, кроме того, четыре русских драгунскихъ полка, въ которыхъ союзная армія имѣла большую надобность для производства фуражировки. Цѣлью ухода Августа было желаніе разбить шведскаго генерала Рейншельда, стоявшаго у границы Саксоніи. Но вышло наоборотъ: Августъ самъ былъ разбитъ при Фраунштадтѣ. Между тѣмъ, Петръ прибылъ въ Дубровницу и, узнавъ о поступкѣ Августа, подтвердилъ фельдмаршалу Огильви приказаніе, чтобы, не вступая въ бой, воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для скрытнаго отступленія изъ Гродно. Изобрѣтательный умъ Петра Великаго вскорѣ приведетъ этотъ случай и неожиданнымъ образомъ сбьетъ армію. Царь приказалъ дождаться вскрытия Нѣмана, когда ледъ разломаетъ непрочный мостъ, построенный шведами въ мѣстечкѣ Орлѣ, выше Гродно, и тогда, поѣздивъ перейдя на лѣвую сторону Нѣмана, подъ прикрытиемъ рѣки, двинуться фланговымъ маршемъ на Волынь. Въ ожиданіи этого времени, Петръ формировалъ новую армію въ Минскѣ. Послѣ многихъ мѣсяцевъ стычекъ между отрядами противныхъ армій, послѣ неудачнаго покушенія литовскихъ войскъ навасть на квартирное расположеніе неприятеля, настало, наконецъ, давно ожидаемое время вскрытия Нѣмана. Шведской мостъ въ Орлѣ былъ, действительно, снесенъ льдомъ, и союзная армія начала спокойно переходить черезъ Нѣманъ по прочному мосту изъ самой городѣ. Переправа продолжалась три дня. 24-го марта окончательно опистили Гродно; ночевали на берегу. 25-го отошли отъ Гродно двѣ мили и ночевали на бору. 26-го ночевали въ Сокольѣ; 27-го ночевали на бору; Огильви, князь Репнишъ и генералы въ корчмѣ, куда прибылъ Меншиковъ; 28-го Меншиковъ смотрѣлъ полки и не слышалъ пронуяя при себѣ; 29-го пришли въ Тыкоць; 31-го ночевали въ Вѣльскѣ, куда министръ князь Долгорукій привелъ Преображенской батальонъ; 4-го апрѣля привели въ Брестъ первшы, нослѣ днѣнадцатидневнаго перехода, дневной
отдых; 13-го апреля въ Ковель—Мешниковъ дѣ́лалъ смотръ и роздалъ солдатамъ по полтинѣ́; 8-го мая пришлъ къ Киеву (20).

Карлъ XII, ви́дя свои разсчеты уничтожеными вскрытиемъ Нѣ́мана, надѣ́ялся перерѣ́зать путь русской арміи движениемъ на югъ. Пока мостъ былъ восстановленъ, прошла недѣ́ля, и только 3-го апрѣ́ля шведы перешли Нѣ́манъ и двинулись къ Полѣ́сью, причемъ, въ первый день прошли сорокъ верстъ. «Нельзя опи- сать,» говоритъ очевидецъ: «что люди и лошади на этомъ маршѣ́ перетерпѣ́ли,—страна покрыта болотами, наступившая весна растворила землю; конница едва двигалась, а обозъ такъ увязъ, что въ двое сутокъ насилу вытащили повозки.»

Карлъ, долѣ́дя до Пинска, уви́дѣ́лъ всю невозможность дальнѣ́йшей погони по слѣ́дамъ русской арміи и, пробѣ́жъ въ пинскихъ болотахъ два мѣ́сяца, пришѣ́лъ въ Дубно.
VII.

Дельдена полкъ въ корпусѣ Галларта.—Казанскій и Азовскій полки.—Лагерь у Горокъ.—Переходъ полка Буша къ Горкамъ.—Отдѣленіе гренадерскихъ ротъ.—Казанскій полкъ у Мезина.—Русская армія у Полтавы.

Въ послѣднихъ числахъ мая русская армія подошла къ Гомелю: отдыхнувъ здѣсь, въ конце іюня двицулась къ Киеву, куда прибыла 10-го іюля; изъ Киева полки были распущены на зимнія квартиры.

25-го іюля полкъ Галларта вступилъ въ составъ корпуса фельдмаршала Огильви, взятыъ съ полками: Чамберса, Дедота, Англера, Гассеніуса, Головкина, Мевса, Келина, Шнейберхова, Ефернова, Бутлерова, Ромнина, Головина. Причины сформированія этого корпуса объясняются Петромъ такъ: «пожелѣе по отъѣздѣ своемъ цылины надѣ всѣмъ войскомъ нашимъ вышихъ командиромъ оставляющимъ господина фельдмаршала Шереметева, въ отдании пароля и прочихъ указовъ, но пожелѣе въ капитуляціи господина фельдмаршала Огильви именно объявлено, хотя подъ командою перваго фельдмаршала Россійскаго быть, однако-жъ особливый корпусъ имѣть; того для предаемъ ему сиѣ полки». Однако, въ сентябрѣ 1706 года фельдмаршаль Огильви перешелъ на службу въ саксонскую армію; его бывшій корпусъ расформированъ, и Галлартовъ полкъ снова поступилъ въ составъ корпуса фельдмаршала Шереметева (1).

Простоявъ въ окрестностяхъ Дубно до начала іюля, шведская армія двинулась въ Саксонію, желая воспользоваться побѣдой, одержанной при Фрауштадтѣ подъ Августомъ II. Поэтому на Волынь былъ направленъ князь Меншиковъ, и пѣхота главной русской арміи осталась въ Кіевѣ.

Для снасенія Саксоніи, Августъ II заключилъ 13-го октября въ Альтштадтѣ миръ съ Карломъ XII; такимъ образомъ, Петръ
остался одинъ, безъ союзниковъ, предоставленный собственными своими силами. Россіи приходилось напрягать послѣднія усилия, чтобы весною снова приняться за кровавую борьбу ст. непобѣдимымъ врагомъ.

На зиму армія заняла квартиры около Острога, на Вольшн. Тѣмъ и кончился походъ 1706 года. Можно было предвидѣть, что въ слѣдующую кампанию Карлъ употребитъ всѣ свои силы, чтобы заставить Петра возвратить обратно Ингрію и Лифляндію.

Къ началу слѣдующаго года Галлартонъ полкъ вошелъ въ составъ отряда-дивизіи Галларта (2). Шведы уже были въ Полышѣ. Русская армія совершала фланговое движеніе сперва къ Слуцку, а потомъ къ Минску и Вильнѣ. Къ такому передвиженіямъ настъ вынуждала незавѣстность относительно намѣреній противника; кроме того, было основано опасаться наступательныхъ дѣйствій Левенгулпта со стороны Лифляндіи: мы бы лишились, въ такомъ случаѣ, сообщенія съ корпусомъ Апраксина въ Ингріи. Ничего не зная, куда повернется Карлъ, для соединенія съ Левенгулптомъ,— къ Двинѣ или Смоленску,—Петръ, на всѣкій случай, приказалъ устроить больше хлѣбные магазины въ Полоцкѣ и Копыщѣ.

На зиму дивизіи Галларта была расквартирована въ окрестностяхъ Минска.

Въ послѣднихъ числахъ 1708 года Карлъ двинулся изъ Полышѣ въ Гродно. Желая пзбѣжать бою въ Литвѣ и узнать о движеніи шведовъ отъ Гродно по дорогѣ между Вильно и Минскомъ, Петръ приказалъ шкотѣ перейти къ е. Чашникахъ; Галлартонъ полкъ пришелъ сюда въ половинѣ февраля. Предполагая, что Карлъ направился къ Двинѣ, для усиленія своей арміи въ Лифляндіи и Ингерманландіи, Петръ передвинулъ къ этой рѣкѣ большую часть своихъ силъ (3).

Къ этому времени относится знаменательное въ истории русскихъ полковъ событие: 10-го марта 1708 года Петръ Великій, "чтобы солдаты больше полюбили знамена, подъ которыми сражаюсь, далъ русскимъ полкамъ имена русскихъ земель" (4). При этомъ перемѣнованія по городамъ и провинціямъ (5), полкъ генералъ-лейтенанта Галларта получилъ названіе Казанскаго, а полкъ Юрія Буша названъ Азовскимъ (*). Ниже мы увидимъ, что

*) Къ этому времени относится интересное прощеніе Буша. "Докладъ генералъ-маіора Буша: служить онъ его царскому Величеству два года, а вапреквартиры въ то время никакой не имѣлъ, и которые ей собою привезъ 2,000 червонныхъ изъ дому, всѣ изстрѣля, ибо ему съ нынѣшняго жа-
полки долгое время носили иногда имена своих шефов.*). Галларта оставался шефом Казанского полка до 1713 года; в этом году, вместо него, шефом назначен генерали от инфантерии Бокк, до 1716 г. (6).

Мы сказали, что прежний полк Дельдена назван Казанским. Здись мы невольно отгаживаем чрезвычайно интересный факт: в 1721 году половина этого Казанского полка вошла в состав Ширванского, который через 98 льт в 1819 году, принял имя Казанского. Таким образом, между нашим нынешним полком и половиной Дельдена-Казанского полка существует родство не по одному только происхождению, как между нынешним Кабардинским и другою половиной Дельдена-Казанского, но Дельдена полк связан с нашим одним и тьм же именем: Казанским.

Возвращаюсь к описанию походов Казанского и Азовского полков. По переходу армии к Западной Двине, правый ее фланг, под началством Галларта (у него же в отряде и Казанский полк), находился в м. Утв; центр, Шереметева, в Вбшенковичах, а львый фланг, Репнина, у Дукоми.

Такое расположение русских войск имело цьлью прикрыть границы от вторжения шведов, которым, по мнению Петра, предстояло два пути: либо со стороны нижней Двиньи, где Карл мог удобно соединиться с Левенгауптом, либо, через Смоленск, на Москву. Карл, однако, избрал послѣдний путь только для отвода глаз и, достигнув Смоленска, собирался двинуться, вооружив ожиданиям Петра, к Новгороду-Свьерскому, а оттуда уже через Орел и Калугу, на Москву. Этот путь, совершенно удаленный Карла от его цьли, был разсчитан на тайной замысле гетмана Мазепы, который обнаглел королю и солдействие

*) Въ оротяттво слово «Вуше»; въ Полиц. Собр. Зак. (т. IV, № 2819), подало поводъ составителямъ «Хронологическихъ таблицъ» присвоить имя Азовскому полку Ивана Буша. Изъ сличений списковъ за 1700 и 1706 годы можно видеть, что полкъ Ивана Буша носилъ имя Митчеля, а въ 1706 г.—Романовского.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.

5
своего войска, и содействие всего населения Малороссии. Эту выгоду Карлу далеко предпочитать весьма важному неудобству: недостатку продовольственных припасов, в которых было бы полное отсутствие на этом последнем пути; этот недостаток ниведекий король, впрочем, надеялся устранить присоединением к себ\' Левенгаупта.

По крайнему недостатку продовольствия около Смогони, шведская армия выступила на носвый квартръ близь Минска. Шведы собирались въ походь. Левенгаупту было приказано также приготовиться къ выступлению, но куда же пь было, о томь ни слова: это обстоятельство должно было пепредвь-жео ввести Левенгаупта въ недоумение относительно выбора пункта, для сосредоточенія своего корпуса (7).

Несмотря на сборь продовольственныхъ припасовъ замедлило выступление Карла до начала июня. 15-го числа шведы уже устроили мостъ на Березини и двинулись къ Днищу. Какъ только было получено объ этомъ извьстіе, главныя силы нашей арміи стали передвигаться вглубь, къ Шклову и Могилеву. Теперь начались выненріе на мѣрѣ противника сосредоточить свою армію у Головчина. Тогда большая часть нашихъ силъ (дивизіи Шереметева и Репина) двинулись впередъ и, соединившись у Головчина, расположились тамъ на позиціи; дивизія Галлаута направлена къ верхнему Днѣпръ, для обороны другихъ дефиле.

Дивизія Шереметева у Головчина стала правѣе болота, дивизія Репина лѣвѣ. Фронть позиціи прикрывался болотистой рѣчкой Бабищемъ, однимъ изъ притоковъ рѣки Друти; въ тылу находился обширный лѣсь; кромѣ того, правый берегъ командованъ надъ лѣвымъ. Занять такую невыгодную позицію ихъ завелъо желаніе простоять врага. Въ ночь на 3-е июля шведы, демонстрируя противъ Шереметева, атаковали Репина и обратили его въ безпорядочное бѣгство. Шереметевъ отступить къ Шклову, гдѣ къ нему присоединились остатки войскъ Репина, а Галлаутъ 4-го июля передвинулся къ Копысу. 7-го июля узнали о движении шведовъ къ Могилеву. Не находя возможности оборонять верховья Днѣпръ, русская армія сосредоточилась у селенія Горьки, между Оршей и Мстиславлемъ, гдѣ были устроены укрѣпленный лагерь: сюда же пришелъ и Азовской полкъ, подъ начальствомъ генераль-майора фонъ-Вердена, по вскорѣ выступилъ обратно на сѣверъ (8).
Въ лагерѣ при Горкахъ произошло новое раздѣленіе арміи на три дивизіи: Шереметева, Репина и Галлаута, причемъ, въ каждой
сформирован гренадерский полк из гренадерских рот всех полков. Гренадерская рота Казанского полка поступила на сформированное гренадерское Бильса (63 пехотного Угличского) полка; Азовский же полк впоследствии, в 1710 году, выделил свою гренадерскую роту в гренадерский полк князя Барятинского (9). Казанцы, по-прежнему, остались в дивизии Галларта.

В этом же лагерь рвешно было вернуться к прежнему способу дислокации, состоявшему в том, чтобы, уклоняясь от рационального боя, направлять незначительные отряды на сообщения противника и опустошать страну на его пути.

Карл занял Могилёв и дал здсь отдынь своим войскам до 4-го августа; затмь онъ выступил къ рвкѣ Сожи, не рвннаясь, куда цдть: къ Смоленску или въ Украину. Эта нервность до того замедлила его движение, что Петръ, переправившись черезъ Сожь въ Кричевѣ, 20-го августа подошелъ къ Чернокову и усилъ, такимъ образомъ, заградить путь. Шведы не рвлись на переправу открытою силой, и Карлъ потянулся къ Мстиславль, чтобы сблизиться съ Левенгауптомъ, стоявшимъ у Риги. Русская армія сейчасть же снялась съ позиціи и фланговъ маршемъ, по обьимъ берегамъ Сожи, вышла на перервь пути переправы и двигавшемсяся къ Смоленску; русскіе расположились у села Добраго, за рвкою Вѣлой Наполь. 29-го августа войска Шепетева стали пра ва Добраго, а дивизія Галларта лѣвой, занимая отдывные отряды шапы и пункты переправъ черезъ Сожь.

Въ тотъ же день за рвчкою Черною Наполь остановилась армія Карла XII. Болотистая мѣстность между обьми рвчками, раздѣляя обь арміи, совершенно обезпечивала каждую изъ нихъ отъ нежеланнаго нападенія.

Эта обезпеченность позволила шведскому королю растянуть свои войска на значительное разстояніе, для удобства фуражирования; при этомъ правое крыло противника, изъ 4 пѣхотныхъ и одного кавалерійскаго полка, подъ начальствомъ генерала Рооса, отошло на 3 версты отъ главнаго шведскаго лагеря и приближалось къ нашему лѣвому флангу. У Петра мгновенно созрѣлъ планъ разбить Рооса, до прибытия къ нему подкрѣпленій. Ночью на 30-е августа князь Голицынъ двинулся въ атаку и разбилъ Рооса, погибъ у себя 8 баталионовъ. Напи потерпѣлъ убитыми и ранеными простирался до полуторы тысячи.

Этотъ успѣхъ не заставилъ Петра изменить свою тактику: продолжалось прежнее отступленіе, подъ прикрытиемъ арреригарда,
который, не давая противнику покоя ни днем ни ночью, кром' того, он упрашивал мъстность на пути его сдѣлования.

Между тѣмъ, Карлъ XII, дойдя до Старичекъ, близь границы Смоленской области, остановился здѣсь, въ ожиданіи прихода Ле- нингуита, но убѣжденія Мазепы измѣнили его первоначальное намѣреніе: онъ рѣшился переправиться на лѣвую сторону Десны и двинуться въ Украину.

Чтобы помѣшать этой переправѣ, былъ назначенъ генералъ Галларть съ семь въ батальонахъ; въ томъ числѣ одинъ батальонъ Казанскаго полка, подъ командой майора Герасима Уржевскаго (за подпілковника) (10). Не смотря на сопротивленіе русскихъ, шведы переправились на плотахъ при мѣстечкѣ Мезинѣ, а потомъ, по наведенному мосту, переплыла вся ихъ армія (11).

Одновременно съ этимъ, движеніемъ шведовъ, русскія войска выступили изъ окрестностей Новгорода-Сѣверскаго и двинулись фланговымъ маршемъ, черезъ Глуховъ и Путивль, къ Лебедину, куда и прибыли въ концѣ ноября.

Наступала зима.

Шведы ожидались въ отдыхѣ. Карлъ рѣшился отложить движеніе къ Москвѣ до весны. Шведская армія, изъ 30 съ неболь- шшнѣтъ тысячъ, не считая всѣхъъ тысячъ казаковъ Мазепы, въ концѣ ноября 1708 года расположилась по деревнямъ между Ромнами, Гадячемъ, Лохвицей и Прилуками. Вскорѣ постѣ этого разослались по квартирамъ и наши войска, до 40 тысячъ, кромѣ нрергларной кавалеріи. Главныя силы—въ окрестностяхъ Лебедина; драгунскій отрядъ генерала Риена—у Веприка, укрѣпленнаго пе- редового поста; пять батальоновъ, полковника Келліна, составляли горнионъ Полтавы; здѣсь же учреждены наши главныя магазины; другіе отряды занимали Миргородъ и Нѣжинъ. Вообще, квартирное расположеніе русскихъ войскъ, огибающихъ трехъ сторонѣ непріятель- скихъ квартиръ, стѣняло ихъ дѣйствія и способствовало набѣгамъ нашихъ легкихъ отрядовъ.

Зима на исходѣ. Приближается весеннее время.

Опрометчиво забравшійся въ непріязненную страну, Карлъ сталъ понимать всю опасность своего положенія. Не смотря на-прописки Мазепы, не смотря на мятежнаго воззванія самого короля, населеніе Украинѣ не отозвалось, не выказаво ни малѣйшаго желанія стать на сторону враговъ своихъ единонѣрцевъ. Шведская армія, видимо таяла. Тутъ, по совѣту запорожскаго атамана Гордѣнка, король задумалъ осадить Полтаву. Взятіе этого города не могло бы
вывести шведов из затруднительного положения; въроятие всего, цѣль Карла состояла въ томъ, чтобы заставить Петра идти на помощь Полтавѣ и дать ему генеральное сражение.

Полтава лежитъ на правой сторонѣ Ворсклы, образующей своими рукавами окрестности города довольно обширныя болота. Укрѣпленія Полтавы были довольно слабы, но русская войска, въ теченіе зимы непрерывно усиливали ихъ, усилив новыми постройками и обнесли полисадомъ. 4-хъ-тысячный гарнизонъ былъ въ изобиліи снабженъ стѣстными припасами, но боевыхъ было мало. Командиръ города назначенъ, но непосредственному выбору самого Петра, полковникъ Келлингъ.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля шведы приступили къ обложенію города. 30-го апрѣля открыты траншеиные работы. Вслѣдъ за тѣмъ, съ правой стороны Ворсклы, подошли главныя силы шведовъ, а съ лѣвою—часть нашей арміи, подъ начальствомъ князя Меншикова, который, переправившись нѣсколько выше и расположившись противъ города, покушался было открыть сообщеніе съ осажденными и даже усѣкъ ввести въ Полтаву два батальона. Шведы возвели редут у подошвы горы, около которой раскинулся городъ; такими образомъ, было прервано сообщеніе Меншикова съ гарнизономъ, и безъ того весьма затруднительное по болотистому своеѣтности. Благодаря храбрости гарнизона, производившаго безпрерывныя вылазки, осада шла чрезвычайно медленно.

Между тѣмъ, фельдмаршаль Шереметевъ счелъ перешелъ въ Хороѣ, а потому въ Полтаву; когда же совершенно обнаружилось намѣреніе шведовъ овладѣть Полтавой, тогда было рѣшено (Петръ былъ въ Воронежѣ) соединиться нашей главной арміей съ войсками Меншикова. Съ этой цѣлью Шереметевъ переправился черезъ Псѣлъ и Ворсклу, выше Полтавы, и подошелъ къ селенію Крутомъ берегу, гдѣ были расположены войска Меншикова. Съ нашей стороны сюда возобновлены покушенія пролинуть въ Полтаву, но они неудачны.

1-го июня шведы открыли сильное бомбардированіе, зажгли городъ, и бросили на приступъ, но были отбиты гарнизономъ.

Черезъ три дня прибылъ Петръ В. и немедленно вступилъ въ соприкосновеніе съ осажденными посредствомъ бомбъ, въ которыхъ вкладывались разныя записки. Имѣя въ виду освобожденіе Полтавы, не вступая въ рѣшительное сраженіе, Петръ послалъ два отряда на тотъ берегъ Ворсклы: генералъ Решеп занялъ позицію на правомъ берегу, выше Полтавы, у деревни Петровки, а генералъ Гал-
зарть расположился ньсколько ниже города. Карль XII сейчас же отправил против Ренне фельдмаршала Рейшпильда, а самъ двинулся против Галларта. Но тутъ, во время разведки расположения русскихъ войскъ, 17-го июня, онъ былъ тяжело раненъ ружейною пулей. Это обстоятельство заставило шведскіе отряды позвратиться въ лагерь.

Единственнымъ средствомъ для спасенія Полтавы оставалось сраженіе, и Петръ рѣшился вступить въ бой...
Полтавское поле.— Редуты.— Казанский полк при выходе войск из лагеря.— Атака шведов.— Казанский полк в боевом порядке.— Победа.— Потери полка.

Главные русские силы выступили из своего лагеря, 20 июня переправились близ Черняхова через Ворсклу по мосту и вброд, и расположились в укрепленном лагере, между деревнями Петровкой и Семеновкой, в полупереходе от Полтавы.

Карл XII снова приказал штурмовать Полтаву, и снова пришлось быть отбитъ. На следующий день шведы сдѣлали послѣднее покушение высадить Полтавой. Нѣсколько дней продолжались отчаянные усилия къ обѣихъ сторонъ. Настала ночь, а бои не стихали… И только чрезвычайное утомление прекратило ожесточенные попытки шведовъ, то взбравшихся на городки стѣны, то опрокидываемыхъ мужественными гарнизономъ, при соединительныхъ городскихъ жителях.

Три дня спустя, 25-го июня, русская армія двинулась внизъ по Ворсклѣ и расположилась въ шести верстахъ отъ Полтавы, въ укрепленномъ лагерѣ, обнесенному непрерывной линией земляныхъ работъ со многими выходами для войскъ. Этотъ лагерь имѣлъ форму правильнаго четырёугольника, обращенного тыломъ къ Ворсклѣ, а фронтомъ къ обширной равнинѣ, которая съ сѣвера ограничивалась лоцниною, съ запада большию лѣсомъ, а съ юга другимъ лѣсомъ, простиралсяъ до Полтавскаго Воздвиженскаго монастыря; наконецъ, съ востока протекаетъ Ворскла. Открытое пространство между этими двуми лѣсами, до полуторы версты шириною, было занято шестью редутами, на ружейный выстрелъ одинъ отъ другаго; для усиленія позицій, Петръ впослѣдствіи приказалъ построить еще четыре редута, въ перпендикулярномъ къ линіи прежнихъ направленій; редуты эти, впрочемъ, не были окончены.
Войска расположились на этой позиции в следующем порядке: 56 батальонов занимали укрепленный лагерь; вт числу этих батальонов находились два батальона казанского полка, состоящие на южной стороне лагеря, обращенной к Полтаву; правее — левее — Псковский полк, а дальше — Лифтрево. Два батальона Вязьмогородского полка, под начальством 3-й бригады Лагустова, назначены для обороны редутов, вооруженных пушками; позади их стояли 17 кавалерийских полков. Артиллерия, в числе 72 орудий, под командой Брюса, находилась в укрепленном лагере. Вообще, число наших войск простирается от 50 до 55 тысяч.

Утром 26-го числа Петра, в сопровождении некоторых своих генералов, в упомянутых отрядах, объезжая Керчи, достиг 3-го позиции. Ясно ему было, что, для освобождения Полтавы, приходится принять бой; он только подождёт подкреплений, чтобы, соединившись с ними, 29-го июня двинуться на шведов. Испытывая своё счастье при Лисой, царь резко принял лично на себя начальство над своей армией. Вт приказке по войскам Петру, в сильных, глубоко проникнутых словах, напоминал всю важность предстоящего боя. Шведский король, в свою очередь, не хотел допустить нас к предупредить его в нападении. С этими целями он заблаговременно отослал назада, за Полтаву, под прикрытием двух кавалерийских полков, вс козы и артиллерии, которая, не допустив сланов, не могла принять участия в бою. При войсках осталось только четыре орудии. Карл лично начертал план атаки, но он не был сообщен ни войскам, ни даже ближайшим лицам, состояющим в главном штабе шведского короля. По всей вероятности, Карл предполагал, что русская армия будет защищаться в своем укрепленном лагере. Потому-то и задумал он, разделяя свои войска на колонны, пробиться между передовыми редутами, оттеснить русскую кавалерию и потом уже, сообразно с обстоятельствами, либо быстро устремиться против козы, либо броситься на русских, если бы они вышли из лагеря.

Около полудня 26-го числа Гиленкронц получил приказание разбить п'яхоту на четыре колонны; кавалерия составляла шесть колонны; 2 батальона и часть кавалерии оставлены под Полтавой; отдельные отряды прикрывали козы и содержали посты вниз по Ворскле.

Шведы могли противопоставить нам только 30 батальонов, да 14 кавалерийских полков, всего до 24 тысяч.
Мазепа съ запорожцами остался въ лагерѣ, для охраненія осадныхъ работъ.

Къ вечеру шведская войска выстроились параллельно позиціи, занимаемой намией кавалеріей за шестью редутами. Пѣхота стояла въ серединѣ, кавалерія—по флангамъ. Несомнѣнно на поспѣлкахъ по фронту своихъ солдатъ, Карлъ XII краткими словами убѣживалъ ихъ оказать ту же стойкость, съ какой они сражались подъ Нарвой и Головчинымъ.

Было два часа ночи 27-го іюня. Занимался разсвѣтъ. «И грянутъ бой, Полтавскій бой...» Шведы двинулись на нашу позицію, въ промежутокъ между лѣсами, замыкаяшись раввину. Впереди шли пѣхотныя колонны, подъ начальствомъ Поссе, Штакельберга, Роса и Шпарре; за ними, значительная кавалерія, на правомъ крыльѣ предводимая Крѣйцомъ и Швиншпехомъ, а на лѣвомъ—Крузе и Газельстономъ. Подходя къ линіи редутовъ, шведская пѣхота приставнилась, въ ожиданіи своихъ кавалерій, которая, язычески, понеслась въ атаку на нихъ, выдвиженныхъ ей противъ русскихъ полковъ. За кавалеріей двинулись впередъ правое крыло и центръ пѣхоты. Взятъ два пронесущихъ редута, пѣхота прошла въ промежутокъ между ними и остальными нашими, такъ какъ, изъ опасенія повредить собственной кавалеріи, мы перестали стрѣлить по неопрѣдѣлено. Поддержанныя стремительнымъ на- строеніемъ своей пѣхоты, шведская конница оттѣснила нашу. Было 4 часа утра. Тогда Петръ приказалъ генералу Бауру, заступившему мѣсто раненаго Ренне, отойти со всей кавалеріей къ лагерю и примкнуть къ нему лѣвымъ флангомъ. Во время этого движенія, лѣвое крыло шведовъ, не выдержавъ присоединнѣніе Роса, занятаго атакой фланговыхъ редутовъ, двинулось впередѣ.

Это обстоятельство имѣло чрезвычайно большое влияніе на исходъ всего боя.

Подойдя подъ сильный огонь нашего укрѣпленнаго лагеря, лѣвое крыло противника, вмѣстѣ съ нимъ, чтобы настойчиво продолжать начатое движеніе, пріостановилось на время и отодвинуло вѣйно. Тутъ же находился на своихъ поспѣлкахъ Карлъ XII. Желая вѣрнѣе обезпечить присоединеніе Роса, онъ послалъ къ нему на помощь часть кавалерій, вѣрѣдъ за которой, безъ еявой команды своихъ генераловъ, номаилось еще нѣсколько кавалерійскихъ полковъ. Конница эта стоялась въ безпорядкѣ, подъ сильнымъ огнемъ нашихъ батарей; она тоже потянулась вѣйно, къ тому мѣсту, гдѣ стояла шведская пѣхота; эта послѣдняя, въ свою очередь, ста-
отступать къ опушкѣ Будиценскаго лѣса и тутъ-то, укрываясь отъ артиллерийскаго огня, занялась приведениемъ въ порядокъ своихъ разстроенныхъ рядовъ (1). Такимъ образомъ, шведы, не умѣя воспользоваться своими первоначальными успѣхами, теперь сами были поставлены въ опасное положеніе. Между правымъ и лѣвымъ флангами у нихъ образовался значительный промежутокъ, раздѣливший ихъ армию на двѣ отдѣльныя части. Эта ошибка не ускользнула отъ внимательнаго взора Петра В. Среди самаго сильнаго огня, задолго до этого, вдва натискъ лѣваго крыла и предполагая, что шведы будутъ атаковать самыя лагерь, царь вывелъ изъ него часть своей пѣхоты и построилъ въ нѣсколько линій, по обѣимъ сторонамъ окоповъ, «того для, еслибъ неприятель дерзнулъ атаковать траншеи, чтобъ они изъ фланговъ его отбили» (2). Въ числѣ этой пѣхоты находился и Казанскій полкъ; онъ стоялъ на лѣвомъ флангѣ выведенныхъ войскъ, въ глубокой колонѣ, одинъ батальонъ въ затылокъ другому (3). Когда же шведские полки сильнѣе пострадали отъ нашихъ выстреловъ и стали устраиваться у лѣса, въ 6 часово утра царь приказалъ всей остальной пѣхотѣ также выступить изъ лагеря и построиться въ двѣ линіи, впереди его. Чтобы воспользоваться отдѣленіемъ Росса, князю Меншикову и генералу Ренцелю, съ пятью батальонами и драгунскими полками, было приказано ударить на правое крыло шведовъ. Выдвинувшись къ нимъ навстрѣчу неприятельскіе полки были опрокинуты; предводивший кавалеріей праваго фланга, генераль Шлипенбахъ взятъ въ пленъ. Тогда пѣхота Ренцеля устремилась пропитъ Росса, занявшисаго, между тѣмъ, Яковецкій лѣсъ, на лѣвомъ флангѣ нашей позиціи; а драгуны двинулись вправо, угрожая шведамъ отрѣзать путь отступленія. Это заставило Росса регулировать къ самой Полтавѣ, гдѣ онъ занялъ осадныя пашницы; Ренцель по нятамъ; атакованный со всѣхъ сторонъ, Росъ, послѣ получасова размышенія, положилъ оружіе.

Предоставивъ Ренцелю преслѣдованіе Росса, Меншиковъ, начальствуя лѣвымъ флангомъ, присоединилъ остальную кавалерію къ главнымъ силамъ арміи, расположеннымъ впереди укрѣпленаго лагеря (4). Въ центрѣ первой линіи находились 24 батальона; на лѣвомъ флангѣ 12 эскадроновъ, а на правомъ 23. Во второй ли- ніи: 18 батальоновъ въ центрѣ, 12 эскадроновъ на лѣвомъ и 23 на правомъ флангахъ. Правымъ крыломъ командовалъ Бауръ, лѣ- вымъ—Меншиковъ и Беллингтъ, а центромъ—Реннинъ, Голицынъ и Галльпартъ. Пѣхота пострилась въ двѣ линіи, батальоны каждого
полка въ затылок другу другу. Казанской полкъ стоять четвертый съ праваго фланга. Вт окопах оставлено 6 батальонов и ньсколько тысячь казаков, для подкрѣпленія, въ случаѣ необходи- 
мостія, боевыхъ линій. Сверхъ того, для открытія сообщенія съ 
Полтавой, вт. Воздвиженской роты тѣры отправлено 3 батальона. 
20 полевыхъ орудій да всѣ полковья пушекъ (при каждомъ полку 
по двѣ) находились въ первыхъ линіях. 
Послѣ открытия Росса, у шведовъ оставалось 18 батальоновъ, 
и 14 полковъ кавалеріи; поэтому-то шведская пѣхота построилась 
въ одну, а кавалерія въ двѣ линіи, на флангахъ. 
Предѣл битвой Петръ В. отдалъ приказъ по арміи, где указы- 
вать на то, что въ эту минуту рѣшается судьба отечества; «а о 
Петръ вѣдайте, говорилось въ приказѣ, что ему жизнь не дорога, 
жизь была только Россія во славѣ и благородствѣ». 
Вт. 9 часовъ утра «съ отчаинною храбростью устремились шведе- 
скіе полки» на русскіхъ, успѣвшихъ уже выстрѣпиться въ боевой 
порядокъ и лично предводимыхъ царемъ. Воодушевляемый своимъ 
вождемъ, обѣ арміи «поминули великое свое значеніе. Мужествен- 
ный Петръ былъ впереди всѣхъ и, спасая честь и славу Россіи, 
не думая объ угождованіи ему опасности. Его шляпа, сѣдло и 
платы были прострѣлены». Шведскій король также находился 
среди своихъ солдатъ, раненый, на постилахъ; двое солдатъ изъ 
его присутствіи были убиты осколками ядра, и Карла понесли на 
коняхъ. Столкновеніе обѣихъ армій было ужасное. Шведы отбиты 
и въ безпорядкѣ подались назадъ. Тогда Петръ двинулъ впередъ 
полки первой боевой линіи и, пользуясь превосходствомъ своихъ 
силъ, окружили шведовъ съ обоихъ фланговъ. Противникъ не вы- 
держалъ и, въ безпорядочномъ отступлѣ, искала спасенія въ лѣсу. 
Наші полки вслѣдъ за ними, и только незначительная часть шведе- 
ской арміи, послѣ двухчасового боя въ лѣсу, «изѣбила мечъ и 
пѣха». 
Раненый Карлъ, съ незначительныхъ отрядомъ, чуть-чуть 
успѣлъ доскачать до того уѣзда, гдѣ за Полтавой стоялъ обозъ и 
артиллерія, подъ прикрытиемъ части шведской кавалеріи и каза-
ковъ Мазепы. Тамъ дождался онъ, пока собираются разсѣянные; 
остатки его арміи. Обозъ и паркъ выступили, по правому берегу 
Бореславъ, на Новыя Сенкары. За ними потянулся и Карлъ на Пе-
револочну, гдѣ его настигъ Меншиковъ. Король успѣлъ обѣять бѣжать 
vъ Турцию, а остатки шведской арміи положили оружіе. 
Нанес общія потери простиралась до 1,300 человѣкъ убитыми и
3,200 ранеными. Сравнительно небольших потери—«и сие въда́ти надлежитъ, что изъ нашей п'яхоты только первая линія, въ кото́рой съ десять тысячъ не обрѣталось, съ непріятелемъ въ бою была, а другая до того бою не дошла» (5). Казанскій полкъ потерять до 80 челов. убитыми и ранеными (6).

Эта победа имѣла громадное значеніе для всей Россіи: она обѣщала скорое заключеніе мира, она обѣщала конецъ войны, истощавшей и утомлявшей государство своей продолжительностью и напряженіемъ силъ. Въ воспоминаніе этой победы, царь постановилъ празднованіе ея во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи. Были выбиты медали для всѣхъ офицеровъ и солдатъ, принимавшихъ участіе въ Полтавской битвѣ. Преметевъ получилъ громадный помѣстныя Галларть—орденъ Андрея Первозваннаго.
IX.


Простояв в лагере на полдне сражения до 13-го июля, Казанский полк, вдымён с другими, перешел в Рышетиловку; здесь занялись приведением в порядок своих рядов, а 15-го двинулись на север, для осады Риги, куда были направлены все три дивизии Меннингора, Реппина и Галларга, под начальством Переметева (1).

Теперь все внимание шведов было обращено на сохранение Риги; шведы исправили все укрепления, возвели новые, ввели в Ригу новые полки, вооружили жителей, увеличили артиллерийские и провиантские запасы; начальство поручено храброму генералу-губернатору графу Стрембергу.

Когда Переметев подходил к Риге, шведы стали разрушать лежащую на западном берегу Двины крепость Кобершанец, но не успели: Переметев выбил шведов, укрепил крепость и, прогнав противника из укрепленных постов кругом города, открыл блокаду, до приближения Петра из Маринвердера. Государь приказал приступать к осаде и в ночь с 13-го на 14-е ноября саут бросил три первые бомбы. Осмотрев город, Петру приказал держать его в тщательной обложении, но не «добывать», по позднему времени года и по причине многочисленности гарнизона.

До весны у Риги остался Реппин с семнадцатью корпусами, в том числе 6,000 человек пехоты от всех полков. Этот корпус разделили на четыре части: три поста и резерв. Два роты Казанского полка, всего 208 человек, поступили в ре-
зерк. Посты располагались при Юнгергофё, Петершанцы и Кирхгольм (2). Остальная часть полка, в дивизии Галларта, расположилась на зимних квартирах в Божск (Бауск), в Курляндии.

Решение отрезать Ригу от подвоя провинци и, бросая в город бои, производить частые пожары; в особенности много вреда причинено гарнизону взрывом порохового погреба.

13-го апреля 1710 года, на «консиптуе; с генералитеттом», ръшено было «город Ригу в крѣпчайшей блокадѣ; содержать в армію всю съ зимнеквартиръ соединить». Поэтому 24-го апреля генералъ Галлартъ, съ Казанскихъ полкомъ и своей дивизіей, подшелъ къ Ригѣ и расположился выше Юнгергофа, а 29-го всѣ три дивизіи выведены въ поле и поставлены лагеремъ. Дивизія Ренина у Юнгергофа; Галлартъ — въ центрѣ, «подъ пецинымъ градан», против вътрехъ мельницъ; Менинковъ — ниже Риги. «Н учинены по всей линии редуты, и посажены были люди съ надлежащими штабъ и оберъ-официерами и пушками» (3).

Между тѣмъ, въ арміи открылось «моровое повѣтряе», занесенное изъ Прусіи и Курляндии, «и стали узнавать язвами». Ничто не помогло — ни заставы, ни карантинъ; эпидемія не унималась, и ея жертвы, въ трехъ пѣхотныхъ дивизіяхъ и прочихъ полкахъ, было 9,800 человекъ, съ 14-го мая до послѣднихъ чиселъ декабря. Въ самой Ригѣ также свирѣпствовали болѣзні (4).

10-го мая къ блокадной арміи присоединилась тяжелая артиллери. Обложивъ городъ, Шереметевъ построилъ крѣстостную въ двухъ перстахъ ниже Риги, на урочицѣ Гофенбергъ; она назначалась для пресѣченія сообщенія водой съ Динамондомъ и для воспрепятствованія кораблямъ подходить къ городу; черезъ Двину посыпывали свадь, укрѣпили на нихъ толстой цѣпью бревна, а по обонѣй берегамъ, против Риги и Динамонда, поставили 24 орудія. Чтобы помѣнять этими работами, изъ города постоянно производили вылазки, подъ сильнымъ артиллериискимъ огнемъ, а шведскіе корабли подходили къ самому Динамонду. Однако, вылазки были отбиты, корабли заставили уйти въ море.

30-го мая противникъ былъ въ битвѣ изъ укрѣпленнаго форштадта бригадироны Леси и Штафозу, у которого находилась часть Казанскаго полка (5); шведы успѣли зажечь предмѣстье. Непрерывное бомбардировапіе произвело въ городѣ большие пожары; въ Ригѣ открылись голодъ и зараза. Поставить все это на видъ команданту города, Шереметевъ требовалъ сдачи, но тотъ отказалъ, что готовъ защищаться до послѣдней крайности, если въ Швецію не
пропустятъ двухъ курьеровъ, и если отвѣтныя письма будутъ распечатаны. Батареи снова открыли огонь. Десять дней спустя, 24-го іюня, коменданть потребовалъ срока на размышленіе: дали двое сутокъ; а 30-го городъ сдался на капитуляцію. 4-го іюля русские вошли въ Ригу «строемъ»: впереди князь Реннинъ и генераль-лейтенантъ Остенъ; за ними гренадеры, бомбардирь и канониры; отбить у шведовъ флаги, а при нихъ морской капитанъ съ матросами. Дальше следовали пѣхотные полки: Ингерманландскій, Киевскій, Астраханскій, Сибирскій, Казацкій и Бутырскій; въ замкѣ генераль-майоръ Айгустовъ. Въ 6 часовъ вечера городъ былъ окончательно занятъ (6).

Вселѣдѣ за Ригой, послѣ непродолжительной блокады генераломъ Галлартомъ, палъ и Дѣнкюдъ. Затѣмъ дивизія Галларта ушла на зимнія квартиры въ Польшу.

Въ то время, когда Казанцы осаждали Ригу, Азовскій полкъ находился въ корпусѣ, блокировавшемъ Выборгъ.

Еще въ іолѣ 1708 года Бушевъ полкъ выступилъ изъ Нарвы къ Дерпту, где участвовалъ «во многихъ партіяхъ», подъ начальствомъ генераль-лейтенанта Баура, а потомъ, въ отрядѣ фонъ-Вердена, какъ мы уже упоминали раньше, перебился въ укрѣплений лагерь при Горкахъ; отсюда полкъ снова ушелъ къ Петербургу и былъ подъ Сестрорѣцкой мѣстностью, противъ непріятеля въ атакѣ, при командѣ О. М. Апраксина (7). На зимнія квартиры перешли въ Нарвѣ. 8-го марта 1709 года Петръ приказалъ сосредоточить въ Петербургѣ всѣ солдатскіе полки псковскаго и пальскаго гарнизоновъ; поэтому Бушевъ полкъ 23-го апрѣля уже перешелъ въ Петербургъ, гдѣ простоялъ до весны слѣдующаго года (8).

21-го марта 1710 года Азовскій полкъ, въ бригадѣ Чернышева (9), выступилъ въ Финляндию, подошелъ къ крѣпости Выборгу и началъ дѣлать орѣхи, которыя съ велиkimъ трудомъ проводили, но въ то время тамъ были велиіо морозы, къ тому же и ситуація кругомъ той крѣпости каменеста, отчего незалое было помешаніе. Хотя съ трудомъ, однако, траншеины работы довели до крѣпости. на разстояніи ружейнаго выстуяла (10). Почти послѣ двухъячичного бомбардированія, удались пробить въ крѣпостной стѣнѣ «великую брешь», и, на «генеральномъ концліумѣ», было рѣшено «доставать крѣпость штурмомъ», для чего приготовили «два главныхъ моста новыми манеромъ». Штурмъ не состоялся, такъ какъ 12-го іюня Выборгъ сдался на капитуляцію. Гарнизону былъ объявленъ свободный пропускъ, но «за многія съ непріятель-
ской стороны неправды, чишенных против Его Царскаго Величества, задержаны».

Потери полка: 3 оберъ-офицера, 41 человекъ урядниковъ и рядовыхъ убитыми и ранеными (11).

Послѣ взятия Выборга, Азовскій полкъ, съ бригадиромъ Иванницкимъ *, перешелъ изъ Финляндіи въ Ревель, уже обложенномъ нѣсколько шведскими кораблями. Шведы открыли были съ кораблей артиллерійскій огонь по нашему лагерю, но выстрѣлы не причинили намъ никакого вреда. Вскорѣ въ полкахъ стала свирѣпствовать эпидемія, перенесенная суда изъ Риги принесенными драгунами. Все-таки счастье не покидало насъ: Ревель капитулировалъ въ октябрѣ. Азовскій полкъ располагался въ городѣ на зимнія квартиры, а въ началѣ 1711 года перешелъ въ Ригу, гдѣ простоялъ все то время, пока казанцы совершали неудачный походъ въ Турцию (13).

Потери въ пораженіе подъ Полтавой, Карлъ XII бѣжалъ въ Молдавію; тутъ-то начались его пропески противъ Россіи да штриги шведскаго повѣренного въ Константинополѣ, графа Понятовскаго—турецкаго султана. Ахметъ III объявилъ войну Петру Великому.

При первыхъ слухахъ о возможности войны, еще 23-го декабря 1710 года, царь приказалъ Шереметьеву направить съ зимнихъ квартиръ къ Слуцку и Минску дивизіи Репнина и Галларта; всѣ полки, находившимся гдѣ небудь въ гарнизонѣ, предписывалось обождать смѣны другими частями и затѣмъ присоединяться къ своимъ дивизіямъ (14). Дивизія Галларта собиралась въ Слуцкѣ; въ марцѣ 1711 года сюда прибыли казанцы (15). Изъ Слуцка дивизію Галларта (Казанскій полкъ) предполагалось передвинуть къ Ковелю и расположить по квартирзамъ по рѣкѣ Стыру до Луцка, а дивизію Меншикова на Колки, для расквартированія по рѣкѣ Горьой (16). 6-го апрѣля, однако, это предположеніе измѣнили; Галларту было приказано весті обѣ дивизіи изъ Минска къ Дубно и Острогу.

6-го апрѣля Казанскій полкъ, въ дивизіи Галларта, выступилъ къ Острогу; здѣсь было произведено укомплектованіе рекрутами. Затѣмъ двинулись дальше, а 30-го мая пришли въ Брацлавъ, гдѣ собирались дивизіи Репнина и Вейде (17).

*) Кромѣ Азовскаго полка, у Іванницкаго были: гренадерскій батальонъ, Петербургскій, Пермскій, Владимірскій, Ярославскій и Смоленскій полки (12).
А татары уже начали производить нападения на наши южные окраины.


Сначала выступилъ Шереметевъ со своими 15-тысячнымъ кор- пусомъ; 5-го іюня онъ уже былъ въ Чечорѣ, на Прутѣ, гдѣ узналъ, что верховный визиръ стопицъ у Исакчи, не рѣшался переправиться черезъ Дунай. Шереметевъ остался въ Чечорѣ поджидать прихода главныхъ силъ. Татары пытались было нападать на отдѣльные посты, но не оосмѣливались атаковать весь корпусъ.

Напрасно простояла помощь отъ Августа, Петръ выступилъ въ походъ. Провианта взяли съ собой на одинъ мѣсяцъ. Армія уже была утомлена затруднительными переходами отъ Риги до Днѣстра. 17-го іюня наши войска переправились черезъ Днѣстръ въ Сорокахъ; Галлартовы полки оставались еще на тро дни въ Брацлавѣ, для хлѣбопеченія. «Сей моментъ пришелъ мы, писалъ Петръ, Ве- ликій Шереметеву: съ полками къ Днѣстру, гдѣ вся пѣхота стоитъ, мость будетъ день въ три готовъ, а межъ тѣмъ перевозятся, и скоро могутъ все переѣздитъ, только хлѣба почти нетъ, а у Аларта пять дней какъ и хлѣба, ни мяса» (18). Тогда же Петръ узналъ объ извѣстіи: Бранкованъ. На военномъ совѣтѣ, собраннымъ по этому случаю, Галлартъ высказалъ, что русская армія находится въ та- комъ же положеніи, въ какомъ находились педеръ переходъ Полтав- ской битвой. Царь все-таки не хотѣлъ останавливаться, и 24-го іюня наша армія подошла къ Загаранчѣ, на берегу Прута; затѣмъ снова- стились внизъ по лѣвому берегу, до Чечору, гдѣ стоялъ корпусъ Шереметева (19).

По переходѣ Днѣстру, наша армія была раздѣлена на пять дивизій, въ каждой по 6,000 человѣкъ пѣхоты: третьей дивизіей материалы для истории русской арміи.
командовал Галларть въ составѣ ся входили Казанский полкъ (20). Турецкая армія простиралась до 300,000 и ни въ чемъ не терпѣла недостатка. Напротивъ того, памятъ уже приходилось голодать, такъ какъ значительная часть провианта была отобрана татарами въ тылу. Верховный визирь рѣшился, наконецъ, переправиться черезъ Дунай и двинулся къ Яссамъ, по лѣвому берегу Прута. Петръ приказалъ своимъ войскамъ перейти на правый берегъ. У Гуры-Жижкій наша армія раздѣлена на три корпуса: авангардъ, генерала Януса; при второмъ корпусѣ, состоявшемъ изъ 15 тысячъ отборныхъ войскъ (изъ этого корпуса состоялъ Казанский полкъ), находился Петръ Великий съ Переметьевымъ; третій корпусъ, подъ начальствомъ Ренніна, состоялъ изъ одной пѣхоты. Корпуса слѣдовали одинъ за другимъ, на разстояніи двухъ миля, вдоль праваго берега Прута, и спѣшили къ Сарацѣ. Татары двигались лѣвымъ берегомъ, сейчасть за нашимъ арьергардомъ, но не осмѣливалась перейти рѣку, такъ какъ сопровождавшія армію подводы чрезвычайно увеличивали ея кажущуюся многочисленность. Когда же царь перешелъ на лѣвый берегъ, татары приписали это движение страху и стали насть преслѣдовать во весь переходъ до Фальчи.

Голодъ увеличивался со дня на день; солдаты умирали цѣльми сотнями.

Авангарду было приказано уничтожить мосты у Гуры-Сараачи. Когда генералъ Янусъ подошелъ къ этому пункту, онъ увидѣлъ здѣсь массы турокъ и, тѣснитель противникомъ, сталъ отходить къ главнымъ силамъ, которыя черезъ силу добирались до Рябой-Могилы.

Съ восходомъ солнца 8-го июля, турки пустились въ преслѣдованіе и стали приближаться къ нашему лагерю. Четырехтысячный отрядъ нашей пѣхоты занялъ позицію у Балты-Прутешелуи; долго держался этотъ отрядъ, но, подавленный многочисленностью, на конецъ, отступили въ лагерь. Вечеромъ была занята позиція вдоль Балты-Прутешелуи. Турки до глубокой ночи возобновляли свои атаки, но постоянно встрѣчали сильный отпоръ со стороны артиллери.

Безпокоясь о корпусѣ Ренніна, который, не смотря на всѣ усилия пробиться изъ Стамбуленты, ни за что не могъ добраться до Гуры-Прутешелуи, Петръ Великій въ 2 часа ночи выступилъ изъ лагеря на Ясску дорогу: Неприятель не тревожилъ нась. Вдоль холмовъ ярко шлили неприятельскіе костры, отъ Гуры и до самого лѣса и на всемъ пространствѣ до Гуна.
На разсвѣтѣ всѣ три корпуса соединились у Станиленци; здѣсь русская армія расположилась лагерем, составивъ огромный четырехугольник, задній фась котораго образовалъ Прутъ. Пѣхота укрѣпила позицію окопами и рогатками. Казанскій полкъ, въ дивизіи Галларта, расположился на южномъ фасѣ; подводы и кавалерія — въ переднемъ лагерѣ (21).

Наступило утро. Лагерь еще не былъ вполнѣ укрѣпленъ. Турки снова кинулись въ атаку. Часть обоза, не успѣвшая стать на свое мѣсто; сдѣлалась добычей татаръ; при этомѣ отбитъ весь полковой обозъ Казанскаго полка (23). Турки открыли артиллерійскій огонь, но неудачно; ядра перелетали черезъ головы. А у насъ гремѣла музыка... Противникъ носилъ новую атаку одной огромной колонной, больше 400 человѣкъ въ ширину. Не смотря на изнеможеніе нашихъ войскъ отъ голода и невыносимой жары, атака была отбита. Та же участь постигла и двѣ другихъ атаки. Только ночь прекратила кровопролитіе. Вся тяжесть дневнаго боя легла на полки Галлартовой дивизіи: «сей клинъ ихъ, но слова, очевидца, трафился на дивизію генерала Альарта» (23); на эти полки турки, преимущественно, направляли свою пѣхоту, которая производила атаки упорно, и только благодаря убѣжденію ружейному огню съ нашей стороны, удалось заставить противника отказаться отъ взятія окоповъ.

Атаки, правда, были отбиты, но наше положеніе становилось отчаяннымъ. Наступила ночь — ужасная ночь... Турки окружили русскій лагерь траншеями; возводили батареи на всѣхъ высотахъ на противоположномъ берегу Прута. Турки задумывали отнять у русской арміи возможность отступленія, даже доступъ къ водѣ. Безчисленныя неприятельскія бивучныя огни освѣщали мѣстность, а тѣмъ, за этими кострами, копошились необятныя для глазъ массы враговъ. Не до отдыха было въ эту страшную ночь: утромъ ждали новыхъ на направленій; приходилось еще больше укрѣплять свой лагерь. Солдаты усилывали укрѣпленія повозками, конскими трупами, тѣлами своихъ ногиныхъ товарищей, — и все это прикрывали земляными насѣнами. Ночью былъ созванъ соѣздъ: убѣдило попытать счастіе вступить въ переговоры; къ верховному визирю отправили унтер-офицера. Соѣздъ постановить, чтобы, въ случаѣ требования положить оружіе, пробиться черезъ окружающую насть живую стѣну (24).

Наступило утро 10-го июля.

Загудѣли выстроныѣ дѣла турецкихъ батарей, а послѣдний еще
не возвращался. Петр уже рѣшился пробиться силою и начать вытеснять боевой порядокъ. Но вдругъ неприятельския орудія смолкли: визирь согласился вступить въ переговоры.

Заключили миръ, по цѣнной возвращенія Азова, срѣтія Тропиной крѣпости, Таганрога, Каменнаго Затаона, признанія запорожцемъ подъ покровительствомъ султана и невмѣшательства въ дѣла Польши.

Не смотря на перемирие, наши войска оставались за своими укрѣпленіями еще трое сутокъ, жестоко страдая отъ недостатка въ продовольствіи и фуражѣ. Иногда турки подходили къ укрѣпленіямъ и бросали за рогатки хлѣбъ.

Въ четвергъ, 12-го июля, выступивъ изъ своихъ укрѣпленій съ барабаннымъ боемъ и распущенными залпами, русская армія двинулась къ своимъ предѣламъ. Только тогда узналъ царь свою генераломъ Ренне Бранлова, да было уже поздно.

Сухарей у насъ не было; приходилось питаться однимъ мясомъ. 15-го пришли къ р. Янѣ, а 20-го полки Галлиартовой дивизіи передвинулись въ мѣстечко Стефаненги (25). Ожидали движения низовского короля черезъ Польшу; для прикрытия границъ имперіи, войска располагались въ Полоцкомъ, Дубно и Острогѣ.

Походъ этотъ стоилъ полку: убито и умерло 177 челов., обѣщало 110, безъ вѣсти прошло 53; кроме того, умеръ отъ рань прaporщикъ Сосновскій (26).

Шереметевъ простояль на Волыни до октября. Наши войска терпѣли недостатокъ въ продовольствіи; полки еще не опрашивались послѣ невзгодъ нечаянаго похода. Шереметевъ думалъ быть отправить въ Россию дивизію Галлиарта и Вейде, оставивъ Вольскую для наблюдения за карломъ XII, Казанскій да Устюжской полки, «которые мундиромъ и обувью протиръ прочихъ лучше» (27). Петръ отмѣнилъ это распоряженіе и приказалъ направить къ Москве обѣ дивизіи въ цѣломъ составѣ, а затѣмъ, «исправивъ комплектомъ и мундиромъ», передвинуть въ Петербургъ съ такими разсчетомъ, чтобы полки были на мѣстѣ къ 25-му марта (28).

Въ ноябрѣ 1711 года Казанцы выступили въ походъ и, вмѣстѣ съ Гренадерскимъ и Московскими полками, расположились на зимніе квартиры въ Калугѣ, «въ командѣ» генерала-маіора Бона (29); прочіе полки Галлиартовой дивизіи—въ Тулѣ и Боровскѣ.

Мы уже упоминали раньше, на основании сказаній полка, что въ 1711 году Азовской полкъ перешелъ изъ Ревеля въ Ригу. А въ «Исторіи плана сраженія при Прутѣ, составленномъ въ
1819 году г.-м. Хатовыми,» показанъ и Азовскій полкъ, въ однобата-
лионномъ составѣ. Пожалуй, можно было бы предположить, что одинъ
баталионъ переправился въ Ригу, а другоій принималъ участіе въ
Прутскомъ походѣ. На старыхъ планахъ, хранящихся въ Военно-
Учёномъ Архивѣ (30), сначала показаны два баталиона Азовскаго
полка, а затѣмъ переправлено, и показанъ только одинъ. Наврядъ
ли даже одинъ баталионъ могъ участвовать въ войнѣ съ Турцией,
такъ какъ въ январѣ 1711 года самъ Петръ В. писалъ Плеше-
теву: «въ Перонѣ и Ригѣ великий смѣньить (полки Галларта) тѣмъ,
покамѣ, которые пришли съ Иваницкимъ отъ Выборга къ Ре-
пелю» (31). А Азовскій полкъ и находился въ бригадѣ у Иваниц-
каго. Кроме того, ни въ сказкѣ полка, ни въ сказкахъ офицеровъ,
пять ни слова объ «акции на Прутѣ»: Наконецъ, тотъ же авторъ
показываетъ Казанскій полкъ въ трехбаталионномъ составѣ, что
тоже едва-ли возможно, такъ какъ въ то время солдатскіе полки,
большею частью, состояли изъ двухъ баталионовъ; да и Полное
Собраніе Законовъ, къ 19-му февраля 1711 года, т. е. къ началу
похода, показываетъ Казанскій полкъ въ двухбаталионномъ со-
ставѣ (32). Впрочемъ, на другомъ такомъ же планѣ, тоже въ
Воен. Уч. Архивѣ, показано два баталиона, а третій отнесенъ къ
числу эскадроновъ Казанскаго драгунскаго полка (33).

Заключенный съ Турцией миръ далъ возможность Петру В. направить все свои боевые силы противъ еще сильнаго врага—Швеціи. Лѣтомъ 1712 года часть русской арміи выступила въ Померанію, на помощь саксонцамъ и датчанамъ, а другая часть была назначена въ Финляндию. Казанскій полкъ, подъ командою своего полковаго командира, «иноземца стараго вѣзду», полковника Ви́ліма Ивановича фонъ-Фенкъ-Бира, въ июлѣ пришедъ въ Петербургъ, гдѣ и простоялъ на зимнихъ квартирахъ (1). Азовскій же полкъ въ это время находился въ походѣ въ Финляндію, на галерномъ флотѣ; послѣ дѣла подъ Гельсингфорсомъ, гдѣ была произведена высадка, и подъ Борго, возвратился въ Петербургъ, а оттуда перешелъ на винтеръ-квартиры въ Ладогу (2).

Въ слѣдующемъ 1713 году оба полка, «въ командѣ» князя Голицына, были посажены на галерный флотъ (3), состоящий изъ 200 судовъ, и 26-го апрѣля вышли въ море, подъ начальствомъ генералъ-адмирала Апраксина; самъ царь командовалъ частью флота, въ званіи контр-адмирала. 7-го мая русскій флотъ пошелъ въ Гельсингфорскій заливъ; три дня спустя, открыто сильное бомбардированіе по Гельсингфорсу, отчего какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ предмѣстіи во многихъ мѣстахъ загорѣлись разныя здѣнія. Видя свое безсплѣ, шведскій генералъ Армфельдт, побросалъ орудія и запасы, а самъ отступилъ съ гарнизономъ въ Борго (4). Полки

*) При слѣдованіи черезъ Москву, въ апрѣлѣ, полкъ получилъ новую аммунію; выданы «конья съ помощью», а также новья фузіи. (Моск. Отд. Арх. Гл. Шт., Дѣл. В. Канц. № 1).
были высажены на берег, для занятія города, а потомъ двинулись вслѣдъ за непріятелемъ къ Борго, «гдѣ была непріятельская кавалерія и пѣхоты несолько»; здѣсь произошла «акция» (5), послѣ чего войска вернулись обратно въ Гельсингфорсъ, на зиміер-квартиры.

Въ послѣдних числахъ сентября Казанцы выступили противъ шведского отряда генераловъ Любекера и Армфельда, занимавшихъ укрѣпленія при Пялпинскихъ тѣсинахъ. Атака съ фронта была очень затруднительна. Рѣзали сдѣлать обходъ. Казанцы были по-

сажены на плоты и, переплывъ озеро 6-го октября, высадились въ тылу шведовъ, не смотря на сильный огонь съ ихъ стороны; шведы обратились въ бѣгство (6).

Завоеваніе Финляндіи продолжалось и весной 1714 года. Часть нашихъ войскъ разбивала шведовъ на морѣ; другіе отряды дѣйствовали на суши, внутри страны. Казанскій полкъ, изъ отряда князя Голицына, пришелъ въ Финляндію и опустошилъ ее огнемъ и мечемъ. Часть Саволакса и Остерботта еще оставалась непри-кошненными. Шведскій генералъ Армфельдъ, принималъ всѣ мѣры къ оборонѣ. Голицынъ настушенъ отъ Таммерфорса по направлению на Вазу. Шведы рѣшились встрѣтить русскихъ на позиціи у Лаппо. Армфельдъ построилъ свою пѣхоту въ два линіи, а по флангамъ разставилъ многочисленную кавалерію. Стояла сильная стужа. Шведы провели трое сутокъ подъ открытымъ небомъ, въ полной готовности встрѣтить атаку и дать отпоръ. Воиска безъропотно перено-силы и холодъ, въ всѣхъ линіяхъ. 19-го февраля сталъ подходить Голицынъ. Его силы почти равнялись силамъ противника. Быстро развернувъ стѣдованіе въ двухъ колоннахъ полки. Голицынъ по-нелъ въ атаку. Артиллерійскій огонь со стороны противника не остановилъ наступленія. Шведская пѣхота двинулась въ штыки и разорвала наши войска. Надежда на побѣду была потериная. Началось отступленіе. Если бы непріятельская кавалерія бросилась въ атаку, на нашу долю пришлось бы полное пораженіе; но командовавший шведской кавалеріей генералъ не нападалъ въ рѣзительную линію и почти въ самомъ началѣ наступленія сталъ ретироваться. Голицынъ сумѣлъ воспользоваться этимъ обстоя-тельствомъ: прекратить отступленіе, онъ возстановилъ нарушенный порядокъ въ своихъ полкахъ, далъ обнії залогъ по непріятелю и, въ свою очередь, бросился въ штыки. Неожиданность смугла шведовъ, и они не могли устоять противъ сильнаго напора. Правда, наши потери были не меньше, чѣмъ потери противника, но за то
поле сражения осталось за нами (7). Казанский полк лишился 23 человекъ *)

Единственнымъ следствиемъ этого сражения было сожженіе города Якобштадта, послѣ чего корпусъ Голицына отошелъ къ Бернборгу и Тавастгуту. Казанцы занимали въ Тавастгутѣ караулы до 1715 года, до весны, а потомъ переплыли въ Або. Здѣсь полкъ послѣдний на галерѣ и совершилъ поискъ подъ Умео, съ бригадиромъ фонъ-Менгденомъ (8). Затѣмъ обратно вернулись на шпитерскія квартиры въ Або.

Въ слѣдующемъ году полкъ снова послѣдний на галерѣ и, подъ начальствомъ генераль-маиора Бона, отправленъ для поиска на Аландскіе острова, или, по словамъ полковой сказки, на «Голынть-шведскую сторону».

Въ 1717 году повторилось то же самое: тотъ же морской походъ «въ октябрѣ уѣхали въ партіи на галерахъ» на «Голынть», а затѣмъ та же зимняя стоянка въ Або и окрестныхъ деревняхъ (9).

На Аландскихъ островахъ уже приступили къ мирнымъ переговорамъ; переговоры шли такъ медленно, что Петръ Великий былъ вынужденъ постоянно пребывать въ угрозѣ военнаго флота. По этимъ-то причинамъ и находился мы въ 1718—1719 годахъ Казанскій и Азовскій полки въ походѣ на караулъ на Стокгольмской сторонѣ, въ командѣ Апраксиева (10). 31-го июля оба полка принимали участіе въ партіи съ генераль-маиоромъ Дупрея подъ мѣстечкомъ Норкомингомъ противъ шведской кавалеріи». Кроме того, «какъ переплыли на Стокгольмскую сторону и стояли съ арміею близъ Докрона», Азовскій полкъ былъ «командированъ на девяти островскихъ лодкахъ, по ордера Апраксиева» (11).

Весь 1720 годъ также прошелъ въ высадкахъ на неприятельской берегъ, для опустошения страны. Наконецъ, 30-го августа 1721 года въ Ништадѣ заключенъ мирный договоръ со Швеціей. Вои́ска стали выступать въ Россію. Казанскій и Азовскій полки пришли въ Петербургъ 22-го октября и въ тотъ же день участвовали на парадѣ, назначенномъ по случаю торжественнаго объявленія Петра Великаго императоромъ и празднованія заключенія мира. Изъ Петербурга полки разошлись на шпитерскія квартиры въ Ингерманландіи, въ Копорскомъ уѣздѣ (12).

*) Убитыми: капитоловъ 2, рядовыхъ 17; безъ вѣсти пропало 2 рядовыхъ; бѣжило 2 рядовыхъ. Всего 23 человѣка. (Моск. Арх. Гл. Шт., Сказки Казанскаго полка).
XI.

Походъ въ Персию.—Раздѣленіе полковъ.—Переходъ въ Астрахань.—Морской походъ.—Высадка въ Астрахании.—Отличіе рядового Азовскаго баталиона.—Занятіе Дербента.—Крушеніе ластовыхъ судовъ.—Отступление къ Астрахании.—Возвращеніе баталионовъ въ Астрахань.

Въ то время, когда Петръ Великій, послѣ Полтавской битвы, былъ озабоченъ ходомъ событий на западѣ, крымскій ханъ двинулся съ ордой къ Бѣлгороду и разорялъ Украину, а закубанцы и горцы западнаго Кавказа, соединившись съ бѣльми некрасовцами, быстро шли къ Царицыну и Саратову, разоряя страну и забирая жителей въ пленъ. Саратовъ былъ уже осажденъ; та же участь грозила Астрахани. Въ 1711 году противъ закубанцевъ выступила казанская губернаторъ, П. М. Апраксинъ. Мало того, что онъ долженъ былъ разорять и наказывать закубанцевъ,—главною его цѣлью было приведеніе ихъ въ подданство русскому царю; такимъ образомъ, Россия могла бы навсегда избавиться отъ ихъ грабежей и набѣговъ.

Были употреблены всѣ усилия заручиться содѣйствиемъ кабардинцевъ, которые, дѣйствительно, склонялись на нашу сторону. Калмыцкий ханъ Аюка также принималъ участіе въ походѣ Апраксина. И Апраксинъ разбился, частно разорялъ закубанцевъ, но не успѣлъ соединиться съ кабардинцами; послѣ его ухода закубанцы кинулись на Кабарду, но, на этотъ разъ, потерпѣли пораженіе.

Независимо отъ торговыхъ интересовъ, утвержденія русскаго господства на Каспійскомъ морѣ и на Кавказѣ настоятельно требовалъ интересы политическіе (1).

Между тѣмъ, давно желанный миръ былъ уже заключенъ со шведами. Весь Финляндскій корпусъ располагался по квартирамъ въ Ингерманландіи. Орлиный взлётъ Петра, зорко ожидавший горизонта, остановился на вершинахъ Кавказа. Указомъ 2-го декабря
1721 года, императоръ опредѣлилъ раздѣлить всѣ двадцать солдатскихъ полковъ Финляндскаго корпуса, «како привыкшихъ къ морскому хождению», по поламъ (2): однѣ половини отправить до- канывать Ладожскій каналъ, отъ Влазаго озера до Кубинны, а другія половинны перепести къ Ярославлю, Твери и Романову. Промеморія Военной Коллегіи говорила, чтобы отъ каждаго полка, роты и каз- ральства брать половину; изъ одного полка полковникъ, изъ другаго подполковникъ, штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ половину; то же самое относительно подвѣсныхъ лошадей (3).

Казанскій и Азовскій полки, каждый въ двухбатальонномъ со- ставѣ, раздѣлены пополамъ. Затѣмъ половинны этихъ полковъ были сведены вмѣстѣ и, поступивъ подъ команду полковника Азовскаго полка Остафьева, выступили къ Волгѣ; другіи дѣ половины, тоже сведенныя вмѣстѣ, пошли на работы по устройству Ладожскаго канала, подъ начальствомъ полковника Казанскаго полка Вульта (4).

Всѣ половины полковъ носили название «свѣмдариванныхъ» баталіоновъ. Въ 1724 году, какъ, оставившись въ Россию, такъ и отправленныя въ Пруссію половины были «приведены въ полки».

Свободный полкъ, изъ Азовскаго и Казанскаго баталіоновъ, получивъ маршрутъ изъ Копорскаго уѣзда, черезъ Новгородъ, Тверь, Кашинъ и Угличъ, до Романова (5). Если бы гдѣ-нибудь на пути сдѣланій сопрѣсенъ въ одномъ мѣстѣ два полка, тотъ изъ нихъ, что сдѣлалъ больший переходъ, останавливался на день, пока пере- редій полкъ не отойдеть на одинъ переходъ (6). Въ нашихъ «свѣмдариванныхъ» баталіонахъ было къ этому времени 1073 челов. *), со штабъ-офицерами: полковниковъ Остафьевымъ, под- полковниками Масловымъ, Киртановымъ и Лопухинымъ, премьеръ-маиоромъ Кознымъ и секундъ-маиоромъ Кляусовымъ (7). Ниже мы увидимъ, что обѣ половины Казанскаго и Азовскаго полковъ уже не разъединялись и стояли подъ командой полковника Остафьева.

Начинались приготовленія къ задуманному Петромъ Великимъ походу въ Персию.

30-го марта 1722 года посланы указы полкамъ, квартировав- шимъ въ Твери и другихъ мѣстахъ, чтобы они «дѣлали лодки сол- датами» (8); вмѣстѣ съ тѣмъ генералъ Матюшкинъ получилъ при- казание приготовить въ Твери суда, осмотрѣть всѣ работы на Волгѣ.

*) Въ Казанскомъ баталіонѣ 490, въ Азовскомъ—577 челов.; кроме того, 6 пушкарей (М. отд. Арх. Гл. Шт. Отд. № 78. Рапортъ полковника ф. Страбона отъ 26-го февраля 1722 года).
и принудить подрядчиков окончить постройку судов и снабдить такелажем к полой воде. 27-го апреля царь даёт собственноручное приказание: стъ готовыми лодками и пятью ластовыми судами, либо сколько наберется, 5-го и 6-го мая идти к Нижний Новгород, оснастить тамъ ластовныя суда, взять съ собой капитанъ-лейтенанта Вильбора, а при строящихся лодках оставить надежныхъ людей съ офицеромъ. Потомъ итъ Астрахани отъ 9-го июля: отрпять изъ инструкции о раздѣленіи ластовныхъ судовъ по командамъ и о нагрузкѣ провиантомъ. Срокъ окончанія работъ назначено 13-е июля; суда должны быть готовы къ выступлению къ 14-му *). Далѣе говорится о производствѣ жалованья офицерамъ по чинамъ, на которыхъ они еще не получили патентовъ. 3-го ноября спрашивалось о перепиля копи на ружья и о баллонировъ офицеровъ къ производству въ чины; о рационахъ, когда и гдѣ ихъ получать, и о цѣнѣ ихъ на деньги; объ устройствѣ лазаретовъ и позволеніи офицерами меняться пожалованными чинами, впредь до получения патентовъ (9).

Мало-по-малу войска стали стягиваться по Волгѣ къ Астрахани; астраханскому губернатору предписывалось солдать «содержать во всѣкомъ довольствѣ и работами не отягощать». Собрались двадцать «сmalinkированыхъ пѣхотныхъ батальоновъ **), восьмь драгунскихъ и два пѣхотныхъ полка ***, да еще одинъ батальонъ изъ числа не «сmalinkированыхъ ***). Втъ Астрахани учрежденъ большой провиантскій магазинъ. Вольнской губернаторъ получилъ 2,000 руб. для покупки верблюдовъ. Капалерія, занимавшаяся постройками на Царицынской линіи, получила повелѣніе слѣдовать

*) 1722. Книга расходная подъячаго Гаврилы Замятнина. 1722. (1091 1313). Мая въ 2-й день дано Азовскаго полку сержанту Борису Мусѣну-Пушникову да Казанскаго полку каперну Марку Гусеву, которые присланы сюда въ камбовъ за книгами морскими и литерами и отъ сюда наки отправлены въ Петербургъ съ переписками письмами для внесенія въ адмиралтейскую книгу, прогояновъ, отъ Москвы до Петербурга, на двѣ подводы ясныхъ 5 руб. 7 зл. 5 г. (Сборникъ выписанъ изъ архивныхъ бумагъ о Петрѣ 1. Москва 1872 г.).

**) Фоль-Гагенова и Энковъ гренадерскіе; Троицкий и Галиційскій; Нижегородскій и Рязанскій; Волоколамскій и Тобольскій; Великолукскій и Шлиссельбургскій; Казанскій и Азовскій; Сибирскій и Сандскъ-Петербургскій; Архангельскій и Копорскій; Московскій и Воюнечскій; Псковскій и Выборгскій.

***) Астраханскій и Преображенскій.

****) Половина гренадеръ и 1-й батал. Ингерманландскаго полка.
изъ Царской сухимъ путемъ прямо къъ Теркамъ; съ нею же от- отправлены принадлежащія пѣхотнымъ полкамъ лошади и артил- лерія (10).

15-го мая выѣхалъ изъ Москвы императоръ съ императрицей, а ровно черезъ мѣсяцъ уже прибылъ въ Астрахань. Немедленно былъ опубликованъ на разныхъ азиатскихъ языкахъ манифестъ, для обнародованія причинъ этого похода (11). Русскій консулъ въ Персіи получилъ повелѣніе изложить шаху, что мы выступили въ походъ не противъ него, а противъ Шемахи, для наказанія за разные обиды; если бы шаху понадобилась помощь, мы не только готовы оказать помощь, но даже постараемся утвердить въ Персіи постоянное правление; за эту услугу императоръ требовалъ уступки нѣко- торыхъ провинцій по берегамъ Каспійскаго моря. Не согласясь шахъ на наши предложения, турки захватываютъ всю Персію, а намъ вовсе не желательно, чтобы Персія была подъ турецкимъ влады- чествомъ либо нашимъ; наконецъ, несвязанные съ шахомъ ника- кими обязательствами, мы и заступаться-то за него не станемъ, а прибрежныя земли все-таки присоединимъ къ Россіи, во избѣженіе захвата ихъ турками (12).

Прошло болѣе мѣсяца въ разныхъ приготовленіяхъ, пока, на- конецъ, сдѣлали разпорядженіе о всѣхъ судахъ, назначенныхъ для отправленія въ Каспійское море. 18-го іюля весь флотъ вышелъ изъ Астрахани; прошли около 30 верстъ и остановились у Иван- чука. Черезъ три дня весь флотъ вышелъ въ открытое море; суда стали на якорь у острова Четыре-Бугра. Въ 3 часа пополудни 22-го іюля, при тихомъ сѣверномъ вѣтрѣ, весь флотъ двинулся въ море (13). На слѣдующій день государь уже присталя къ устью Терека и тотчасъ же поѣхалъ осматривать куріость Терки (14). Ему не понравился городъ, но причинѣ: низменнаго и нездороваго мѣстоположенія; во время прилива, укрѣпленіе затоплялось морской водою; немало невзгодъ приносилъ и озерная вода, въ весеннюю распутицу.

Мѣста при устьѣ Терека были признаны неудобными для вы- садки войскъ; избрано болѣе удобное въ восьми миляхъ къ югу, тамъ, гдѣ въ Каспійское море впадаютъ два рукава р. Койсу (южный—Сулакъ, сѣверный—Астрахань), образуя незначительный полуостровъ.

28-го іюля на этомъ полуостровѣ были вылажены всѣ «сомандированные» баталионы. Войска расположились лагеремъ. Для обеспечения отъ нечаяннаго нападенія, было призвано необходимымъ
укрепить лагерь «траншементом», валом, «почему лагерь сей и прозван Аграханским ретраншементом», и для строенья оного и для выгрузки провианта проведена войсками здесь неделя.

5-го августа флот отплыл к Дербенту. В лагерь оставлен гарнизон из 300 человек, под командой подполковника Маслова: здесь же оставлены все больные. 6-го император подошел со своей армией к Сулаку и расположился лагерем. В с. Градяючи три дня войска переправились через Сулак и двинулись дальше. Самъ шаххалъ Абдулъ-Гирей выехал навстречу государю и проводилъ в лагерь при Таркахъ. Армия собиралась сюда по частям, в течение трех дней.

16-го выступили дальше, перешли через р. Учи по каменному мосту и, миновавъ Байнакъ, расположились на отдытъ во владѣніяхъ султана Махмуда Отечесского. Жители были настроены крайне недружелюбно. Посланые для обозрѣнія страны казаки были изрублены. На Отеческихъ горахъ собралось до 10,000 человек, частью конные, частью пѣшие. Горцы думали-было устроить печальное нападеніе на лагерь, разсчитывая застать насъ врасплохъ. Неприятель сталъ уже подходить близко. Кавалерія вынеслась впередъ. Шехота построилась в боевой порядокъ. Нашей пѣхотѣ, однако, не удалось принять участія в сраженіи, такъ какъ горцы не выдержали натиска кавалеріи и разсѣялись по окрестностям.

«20-го августа, читаешь ты въ книгѣ расходной (15): его императорское величество изволилъ пожаловать Азовскаго баталиону вто-рой роты солдату Тимофею Ерофьеву, который въ то время, какъ изъ взятыхъ въ Утемненскомъ владѣніи языковъ одинъ татаринъ прибѣжалъ десератно въ налаку генерала-адмирала, онаго до адмирала не допустилъ и закололъ того деснерата штыкомъ, 10 червонныхъ.»

21-го августа армія двинулась дальше и, послѣ чрезвычайно труднаго перехода, «отъ великаго жару, вътрениаго нырья и недостатку воды», расположилась лагеремъ на р. Дарбахъ, а 23-го послѣдовало тщательное вступленіе императора въ Дербентъ. Войска расположились лагеремъ. Въ крѣпость введено «охранное войско» съ артиллеріей. 30-го выступили къ рѣкѣ Рубасу *).

*) «Августа въ 26-й день, сказано въ расходной книгѣ за 1722 году (Сборнъ. выпис. изъ арх. бумагъ о Петѣ В. Москв. 1872 г.): дадо..... за по-здравление днемъ тезоименитства ее высочества государыни цесаревны Наталии Петровны и одержавшимъ городъ Дербента..... нижеписанныхъ полковъ, а.
Баку был отправлен мичманъ. Думать, чтобы склонить жителей къ послушанию и повиновению: тѣ, однако, послушного не приняли.
Петръ собрался продолжать походъ дальше, мимо Баку, по р. Курѣ; гдѣ онъ хотѣлъ заложить торговый городъ; исподволь дѣлались нужныя приготовления, когда неожиданное обстоятельство разстроило всю планы. Дѣло въ томъ, что на ластовыхъ судахъ фонта-Вердена и Вильбоа помышкался значительный транспортъ провианта; по тутъ пришло донесеніе, что буря разметала суда и кипула ихъ на мель у устья р. Милукенги, возлѣ Агракаханскаго мыса. Войску еле-еле хватило провианта на двоець, а впереди ровно ничего, только опустошенная бунтовицами, лишняя всѣхъ жизненныхъ припасовъ, страна. Приближалось осеннее время; поздно было подождать новыхъ подкрепленій изъ Астрахани, а надежды между тѣмъ, на полученіе откуда-нибудь хлѣба нигдѣ не предвидилось. Петръ рѣшилъ отмѣнить походъ и, оставивъ въ Дербентѣ гарнизонъ, сталъ собираться въ Астрахани.
5-го сентября войска перешли отъ р. Рубаса къ Дербенту.
12-го, на походѣ изъ Дербента къ Таркамъ, произошла тревога: партия отъемышцевъ спустилась съ горъ и пронзела нападение на оставшихся позади людей.
15-го сентября пришли къ Таркамъ, а 27-го вернулись на свою прежнюю стоянку, въ Агракаханскій ретраншементъ.
Вскорѣ пѣхотные батальоны были перевезены на лодкахъ въ Астрахань, гдѣ изъ назначили «упражненія къ изготовленіямъ на будущую кампанию» (16).
XII.


Еще 3-го ноября 1722 г. Петръ В. приказалъ генералу Матюшкину, немедленно по приходѣ въ Астрахань вновь заготовляющих судовъ, посадить на нихъ 4 полка, въ томъ числѣ и сводный полкъ Остафьева, идти въ Баку и взять его (1).

20-го июня 1723 года Матюшкинъ вышелъ въ море, а 6-го июля его флотилія уже стояла на якорѣ въ Бакинскомъ заливѣ. Городъ былъ обнесенъ стѣной изъ бѣлого песчанаго камня — со стороны моря одной, со стороны суши тремя; наружная стѣна, толщиной въ 2½ аршинъ, до 7 аршинъ въ высоту, была обнесена глубокимъ рвомъ. Жители преимущественно состояли изъ кизильбашей, персидскихъ солдатъ.

Генералъ-майоръ Матюшкинъ потребовалъ безусловной покорности, но горожане не приняли посланнаго. Матюшкинъ сталъ готовиться къ атакѣ.

Четыре батальона высадились 21-го июля на берегъ и огородили рогатками. Персы произвели-было сильную вылазку, но, встрѣченные залпомъ изъ двухъ полевыхъ орудій, мгновенно повернули назадъ. Нанес суда подошли ближе и стали на якорь полукургомъ. Осажденные стали стрѣлять изъ пушекъ. Гранули 18-фунтовья орудія: неприятельскій огонь стихъ, горожане пощадились. Въ этотъ день брошено 94 бомбы. Городъ загорѣлся. Подъ лагеремъ была возведена батарея на 4 гаубицы. Вся ночь имь обстрѣливание брани, чтобы не давать времени противнику задѣлывать проломленныя мѣста. Въ четыре дня были уже пробита довольно значительная брешь, но осажденные и не думали о сдачѣ. 25-го июля
рѣшили взять городъ приступомъ. Штурмъ, однако, не состоялся, такъ какъ въ ночь поднялся сильный береговой вѣтеръ и сгонялъ съ мѣста корабли; такимъ образомъ, не только нельзя было произвести высадку на берегъ дессанта, но даже стрѣльба станови- лась невозможной изъ-за качки. Оставленные воспользовались этимъ временемъ и къ утру успѣли забѣгать проломы. На слѣдующей день снова потребовали безусловной сдачи; «иначе не будетъ по- цады», прибавлялъ Матюшкинъ. Послѣ того не прошло и часа, какъ городъ выкинулъ бѣлое знамя, а затѣмъ былъ занятъ рус- скими войсками. Комендантъ назначенъ бригадиръ князь Барятинскій; въ крѣпость введены два пѣхотныхъ полка—Остафьевъ и Безобразова. Провиантъ и все необходимое гарнизонъ получалъ изъ Астрахани (24).

До 1724 года «скомандированныя» батальоны еще считались составляющими одно цѣльное съ тѣми «скомандированными» батальонами, что остались въ Россіи; но въ началѣ этого года Петръ рѣ- шилъ преобразовать въ полки какъ тѣ, такъ и другие. Матюшкинъ получилъ повелѣніе «учинить батальоны, находившіеся въ Персіи, полками»; такое же повелѣніе было дано и военной кол- легіи относительно оставшихся въ Россіи (3).

На вопросъ Матюшкина, какія названія давать повышеніе полкамъ и сводить ли гренадерскіе батальоны въ одинъ полкъ, или распре- дѣлить роты по полкамъ,—императоръ повелѣлъ полки перепро- вѣдать по провинціямъ; распредѣлилъ гренадерскія роты по пол- камъ (4). Вопросные пункты были представлены 29-го мая, а 9-го іюня (5) «скомандированныя» батальоны уже были сведены въ полки. При этомъ считаемъ непримѣрнымъ отмѣтить тотъ фактъ, что большая часть батальоновъ линзоваго корпуса уже раньше была сведена во временные полки, называвшіеся по фамиліямъ своихъ полковниковъ (6); такъ, Казанскій и Азовскій батальоны состояли изъ полкъ Остафьева, а Московскій и Петербургскій—Безобразова. Оба сводные полки, по прежнему, остались въ гарнизонѣ крѣпости Баку.

Всего было сформировано 9 полковъ; всѣ эти полки впослѣд- ствіи получили названіе старыхъ «персикѣнныхъ» полковъ (7). Полки были слѣдующіе: 1) Астрашадскій, 2) Дербентскій, 3) Бакинскій, 4) Ширванскій, 5) Зинизилинскій, 6) Рянскій, 7) Гирканскій, 8) Мизандранскій, 9) Дагестанскій. Такимъ образомъ, изъ поло- вины старыхъ солдатскихъ полковъ составились новые полки, которыхъ, по высочайшему повелѣнію отъ 25-го іюня 1838 года, получили старшинство своихъ основныхъ частей (8). Изъ всѣхъ этихъ-
девяти персидских полков нынеш существует только один. Ширазский, назначающийся с 1819 года Казанским. Остальные восемь малопо-малу были уничтожены, «расквартированы». Самое продолжительное время существовал Астрабадский, впоследствии Аликергский, но и этот полк, после переименования в 1819 году в Триник, в 1833 г. был расформирован.

В царствование императрицы Екатерины I к семи старых персидских полков прибавилось восемь новых. В январе месяца 1726 года в Москве были сформированы генералом Боном пять полков пять отдельных от всех армейских полков роты *, с надлежащим числом офицеров; эти полки назвались по фамилиям своих полковников: 1) фон-Девица, 2) Вединга, 3) Дубасова, 4) Маслова, 5) фон-Луквева (9). 17-го апреля вновь сформированные полки отправлены в Персию, а впоследствии переименованы по названиям местностей (7-го августа 1731 года): фон-Девица (фон-Феник-Биров) назван Ранокуцким, Вединга (Ступинина)—Ленкоранским, Дубасова—Кергеруксинским; Маслова (Барыкова)—Астаринским, фон-Луквева—Аджеруксинским (10). 17-го февраля 1726 года из девяти старых персидских полков отделено по одной фузилерной роте, и сформирован Кескереский полк (11). Затем в следующем году в Персию отправлено два гарнизонных полка: Воронежский (27-го марта) и Казанский (3-го мая) (12); Казанский гарнизонный полк назван Куриным, а Воронежский—Темплинским (13).

Таким образом, персидский корпус теперь состоял из семнадцати пяти баталионных полков **) да семи драгунских (14). Весь этот корпус, «сочиненный сверх табели 1720 года, для завоеванных только провинций персидских», преимущественно, получал жалованье из доходов, получаемых ст этих провинций (15).

В 1723 году завоеванных провинций были окончательно присоединены к России. Левашев, получив приказание вступить в полное управление всем краем, прибыв даже в эти, в случаи сопротивления (16). Персидский корпус занимал все Каспий-

*) Кромъ Ингерманландского и Астраханского; изъ Балгарского и Муромского полков по двѣ роты.
**) Астрабадский, Бакинский, Ширазский, Дербентский, Дагестанский, Ряжский, Мячидорский, Гиновский, Зинаглиновский, Кекеский, Ранокуцкий, Ленкоранский, Кергеруксинский, Астаринский, Аджеруксинский, Темплинский, Куриный.

Материалы для истории русской армии. 7
ское побережье. 3,000 русских войск сопровождали защиту Рица, а 12,000 прикрывали страну от Сулака до Баку, на разстоянии 400 верст. Хотя все численность войска низового корпуса, вообще, и простиралась до 20,000 человек, но этих войск было очень и очень мало, если принять во внимание всю величину охраняемого пространства, да процент заболеваний, достигавший до четверти наличного состава (17). По словам Болтина, в первый год стоянки солдат умирали, чуть ли не наполовину: а ведь для рекрут, постоянно первый год... Осенью 1726 года в Рица распространилось «мутное пов'яр'ье»: не было десятаго человека здорового из десяти (18). «У нас только хлебъ и вода, писали из персидского корпуса: и тому же и жалованье солдаты не получали одинакительно: Работы велики, картин непривычны, трудъ несут неспосильно, а выгоды не получаютъ. Лекарствъ, я засталъ, ничего пить; и тому же лекарей мало е'ло и комплекту пить...» Незавидно было положение солдата, но лучше жилось и офицерам.

При таких-то условиях приходилось нести службу Ширванскому-Казанскому полку.

Нужно зам'тить, что почти всѣ владѣльцы и жители въ Ширванѣ и другихъ мѣстахъ на время невыносимой лѣтней жары пере-бираются съ равнины въ горы, уходятъ «на прохладу»; эта перекочевка въ бол'е здоровую мѣстность предохраняетъ ихъ отъ многихъ болѣзней. А наша войска безотлучно сидѣли по укрѣпленіямъ; правда, и мы подчасъ стояли въ лагерѣ, да лагерная мѣста, изъ предосторожности, всегда избирались на равнинѣ.

Служба въ персидскихъ провинцияхъ считалась настолько тяжелой, что само правительство не разъ припоминало здѣсь къ облегченію положенію офицеровъ и солдатъ. Такъ, 15 сентября 1723 года состоялся высочайший указъ о невычетѣ у находящихся въ Персии, Дербентѣ, Баку и Гильянѣ офицеровъ четвертой доли жалованья (тогда былъ недостатокъ въ деньгахъ), такъ какъ туземцы принимали наши деньги за полцѣны. Вт 1727 году опредѣлено: всѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ низового корпуса жалованье производить по таблицѣ 1720 года, а на урядниковъ, солдатъ и прочихъ чиновъ, кромѣ деньги за полцѣны, отпускать по одной конейѣ въ сутки, сверхъ жалованья. 31-го июля 1729 года: всѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ жмѣнять черезъ три года, «но третьимъ каждаго чина»; офицеры персидскаго корпуса смѣнились офицерами ст. Царицынской линии и изъ ближайшихъ мѣсть; если бы послѣ этого кто-ни-
будь изъ нихъ ножелатъ въ отпускъ, отпускали домой на годъ, а потомъ переводили на службу въ полки по близости Москвы; генералы смѣнялись черезъ три года. На содержаніе регулярныхъ войскъ (жалованье, мундирныя вещи и проч.) изъ Петербурга высылались особяя суммы, но за то всѣ доходы съ персидскихъ провинций поступали въ казну (19).

Помимо безпрерывныхъ работъ и службы по кордону въ окрестностяхъ Баку, полки теряли недостатокъ въ провианть, и въ госпитальныхъ принадлежностяхъ, хотя военная коллегія предписывала принять всѣ мѣры къ обезпечению продовольствіемъ. Не смотря на указы Петра Великаго, запрещавшаго подъ страхомъ смертельной казни, оставлять безъ призрѣнія больныхъ, нани солдаты умывали по дорогамъ. Самая перемѣна состояла вызывалась необходиимостью оставлять «заразныя» мѣста и переходить въ болѣе удобныя (20).

Какіе походы и передвиженія совершалъ Казанскій полкъ въ это время, объ этомъ не сохранилось никакихъ извѣстій. Правда, есть смутныя указания на то, что въ 1728 году въ Грузію отправленъ гв. царю Вахтангу капитанъ Василковъ съ отрядомъ войскъ чѣмъ къ нему посылали на покрышеніе 2,000 солдатъ. Есть извѣстія о походѣ принца Гессенъ-Гольштейнскаго и о взятіи имъ 12 татарскихъ знаменъ; о нападении авангардовъ, произведенномъ въ 1728 году на наши персидскія провинціи. Но принималъ ли Казанскій полкъ, хотя бы только часть его, участіе во всѣхъ этихъ походахъ, этого положительно невозможно выяснить.

Петръ Великий скончался. Забыли и тѣ цѣли, съ какими онъ заоепивалъ и присоединялъ къ Россіи прикаспійскія провинціи, ужъѣ восприняли бунтомъ смутами въ Персіи. Самыя издержки на содержаніе какъ провинцій, такъ и войскъ стали казаться тягостными, причемъ неоправдываемымъ расходомъ. Тогда-то лѣзла въесься, възваніе обратно всѣ наши завоеванія. Все-таки уступку провинцій нужно было обставить такими условіями, чтобы Персія не вздумала принять ея нашей слабости.

Съ конца 1730 года начались переговоры. Главнымъ образомъ упирали на то, будто провинціи заняты единственно изъ нежеланія Россіи позволить туркамъ утвердиться на берегахъ Каспійскаго моря; теперь-де Персія справилась со своими нравами, а потому императрица и уступаетъ всѣ провинціи по реку Куръ; войска пока-что расположатся на рекѣ на Курѣ, опять-таки будто бы въ обезпечеиніе отъ притязаній на берега Каспійскаго моря турецкаго пра-
вительства. 21-го января 1732 года въ Ряшцу былъ заключенъ трактатъ, по которому подтверждалась уступка провинцій по Куру, въ теченіе пяти мѣсяцевъ со дня ратификаціи шаха. Остальная провинція обѣйцала возвратить немедленно исслѣ: того, какъ Персія справится со своими првгами (21). Во все время переговоровъ Россию обнаруживала крайняя предъ уступчивости. Такъ, напримѣръ, 7-го ноября 1731 года военная коллегія докладывала, что 24-го октября персидскій посолъ сърцащалъ «по друзьямъ» у генерала. Левашева, не имѣемъ ли мы намѣренія вернуть обратно уступленные провинціи, такъ какъ бывшіе въ Персіи полки продолжаютъ именоваться названіями уже отошедшихъ отъ Россіи провинцій. Левашевъ отвѣчалъ, что трактатъ не будетъ нарушенъ со стороны Россіи, и приказалъ переименовать полки новыми названіями *). Коллегія сърцала, оставить ли за полками старыя названія, или утвердить за ними новыя, дашья генераломъ Левашевымъ. Государыня положила слѣдующую резолюцію: «именовать новыми названіями по приложенному при семѣ реестру, токмо впередъ безъ до-клада нашего полка взваніе не переимѣнять» (22).

Ширванская провинція, какъ лежащая по эту сторону Куры, еще не отошла къ Персіи; потому-то, при переименованіи полковъ генераломъ Левашевымъ, за нами Ширванскій-Казанскій полкомъ осталось его прежнее названіе.

Персидскій корпусъ мало-по-малу расформировывался. Пять полковъ (Каспийскій, Аргаханскій, Кавказскій, Ставропольскій, Сулак-
скй) уже были перевезены въ Астрахань на судахъ (23). Въ Баку оставалось четыре полка: Ширванскй-Казанскй, Бакинскй, Сальянскй и Куришскй; остальные 4000 — въ персидскихъ провинцияхъ по эту сторону Курьи. До весны все эти полки были расположены на квартирахъ по разнымъ деревнямъ (24).

Какъ мы, однако, ни хитрили, какъ ни скрывали своихъ тайныхъ мыслей, изъ факта безвозмездной уступки провинций, будто бы изъ единаго великодушия, персидское правительство прекрасно понимало, что мы просто-на-просто не въ состояній сохранить за собой всѣхъ приобрѣтеній Петра В. по берегамъ Каспійскаго моря. Результаты не замедлили обнаружиться. Лѣтомъ 1734 года шахъ появился со своими войсками у Пемахи и сталъ требовать уступки остальныхъ провинций, за Курой. Левашевъ находилъ это обстоятельство самымъ подходящимъ случаи, разъ-навсегда отдѣлаться отъ всѣхъ персидскихъ тягостей. Императрица согласилась на требованіе шаха. Выводить войска было приказано, какъ можно, скорѣе, хотя бы наступающей зимой, тѣмъ болѣе, что ожидали войны съ Персіей (25).

Въ теченіе 1734 года были выведены восемь полковъ, а весной 1735 года изъ Баку отплыли въ Астрахань остальные четыре: Бакинскй, Казанскй, Сальянскй и Куришскй (26). Напомню полкъ, въ это время командовалъ полковникъ Андреѣй Ивановичъ Джонстонъ, изъ «великобританской націи».

Еще въ 1733 году въ Астраханѣ были расформированы пять полковъ *), въ томъ числѣ четыре старыхъ «персийскихъ»: Каспійскй, Астраханскй, Сабронольскй и Сулагскй; расформированные полки поступили на укомплектованіе прочихъ дивизійцати полковъ персидскаго корпуса. Въ 1743 году расформировано еще четыре **), на укомплектованіе флота, и между ними три старыхъ: Бакинскй, Дербентскй и Дагестанскй. Такимъ образомъ, къ концу царствованія Елизаветы Петровны изъ девяти старыхъ «персийскихъ» полковъ уцѣло только два: Апшеронскй да нашъ Казанскй.

*) Каспійскй, Астраханскй, Канкевскй, Сабронольскй и Сулагскй.
**) Бакинскй, Дербентскй, Дагестанскй и Сальянскй.
ХIII.

Казанский полк в Изюме.—Крепость св. Анны.—Заметка о полковом гербе.—Осада и взятие Азова.—Положение в Крыму.—Казанский полк в составе десанта.—Рота в сражении при Карасу.—Возвращение в Азов.

По выходе русских войск из персийских пропиц, Казанцы перешли из Астрахани в Царицын, так как было приказано расположиться на Царицынской линии вместе с Сальянским полком. По распоряжению генераль-майора Дебрина, полк выступил в Изюм 30-го июля; они шли уже довольно далеко, а потому Дебрина просил не возвращать полк обратно в Царицын, для избежания излишних передвижений, а заменить таким-нибудь другим полком (1). При выступлении в поход, в полк недоставало до комплекта 611 человек (2). Ходатайство Дебрина было уважено, и Казанский полк в некоторое время пробыл в Изюме, а затем в конце 1735 года перенес в крепость св. Анны, куда также были назначены Бакинский, Наганский, Низовский и Куринский полки (3).

Кстати, неколько слов о полковом гербе. Еще в марте м.есяца 1730 года сенат утвердил представленные графом Мишким гербы для полков. Герб давался того города или места, имя которого носят полк. Персийские провинции входили к России, поэтому для полков бывшего персидского корпуса герб был заменен вензелевым изображением имени императрицы, вообще царствующего лица. 18-го октября 1735 года Казанский-Пирванский полк получил новое знамя; внутри цветных значен изображался полковой герб: вензелевое изображение имени императрицы Анны Иоанновны из золотом щить под императорской короной. Такой же герб должен принадлежать полку и теперь.

Однако возвращается к рассказу.
Россия д’яла приготовления къ войнѣ съ Турцией. Главною цѣлью войны было завоевание Крыма и развитіе торговли на Черномъ морѣ. Для достижения этой цѣли, было необходимо разрунить Азовъ, заправивший устья Дона и недавншней палат доступа къ морю. Поэтому часть арміи направлялась къ Азову, для осады его, а другая должна была выступить въ Крымъ. Первая экспедиція, подъ названіемъ «Донской», была поручена графу Лассен; вторая, подъ «Днѣпровскимъ», — фельдмаршалу Мишуну. Въ составѣ арміи графа Лассен въшелъ и Казанскій полкъ (*). (4). Вездеѣдствіе отступлія Лассена, командованіе экспедиціонными войсками перешло къ генераль-адъютанту Левашеву, командиру бывшаго перепончатаго корпуса, а руководство общимъ ходомъ всѣхъ дѣйствій къ фельдмаршалу Мишуну. По «спеціфикаціи», Казанскій полкъ поступилъ подъ непосредственное начальство генераль-лейтенанта графа Дуклеса (5).

Все необходимое для осады рѣшено было снабжать Дономъ въ крѣпость св. Анны, лежавшую почти у самаго Азова, заранѣе запасъ котораго состоялъ изъ 2,000 человѣкъ ланцетарей, да изъ одной тысячи кончившихъ подъ стѣнами татаръ. При каждомъ вѣхотѣ ом полку состояло по 547 лошадей, для подъема разныхъ припасовъ, часть ихъ потреблялась для возки жернововъ, рогатыхъ брусовъ, накатокъ и другихъ тяжестей; для остальныхъ же продовольственныхъ припасовъ, бочекъ съ виною, вишнемъ, уксусомъ, сбитнемъ, перцемъ, толокномъ и проч., было собрано до 900 верблюдовъ. «Сей огромный магазинъ, говоритъ очевидецъ: доходилъ болѣе на куческий караванъ, нежели на транспортъ, которому должно ездить въ удобность за всеми движениями армій» (6). Кроме того, при поляхъ находились аптеки. Въ особенности, замедлялись движения рогатыхъ брусовъ. Также приказано было заготовить водоносные фляги, чтобы солдаты могли запасаться водой, отъ одного удобаго колодца до другаго (7).

8-го февраля 1736 года графъ Мишун прибылъ въ крѣпость св. Анны. Рѣшено было немедленно приступить къ обложению Азова. Оставивъ на лѣвомъ берегу лошадей, рогатки и прочие полковья тяжести, полки переправились черезъ Донъ 16-февраля, а

*) Вмѣстѣ съ полками: Шамсельбургскими, Азовскими, Рыбаковскими, Пермскими, Вятскими, Вологодскими, Выборгскими, Казанскими (Кабардинскими), Дагестанскими, Бакинскими, Дербентскими, Апшеронскими, Кабардинскими (Ширванскими), Нашебургскими, Низовскими, Навагинскими, Куринскими. (В. Уч. Арх., II, 121, 36740).
18-го перешли турецкую границу. Казанский полк расположился на южной стороне Азова. 26-го февраля потребовали мортирную батарею и развеяли сближаться окопами, ежедневно бросая в город до 100 штук бомб. До мая месяца всё дейстія подъ крѣпостною ограничивались, нѣсколькою вылазками со стороны осажденныхъ. Осадные работы поднимались впередъ. Казацкия возводили окопы отъ стараго редута до полуреданта Азовскаго полка; «даже боменъ, вдѣлалъ», говорить участникъ (8). Въ первыхъ числахъ пріѣхалъ графъ Ласси, а 9-го мая, послѣ упорного дѣла, осаждающе уже заняли укрѣпленіе вблизи крѣпостнаго вала; въ то же время контр-адмиралъ Бредаль занялъ со своей флотиліей позицію на рекѣ и открылъ бомбардировкваніе. 2-го іюня осажденные произвели сильную вылазку и засыпали часть трапеи, но были отбиты; въ Казанскомъ полку ранень «въ правое ухо гренадеръ». Преслѣдую отбитаго противника, наши войска заняли пость близ крѣпостнаго полицада и заложили три батареи; у нась въ полку выбило изъ строя 14 человѣкъ (*). Вскорѣ отъ удачно брошенной бомбы въ крѣпости взлетѣ на воздухъ одинъ изъ главныхъ «магазейновъ». Турия не выказывали намѣренія сдаться. Время тянулось въ траншейныхъ работахъ, да отраженіи мелкихъ вылазокъ гарнизона. 13-го іюня Казанский полкъ принималъ участіе на ночной работѣ новой линии окоповъ и потерялъ убитыми одного рядоваго, а 18-го пропалъ безъ вѣсти пропорщикъ, «который былъ у раздачи вина» (10). Не мало времени прошло, пока, наконецъ, 10-го іюля не дошли мы силой до подошвы крѣпостнаго вала. Желая ускорить сдачу крѣпости, графъ Ласси приказалъ взять штурмомъ окопы у крѣпостной ограды. Для штурма было назначено 1,500 человѣкъ пѣхоты да 600 рабочихъ отъ всѣхъ полковъ, подъ командой полковника Ломана. Въ полночь отрядъ двинулся впередъ. Турки защищались упорно, зажигли два подкопа, которые, впрочемъ, не принесли никакого вреда, и, потеряя нѣсколько пущекъ, обратились въ бѣгство. Отрядъ преслѣдоваалъ ихъ до крѣпостныхъ воротъ и затѣмъ расположился въ отнятыхъ окопахъ. Наша потеря простирались до 60 человѣкъ убитыми и ранеными.

На слѣдующий день, 11-го іюля, комендантъ Азова изъявилъ желаніе приступить къ переговорамъ. Ласси настаивалъ на признаніи гарнизона военнооплѣннымъ, но комендантъ наотрѣзъ откак-
зался. Наконецъ, фельдмаршаль должен быть отказаться отъ своихъ требованій и предоставилъ гарнизону свободный выходъ, но безъ воинскихъ почестей и съ условіемъ не служить противъ России въ продолженіе одного года. 21-го іюля наши войска заняли крѣпость.

По окончаніи осады, Ласси получилъ высочайшее повелѣніе слѣдовать съ частью осаднаго корпуса въ Крымъ, на соединеніе съ главною арміей. Для сохраненія за собой покорной крѣпости, въ Азовѣ были оставлены полки: Казанскій, Дагестанскій, Навагинскій, Низовскій и Куринскій, подъ начальствомъ генерала Левашева. Казанскій полкъ шелъ къ этому времени 1,091 человѣка на лицо, кроѣ 15 раненыхъ и 129 больныхъ, также находившихся при полку (11).

Фельдмаршаль уже направился къ Перекопу и подходилъ къ рѣкѣ Калміусу, когда получилъ донесеніе о возвращеніи главной арміи въ свои границы. Ласси вернулся назадъ и, добѣдя до Изюма, распустилъ свои войска на зимнюю квартиры. Казанскій полкъ остался въ Азовѣ (12).

Въ началѣ весны 1737 года полки выступили въ новый походъ. Казанскій полкъ раздѣленъ на два части: большая часть, семь ротъ въ числѣ 781 человѣка, посажена на суда въ Азовѣ и пошла въ морѣ (13 *); а меньшая, одна рота въ 241 человѣкъ, вошла въ составъ отряда полковника Леопольда де-Бюсозре (14), вѣстѣ съ ротами Навагинскаго, Низовскаго, Дербентскаго и Куринскаго полковъ (**), и двинулась въ походъ съ арміей Ласси (15).

17-го мая семь ротъ Казанскаго полка были посажены въ Азовѣ на 132 лодки (***) и прибыли къ Таганрогу, гдѣ соединились всѣ части флота (16), состоящаго изъ 449 лодокъ. Начальство надъ всѣмъ флотомъ принялъ вице-адмиралъ Бредаль. 19-го мая флотъ вышелъ въ море, придерживаясь берега и направлялся въ Крымъ (17). На 320 лодкахъ были посажены одноднадцать пѣхотныхъ полковъ (18), артиллеристы и инженеры, всего до 8,000 человѣкъ; отрядомъ командовалъ генералъ Левашевъ. На остальныхъ лодкахъ помѣстили

*) Изъ Азова выступилъ въ морской походъ: полковаго штаба 2, унтеръ-штаба 13, ротаго прямого плацта 786 (въ томъ числѣ гренадеръ 128, мушкетъ 537), мастеровыхъ 4, дѣньщиковъ 3; итого 781 человѣкъ (В. Уч. Арх., 128, 41468).

**) Въ ротѣ Казанскаго полка: оберть-офицеровъ 4, унтеръ-офицеровъ 4, направленъ 5, мушкетъ 222, барабанщиковъ 3, дѣньщиковъ 3.

***) Вѣстѣ съ Апшеронскими, Вологодскими и Куринскими полками.
провианть, разныя тяжести и аммуницио. Флотъ раздѣлили на эскадры; эскадровыми командиромъ Казанскаго и Апшеронскаго полковъ назначенъ капитанъ Винъ Коэнъ. Впереди шли лодки начальствующихъ лицъ; затѣмъ, въ одну линию, лодки полковни-ковъ одиннадцати полковъ, а за каждымъ полковникомъ двигалась «лодка за лодкой» и его полкъ. Казанцы шли во второй колониѣ лѣваго фланга. За полками шли лодки съ артиллерией; за- тѣмъ инженеры и минеры. Всѣ движения флота производились по условлениямъ сигналамъ, которые подавались съ лодки адмирала Бредаля. Мелководіе Донскаго устья, недоступнаго для большихъ судовъ, было причиной тому, что всю флотилію составили изъ однѣхъ лодокъ. За недостаткомъ гребцовъ изъ матросовъ и казаковъ, на многихъ лодкахъ гребли солдаты; они не умѣли справиться съ волнами, и лодки заливало водою, подымало одно на другую и прибли-жало къ берегу.

Продолжая плаваніе при перелѣзныхъ вѣтрахъ, флотъ остано- новился 24-го мая на рѣкѣ Калимъ, вблизи которой Ласси расположился лагеремъ, а 10-го июня подошелъ къ узкому проливу, соединяющему Черное море съ Сиваниемъ. Здѣсь было приказано ожидать прихода арміи. Флотъ стоялъ вблизи мѣстечка Генчи, на сѣверномъ берегу пролива. Армія находилась у Молочьяхъ водъ. Бредаля получить приказаниѣ навести мостъ черезъ проливъ до прихода войскъ. 17-го июня къ Генчи уже подходилъ авангардъ, а потомъ прибыли и остальная войска.

Предпринимая налодъ къ Крыму, Ласси не хотѣлъ слѣдовать приготовленный своими предшественниками и не пошелъ на Перекопъ, откуда татары ожидали вторженія. Онъ избралъ мѣстечко Генчи, какъ такой пунктъ, на который крымцы совсѣмъ-таки не ожидали нападенія,—и задумалъ, по переправѣ черезъ проливъ, наступать длиной узкой косой къ укрѣпленному городу Арабату. Черезчуръ ужъ смѣлою предприятіе, котораго не только непріятьель, и сами-то русскѣе не могли ожидать: вести 40-тысячную армію по тѣсному пространству, раздѣляющему два моря... Впрочемъ, очень возможно, что и самъ-то Ласси еще не зналъ хорошо той мѣстности, по которой онъ готовился вести свои войска. Армія была уже совер- шенно готова къ переправѣ, когда захваченные казаками татары объявили, что дорога къ Арабату пролегаетъ по узкой косѣ.

Какъ бы то ни было, переправа началась 18-го, а окончилась 26-го июня. Къ этому времени изъ Азова подошли 6 ботахъ и болѣе 100 лодокъ съ провиантомъ, для сухопутнаго войска и фло-
та (19). 27-го армия двинулась къ Арабату; туда же послѣдовала и Бредаль съ 217-ю людками, изъ которыхъ нѣкоторые были вооружены 6-ти-фунтовыми кутюрными мортирами. Часть флотилии осталась у Генчи, а часть отправлена обратно въ Азовъ. Съ Бредалемъ находились генералы Левашовъ и де-Бріль да бригадиръ Пушнит.

По приходѣ къ Генчи, войска терпѣли большую недостаточность въ прѣсеной водѣ; Бредаль долженъ былъ посѣлать за водой къ Оедотовой косѣ, гдѣ ее брали изъ парочко вырытыхъ колодцевъ. Къ нашему счастью, все время стояла хорошая погода; итъ былъ увѣренный, незатруднительный экипажъ поѣздокъ.

Между тѣмъ, вѣсть о походѣ Ласси достигла Перекопа. Находившийся тамъ ханъ изумился смѣлостью русскихъ полковъ, но, не теряя времени, отрядилъ часть своего войска къ Генчи, гдѣ уже было построено мостовое укрѣпленіе, а самъ съ остальными войсками поспѣлъ къ Арабату, усилилъ оборону города значительнымъ отрядомъ и расположился въ укрѣпленномъ лагерѣ, въ нѣсколькохъ верстахъ отъ города. А Ласси въ первой половинѣ іюля построилъ мостъ противъ рѣки Сальтпра и переправился въ Крымъ, обманувъ, такимъ образомъ, неприятеля, ожидавшаго его въ Арабатѣ.

Въ то время, какъ Ласси совершалъ свой трудный походъ, опасность угрожала и флоту. Еще во время стоянки у Генчи казаки увѣдомили, что видѣли въ морѣ неприятельскія суда. Въ 3 часа пополудни 28-го іюня, когда флотъ стоялъ противъ Сальтпра, въ 25 верстахъ отъ Генчи, въ открытомъ морѣ показались какіе-то паруса. Не прошло и часа, какъ нѣсколько неприятельскихъ судовъ пристали къ берегу и открыли огонь по лагерю. Бредаль поставилъ свои лодки въ ста саженяхъ отъ берега и приказалъ строить батареи на косѣ. Въ 6 часовъ вечера турецкій флотъ бросилъ якоря въ 8 верстахъ отъ мѣста нашей стоянки. Неприятельскій флотъ состоялъ изъ двухъ большихъ кораблей, одного фрегата, 15 галеръ да около 70 мелкихъ судовъ. Собравъ военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено приготовиться къ бою и взвѣдкать нападеніе со стороны противника. Пока продолжалось совѣщеніе, нѣсколько галеръ снялись съ якоря и долго лавировали въ виду русской флотилии, на разстояніи непрочнаго выстрѣла. Между тѣмъ, поднялся сильный вѣтеръ. Неприятельскій флотъ по- движкулся впередъ на двѣ версты; для обозрѣнія нашей позиціи были посланы легкія суда. Вѣтеръ крутился. Къ восьми часамъ
вечера ветер стал порывистый; съ дым гребни волн росли, шекотывались; лодки заливало водой, другія еривало съ якорей и разбивало о берегъ. Не имѣя возможности предохранить свою флотилию отъ крушенія, Бредаль приказалъ солдатамъ находить на берегъ и выгружать артиллерию, снаряды, порохъ и провіанть. Буря продолжалась четырнадцать часовъ и стала стихать только къ полудню 29-го іюня. Во время этой бури мы лишились 170 лодокъ; люди, правда, спаслись, но провіанть и аммуніція пошли на дно. Уцѣлѣло только 47 лодокъ, да и тѣ отъ продолжительной качки получили сильную течь.

Въ 4 часа пополудни слѣдующаго дня непріятель подвидался впередь, еще на двѣ версты и выслалъ кочечебасъ для измѣренія глубины моря.

Приказавъ спасибіе лодки и вытаскивать изъ воды затопившія, Бредаль немедленно приступилъ къ устройству бруствера, для прикрытия войскъ, и возведенію двухъ батарей по обоимъ его флангамъ. Весь этотъ день непріятель спокойно оставался на своей позиціи.

1-го іюля стояла сильная жара. Дулъ сухой юверо-восточный вѣтеръ. Въ полдень непріятельскій флотъ снялся съ якоря и за двѣ версты отъ берега построился полумѣсяцемъ; фрегатъ и оба корабля шли на львомъ флангѣ. Въ два часа пополудни противникъ уже открылъ артиллериійскій огонь по нашихъ лодкамъ и батареямъ. Корабль капитанъ-паша далъ залпъ цѣлымъ бортомъ изъ 36-ти-фунтовыхъ пушекъ; затѣмъ раздвинулся залпы съ другаго ко- 
рабля и фрегата,— и всѣ три, бросивъ якорь въ 700 саженяхъ отъ берега, стали осыпать ядраами правофланговую батарею; гребные суда тоже открыли огонь. Многочисленность непріятельскаго флота заставляла предполагать, что турки покушаются на высадку десанта, а малый калибръ нашихъ орудій несопротивляемъ заставлять остав- лять безъ отвѣта самый упленный огонь. Ободряемый нашимъ молчаніемъ, гребные суда смѣло поднимались все ближе и ближе. Противникъ уже вонзилъ въ сферу огня нашихъ орудій,— задымились фитили, заговорили наши батареи; солоно, должно быть, пришлося туркамъ, когда они мгновенно остановились и стали ретирироваться въ величайшемъ безпорядкѣ. При видѣ обѣствъ своихъ галеръ, капитанъ-паша снялся съ якоря и ушелъ въ море. Въ 4 часа пополудни огонь стихъ съ обѣихъ сторонъ. Нашимъ солдатамъ несказанно удивлялись тому обстоятельству, что у насъ не было ни раненыхъ, ни убитыхъ, хотя турецкія ядра, то и дѣло, ложи-
листь у самого бруствера; только разрывом собственного фальконета
искалечило семерых. Опасаясь новаго нападения, войска провели
остаток дня под ружьем и у орудий, но турки вскоре снялись
съ якоря и где-то исчезли на горизонте.

На упраздненія лодки были посажены однѣ морскія команды, а
якоря выступили сухим путем къ Генчи.

Между тѣмъ Ласеи одержалъ въ Крыму побѣду при Карасу-
Базарѣ; въ этомъ сраженіи принимала участіе и рота Казанскаго
полка. Однако, не видя возможности дальше оставаться въ Крыму,
изъ-за недостатка продовольствія и воды, фельдмаршаль собралъ
военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено отступлѣніе къ своимъ
границамъ. Левашевъ получилъ приказаніе выступить отъ Генчи
къ Перекопу и устройть мостъ у Заюгерской переправы (20). Пе-
реправились черезъ Заюгоръ; армія расположилась лагеремъ и
провела иѣсколько дней въ отдыхѣ. Вся окрестность, где насилило
ся до тысячи селеній, опустошена казаками.

17-го августа русская армія передвинулась къ рѣкѣ Бердѣ,
откуда Левашевъ ушелъ на зимнія квартиры въ городъ Азовъ съ
восемью полками, въ томъ числѣ и Казанскими (21).
1-го апреля 1738 года граф Ласси приказал собраться у Бахмута все драгунские и п'хотные полки, а равно солоходские и малороссийские казаки; полками же Левашова *) приказано быть у вершины Калмыуса к 15-му апреля (1). Поэтому Казанский полк выступил из Азова и, вм'есте с остальными полками дивизии Левашова, 26-го числа уже находился у урочища Железные Буераки, в двух верстах от Бахмута.

Вскор' выступили в поход. 8-го мая у Волчихъ Водь была назначена дневка; зд'сь вся армія раздѣлилась на два дивизіон (2): первая — Левашова, а вторая — генералт-лейтенанта Бриллы; въ дивизію Бриллы вошелъ и Казанский полк **).

В' походи: вся армія двигалась огромными четырехугольниками; Казанский полк шелъ въ правой колоннѣ, къ бригадѣ полковника Бюксебре; командиръ же Казанского полка Джонстонъ командовала другой бригадой второй дивизіи (3). Артиллерія—въ серединѣ общенаго каре; полковый орудія—на флангахъ своихъ полковъ. На мѣстѣ весь четырехугольникъ окружался рядами повозокъ, а на походѣ обозъ шелъ въ серединѣ колонны. На Азовскомъ морѣ двигалась флотилія. Во время служебныхъ армія возводились редуты, гдѣ, подъ прикрытиемъ казаковъ, оставались ранены и больные.

*) У Левашова восемь полковъ: Дагестанскій, Вакинскій, Сальянскій, Куринскій, Ширванскій (нынѣ Казанскій), Кабардинскій (нынѣ Ширванскій), Навагинскій, Пашебургскій. (В. Уч. Арх., II, 125 (32576), т. V).

**) Вм'есте съ Дагестанскимъ, Вакинскимъ, Сальянскимъ, Куринскимъ, Кабардинскимъ (нынѣшнимъ Ширванскимъ), Навагинскимъ и Пашебургскимъ. (В. Уч. Арх., II, 125 т., VI).
По слухамъ, около 30,000 татаръ, во главѣ съ ханомъ, стояли въ пятнадцати верстахъ за Перекопомъ, укрѣпленія котораго дѣятельно обновлялись.

Достигнувъ Перекопа, Ласси задумывалъ переправиться черезъ Сивашъ и зайти, такимъ образомъ, въ тылъ непріятельской арміи. Немедленно произвели рекогносцировку и нашли удобное мѣсто для переправы у пересохшихъ бродовъ. Тогда армія расположилась въ двухъ линіяхъ на берегу Гинзаго моря, а стыкъ ея, для вида, былъ растянутъ на пять верстъ. Втъ ночь на 26-е июня войска начали переправляться. Прикрывавшій Перекопъ Кала-султанъ, утромъ, выступилъ съ главными войсками къ глубину Крыма.

На слѣдующій день, въ 10 часовъ утра, армія двинулась къ Перекопу. Послѣдний впередъ отрядъ занялъ батарею на концѣ крѣпостнаго вала. Подойдя къ крѣпости, фельдмаршаль послѣ переговоровъ съ предводителемъ сдаться на капитуляцію, но, получивъ отказъ, приказалъ готовиться къ штурму. Ночью заняли часть окоповъ, и весь отрядъ расположился на пушечной выстрѣлъ отъ крѣпостныхъ верковъ. Съ утра 28-го июня по Перекопу открыли сильный артиллерійскій огонь. Большая часть непріятельскихъ орудій была подбита; въ городѣ произошелъ сильный пожаръ. Все это заставило коменданта сдаться. Къ вечеру крѣпость была занята нашими войсками.

Послѣ этого войска выступили въ середину Крыма. Все краї были опустошены и безлюдны: пигдѣ ни пріюта, ни признака жизни; кругомъ только голыя стены да косѣ-гдѣ разоренное селенье.

9-го июля произошла стычка съ непріятелемъ. До 20,000 татаръ стремительно ударили на украинскихъ казаковъ, составлявшихъ арьергардъ нашей арміи, и смѣли ихъ. Занималось упорное дѣло. Непріятель долго держался, но появленіе несколькихъ нѣхотныхъ полковъ, двинувшихъ въ мѣстѣ сраженія, принудило его отступить съ потерь.

Не смотря на то, что главную цѣлью похода въ глубину Крыма былъ городъ Кафа, однако, невозможность продовольствовать армію въ совершенно опустошенномъ краѣ заставляла отказаться отъ преслѣдованія. Бури, наконецъ, разметала флотилію, которая должна была доставить войскамъ продовольственныя припасы изъ Азова. Приходилось возвращаться назадъ. По дорогѣ перекопскія укрѣпленія навали и срыли большую часть линіи этой крѣпости. Втъ концѣ августа войска двинулись къ своимъ границамъ и, вступивъ въ
Украину, в первых числах октября расположились здесь на зимнюю квартиру. Казанской полк пошел в Азов (4).

По прибытии прежних, здесь, в 1739 году армия графа Ласси назначалась к опустошению Крыма.

Фельдмаршал Ласси, в общем, советовал графу Миниху, представил свое мнение, чтобы, не входя армии в Крым, по недостатку воды и фуража, расположить ее, для развлечения неприятельских сил, на Волжских Водах, Калмыцких вершинах, в Азове и других пунктах наших южных окраин, отправить для поиска на Кубань донских казаков и калмыков. Предложение было принято, и Казанский полк остался в Азове (5).

Война с Турцией кончилась в том же 1739 году Белградским миром.

На смену только-что окончившейся войне выступала новая война, война со Швецией. Полки бывшего персидского корпуса были направлены на север, но Казанцы не пошли туда.

1740 год застал наш поль в крепости св. Анны (6).

К нашим южным окраинам приближалось персидское посольство, и вот по какому случаю. Надир-шах персидский поспешил Могола. Взял из сердце Надир-шаха от радости, захотелось персидскому владыке поделиться этой радостью с союзниками, и отправил Надир-шаха, «для объявления сего Петербургскому двору, в посольство ближнего родственника своего и оберт-штатмейстера с 16,000 человек войска и с 20 пушками». За ранжие получив допущение о персидском посольстве, русское правительство приказала войскам выступить к Астрахани, чтобы на границах Азии стать заграницей. Когда посол подходил к Тереку, генерал-майор Апраксин, командовавший вехотными и драгунскими полками, «послал навстречу посоль и велел ему сказать, что как надлежит ему отт Кизляр в Москву путь великими степями, то невозможно снабдить его съестными припасами и фуражем для толпого числа народа, и такъ просить взять съ собою только 3 тысячи человекъ», а прочих оставить назади. Сие предложение посла остановило, и онъ отправилъ к своему государству курьера, который привезъ к нему повеление, чтобы онъ согласился с русскими комиссарами о числе людей, кои бы его к двору проводили; итакъ, посол ранше июля 1741 года прибылъ в Петербургъ не могъ. Втъятъ онъ пыталъ верхомъ, который былъ весьма великого и чрезвычайно. Свита его состояла в трехъ
тысячах, человек и 14 слоух, конных шахт прислали императору», малоритчному Иоанну (7).

Вследствие такого сильного поселства, Казанской полк был задержан, и долгого потом передвинулись полки от Москвы к Кизлару и обратно. Наконец, в 1744 году Казанцы двинулись на новую квартиры в Сибирь и поступили в «команду» генераль-майора Кипермана (8).

Еще 19-го июня 1732 года нижние чины гренадерской роты были распределены между восемью фузелерными ротами, в каждой по 16 гренадер (9). Хроника, составленная в 1852 году, говорит, что «из распределенных по ротам 128 гренадер, 3 кривовзвенили к пятым 8 обер-офицеров и 17 нижних чинов», 11-го декабря 1741 года при полку была сформирована особая гренадерская рота. Из смотрового же списка Казанского-Ширванского полка за 1743 год (10) видно, что вся гренадерская рота, с поручиком князем Мещерским, прапорщиком Фагин Симферопольским и адъютантом Бусоргимским, находится, «по указу в 6-го сентября 1741 года, в походу при Остзее». В смотровом списке «Гренадерского пехотного полка», от 26-го апреля 1744 года (11), который командовал тогда полковник Фливерк, также показана Казанская гренадерская рота, с капитаном Иваном Калениным, поручиком князем Мещерским и подпоручиком Иваном Гришевым (*). В состав этого оригинально-пехотного полка входили еще следующие роты: Кабардинская (нынешний Ширванский полк), Санкт-Петербургская, Ширазский, Новагинская, Нагорская, Куринская, Угличская, Владимирская, Троицкая. Вся эти, распределенные по фузелерным ротам, полка гренадер были снова сведены в отдельную гренадерскую роту не 11-го декабря 1741 года, а несколько раньше, так что уже с 6-го сентября эта рота находилась в походе, а затем вносила в состав снабжения «Гренадерского пехотного полка». По окончании шведской войны, рота присоединилась к полку.

27-го января 1747 года полк был приведен в состав трех фузелерных батальонов с одной гренадерской ротой, причем, формирование третьего батальона произведено в Тобольск: майоре Меникове (12).

*) Серпантон 2, капитанармус 1, фурьер 1, ротный писарь 1, цирюльник 1, барабанщик 3, флейтист 2, гренадер 122, плотник 1, навозчик 5.
Казанскій и Нашебургскій полки простояли въ Сибири до сентября мѣсяца 1753 года, когда оба полка отъ бригадира Крофта, заступившаго мѣсто умершаго генерала Кнъдермана, перешли въ Ярославль, а затѣмъ въ Москву, изъ дивизіи Бутурлина, и поступили въ «команду» генераль-лейтенанта Стрениева *). Въ Москвѣ полку пришлось нести тяжелую службу: занимать караулы, компоновывать рекрутъ, заготовлять фуражъ для кавалерій, быть при межеваніи. Расходъ людей дошелъ до того, что въ трехъ полкахъ изъ 5,102 человѣкъ ежедневно было въ расходѣ 4,798 человѣкъ; стараясь хотя сколько-нибудь облегчить солдата, начальство принимало всѣ мѣры, скокрашало расходъ, снимало лишнее посты, — и все-таки изъ 5,102 человѣкъ оставалось свободныхъ отъ служебныхъ занятій только 304 человѣка (13).

Въ началѣ 1757 года генералу Бутурлину было приказано выбрать изъ Казанскаго полка людей во вновь формируемые мушкетерскіе полки и затѣмъ, пополнивъ рекрутами, направить полкъ изъ Москвы въ Ревель, «какъ нанескоро возможно способнымъ трактомъ» (14). Повелѣніе это, впрочемъ, было измѣнено, и, вмѣсто Ревеля, Казанцы выступили на фронтъ въ Украину. На пути маршрута снова измѣнили, и мы попали на польскую границу, въ Киевскій полкъ (15), — то же самое, что теперь военный округъ, — гдѣ расположились на зиму въ Почепѣ, «дабы, по востребованію нужды, можно было въ скорости на польской границѣ парочкой користъ собрать и со опылить въ Польшу вступить» (16).

18-го мая 1758 года, «для окомленія драгунскаго полкомъ мѣстъ и лутчаго въ довольствѣ содержанія», Казанскій полкъ изъ Украины передвинутъ въ «командиръ» при Смоленскѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ полкъ велико улучристъ, впередъ до указу, двухъ-батальоннымъ, какъ пѣхотѣ и въ заграницѣ арміи состоять полки, и при немъ оставить двѣ гренадерскія роты, а затѣмъ оставшихся отъ полка людей употребитъ для комплектования кавалеріи и воспрещается пѣхотѣ изъ арміи эскадропольть. Въ полку было опредѣлено нѣчто, по двухбатальонному составу, 1,705 челов. (17).

27-го августа Бутурлину получилъ высочайшій рескриптъ со- брать армію у Риги; всѣдствіе чего Казанскій полкъ 13-го марта 1759 года прибылъ изъ Смоленска въ Курляндию и поступилъ въ «команду» царевича Грузинскаго (18). Здѣсь полкъ простоялъ около двухъ мѣсяцев.

*) У Стрениева было четыре полка: Казанскій, Нашебургскій, Навагинскій и Ярославскій.
2-го апреля 1761 года состоялся высочайший указ об отправлении Казанского полка «въ прибавокъ къ оставшимся въ Пруссии османн батальонамъ», причемъ, повелѣвалось снабдить полкъ «всемъ необходимымъ» (19); въ походъ выступилъ и сформированный въ Москве третій батальонъ. 28-го июня генералъ-поручикъ Суворовъ уже рапортовалъ о прибытии Казанского полка въ Кенигсбергъ.

Въ это время уже была въ полномъ разгарѣ борьба между Россией и Фридрихомъ В. Геніальныя полководцы, разбивая нашихъ главнокомандующихъ и разбитый ими при Купердорфѣ, Грюст-Егерндорфѣ, Цюллихау, восторгались русскими солдатами, умѣравшими, но не отступавшими передъ врагами.

Казанскому полку, однако, не удалось принять участія въ этой войнѣ. 14-го июля 1761 года, оставивъ третій батальонъ въ Кенигсбергѣ, въ отрядѣ г.-п. Суворова, Казанцы выступили къ Мариенбергу, въ составѣ находившихся въ Вислѣ батальоновъ генераль-майора фонн-Трейдена; всѣѣдь затѣмъ перешли въ Копицѣ, для прикрытия магазиновъ; здѣсь расположился первый батальонъ съ двумя гренадерскими ротами, а второй сталъ на Вислѣ (20). Въ ноябрѣ магазины были закрыты. Казанской полкъ вошелъ въ составъ корпуса генералъ-поручика графа Румянцева (21). Зимой (19-го февраля 1762 года) полкъ былъ расквартированъ на деревняхъ около г. Бергальде, Афалейтагенъ и Генрихдорфъ (22); корпусъ Румянцева расположился на зимней квартиры въ Померании.

25-го декабря 1761 года кончалась императрица Елизавета Петровна, а на престоль вступилъ Петръ III, который тотчасъ же заключилъ союзъ съ Фридрихомъ В. и подготовлялся объявить войну Даніи, вслѣдствіе давней вражды между этой державой и герцогствомъ Голштинскимъ. Корпусъ Румянцева уже находился на пути къ границѣ, когда получилъ приказаніе сдѣлать въ Померанію, въ помощь Пруссиѣ въ предполагаемой войнѣ. Казанскій полкъ, по-прежнему, оставался въ корпусѣ Румянцева, также двинулся въ Прусію (23). Походъ въ Данію, однако, не состоялся: на престоль взошла Екатерина II и, немедленно прекративъ всѣ приготовленія къ войнѣ, приказала полкамъ возвращаться изъ Помераніи въ свое отечество.

По расформированіи померанскаго корпуса, Казанскій полкъ пошелъ на новые квартиры, въ г. Волховѣ Орловской губерніи, гдѣ и оставался до 1769 года, до первой русско-турецкой войны въ царствованіе императрицы Екатерины II.
Разрывъ съ Турцией.—Приготовления къ войнѣ.—Походъ къ турецкимъ границамъ.—Битва подъ Хотиномъ 19-го апрѣля.—Отступление за Днѣстръ.—Нападение на наши обозы.—Вторичный переходъ на ту сторону Днѣстра.—Сраженіе при Пашкивцахъ 2-го іоля.—Взлѣкада Хотина.—22-е и 26-е іоля.—Вторичное отступление за Днѣстръ.—Наступательныя дѣйствія непріятеля.—Гренадерская рота Казанскаго полка въ ночной дѣѣ на 28-е августа.—Гренадерская рота въ отрядѣ Салтыкова.—Генеральное сраженіе 29-го августа.—Казанская рота въ ночной дѣѣ на 6-е сентября.—Занятіе Хотина.—Гренадерская роты Казанскаго полка въ Молдавіи.—Расположеніе па зимнихъ квартирахъ.

По смерти короля польскаго Августа III, по настоящію императрицы Екатерины II и короля прусскаго, на польскій престолѣ былъ возведенъ Станиславъ Понятовскій, а въ 1766 году въ Польщѣ уже начались смутенія, по случаю возбужденія вопроса о диссентентахъ.

Исповѣдниками государственной религіи въ Польшѣѣ сначала называли себя католиками, а православнымъ дали имя благочестивыхъ; когда же стала распространяться реформація, то всѣхъ христіанъ некатолическаго исповѣдованія стали называть диссидентами (разнозысціе). Гоненія на диссидентовъ начались съ 1717 года, когда, на сеймѣ даже было рѣшено срыть ихъ церкви; затѣмъ диссидентовъ исключили изъ палаты депутатовъ, отрыкли отъ всѣхъ мѣстъ, званій, должностей и старости, съ которыми было соприкосновеніе право суда (1).

По вступленіи на престолъ Станислава Понятовскаго, православные жители Польши стали просить защиты и покровительства у Екатерины II, а реформаты обратились къ прусскому королю. Фридрихъ II объявилъ Понятовскому, что онъ желаетъ уравненія правъ протестантамъ, съ правами католикамъ, а русскій посланникъ въ Варшавѣ, князь Реннинъ, 14-го сентября 1764 года, отъ имени
русской императрицы, потребовал такого же уравнения въ пра- нахъ, вообще, для всѣхъ диссидентовъ. Король уже собралъ себѣ и согласовался на всѣ требования, но, встрѣтивъ сильный отпоръ со стороны фанатического полского духовенства и магнатовъ, объявилъ затѣмъ Ренницу, что онъ переходитъ на сторону своего на- рода, для защиты и поддержки господствующей религіи. Тогда была заключена конвенція съ Прусіей, клонившаяся къ защитѣ диссидентовъ. Русская войска вступили въ предѣлы Польши. Пол- лики, въ свою очередь, составили конфедерацию, якобы, для за- щиты свободы своего въпропенійданія. Мелкіе конфедератскіе от- ряды стали нападать на наши войска. Послѣ одной изъ такихъ стычекъ, русскій отрядъ, преслѣдуя разбитыхъ конфедератовъ, перешелъ границу и сжегъ пограничное турецкое звѣрство. Самъ по себѣ незначительный, этотъ случай былъ раздутъ въ важное событие, по прошествіи французскаго министра Шуазеля и сторонниковъ польской конфедерации. Турецкое правительство уже раньше съ неудовольствіемъ тревожно смотрѣло на возрастающую влияніе русской политики въ дѣлахъ Польши. Нужно было предложить— предложить нашему, и нынѣ въ конце 1768 года Оттоманская порта объявила Россію войну.

Манифестъ турецкаго правительства объ объявлѣніи войны не остался безъ отвѣта, и Россия, съ своей стороны, стала готовиться къ отпору.

Рѣшено было вести войну наступательную, стараться изпировать неприятеля, постоянно требовать и, если представляется возможность, разорять его магазины. Положено было составить три арміи. Пер- вая, наступательная, подъ начальствомъ князя Голицына, въ числѣ до 80 тыс. челов., должна была собраться въ Кіеву къ первымъ числамъ апрѣля 1769 года. Вторая армія, графа Румянцева, до 40 тыс., подъ именемъ оборонительной или украинской, собиралась при Усть-Самарѣ, а часть ея у Бахмута. Со стороны Крыма армію Румянцева должны были прикрывать запорожцы казаки. Наконецъ, третья армія, обсерваціонная, подъ начальствомъ генералъ-аншефа Опцина, получила приказаніе собраться у Луцка (2).

Казанскій полкъ, стояніи, какъ мы уже видѣли, въ Одес- ской губерніи, въ городѣ Большихъ, былъ назначенъ въ составъ церковной, наступательной арміи. Полкъ выступилъ въ походъ въ составѣ 10 ротъ; остальная два роты, вмѣстѣ съ ротами другихъ полковъ, составляли отдѣльный двухротінный команды, расположи- лись при устьѣ Кальчика, для прикрытия учреждаемаго магазина
и оказания помощи, в случае неприятельского нападения на Таганрог (3).

Для этого готовясь к войне, между прочим, решили усилить, комплект полков на следующих основаниях: каждый пехотный полк должен был иметь в 10-ротном составе, состоявшем из двух батальонов, по 576 человек, в каждом батальоне; и по 200 человек в каждой из двух гренадерских рот. Всего в пехотном полку положено было 1552 человека. Предположения эти, впрочем, далеко не были окончательно выполнены. Казанский полк отчасти был пополнён нижними чинами, выделившимися из оставленных в России полков.

Армия князя Голицына состояла из двух боевых линий и резерва. Казанский полк поступил, вместе с Ростовским и Невским, во 2-ю бригаду (генерал-майора князя Голицына) первой боевой линии (4). 1-я и 2-я бригады состояли под начальством генерал-поручика Эссена.

Казанский полк выступил из Волжска и, через Орел, Съяс, Глухов, Копоть, прибыл в Прилуки, где оставался все время, пока первая армия сосредоточивалась у Киева (5). 25-го марта первая армия выступила к Бугу, направилась на Менджибож. Казанский полк пошел, через Тровянку, Пяток, Углова, Хмельницк, Новоконстантинов, Менджибож, Шерашки, до Грудек, где расположилась к 1-му апреля вся 2-я бригада генерал-майора Голицына. Армия стала между Дикстром и Бугом, фронтом на Калище-Подольск (6). Главная квартира в Николаеве (при истоке Буга). 11-го апреля вся армия собралась у д. Атановки, около м. Миховцы, в трёх милях от Дикстра; военный тяжести были отправлены в Менджибож. 12-го числа князь Голицын сдался общей смотр войскам, оказавшимся «в полной исправности»; послал смотр выслужено молебствие с коляднопреклонением и освящением знамен. Вслед за тем главнокомандующий, с небольшой свитой, осмотрел каждое место переправ, а 14-го апреля армия выступила к Калише, где и остановилась на ночлег, по эту сторону речки. Въ два часа пополудни приступили к наводить через Дикстр двух понточных мостов, по которым в 6 часов утра следующего дня войска начали переправу, идя с собой только на 8 дней провизий и 5 дней фуража; войска переправились только к вечеру, а потому и остановились на ночлег к близости переправы, на неприятельском берегу. Наконец, 18-го апреля панна армия, через Ромашковец и Новоселицы, под-
студила къ Хотину, безъ задѣйшаго сопротивленія со стороны пеприителя.

Въ Хотинѣ было 120 орудій и болѣе 20 тысячъ гарнизона, кромѣ стоявшаго въ окрестностяхъ, крѣпости корпуса Карешина. Турки сочли за лучшее укрыться въ окопахъ, устроенныхъ на южной сторонѣ.

Князь Голицынъ рѣшилъ, немедленно по приходѣ къ Хотину, атаковать окопы, выбить оттуда непріятеля и, по его слѣдамъ, ворваться въ крѣпость. Было уже, однако, настолько темно, что становилось почти невозможно сдѣлать даже самое поверхностное обозрѣніе непріятельскихъ укрѣпленій. Къ тому же и войска крайне утомились отъ зноя и недостатка воды; это было въ особенности затруднительно при дорогахъ съ такими крутыми подъемами и снуками, что артиллерію постоянно приходилось ехать на канатахъ. Поэтому атака была отложена до слѣдующаго дня.

Армія расположилась лагеремъ, въ 5 верстахъ отъ крѣпости, на довольно открытомъ воззвшенности.

19-го апреля князь Голицынъ лично осмотрѣлъ укрѣпленія противника и приказалъ свои войска ближе къ крѣпости, построить ихъ въ боевой порядокъ. Казацкій полкъ стоялъ въ первой линіи (8).

По совершениіи молебствія, по случаю дня Св. Паеся, армія пошла къ Хотину на разстояніе пушечнаго выстрѣла и, выдвиженъ на высоты батареи, открыла по-непріятельскому лагерю сильный огонь.

Послѣ трехчасовой коопнады, въ окопахъ у непріятеля разорвало пѣсколько чувствительныхъ орудій; благодаря отличному дѣйствію нашей артиллеріи, турки стали колебаться, а въ 6 часовъ уже бросили окопы и частью скрылись въ Хотинѣ, частью потянулись къ Бендерамъ и во внутрь Молдавіи. Чтобы удержать наши войска отъ преслѣдованія отступающихъ, непріятель выслалъ сильный казацкій отрядъ, для атаки нашего праваго фланга; сдѣлать этотъ отрядъ показался изъ-за окоповъ, какъ уже былъ значительное разстроенъ артиллерійскими огнемъ; атакованнѣе затѣмъ легкими войсками, турки разбежались въ разныя стороны. Немедленно послѣ этого князь Голицынъ выслалъ, для атаки окоповъ, генералъ-подержика Пшемышеля и князя Долгорукова съ гренадерскими батальонами и пѣхотной полканной, въ томъ числѣ; и Казацкіми, полками (9). Полки двинулись къ окопамъ, стараясь неотступно преслѣдовать непріятеля и, по его слѣдамъ, подойти къ самой крѣпости. При посѣщеніи отступленій, непріятель все-таки успѣлъ войти въ крѣ-
пость и заперъ за собой ворота; въ добавокъ Кареманть-нанъ за-
жегъ предмѣстье.

Но смотря на сильный ружейный и артиллерийскій огонь, нанн
войска вступили въ предмѣстье и уже подходили къ самой крѣ-
пости, но, видя передъ собой запертая ворота, а сзади все пред-
мѣстье объятыймъ пламенемъ, отступили въ неприятельскихъ окопы,
гдѣ и провели ночь (10).

При взятіи неприятельскихъ окоповъ, на нашу долю досталось
з знаки, 7 пушекъ да весь неприятельский лагерь. Донося объ,
этомъ дѣлѣ императрицѣ, князь Голицынъ говорить, что всѣ ге-
нералы, штабъ и оберъ-офицеры «подали при семъ случаѣ; хотя
отчуждяе, но такиѣ знаки отличія, что я ни одному предъ другими
никакого преимущества дать не могу» (11).

Всю ночь и все 20-е число Казанскій полкъ занималъ ложемент,
и все это время по крѣпости производилась усиленная канонада.
Въ 8 часовъ утра 20-го апреля было отслужено благодарственное
молебствіе при пушечной пальбѣ и троекратныхъ ружейныхъ
запыхъ.

Къ вечеру казаки вышли изъ ложемента и присоединились
къ прочимъ войскамъ. Неприятель не смогъ насъ преслѣдовать.
Потеря полка за 19-е и 20-е числа (12) состояла только изъ 7 че-
ловѣкъ. *)

Не смотря на одержанную победу, князь Голицынъ не могъ раз-
считывать на скорое покореніе Хотина, тѣмъ болѣе, что у него
не было осадной артиллериѣ; между тѣмъ, продовольствіе было
мало. Рѣшено было отступить.

21-го апреля армія выступила обратно къ Новоселицамъ, безъ
малѣйшаго сопротивленія со стороны неприятеля. Впереди, въ пер-
вой колонѣ, шелъ Казанскій полкъ. Обозъ двигался впереди пер-
вой колонны.

Лишь только армія отошла на полтора отъ крѣпости, какъ
оть разъѣздовъ было получено доносеніе о движеніи неприятеля со
стороны Прута на помощь хотинскому гарнизону. Всѣдѣ затѣмъ
nеприятельскій кавалерійскій отрядъ быстро атаковалъ нашъ обоз,
и захватилъ пѣсколько телегъ. На выручку были посланы под-
крѣпленія (и Казанскій полкъ); неприятель не выдержалъ атаки
нашихъ пѣхотныхъ частей и въ безпорядкѣ бросился къ Пруту.

*) Убито 2 рядовыхъ; безъ вести пропалъ 1 младший сержантъ; тяже-
ранено 2 рядовыхъ, легко ранено 2 рядовыхъ. (В. Уч. Арх. II, 379 (49954).
Въ тотъ же день, пришли къ Новоселицамъ, и затѣмъ, для отдыха, простояли здѣсь весь слѣдующій день. 24-го числа князь Голицынъ прибылъ обратнымъ путемъ къ Калуше и немедленно приступилъ къ переправѣ на нашу сторону Днѣстра (13). 27-го апреля полкъ перерѣзъ линію первой линіи, втъ томъ числѣ и Казанскій, для болѣе удобнаго подхода принимавъ нат. Мстѣнкибожка, расположились лагеремъ при деревцѣ Шумянцы; главная квартира перешла къ Деражкѣ.

Собралъ военный союзъ, князь Голицынъ рѣшилъ, что армія должна оставаться на мѣстѣ, втъ ожиданіи перехода противника на нашу сторону Днѣстра, чтобы туть дать ему генеральное сраженіе.

Предоставляя, такимъ образомъ, инициативу неприятелю, оставалось согласовать свои дѣйствія съ его движениями, и потому продольговатая войска получили приказаніе дѣлать всевозможные розыски по Днѣстру. 4-го июня было получено доеніеіе, что верховный визиръ со всѣмъ своей арміей, до 200 тысячъ человѣкъ и при 140 пушкахъ, 21-го мая переправился отъ Исакчи къ Карталу и нѣсколько, слѣдуя вверхъ по течению Прута, 3-го июня расположенъ на лѣвомъ берегу въ 12 миляхъ отъ Яссъ, у Рябой-могилы, на такъ называемъ полъ Хантенесъ (ханская ставка). Визиръ воодушевляя свои войска громкими рѣчами. Муллы молились о спасеніи поѣздъ. Получались доеніеіе о внѣшественномъ настроеніи турецкихъ войскъ. Турки уже стали дѣлать попытки переправиться черезъ Днѣстръ.

Предвидя наступліе рѣшительныхъ дѣйствій, князь Голицынъ собралъ военный союзъ, на которомъ было рѣшено, для удержанія хотинскихъ войскъ отъ дальнѣйшаго перехода черезъ Днѣстръ, двинуться со всѣми арміей къ окрестностямъ Каменецъ-Подольска (14).

8-го июня Казацкий полкъ двинулся къ Ярмоличамъ; оттуда, въ составѣ 3-й колонны, черезъ Новую-Греблю, Франшолы и Яшну-Татаровку, 15-го пришелъ въ Тинны, а 18-го июня прибылъ въ деревню Жерди, гдѣ собиралась вся первая армія. Сильный жартъ и всѣдѣтъ загрѣть холодной, рѣзкой дождь, вызывалъ изъураль войска, къ тому же, непортили дороги, такъ что въ Залейчики необходиимо было дать солдатамъ отдыхъ.

Князь Голицынъ предполагалъ, что неприятель, желая отплатить за свое пораженіе подъ Хотиномъ, накажу, вздумаетъ перейти черезъ Днѣстръ съ главными силами, — это дало бы намъ возможность разбить его въ генеральномъ сраженіи, такъ какъ въ полѣ мы бы имѣли надъ нимъ несомнѣнныя перевѣсты. Поэтому было рѣшено оставаться въ лагерѣ при Жердѣ еще несколѣко дней.
No турки спокойно сидели в Хотинѣ.
Сверхъ того, было получено донесение, что верховный визирь со всей своей арміей, въ которой уже считали не болѣе 100,000, 15-го іюня двинулся изъ занимаемой имъ позиціи при Хантенесь къ крѣпости Бендерамъ, чтобы, соединившись съ 40 тысячью татаръ, вторгнуться въ Новороссию.
Получивъ эти донесенія, князь Голицынъ снова собралъ военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено, оставить на нашей сторонѣ рѣку значительный отрядъ, отъ остальной арміи перейти черезъ Днестръ выше Хотина, у Симошина, и усиленныя дѣйствіями противъ Хотинской крѣпости остановить вторженіе неприятеля въ Новороссию или, по крайней мѣрѣ, заставить его отдѣлить часть войскъ на подкрѣпленіе Хотина.
По этимъ соображеніямъ, 22-го іюня армія выступила изъ деревни Жерды къ Симошину, лежащему на самомъ Днестрѣ, куда прибыла 23-го числа и того же дня приступила къ наводкѣ двухъ понтонныхъ мостовъ; но рѣка, отъ безпрерывныхъ дождей, до того разлилась въ ширину, что понтоновъ еле хватило на одинъ мостъ, но которому къ вечеру и началась переправа. Къ полудню 24-го іюня всѣ войска уже переправились безъ малѣйшаго сопротивленія со стороны непріятеля. Постѣ переправы армія выстроилась въ дивъ бойѣвъ линій, а на слѣдующій дѣнь двинулась впередъ въ слѣдующемъ порядкѣ: каждая линія составляла особую колонну справа— первая линія лѣвую, вторая—правую; части линій должны были равниться между собою, оставляя въ надлежащихъ мѣстахъ интервалы для артиллеріи; артиллерія также слѣдовала въ колоннахъ справа, по лѣвую сторону своихъ линій, противъ принадлежащихъ ей интерваловъ; раскатъ, повозки съ рогатками, вьючныя лошади были у своихъ полковъ, по правую ихъ сторону (15).
Имѣя въ виду пригвѣръ Миниховскихъ войнъ, когда русская армія подступала къ Хотину чрезъ Буковинскій лѣсъ и, по невозможности развернуться въ его узкихъ дефилахъ, понесла много потерь отъ непріятельской артиллеріи, князь Голицынъ рѣшилъ лучше сдѣлать нѣсколько лишнихъ переходовъ и оставить нѣкоторый лѣсъ. Наконецъ, 28-го числа армія прибыла въ деревню Рогози, въ небольшомъ въ 2 миляхъ отъ Хотина, остановиться, такъ какъ образовалъ Буковинскій лѣсъ влѣво. Слѣдующій переходъ къ деревнѣ Ракитинь, по причинѣ чрезвычайно гористой мѣстности и затрудненій при проходѣ многочисленныхъ ущельевъ, очень изнурѣль полки и въ особенности лошадей.
Между тѣмъ, по открытии нашей арміи непріятельскими разъѣздами, турки рѣшились остановить ея движѣніе и въ крайнѣй пересѣченной, размѣтной и непріятной вынужденъ дождемъ мѣстности.

И вотъ 30-го іюня, еще съ утра, стали появляться значительныя непріятельскія части, безпрестанно нападавшия на палатъ авангардъ, но дѣйствіемъ артиллерія были каждый разъ опрокидываемы. Авангардъ и за нимъ резервный корпусъ, мало-по-малу, подавались впередъ; главная армія наступала въ томъ же порядкѣ, какъ и раньше. Наконецъ, все болѣе и болѣе задерживаются пріятельскаго, наши передовыя войска уже не могли подвигаться впередъ. Изъ Хотина вышло 10,000 турокъ да 20,000 татарь, которыя построились въ боевой порядокъ и, казалось, вотъ-вотъ по-песутся въ атаку. Тогда наша армія также перестрѣлилась въ боевой порядокъ, въ полной готовности опрокинуть противника. Но едва было сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ и брошено дѣв-три бомбы, какъ всѣ непріятельскія войска поспѣшно убѣжали въ Хотинъ.

1-го іюля наша армія пришла къ деревѣ: Пашкицы, въ шести верстахъ отъ крѣпости, и расположилась въ боевомъ порядкѣ на равнинѣ, между двумя небольшими ручьями.

Намѣреніе князя Гольцина состояло въ томъ, чтобы на следующий день атаковать непріятеля всѣми силами. Но турки сами побѣдить себя. Ложь полагалъ, что перешедшая Днѣстру армія много-много состояла изъ 10,000 и принимая отрядъ Ропенштейна, стоявшего на той сторонѣ рѣки, за нашу главную силу, турки думали было сначала разбить уже переправившийся отрядъ, быстро перейти рѣку и ударить на другую часть русской арміи.

Такимъ образомъ, утромъ 2-го іюля обѣ арміи готовились атаковать другъ друга.

Впереди лагеря нашей арміи при Башкицы, или Пашкицы, находился небольшой ручей, свободно проходивший въ бродъ; но тутъ сторону ручья начинались значительныя высоты, покрытые мѣстами кустарникомъ, мѣстами переходами въ лѣсъ. Для занятий этихъ высотъ князь Гольцинъ двинулъ гренадеръ. Гренадеры перешли впередъ. Тутъ на нихъ палатъли многочисленные полки непріятельской кавалеріи. Отбивъ атаки, гренадеры просили позволенія бросить рогатки и самимъ-перейти въ наступленіе, но въ это время, въ 8 часовъ утра, къ южному сраженію уже подходила вся главная армія. Князь Гольцинъ рѣшилъ продолжать наступленіе и, выстроивъ общее батальонное каре, въ составъ котораго вступили и Казанскій полкъ, двинулся впередъ, съ намѣреніемъ вогнать не-
пріятеля въ ретраншаментъ подъ самымъ Хотиномъ и затѣмъ атаковать этотъ ретраншаментъ. Едва наши батальоны проняли съ версты, какъ новья неприятельскія силы, доходившія, но славалъ пѣшняыхъ, до 70,000 человѣкъ, стремительно начали на нихъ со всѣхъ сторонъ. Безсвязная атаки протицника, бросавшагося на наше каре огромными кучами, не могли разорвать его фронта. Сильныя ружейныя и пушечный огонь вырывали изъ рядовъ неприятеля множество жертвъ; но, не смотря на это, атаки возобновлялись одна за другой въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Отбитый на всѣхъ пунктахъ, неприятель бросился частью въ ретраншаментъ, частью же ушелъ за Прутъ.

Въ 11 часовъ наши войска выступили съ мѣста сраженія къ Хотину и, съ распущеными знаменами и барабаннѣйшемъ боемъ, продолжали подходить все ближе и ближе; въ 5 часовъ вечера наша армія расположилась въ трехъ верстахъ отъ крупиости, при деревнѣ Пашкицы, такъ какъ наступающая уже ночь не позволяла атаковать сегодня ретраншаментъ.

Голицынъ предполагалъ было произвести атаку на слѣдующій день, да неприятель, опасась нападенія, самъ оставилъ ретраншаментъ и, въ числѣ 12,000 человѣкъ, ушелъ въ крупиость. Князь Голицынъ передвинулъ свою армію лѣвымъ флангомъ къ Дніestrу и развернулъ открытъ бомбардировашіе Хотина съ обоихъ береговъ рѣки. Оставленныя же неприятелемъ ретраншаментъ были занятъ нѣхотинскими полками.

Турки были въ безнасноности только въ замкѣ, который буквально былъ набитъ войсками; остальная же турецкая войска подвергались большиимъ потерямъ отъ нашего артиллерійскаго огня. Тѣмъ не менѣ, неприятель готовился къ отчаянной оборонѣ.

Князь Голицынъ надѣялся, что стѣсненное положеніе гарнизона, болѣзни, еяирѣствованія въ крупиости отъ тѣсноты и недостатковъ всякаго рода, должны заставитъ неприятеля сдаться. Поэтому бомбардировашіе было прекращено. Рѣшали держать крупиость въ блокадѣ. На дорогѣ изъ Хотина въ Бендеры, откуда могли бы прибывать подкрепленія, выставленъ корпусъ Прозоровскаго. Неприятельскій ретраншаментъ занялъ Казанскими и другими полками. Полки эти потомъ стали сгѣнятьсь по очереди. Главная армія осталась на прежней позиціи, протиъ западной части крупиости.

Положеніе неприятеля въ Хотинѣ съ каждымъ днемъ становилось затруднительнымъ. Наконецъ, они рѣшился сдѣлать сильную вылазку.
12-го июля турки съ особеннымъ усилиемъ произвели нападение на посты егерей и на левый фланг занятаго нами ретраншемента, который состоялъ подъ командой генерал-майора Замятнина (16), но, отбитые сильнымъ картечнымъ огнемъ, должны были отступить, оставивъ за нами прежнія мѣста.

Сразу отъ разлагавшихся въ крѣпости труповъ производить повторное болѣзни, развивавшіяся все больше и больше; для уменьшения тѣсноты, неприятель выслалъ изъ Хотина всѣхъ молдаванъ и валаховъ. Неприятельскіе пѣхотные единогласно показывали о намѣреніи гарнизона пробиться чрезъ блокаду и уйти за Прутъ, если къ Хотину не подошлетъ помощь отъ визиря. Вскорѣ было получено донесеніе, что крымскій ханъ, съ 30 тысячъ татаръ, остановился въ 8 миляхъ отъ Яссъ. Все показывало приближеніе значительныхъ турецкихъ силъ.

Поэтому князь Голицынъ въ полдень 19-го июля присоединилъ къ арміи войска, занимавшія ретраншементъ, и принялъ мѣры къ усилению главнаго лагеря со стороны поля отдѣльными укрѣпленьями.

Въ полдень 22-го июля неприятель сталъ подходить къ крѣпости, и его передовья войска завязали перестрѣлку. Силы противника постоянно возрастили; турки, наконецъ, атаковали князя Прозоровскаго, но сильный огонь опрокинулъ ихъ; устроившись, они снова было кидались въ несколько разъ въ атаку и опять-таки отступали, не выдерживая артиллерійскаго огня. Наконецъ, во второмъ часу неприятель сталъ вытягивать свои масы въ линію, распространяясь вдоль, съ намѣреніемъ охватить правый флангъ главнаго лагеря. А правый флангъ противника, между тѣмъ, снова стремительно атаковалъ Прозоровскаго, который самъ двинулся на вступку, поддерживаемый артиллерійскимъ огнёмъ изъ редутовъ и ретраншемента лѣваго фланга. Какъ ни сильна была атака неприятеля, но наша артиллерія снова заставила его податься назадъ.

Понимая, что для вступленія въ связь съ гарнизономъ необходимо сбить съ позиціи князя Прозоровскаго, турки рѣшились еще разъ ударить на него, въ то время, какъ прочія силы будуть дѣйствовать на правый флангъ позиціи князя Голицына. Послѣдняя атака на отрядъ Прозоровскаго была такъ стремительна, что, опрокинувъ нанесъ передовья войска, неприятель успѣлъ ворваться въ промежутокъ между главной арміей и войсками Прозоровскаго, угрожая, такимъ образомъ, совершенно его отрѣзать. Бросившись за опрокинутыми войсками, турки подошли на близкое разстоя-
ніе къ редутамъ праваго фланга: задымились фитили, гремули картечью, но, упешние первой удачей, турки не только подстѣли къ самымъ редутамъ, частью даже прорвались въ промежутки. Изъ крѣпости была произведена сильная вылазка. Наступила разрушительная минута.

Однако, князь Голицынъ успѣлъ предупредить опасность.

Для отраженія вылазки тотчас же былъ высланъ сильный отрядъ изъ Казанскаго и другихъ полковъ, а 8 гренадерскихъ батальоновъ генерал-поручика Штофельна отбросили подскакавшаго къ редутамъ противника; турки смѣнились и, подъ картечнымъ огнемъ, поспѣшили, въ большомъ безпорядкѣ отошли на задний. А въ восьмомъ часу вечера неприятель отступилъ на всѣхъ пунктахъ. Потерпѣвъ всѣкую надежду на помощь, войска, сдѣлавши вылазку изъ крѣпости, также поспѣшили отступили назадъ.

- Блокада возобновилась.

Вскорѣ после этого пожаренія крымскій ханъ соединился съ арміей Молдаванчы-нашн, и обѣ арміи снова двинулись къ Хотину.

Около полудня 26-го числа, въ виду нашей арміи показались огромныя неприятельскія силы, до 50,000 человѣкъ. Завязавъ перестрѣлку съ передовыхъ войсками, турки постарались для атаки, въ видѣ полумѣсяца, упрѣлъ свой правый флангъ къ прежней позиціи князя Прозоровскаго при крѣпости, центромъ атакуя редутъ нашего праваго фланга, а лѣвымъ флангомъ огибая отрядъ генерал-поручика Рененкампфа. Впрочемъ, все эти атаки были довольно нѣкто, и неприятель видимо заботился только о вступлении въ связь съ крѣпостью своими правыми крыльями. Безсилныя атаки противника отбивала кавалерія, при содѣйствіи картежнаго огня.

Вследствіе, наконецъ, въ связи съ Хотиномъ, къ вечеру неприятель съ большей энергией повелъ атаку на редуты нашего праваго фланга; артиллерійскій огонь онять остановилъ наступленіе, а атака гренадерскихъ батальоновъ обратила турокъ въ бѣгство. Наступила ночь. Прекративъ нападенія, неприятель расположился лагеремъ при крѣпости, впереди извѣстнаго ретраншемента, и тотчасъ же приступилъ къ укрѣпленію своей позиціи. Къ утру уже были замѣчены возведенные за ночь укрѣпленія. Большая часть неприятельской конницы стала отдѣльнымъ лагеремъ, вдоль по Днѣстру.

Превосходныя силы противника, доходившія, въ сложности, до 120,000, если не больше, давали ему возможность атаковать рус-
ссую армию или угрожать ей сообщениямъ сЪ Польшей. Находя,
что русскіе занимаютъ сильную позицію, князь Потоцкий (польскій
конфедератъ) предлагалъ Молдаванчи-пашу держать насъ въ осад-но-
вмнъ положеніи, т. е. окружить со всѣхъ сторонъ, прервать соо-
щеніе съ Польшей и не позволять отступить въ Покуцию на Ста-
никлавоцию. Однако, Молдаванчи-паша, не рѣшился слѣдовать плану
Потоцкаго, въ особенности не выказывая ни малѣйшаго желанія
атаковать нашу армию или воспрепятствовать ей переправиться. Онъ
dаже ожидалъ нападенія съ нашей стороны, а потому поспѣшилъ
усиливать свой лагерь.

Дѣйствительно, къ нашей арміи было общее желаніе немедленно
атаковать противника, воспользовавшись тѣмъ временемъ, пока къ
Хотину подходить высланный уже отъ визирия сильный отрядъ,
слѣдъ за которымъ двигался и глава главная его сила. Генералъ-по-
ручикъ Штофельтъ даже настаивалъ на необходимости нападенія.
No военномъ совѣтѣ 1-го августа такое предприятіе было при-
зидано и опасенъ, и безполезны, такъ какъ, даже допуская
возможность разбить стоящий подъ Хотиномъ отрядъ (а онъ, однако,
bылъ вчетверо сильнѣе насъ), трудно было бы надѣяться до-
стигнуть сдачи крѣпости, куда уже были доставлены въ достаточ-
номъ количествѣ и боевые, и продовольственныя припасы. Слѣдо-
ватѣльно, снова пришлося бы держать крѣпость въ блокадѣ, взять
ее штурмомъ или правильной осадой. Но блокада, невозможная
по сравнительной малочисленности нашей арміи, едва ли привела
бы къ какому-нибудь выгодному результату, такъ какъ крѣпость,
достаточно снабженная всѣмъ необходимымъ, могла долго держаться;
a между тѣмъ подонецъ бы верховный визирь, и тогда намъ бы
предстояло рискъ пѣшеѣ дѣло болѣе чѣмъ съ 200-тысячнымъ пе-
риятелемъ. Да и недостатокъ фуража дѣлалъ положительно не-
возможнымъ продолжительное пребываніе подъ Хотиномъ. Штурмъ?
Отважиться на штурмъ. Годыныъ не рѣшился, потому что, чего
dобраго, пришлось бы уложить половину людей; наконецъ, даже
въ случаѣ успѣха, вскорѣ нужно было бы оставить крѣпость, такъ
какъ немыслимо вѣдь было защищаться противъ всей арміи вер-
ховнаго визиря да еще хотинскихъ войскъ, которыхъ не замедлили
бы присоединиться къ визирю. Мало того. Еще остерегала необб-
ходимость отдѣлить значительный отрядъ, для прикрытия мостовых
на Днѣстрѣ и обозовъ въ Окоѣ. Наконецъ, правильная осада ста-
новалась невозможной, по немысли осадной артиллеріи. Оставался
мы все-таки подъ крѣпостью, мы были рисковать потерять сообще-
ния съ Польшей, куда неприятель, при своём численном превосходстве, могъ бы безпрепятственно отбить значительный отрядъ.

Итакъ, отступление было необходимо. Открывать противъ Хотина дальнѣйшая дѣйствія предполагалось только тогда, когда армія будетъ вполнѣ приведена въ порядокъ, и лошади поотдохнутъ и поправятся.

Переѣдя Днѣстръ и разобрать мосты, Голицынъ расположился при Окопѣ. Затѣмъ русская армія перешла въ лагерь при деревнѣ Киягининой, гдѣ было рѣшено держать войска сосредоточенными, чтобы во всякое время встрѣтить противника, риски онъ перейти на нашу сторону Днѣстра, считая наше отступленіе за свою попытку.

Казанскій полкъ въ это время входилъ въ составъ резервнаго корпуса генераль-поручика Штофельна (17).

Въ это время визира (казеннаго), былъ назначенъ Молдаванчи-наша, человѣкъ талантливый и энергичный до дерзости. Турки ободрились и стали отважнѣе въ своихъ мелкихъ набѣгахъ. 14-го же августа неприятель рѣшился переправить всю армію черезъ Днѣстръ. Въ полдень изъ Хотина стали вывозить понтоны, для наводки моста противъ крѣпости; всѣдь затѣмъ значительный отрядъ сталъ переходить рѣку вбродъ.

Наша войска перешли изъ Киягинина къ Гавриловцамъ и расположились въ трехъ верстахъ отъ Днѣстра, примыкая правымъ флангомъ къ деревнѣ.

Всѣ рвались въ бой, однако, дѣло не доходило до рѣшительнаго сраженія.

Неприятельская войска были отбомбены наимы нередовыми отрядамъ. Не было уже совѣчія въ налѣпѣннѣ неприятеля производства переправу; но этому наша армія, выступивъ 16-го августа изъ лагеря при Гавриловцамъ, передвинулась ближе къ Днѣстру. Неприятель уже приступилъ къ наводкѣ моста, а въ ночь на 23-е число устроилъ довольно обширный ретрансферъ, для прикрытия переправы.

Князь Голицынъ немедленно сдѣлалъ распоряженіе атаковать этотъ ретрансферъ, для чего были назначены наиболѣе извѣстныіе своиа тѣмъ искусствомъ и храбростью четыре полковника: Вейсманъ, Сухотинъ, Кречетниковъ и Игельстромъ. Въ составѣ отряда Сухотина юндалъ и гренадерская рота казанскаго полка, капитана Михаила Маннкова (18), съ поручичкомъ Сокоровымъ и подпоручи-
колъ Сегуновыхъ; пижнихъ чиновъ было 107 человѣкъ *). Кромѣ того, въ никѣт отдѣленъ подпоручикъ Хрушовъ съ 53 Казаками **). Наши отряды совершенно незамѣтно подошли къ самому ретраншементу, цѣлю много способствовала нарочно производимая изъ лагерныхъ батарей пальба. Въ часѣ ночи, съ громкими криками: "да здравствуетъ Екатерина!" стремительно кинулись въ штыки и въ одинъ мигъ овладѣли ретраншементомъ, такъ что турки даже не успѣли разобрать ружей. Неприятель бросился-было къ мосту, гдѣ стоялъ особый отрядъ, да наши роты настигли его, пошли въ рукопашную и, не смотря на сильный ружейный огонь и на пальбу изъ курокъ, сими, повсюду опрокинули противника. Турки частую бросились на мостъ, частью просто въ воду, при чемъ многие въ темнотѣ и суматохѣ не нашли бродовъ и потонули. Мостъ приказано было сжечь, да, но сърости материала, онъ не занимался пламенемъ; нарубить тоже не было возможности, такъ какъ онъ былъ обитъ съ обѣихъ сторонъ толстыми сваиами.

Казакцы потеряли въ этомъ дѣлѣ убитыми 3 гренадера и 1 мушкетера; тяжело ранеными: капитана Машкова, 1 сержанта, 3 гренадера и 3 мушкетеръ; легко ранено 5 гренадеръ и 5 мушкетеръ, и, наконецъ, 3 гренадера пропали безъ вѣсти. Всѣ потери доходили до 25 человѣкъ (19).

Посѣ этого пораженія турки уже не отваживались переходить рѣку; правда, небольшія партии изрѣдка переѣзжались, съ цѣлью грабежа, но сейчасть же уходили назадъ. Тѣмъ не менѣе, неприятель все-таки успѣлъ исправить мостъ.

Всѣ эти попытки со стороны турокъ только обнаруживали затруднительность ихъ положенія подъ Хотиномъ, такъ какъ у всѣхъ этихъ мелкихъ партий было единственномъ цѣлью добывать фуражъ. Такъ какъ, однако, не смотря на всѣ приштать мѣры, неприятель все-таки продолжалъ фуражировать преимущественно въ окрестностяхъ между Брагой и Бабинами, то князь Голицынъ рѣшилъ, въ случаѣ появленія неприятельскаго фуражировъ, произвести на

*) Сержантъ 3, каптенармусъ 1, подпоручикъ 1, каправоль 2, барабанщикъ 2, флейтщикъ 1, гренадеръ 83; кромѣ того, за недостаткомъ въ ротѣ гренадеръ, прикомандировано 14 мушкетеръ. (Въ уч. Арх. Гл. Шт., II, 384. Донесенія).

**) Серцантъ 1, каправоль 2, барабанщикъ 1, мушкетеръ 49; въ пятидесятый, говорить въ своемъ донесеніи подполковникъ Сибилевъ: Иванъ Молчановъ отряжъ въ скорѣ поѣздѣ ерашенія ухры. (Idem.).
нихъ рѣшительную атаку и окончательно истребить. Для этой цѣли были назначены отряды: генераль-поручика Салтыкова, изъ 20 гренадерскихъ ротъ, въ томъ числѣ двухъ казанскихъ, при генераль-майорѣ Каменскому и полковнику Казанского полка Ржевскому; отрядъ изъ пяти карабинерныхъ полковъ и легкія войска князя Прозоровскаго.

По пробитіи заря 28-го августа, гренадерскія роты графа Салтыкова выступили изъ лагеря вдоль, такъ называемаго, Рачевскаго лѣса и пошли въ его переднюю часть, занятую передовыми постами. Полковникъ Ржевскій пошелъ съ 4-мя ротами вправо, на разстояніе около версты, въ самый уголъ лѣса, обращенный къ Хотину: Ржевскій получилъ приказаніе наблюдать за непріятелемъ, ожидающимъ изъ крѣпости, и въ случаѣ его прикрывать правый флангъ Салтыкова, оторвавшись въ самой лѣсу, не доходя до его опушки, со стороны Днѣстра. Въ такомъ положеніи графъ Салтыковъ думалъ было выждать непріятельскихъ фуражировъ, пропустить ихъ къ Бабщинамъ, гдѣ они наткнулись бы на нашу кавалерию, и, отрѣзая ихъ отъ моста, ударить въ тылъ.

Въ сущности же, въ этотъ самый день, 29-го августа, непріятель пришель къ окончательному разсѣнію перейти Днѣстръ со всѣми своими силами и дать нашей арміи генеральное сраженіе. Такимъ образомъ, отрядъ Салтыкова, предназначенный совершенно для другой цѣли, на этотъ разъ являлся какъ излишне болгѣ и кстати, и у мѣста.

Въ седьмомъ часу утра непріятель открылъ сильный артиллерійскій огонь съ береговыхъ батарей. что, вѣроюто, служило сигналомъ къ наступленію. И, дѣйствительно, кавалерія побралась въ атаку на правое крыло нашей позиціи. Превосходное дѣйствіе артиллеріи и перекрестный огонь притя съ разу, прикрывавшихъ нашъ лагерь, произвели замѣтное стрѣление въ непріятельскихъ рядахъ; турецкая кавалерія стремительно повернула назадъ и опрокинула свою пѣхоту, назначенную для поддержания атаки.

Отбитый на нашемъ правомъ флангѣ, непріятель обратить теперь все свое вниманіе на отрядъ Брюса, занимавший среднюю засѣлку. Въ находѣ восемного часа до 10 тысячъ непріятелской пѣхоты, не замѣчая находящагося въ передней засѣлкѣ отряда Салтыкова, пронесли мимо его праваго фланга. Одна колонна, около 6,000 челов., удалила по оврагу на два нашихъ орудій и въ короткое время захватила ихъ; другая турецкая колонна атаковала правый флангъ засѣлки; затѣмъ эта колонна прорвалась въ проме-
жутокъ между С.-Петербургскимъ и 4-въ гренадерскими полками. Положение гренадеръ становилось безвыходнымъ. Видя движение огромныхъ неприятельскихъ массъ по обѣимъ сторонамъ занимаемой имъ засѣлки и атаку на правый флангъ лагеря, графъ Салтыковъ понялъ, что дѣло не въ фуражировании. Поэтому онъ раздѣлъ свой отрядъ на три части: 8 гренадерскихъ ротъ, подъ командой генерал-маіора Каменскаго, двинулись по опушкѣ лѣса къ лѣвому флангу занимаемой Брюссомъ засѣлки; 4 роты полковника Ржевскаго усомнились батальономъ егерей и также направлены къ правому флангу той же засѣлки; наконецъ, съ остальными восемью ротами Салтыковъ собирался идти противъ середины атакованной засѣлки, чтобы такимъ образомъ занять въ тылъ неприятеля, наступавшему на Брюсс. Когда Салтыковъ, только съ тремя ротами своей колонны, стремительно ударилъ въ тылъ, тогда уже гренадерскій полкъ пошелъ въ штыки, и неприятельскій отрядъ былъ отбомщепъ. Тутъ подоспѣлъ и Ржевский, который, не будучи въ состояніи выйти къ правому флангу засѣлки, слѣдовалъ по опушкѣ, ѳдоль оврага; постоянно преслѣдуемый турками, онъ углубился въ лѣсъ и вышелъ къ лѣвому флангу, для встреченія окончательнаго пораженія противника на этомъ пункѣ. Неприятель, между тѣмъ, продолжалъ свои усилия на правый флангъ Брюса въ третьей засѣлкѣ. Собравшись съ собраніями къ лѣвому флангу всѣмъ семью гренадерскими ротами, батальономъ егерей и 4-въ гренадерскими полкомъ, графъ Салтыковъ остановился близъ лѣваго фланга третьей, или послѣдней засѣлки, которую мужественно защищали два полка Брюса. Вскорѣ сюда прибыли и остальная шесть ротъ колонны Каменскаго, слѣдованіемъ по опушкѣ и безпрестанно атакуемой неприятельской кавалеріей. Благодаря, однако, значительному числу орудій, находившихся при этой колоннѣ, неприятель каждый разъ былъ отражаемъ.

Отрядъ Брюса уже рисковалъ потерять послѣднюю засѣлку, когда его прибытиемъ подкрѣпленія графа Салтыкова, дѣло приняло совершенно иной оборотъ. Неприятель не только былъ отброшенъ отъ третьей засѣлки, но и выбитъ изъ средней, которая была нами оставлена еще изъ началѣ боя. Тогда, преслѣдуя противника дальше, наши войска вошли въ передовую зѣсть. Тутъ прорѣвава войска повели атаку съ фронта. Атакованый по флангу, неприятель совершенно очистилъ зѣсть и договоренъ отступить къ мосту, такъ что въ 2 часа наши войска уже занимали въ зѣсу тѣ самые полы, какъ и до начала боя.
Сражение 29-го августа окончилось только в 7 часов вечера и продолжалось следовательно более полусоты. Известие о победе было отправлено в Петербург; сейчасть после сражения с полковником Голицыным, который, на словах передав императорице все подробности боя, представил 10 отбитых у неприятеля знамен (20). В числе особенно отличившихся показан майор Казанского полка Циглер (21).

Потери полка самые незначительны: легко ранены один капитаны (22).

Недостаток, в фураже все-таки заставлял неприятеля предпринимать поиски на нашу сторону руски, не смотря на всю опасность этих поисков, передовья войска всякй раз прогоняли турок, назад с значительным уроном. Все эти неудачи вынудили Молдаванчи-нашу переправить через Днестр в мостовое укрепление 12-тысячный отряд, для поддержания на будущее время своих фуражиров.

Полагая, что, кроющих фуражировок, эти войска могли быть самостоятельным отрядом, для содействия новой переправы турецкой армии, князь Голицын резнил немедленно атаковать их.

К нашему счастью, безпрерывно продолжавшися вотъ уже несколько дней дожди до того подпали воду въ Днестр, что вскоры, хотя переправы неприятельского отряда, мост был снесен, а броды сделались непроходимыми.

Желая воспользоваться, какъ можно скорѣ, затруднительными положеніямъ неприятеля, Голицынъ отрядилъ тѣхъ же полковниковъ, что съ такими успѣхомъ атаковали предыдущее укрѣпленіе въ ночь на 28-е августа, да еще назначенъ пятаго, полковника Канкина. Казанская рота вошла въ составъ отряда полковника Сухотина (23).

Безъ выстрѣла подошедъ къ укрѣпленію, въ 9 часовъ вечера 6-го сентября наши войска бросились на штурмъ.

Неприятель, казалось, ждалъ нападенія и встрѣтилъ наступающихъ сильнымъ отгнемъ. Не смотря, однако, на сильный огонь, на грызь и на трудность всхода по глинистому валу, всѣ отряды одновременно ворвались въ укрѣпленіе съ громкими криками: «винаяте Екатерина!» Турки потеряли на валу до 1,000 человѣкъ. Двѣ пушки заклепаны; весь неприятельскій лагерь затоптанъ въ грызь и уничтоженъ; на наше долю досталось 1 больное, съ тремя булавами, да 15 обыкновенныхъ знаменъ. Потери казанской
роты *) состояла из 1 убитого, 2 тяжело и 2 легко раненых человек (24).

Вес этих победы имели большое влияние на положение, дойдя в Польшу. Собравшиеся в Казанці конфедераты держали себя как-то двусмысленно, быть может, только и поджигали турок, чтобы сдать им крепость; но вот 8-го сентября явились депутации, с поздравлениями и изъявлениями благодарности за то, что мы прогнали неприятеля из окрестностей города.

Между тѣм, посланники на тотъ берегъ казацкія партии доносили, что неприятель ночью отступила со всѣми своими силами. А на слѣдующий день, 9-го сентября, князь Голицынъ торжественно подружишь русское знамя на главномъ бастионѣ Хотина.

По занятій крѣпости, былъ сформированъ отдѣльный отрядъ генераль-поручика Эльмпта, изъ гренадерскихъ ротъ всѣхъ полковъ, въ томъ числѣ и Казанскаго; этотъ отрядъ получили приказаніе вступить въ Молдавію для преслѣдования противника. Полковникъ Казанскаго полка Рженскій также постукалъ подъ началство генераль-поручика Эльмпта и, по занятіи 26-го сентября Ясень, отправленъ съ донесеніемъ въ Петербургъ.

Казанскій же полкъ, подъ командой подполковника Сибеляна, выступилъ 13-го сентября изъ-подъ Хотина, имѣть съ прочими войсками, 15-го прибылъ къ мѣстечку Черчи. Здѣсь, вмѣсто першинительного Голицына, Главнокомандующийъ былъ назначенъ графъ Румянцевъ.

Цѣль дѣйствія князя Голицына, разбивавшаго неприятеля во всѣхъ сраженіяхъ, императрица въ то же время не могла не замѣтить, что всѣ эти сраженія были оборонительного характера и потому не могли привести къ такімъ результатамъ, которыхъ можно было бы ожидать отъ наступательныхъ дѣйствій. Въ особенности, было важно наступленіе въ войнѣ съ турками. Атакуя сами, турки заранѣе считаютъ противника ненадежно непобѣдимымъ и бываютъ храбры до безумія, хотя почти всегда ихъ атаки кончались безпорядочнымъ бѣгствомъ. Наоборотъ, наступленіе и рѣшительный ударъ въ тылъ наводили нашескій страхъ на неприятеля; а разъ турки побѣжали, они бѣжали далеко, въ высшей степени безпоря-

*) Во времени боя потерино: гренадерскій колпакъ 1, кафтанъ съ пуговицами 1, камзолъ съ пуговицами 1, тесакъ 1, портуни съ пряжками и пуговицами 1, патронная сумка съ бляхой 1, фузейный полугалиниц 3, ружье 1, штыкъ 1, трещетка 1, пыжевникъ 1, шомполъ 1, отвертка 1; патроновъ разстрѣлено и утрачено 60. (В. Уч. Арх. П, 378. Сводъ вѣдомостей).
дочно, оставляя за собой безъ всякой защиты и города́, и цѣлую страну.

По занятіи, таким образомъ, Молдавіи и по отступленіи визира за Дунай, уже нечего было опасаться какихъ-нибудь предприятій со стороны противника. Время близилось къ зимѣ. Войска нуждались въ отдыхѣ. Поэтому было рѣшено расположить армію на зимнихъ квартирахъ.

26-го сентября войска разошлись изъ лагеря при Черни и сначала занимали тѣснѣя квартиры, распространився въ общемъ районѣ между Днѣстромъ, Бугомъ и Здручью (25). Казанскій полкъ (вмѣстѣ съ Выборгскимъ, Невскимъ и 4-мъ гренадерскимъ) занималъ мѣстечко Баяны, Волощину слободку и Залѣсье; всего 400 дворовъ.

Войскамъ предписывалось соблюдать на зимнихъ квартирахъ дисциплину и предосторожность; гдѣ бы нашли мѣста, укрѣпленные окопами или земляными валами, тамъ каждая часть избирала свой сборный пунктъ; за цепью же такихъ укрѣпленныхъ пунктовъ, квартирующія части должны были прикрывать слабыя мѣста ротами и полковыми повозками (26).

Въ октябрѣ русская армія окончательно расположилась на зимнихъ квартирахъ. Казанскій полкъ съ кантониромъ-квартирой перешелъ на зимнюю квартиру въ Яесы, гдѣ поступилъ подъ начальство генералъ-маіора Заятицкаго, въ отрядѣ Штольца. Этотъ отрядъ предназначался какъ для защиты Молдавіи отъ непріятельскаго вторженія, такъ и для удержания ея въ покорности.
Пачало новой кампани.- Сражение при Фокшанахъ 4-го января 1770 года.— Сражение подъ Брановымъ 18-го января.— Казанский полкъ при попыткѣ овладѣть Брановым.— Положеніе Бранова.— Отступленіе.— Гренадерская рота подъ Журжей.— Казанский полкъ у Фальчи.— Сражение при Рябовѣ.

Въ Яссахъ, однако, Казанцы простоили не долго.

Въ декабрѣ 1769 года Абда-паша сталъ наступать къ Фокшана, вслѢдствіе чего туда выступилъ и Казанской полкъ, въ отрядъ генераль-поручика Штофелья, чтобы, въ случаѣ надобности, поддержать нашъ бухарестскѣй отрядъ или отбросить противника отъ Фокшана.

Турція начинала новую кампанию. У Исакчи собиралась 150-тысячная армія, во главѣ которой находился верховный визирь съ Магометовымъ знаменемъ.

Турецкая войска далеко не пяли той увѣренности на успѣхъ, какъ въ прошломъ году. Къ тому же распространился невыгодный для мусульманъ слухъ, по поводу открытія, стрѣлканаго на островѣ Малытѣ: нашли гдѣ-то въ тайныхъ мѢстахъ пророческое изрѢченіе, что «Константинополь достанется русскимъ.»

Чтобы обеспечить на зимнее время безопасность передовыхъ войскъ въ Молдавіи, графъ Гумянцевъ рѣшилъ произвести поискъ къ Бранову, съ намѢреніемъ, оказывался только возможность, овладѣть этой крѣпостью. По этимъ соображеніямъ, генераль-поручикъ Штофель получилъ приказаніе оставить, для обеспечения своего тыла, отдѣльные отряды въ Бухарестѣ и Фокшанахъ и затѣмъ съ большой частью своихъ войскъ сдѣлать попытку овладѣть Брановымъ.

Для поиска были назначены Казанскій, Навагинскій и Киевский полки, 6 гренадерскихъ баталіоновъ и 3 гусарскихъ полка съ 12
полевыми орудиями, подъ начальствомъ генераль-майора Подгорицкая и Потемкина.

А Абда-паша былъ уже на пути къ Фокинамъ.
3-го января произошла стычка съ неприятелемъ при р. Рымкъ, а утромъ 4-го числа онъ сталъ наступать на нашъ отрядъ.

Графъ Подгорицкий и генераль-майоръ Потемкинъ согласились между собой допустить неприятеля переправиться черезъ рѣку Мильку, чтобы не вдаваться въ кавалерийское дѣло, по относительной слабости нашей кавалеріи. Въ 10 часовъ утра турки перешли рѣку и двинулись впередъ. Нашъ отрядъ построился въ строчномъ порядкѣ: вся пѣхота, кромѣ Казанскаго полка *) и баталиона Удома, составила одно каре, подъ начальствомъ Потемкина и Подгорицкаго; кавалерія была сзади, поэшельно. Правые стояли батальонъ Удома, а лѣвый—Казанскій полкъ Ржевекаго, также перестроенный въ каре. Въ такомъ порядкѣ отрядъ выступилъ, навстрѣчу неприятелю и на разстоянии пушечнаго выстрѣла перестрѣлилъ въ боевой порядкѣ: каре генераль-майора Потемкина составило центръ; вправо и влѣво развернулось по шести эскадроновъ гусаръ; арнауты и казаки—посады крайнихъ эскадроновъ; правый флангъ боеваго порядка составило каре Удома, а лѣвый—Казанскій полкъ; въ резервѣ 3 эскадрона гусаръ. Едва нашъ отрядъ успѣлъ выстроиться, какъ неприятель, съ оглушительными криками, кинулся со всей своеи конницы на наши гусарскіе эскадроны и силою удара смѣхалъ ихъ; ружейный и картечный огонь заставилъ неприятельскую конницу отскакать назадъ, по части ея, тѣсяня разстроенныхъ гусаръ, старавшихся укрыться въ среднемъ каре, успѣла прорваться за линію, въ тылъ, гдѣ и оставалась, не смотря на губительный огонь нашихъ орудій. А тутъ 2,000 янычаръ ударилъ на передний и правый фасы. Конница возобновила атаку въ тылъ. Каре стойко держалось. Наконецъ, неприятель отбить отъ центра.

Между тѣмъ, почти вся остальная конница, взбѣстъ съ янычарами, атаковала Казанскій полкъ, но дѣйствіемъ ружейнаго и картечнаго огня и эта атака была отбита.

Почти одновременно то же самое произошло и на лѣвомъ флангѣ.
Отбитый на вѣсѣ пунктахъ, неприятель собралъ послѣдняя усилия и еще разъ кинулся на среднее каре. Янычары успѣли про-

*) Петровъ («Война съ Турцией и полск. конфед.,» 2) упоминаетъ объ одномъ батальонѣ; въ «Журнальъ же первой арміи»—весь полкъ.
рваться в середину каре. Наступала рушительная минута. Неприятель овладел уже одним патронным ящиком. Встревоженные, однако, штыками и артиллерийскими огоньем, янычары отступили под жестокой рукопашной схваткой. Неприятель пришел в общее разстроение. Тогда Потемкин двинулся вперед. Оба фланговые каре, Ржевского (Казанский полк) и Удома, также двинулись вперед (1), производя безпрерывную альбу, и довершили победу над неприятелем, который «побеждал с великою торопливостью» за руку Мильку (2).

Победа была полная.

Сражение продолжалось с 12 до 3 часов пополудни; бой преимущественно велся в рукопашную.

«Могу вашему превосходительству сказать,—доносил Потемкин,—что никогда такой жестокой, и так продолжавшейся атаки от сего неприятеля не видать.» То же самое говорит и граф Подгорчани: «могу вашему превосходительству донести, как и господина генералитет, штаб- и обер-офицеры, бывшие в прежних сражениях с турками, объявляют, что ни один раз неприятель, во все время войны, так сильно и десилатно нападения не делал, как пышн».

Кроме убитых, неприятель потерял два знамени, пять пушек и двенадцать больших фуры пороху (3).

Генерал-майор Потемкин и граф Подгорчани воздают «особливую похвалу» храбрости и искусству: бригадира Ржевского, подполковника Снегилева, майора Циглера, капитана Зопа и подпоручика Хрукова (4). Все это Казанцы.

Сражение при Фокшанах замечательно тем, что наша пехота уже была построена не в общем каре, как строилась прежде, но в трех отдельных, и, не смотря на многочисленность неприятельской кавалерии, мы уже не прибегали к помощи рогаток.

Поставленная за рогатками, армия могла успешно отражать кавалерийские атаки, но за то не была в состоянии воспользоваться одержанной победой, так как сама была осуждена на неподвижность.

Так, неприятель потерпел поражение. Теперь можно было надеяться на успех предприятий против Бранова.

Фокшанский отряд присоединился к отряду Штафельба, и затем оба отряда 17-го января подошли к деревне Курбенити. Высланные вперед разведчики донесли, что неприятель, в значи-
тельных силах, начинает выступать изъ Браилова. Отрядъ Штофельна тотчасъ же построился въ боевой порядокъ. Дѣйствительно, вскорѣ на горизонтѣ показалось до 2,000 человѣкъ неприятельской кавалеріи; подоидя на нуменный выстѣлъ, турки остановились. Отдѣльные всадники, по обыкновенію, начали выѣзжать впередъ и завязали перестрѣлку съ нашей передовой цѣлью.

Ночь прошла спокойно.

Утромъ 18-го января отрядъ генераль-поручика Штофельна раздѣлился на три части. Первая, на правомъ флангѣ, подъ командой генераль-маіора Потемкина, состояла изъ двухъ гренадерскихъ батальоновъ (подполковниковъ Удома и Зятцана) и Навагинскаго пѣхотнаго полка. Вторая, въ центрѣ, подъ начальствомъ бригадира Трубецкого, тоже состояла изъ двухъ гренадерскихъ батальоновъ (примѣртъ-маіора Эпигена и капитана Рыкмана) и Невскаго пѣхотнаго полка. Третью колонну, на лѣвомъ флангѣ, составлялъ Казанскій полкъ съ двумя гренадерскими батальонами (секундъ-маіора Циглера и капитана Болта), подъ общимъ начальствомъ бригадира Ржевскаго. 12 полевыхъ орудій раздѣлены поровну между колоннами. Графъ Подгоричаинъ, съ Ахъирскими и Харьковскими гусарскими полками, стоялъ на правомъ, а бригадиръ Текели, съ Сербскіми гусарскими полками, на лѣвомъ флангѣ средней колонны. Весь обозъ — при деревнѣ Курбенити. Подполковникъ Хорват находился въ авангардѣ съ казаками и волонтерами.

Перестрѣлка каждую часть въ каре, Штофельны двинулся къ Браилову.

Неприятель не безпокойна насть. Когда же въ части пополнненіе мы подошли къ городу, впереди ретраншамента выѣхалась длинная линія неприятельскихъ войскъ; конница стояла въ первой линіи; за нею — пѣхота. Передъ фронтомъ неприятельской позиціи находилось два довольно значительныхъ озера.

Наши отряды подошли къ деревнѣ Падина. Легкая войска отошли назадъ и постановъ лѣнѣне гусары Текели. Затѣмъ Штофельны двинулся къ городу, по правую сторону озера, а каре бригадира Ржевскаго направлено въ обходъ съ лѣвой стороны. Когда отрядъ Штофельна находился на одной высотѣ съ упомянутымъ озеромъ, поставившемъ, такимъ образомъ, Ржевскаго въ совершенно отдѣльное положеніе, неприятельская конница, съ оглушительными криками, понеслась намъ навстрѣчу. Сильный огонь заставилъ противника остановиться; раздѣлившись затѣмъ на нѣсколько отдѣльныхъ кучѣ, неприятель бросился со всѣхъ сторонъ
на нашей войска, преимущественно на падая на Потемкина, кото
рый отбрасывал противника в южный огонь. Неприятельская
атака была отбита и на фланге бригадиром Ржевским.
Часть конницы засекала в тылу среднего каре. Быстро пе
ремещивая фронт налада, наши гусары встретили атаку, отбили
противника и в безпорядке отбросили его к крепости. Затем
вперед высалили каре Потемкина и Трубецкого, для атаки непри
ятельской позиции. Не выждав, нападения, турки разделились на
dва части: пехота поспешила укрыться в крепость, а конница
отошла к р. Серацету. Началось преследование. Гренадерский
батальон Циглера стал по дороге к Галац, для наблюдения
за неприятелем с этой стороны. Кавалерия графа Подгорича
наблюдала за движением противника со стороны самой крепости.
Отряд князя Трубецкого, слегка по пятам за турецкой пехотой,
остановился чуть ли не у самых крепостных ворот.
Получено ложное известие о слабости укреплений Бранова. Подъ
ствами, впечатление о только что предпринятой походы, генерал
поручик Штофель, отрядив плену Казанский полк, для про
изведения штурмовой атаки. Ржевский подошел на ружейный вы
стрел к крепостным стенам и, не смотря на сильный огонь,
всех тяжелую вылить в городскую улицу. Узкая улица не позв
овала идти широким фронтом; слегка в глубокой колонне
было опасно. Потеряли 2 человека убитыми и 16 раненными, бри
гадир Ржевский отступил; сам он получил контузию в ногу.
Одновременно с отражением Казанского полка, для дейст
вительной атаки предназначался отряд генерала-майора Потемкина.
Попытка овладеть Брановым оказалась и безуспешной, и риско
ванной. К почу Потемкин занял постами наиболее важные
мesta в городу. Ночью неприятель заплатил бомбами ближайший
стврение. Сильный взъерох разносит пожар по всему городу; сто
рьло в несколько сот домов.
Не теряя надежды взять Бранов, ни турецкий, Штофель вы
дя в 40 километров для осмотра слабого пункта, на
который предполагалось вести атаку. Результат рекогносцировки
казаться, что крепость обнесена толстыми дубовыми палисадами
с бойницами; банкет, глазенка и проницаемый путь также уси
лены палисадами. Земляной вал достаточной профиля, а перед
валом глубокий ров. На валу до 80 пушек большего калибра.
Судя по частому артиллерийскому огню, можно было предполагать,
что неприятель не имел недостатка и в боевых припасах.
Кромѣ земляного вала, въ крѣпости возышался каменный замок, съ широкимъ рвомъ и палисадами. Гаризонъ, врѣзанно, считать въ своихъ рядахъ до 3,000 человекъ, которыхъ, при небольшомъ пространствѣ крѣпостныхъ церковъ, было вполнѣ достаточно для упорной обороны.

При такихъ обстоятельствахъ трудно было бы овладѣть крѣпостью безъ осадной артиллеріи, съ тѣмъ незначительными силами, которыми располагалъ генераль-поручикъ Штофель. Не желая, однако, брать на себя отвѣтственности за отступление, Штофельъ собралъ военный совѣтъ, на которомъ и было рѣшено отступить, а городъ выжечь до основанія.

21-го января весь городъ выжгли и затѣмъ отступили отъ крѣпости. По пути разорено до 260 селеній по теченію Дуная (б).

Постѣ экспедиціи къ Браилову, Казанскій полкъ расположился въ Рымникѣ, а гренадерская рота, войдя въ составъ гренадерскихъ батальоновъ генераль-майора Потемкина, двинулась къ Бухаресту, откуда выступила къ Журджи, подъ началствомъ Штофельна. Въ томъ же верстахъ отъ Журджи отрядъ Штофельна ваткнулся, при деревнѣ Кошары, на 10-ти-тысячный кавалерійскій отрядъ; непріятель отбился. 4-го февраля были уже у самой Журджи и не смотря на сильную канопаду, быстро подошли къ валу, перелетѣли черезъ ровъ и стали избираться на валъ, до того высокою и крутой, что солдаты втыкали въ него штыки и на нихъ поднимались. Преодолѣть вѣтъ трудности, роты овладѣли бастіономъ. Туть былъ убить командиръ гренадерской роты Казанскаго полка, капитанъ Энцъ.

Затѣмъ турокъ выбили изъ улицъ и городскихъ строеній, и они поспѣшно убѣжали въ замокъ, расположенный на островѣ Дуная (б).

Не надѣясь скоро овладѣть замкомъ и начиная ощущать недостатокъ въ фуражѣ, Штофель отошелъ къ Бухаресту.

Казанскій полкъ перешелъ отъ Рымника къ Фальчи для прикрытія движенія по правому берегу Прута транспортомъ главной арміи Румянцева, выступавшей съ зимнихъ квартиръ. Тутъ неожиданно скопчалась «отъ мороваго повѣтрія» генераль-поручикъ Штофель. Его мѣсто занялъ князь Реппштъ; онъ расположился со своимъ отрядомъ, въ составъ котораго, какъ извѣстно, входилъ и Казанскій полкъ, въ пространствѣ между Рибои-могилой и устьемъ рѣки Жизи.

Положеніе отряда становилось опаснымъ, такъ какъ въ тылу уже двигались войска Абда-паши.
Граф Румянцев ускорил свое движение вниз по Пруту и 9-го июня, по паведенному мосту вь Подгорахь, вошел вь связь сь отрядом Репнина.

Неприятель приближался. Вь турецкій лагерь при Подолянках, то и дѣло прибывали новья толпы татаръ.

10-го июня уже произошла стычка.

14-го числа графъ Румянцевъ произвелъ смотры по локамъ князя Репнина, вь томъ числѣ и Казанскому, и нашелъ, что, не смотря на сирпѣствовавшія вь Молдавіи болѣзні и зимніе походы, люди были всѣлы и здоровы; только одежда была въ крайне неудовлетворительномъ состояніи.

Затѣмъ произведена рекогносцировка неприятельской позиціи. Съ фронта она очень сильна. Крутья высоты и болотистый ручей Калмануй, протекаюций передъ фронтомъ, дѣлали атаку съ этой стороны почти невозможной. Лѣвый флангъ также прикрыкалъ къ довольно крутымъ оврагамъ, внизу которыя протекаетъ Прутъ болотистой долинѣ. Сверхъ того, неприятель усѣлъ окопаться съ фронта сильными ретраншементами. Наоборотъ, правый флангъ открытъ. Высоты по теченію Калмануя не такъ высоки, и потому Бауръ предлагалъ вести атаку съ этой стороны. Пока, однако, производили рекогносцировку, до 10,000 человѣкъ неприятельской конницы бросились на авангардъ Баура и на войска князя Репнина.

Неприятель со всѣхъ сторонъ производить нападенія на оба эти корпуса, а татары разъѣзжали между ними и позиціей графа Румянцева. Артиллерійскій огонь и затѣмъ атака пѣхотныхъ частей заставили противника отступить.

Рѣшиль атаковать противника вь самомъ его лагерѣ, Румянцевъ приказалъ корпусу Репнина, оставивъ палатки на мѣстѣ, обойти лѣвый флангъ главной арміи и стать лѣвѣ, въ пяти верстахъ за высотами. Неприятель спустился на передпія высоты и во весь день зорко наблюдалъ за нами.

Къ вечеру 16-го июня были сдѣланы всѣ остальная распоряженія для атаки противника съ разсвѣтомъ 17-го.

Корпусъ князя Репнина, съ наступленіемъ темноты, долженъ быть выступить къ рѣчкѣ Калмануь, направляясь на три холма, выдававшіеся на томъ берегу.

Въ 2 часа ночи армія графа Румянцева выступила со всевозмѣжной тяжинной изъ лагеря тремя колоннами и къ разсвѣту расположилась на высотахъ по лѣвой сторонѣ долины Бужуръ.

Въ 7 часовъ утра нуцены три сигнальныя ракеты, по кото-
ры́мъ слѣ́дова́ло на́чать выполни́е диспожи́ци́. Корпу́ст Бау́ра, вы́ступи́ть со сво́ей пози́ці́, послѣ́ сигна́ла, прямь́ слѣ́дуетъ для атаки́ съ фронтаА пеприятельскаго ретранша́мента. Отрядь́ кня́зя Реппина атаку́етъ правый флангъ и, за́йдя въ ты́лъ, отрь́жетъ путь отступле́нія. Главны́я си́лы назнача́лись какъ для поддержки́ Баура, такъ и для главной атаки праваго фланга. Отрядъ генераль-ма́йора Потемкина получи́ть приказаніе переправи́ться верста́хъ въ шести́ ниже́ Рябой́-могилы́ и атаковать́ пеприятеля съ ты́ла.

Корпуса́ Баура и Реппина двь́шились впередь.
Пере́йдя ручь́й Калма́цуй, кня́зь Реппинъ выстропи́лъ боевой по́рядокъ противъ праваго фланга пеприятельской пози́ці́; Румянцевъ также подалъ впередъ и нѣ́сколько вправо. Опасаясь потерь путь отступле́нія, пеприятель высла́лъ къ своему правому флангу многочисле́нную конницу, которая старалась показы́вать, то́чно она гото́вится произвести нападеніе, то на графа Румянцева, то на кня́зя Реппина. Вслѣ́д за́тмѣ́ пеприятель носи́льно сня́лъ лагерь; артилле́рию, обозы́ и пѣ́хоту отправи́лъ назадъ; чтобы прикры́ть отсту́пленіе, выдвину́ть противъ Реппина всю свою конницу.

Навстречу высланы́ гусарскіе полки. Не вы́жда́въ нападенія, турки обрати́лись въ бѣ́ство.
Бау́р овладь́ть пеприятельскимъ ретранша́мента́мъ. Пока, однако, его войска успѣ́ли взобраться на чрезвычайно кру́тъя вы́соты, време́я было пропущено, и атака въ ты́л стала уже несвоевре́менной.

Слѣ́дую по пяти́й за улепетыва́вшимъ во всѣ́ лопатки пеприятеля́ и не пы́я возможности настигнуть его, пѣ́хота кня́зя Реппина (Казанскі́й полкъ) останови́лась въ шести́ верста́хъ, близъ ру́ки Лапу́ны.

Усталость нашихъ лопадей, особе́нно послѣ́ такого жаркаго дня, тогда́ происхо́дилое сраженіе, застави́ла отказать́ться отъ преслѣ́до́ванія. Къ тому же, какъ мы уже видѣ́ли, пеприятель заблаговре́менно отправи́лъ изъ своего лагеря артилле́рию, обозы́ и пѣ́хоту, а тѣ́, во време́ боя, успѣ́ли отойти на значительноле разстоя́ніе и занять на высо́тахъ нову́ю пози́цію, верста́хъ въ 30 отъ мѣ́ста сраженія. Непеприятельская конница отошла подъ защиту батарей, поставленныхъ на новой пози́ці́.

По показанію пѣ́шинъ, пеприятельская си́лы въ дѣ́лѣ́ при Рябой́-могилѣ́: простира́лись до 22,000 турокъ, поровну пѣ́хоты и конницы, и до 50,000 татаръ, при 44 пушкахъ. Увеськами командо́вали кры́мскій хань и Абаза-напа (7).
После поражения крымского хана и Абазы-пашис, было получено дополнение о появлении в Молдавии турецкой армии Абды-пашис. Необходимо было открыть намерение противника.

Казанский полк, вступив в прочные войсками корпуса князя Репнина, поступил в авангард.

22-го июня армия дошла до р. Оки Сержа, всего сдѣлавъ 12-ти верстный переход.

Отрядъ князя Репнина, расположенный на высотахъ, замѣтилъ веретахъ въ 25, на горахъ за р. Ларгой, появление значительныхъ неприятельскихъ силъ, готовившихся двинуться на нашъ авангардъ и на корпусъ Баура, стоящий правее, при р. Прутъ.

Такъ какъ неприятель находился на обоихъ берегахъ Прута, то положение графа Румянцева становилось довольно затруднительнымъ: приходилось раздѣлять свои войска, и безъ того малочисленныя; притомъ же положительно никто не зналъ, откуда ожидать главныхъ дѣйствій. Чтобы не сколько выяснить положение дѣй, Румянцевъ предпринялъ осмотръ позиций, приказавъ, между тѣмъ, князю Репнику примикуть къ корпусу Баура. Но 2-го июля обильные валахи сообщили, что за Ларгой стоять соединения войска крымскаго хана и Абазы-пашис; войска же Абды-пашис только еще сдѣлывали къ Ларгѣ, черезъ Галацъ и Рени. И, дѣйствительно, 3-го числа Абда-пашис очистилъ правый берегъ Прута. Намѣреніе разъѣзды доныне, что за Ларгой то и дѣло увеличивается неприятельский лагерь.

Когда, такимъ образомъ, уже не было сомнѣнія, что неприятель...
готовить намъ главный ударъ на лѣвомъ берегу Прута, графъ Румянцевъ 4-го июля двинулся впередъ, къ рѣкѣ Цыганки и расположился на той берегу. Корпуса Баура и Реппина стали по сторонамъ и всѣколько впереди. На военномъ совѣтѣ Румянцевъ предложилъ атаковать турокъ 6-го июля. Едва, однако, кончился совѣтъ, какъ въ 3 часа пополудни значительными массы непріятельской коницъ стремительно атаковали корпусъ кн. Реппина; отбивъ мѣткимъ артиллерийскимъ огнемъ, непріятель попытался было атаковать правое крыло Баура, но и тамъ неудачно. Какъ впослѣдствіи оказалось, турки отступили въ самый лагерь, такъ что предосторожности противъ ночной атаки оказались совершенно излишними.

Войска были настолько изнурены, что признали болѣе удобнымъ дать имъ на слѣдующий день хорошенько отдохнуть и не вводить въ бой. Къ тому же намъ нуженъ былъ, по крайней мѣрѣ, еще одинъ день, для окончательного приготовленія къ бою, осмотра непріятельской позиціи и проч. Наконецъ, рѣшено было атаковать съ праваго фланга, для чего нужно было произвести ночной обходъ и наводить мосты на Ларгѣ.

Бездѣйствіе непріятеля во весь день 6-го числа, какъ нельзя болѣе, способствовало нашимъ приготовленіямъ и тщательной рекогносцировкѣ непріятельской позиціи.

Позиція за Ларгой носила тотъ же характеръ, мѣстности, которую раньше занимали турки при Рябой-Могилѣ. Лѣвый ея флангъ прикрытъ Прутомъ и его болотной долиной, съ той только разницей, что ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ дѣлала невозможной переправу на нимъ вѣсныхъ при арміи походимъ. Сверхъ того, лѣвый флангъ прикрывался нижними частями рѣки Баланже; наконецъ, Ларга прикрывала фронтъ. Ларга протекаетъ въ долинѣ, образуемой высотами по обоимъ берегамъ ея течения; эти высоты слушаются изъ долины довольно крутыми скатами, въ особенности значительными на лѣвомъ берегу. При впаденіи Ларги въ Прутъ, гдѣ непріятель занималъ позицію, скаты достигаютъ наиболее высотъ и затѣмъ начинаютъ понижаться къ верховьямъ рѣки. Почти параллельно долинѣ Ларги находится другая долина Бабинкуль, также образуемая довольно крутыми скатами. Между обѣми долинами раскинулось возвышенное openede плато, удобное для занятія большаго лагеря; здѣсь-то и расположился непріятель. Между тремя обрывистыми оврагами были возведены три отдѣльные ретраншементы со стороны Ларги: четвертый, самый значительный,
находился на правом крьгѣ, прикрывая его съ фронта и правой стороны.

По осмотрѣ неприятельской позиціи, графъ Румянцевъ рѣшилъ
вести атаку между долинами Ларги и Бабикуль, чтобы, овладѣвъ ретраншементомъ на правомъ флангѣ, атаковать затѣмъ съ фланга і тѣла остальныхъ отдѣльныхъ ретраншементов.

Сдѣлавъ всѣ необходимыя приготовленія, Румянцевъ послѣ полудня 6-го іюля приказалъ поставить всѣ обозы позади арміи.

Усилѣй обходнаго движенія состоялъ, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы скрыть отъ неприятеля наши намѣренія. Къ вечеру изъ передовыхъ пикетовъ дезертировали одинъ офицеръ; это заставило опасаться, какъ бы неприятель не узналъ о нашихъ намѣреніяхъ. Желая усилить приведеніе своего плана въ исполненіе, Румянцевъ приказалъ выступить Бауруне послѣ вечерней зарѣ, согласно диспозиціи, а лишь только сгустятся сумерки, и издала нельзя будетъ различать предметовъ.

Баурѣ оставилъ на своей позиціи палатки и разложилъ костры: неприятель оставался въ заблужденіи. Въ темнотѣ чуточку не наткнулись на неприятеля, но во-время взяли въ сторону, лѣвѣ, и двинулись къ рѣкѣ. Наведя мосты на Ларгѣ, Бауръ и съ нимъ князь Репнинъ перешли на тѣ сторону и заняли высоты. Часовъ въ 12 ночи Румянцевъ также выступилъ къ переправѣ, оставивъ въ лагерь захваченные костры. На переправѣ не встрѣтилось никакихъ затрудненій. Вся наша армія была на той сторонѣ Ларги далеко до разсвѣта, а неприятель ровно ничего не зналъ о нашемъ движеніи.

Для удобства движеній, главными силы построили каре съ длинными боковыми фасами; регулярная кавалерія находилась позади. Корпуса Баура и Репнина стали впереди: каре Баура на лѣвомъ флангѣ; отрядъ князя Репнина построился въ два отдѣльныхъ каре—генералъ-маиоръ Потемкинъ сталъ правѣе Баура, князь Репнинъ расположился на правомъ флангѣ. Казаки и арнауты выдви

Передовыхъ войска двинулись впередъ и вскорѣ наткнулись на неприятельскіе цикеты, которые тотчасъ же ускакали назадъ. Въ неприятельскомъ лагерѣ поднялась тревога: подавали сигналы, замѣнили соломенные малки; происходила общая суматоха; отъюкоду слышались встревоженные крики. Неприятель открылъ артиллерійскій огонь изъ ретраншементовъ.

Приказано немедленно атаковать правый флангъ.
Князь Реннинг атаковать справа, Потемкинъ съ фронта, а Бауртъ слѣва, стараясь проникнуть въ середину ретраншмента, открытаго съ этой стороны. Въдѣстъ, съ тѣхъ-то дни сдѣлоюсь нынѣшнее каре, для поддержки атакующихъ.

Въ четвертомъ часу утра 7-го июля началось наступление. Татарская конница, стоявшая на правомъ флангѣ, выстрѣлилась впереди ретраншмента; раздалось нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ,— и татары отошли за долину Бабикуль. Изъ ретраншмента началась самая учиненная пальба. Опасаясь нападенія со стороны долины Бабикуль, Бауртъ отдѣлилъ влѣво одинъ батальонъ; затѣмъ все три каре подошли къ ретраншменту шагомъ на 200 и открыли по немъ картечный огонь. На позицію выѣхали батареи генералъ-маіора Мелиненко. Огонь изъ ретраншмента сталъ стихать. Опасаясь лишиться своего укрѣпленія, неприятель отправилъ всю массу татаръ долиной Бабикуль, чтобы нападеніемъ на левая войска и на лѣвый флангъ Румянцева пріостановить наступленіе, а потомъ атаковать съ тыла наши передовья войска. Турки много разстшивать на эту послѣднюю атаку. Сдѣланъ нападеніе на главныя силы прежде, чѣмъ передовья войска овладѣютъ ретраншментомъ, татары надѣялись остановить ихъ атаку. Если же наши войска все-таки успѣютъ занять укрѣпленіе, татары ожидали, что русскіе займутся грабежемъ ихъ лагеря; тогда атака будетъ иметь наиболыѣй успѣхъ.

На случаѣ этой тыльной атаки, влѣво выдвинуты гусары и легкія войска. Къ долинѣ Бабикуль отрѣжена бригада генералъ-маіора Римскаго-Корсакова. Продольные выстѣлы заставили татаръ выйти на противоположную высоты. По нимъ открыть артиллерійскій огонь.

Передовья войска, между тѣмъ, атаковали съ трехъ сторонъ первый неприятельскій ретраншментъ и выбили оттуда турокъ. Татары тоже отступили съ высотъ и отказались отъ дальнѣйшихъ попытокъ произвести тыльную атаку.

Когда правый ретраншментъ находился уже въ нашихъ рукахъ, генераль-поручикъ Плевениковъ двинулся на лѣвый, а генералъ-маіоръ Замятній атаковалъ третій неприятельскій ретраншментъ, находившійся лѣвѣ боеваго оврага, раздѣлявшаго оба эти укрѣпленія.

Замятній вступилъ на высоты безъ особенныхъ успѣй и овладѣлъ ретраншментомъ, такъ какъ Реннингъ (Казанскій полкъ), Потемкинъ и Бауртъ, овладѣли правыми укрѣпленіями и быстро
«слідуя за отступающими, почти безъ сопротивления овладѣли вторымъ ретраншаментомъ. Неприятель отступилъ, было подъ защиту третьяго укрѣпленія, но здѣсь еще меньше было шансовъ на сопротивленіе: преслѣдуующія неприятеля войска подвигались по внутренней сторонѣ ретраншамента, а Замятинъ велъ атаку съ фронта. Уступивъ и это укрѣпленіе, неприятель надѣялся употребить все усилія, чтобы удержаться въ своемъ послѣднемъ ретраншаментѣ, который былъ гораздо сильнѣе прочихъ и хорошо защищался справа и съ фронта утесистыми екатами. А генералъ-поручикъ Племянниковъ уже спустился въ долину Ларги и подступалъ къ этому послѣднему убѣжищу турокъ. Густые массы высыпали навстрѣчу. Отражая атаки и съ трудомъ преодолѣвая мѣстныя препятствія, Племянниковъ подходилъ все ближе и ближе. Тутъ подоспѣли Потемкинъ и Репинсь, которые, для избѣжанія перехода черезъ утесистый оврагъ, приняли вѣско и готовились атаковать во флангъ; Бауръ долженъ былъ ударить съ тыла. Видя всю безполезность дальнѣйшихъ усилій и опасаясь быть отрѣзанными, турки поспѣшно стали отступать внизъ по теченію Прута. Татары выдвинулись ближе для прикрытія отступленія, но взрывомъ были опрокинуты и преслѣдуютъ на значительное разстояніе. Племянниковъ двинулся вслѣдъ за отступающимъ неприятелемъ, за нимъ Бауръ и Репинь, а потомъ и главныя силы. Турки такъ поспѣшно отступали, что пѣхота не могла ихъ догнать.

Былъ уже полдень.
Люди чувствовали крайнюю усталость. Пѣхотѣ приказано расположиться на позиціи противъ озера Обогатуле. Кавалерія долго преслѣдовала приверженца.

По окончаніи этой знаменитой побѣды, наша армія заняла неприятельский лагерь, где было совершено благодарственное молебствие. Графъ Румянцевъ подѣвкалъ отдѣльно къ каждой части войскъ и благодарилъ.

Согласное движение корпусовъ Баура, Репина и Племянникова при атакѣ неприятельскаго ретраншамента; храбрость, личная отвага и умѣніе удержать солдатъ въ совершенномъ порядкѣ, когда они проходили по неприятельскому лагерю, а тамъ на каждомъ шагу валялись цѣнные вещи,—все это заслуживало полной благодарности со стороны главнокомандующаго. Румянцевъ выдалъ по 1,000 рублей на каждый корп.ъ въ награду за строгость исполненія дисциплины; множествомъ наградъ, провизіи, домашней утвари, скота и проч. поровну раздѣлено между солдатами.
Наши трофей: 30 мъдныхъ пушекъ да 3 мортиръ; знамень взято только 8, потому что казаки и арнауты просто на—просто разрывали на платки отбитья знамена.

По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что совокупныя силы непріятельскихъ войскъ въ сраженіи при Ларгѣ достигали до 80,000 челов. турокъ и татаръ (1).

Въ числѣ другихъ, въ ночь на 7-е июля особенно отличились «своимъ поступкомъ и неустрашимостью» поручикъ Казанскаго полка Алексѣй Хрущовъ, произведенный, за отличіе, изъ полковыхъ «въ дивизионныя квартермистры капитанскаго чина» (2).

Пораженіе при Ларгѣ сильно озадобило верховнаго визиря, но не поколебало въ немъ увѣрѣнности въ своихъ силахъ; напротивъ, оно вывело его изъ бездѣйствія за Дунай. Рѣшенно было атаковать русскихъ. Переправив свою армію на лодкахъ черезъ Дунай, визирь взялъ на себя командованіе центромъ; командиромъ праваго фланга назначилъ Абазу-пашу; арріергардъ поручилъ Мустафа-пашѣ. Турецкая войска и ихъ начальники поклялись не отступать, не разбивши русскихъ.

Корпусъ Ренцина, выѣхавъ съ корпусомъ Баура, снова поступилъ въ авангардъ. Соединенные авангардныя корпуса стали у Гречеши, выдвинувшись впередъ до 20 верстъ.

Въ ночь на 13-е июля Бауръ донесъ, что непріятель, въ значительныхъ силахъ, захватилъ позицію на лѣвомъ берегу Кагульскаго озера; впрочемъ, непріятельской передовой отрядъ вскорѣ отступилъ. Желая убѣдиться, не предпринимаю ли чего-нибудь турки, Бауръ двинулся на рекогносцировку съ батальономъ стрѣлковъ и гусарскимъ полкомъ. Подойдя на близкое разстояніе къ непріятельскому лагеру, Бауръ увидѣлъ передъ собой отрядъ турецкой конницы, скрытно стоявшей въ кустарникахъ. Бауръ отступилъ къ своей позиціи, откуда уже пики къ нимъ на выручку три батальона съ артиллеріей; при помощи подосѣлѣвшихъ батальоновъ, непріятель былъ удержать *).

Турики, между тѣмъ, стали переходить въ наступленіе; къ вечеру 20-го июля они остановились верстахъ въ двухъ отъ Троянъ вала и, казалось, выбирали позицію. Ихъ было до 150,000. Соображая, поданный визирю, онъ издалъ при Карталѣ и здѣсь ожидать русскихъ былъ отвѣчать. Визирь прекрасно понималъ ту опасность.

*) В. Уч. Арх. II, 378 (49954). Сводка вѣдомостей. Во время перестрѣлки 13-го июля Казанскій полкъ разстрѣлялъ: «картечь 1, гранат 8, трубокъ 10, свѣчъ 1». 
ность, в которой находилась 17-тысячная русская армия, занимавшая в узком пространстве между двумя реками и большими озерами: атакованным с фронта и в тыл противником, в десять раз сильнейшим, она, по мнению турок, неизбежно должна была положить оружие.

Стопло бу Румянцеву отступить к Фальчи, и он был бы ви́д опасности; но он предпочел остаться на месте и атаковать турок. А неприятель, между тем, начал разбивать свой лагерь верстах в семи от наших войск, на львом берегу реки Кагула, у самого ея устья.

Как бы показывая намерение наступать на наш центр, турки собирались устремить всё свои главные силы на львое крыло, чтобы, таким образом, опрокинуть нас в реку Кагулу. Одновременно с тым, при первых выстрелах, крымский хан должен был немедленно перейти реку Сальчу и со всеми своими силами ударить в тыл (3).
XVIII.

Казанский полк у Реннинна.—Кагульский бой 21-го июля и его последствия.—Казанский полк под Киллей.—Гренадерская рота под Ачкерманом.—Полк на зимних квартирах в Измаиле.

Въ часъ ночи на 21-е июля войска выступили съ занимаемой ими позиціи; корпуса Баура и Реннинна двигались на флангахъ, нѣсколько впереди остальныхъ трехъ каре, сдѣдовавшихъ на одной высотѣ. Казанскій полкъ, съ бригадиромъ Ржевскимъ, находился въ каре князя Реннинна (1); въ бой шло 672 человѣка *).

Соблюдая всевозможную тишину, войска продолжали подвигаться къ Троинову валу. Во время этого движенія, въ неприятельскомъ лагерѣ произошла фальшивая тревога; спокойствіе вскорѣ возстановилось, однако, въ продолженіе остальной ночи, всѣ находились на сторожѣ, какъ бы предчувствуя приближеніе нашей арміи, хотя ея еще не было видно.

Назавтра наша войска перешли Троиновъ валъ и выстроились въ линію.

Лишь только замѣтилъ неприятель наступающихъ, какъ тотчасъ же высылали изъ лагеря огромныя массы кавалеріи. Растянувшись передъ нашимъ фронтомъ, турки въ 4 часа утра повели атаку на всю линію. Наша каре остановились и открыли артиллерійский огонь. Неприятель отбился отъ центра; даже весь турецкій лагерь принять въ замѣтительство. Турки бросились вправо, для усиления атаки на Брюса и князя Реннинна; спустившись въ лощину, между отрядами Олица и Брюса, турки окружили со всѣхъ сторонъ Реннина и Брюса; часть неприятельской конницы заскакала въ тылъ Олицу и, заѣхавъ во рву вдоль Троинова вала, открыла ружейную...
нольбу. Дымъ отъ ружейныхъ и пущечныхъ выстрѣловъ такъ оку-тала окрестность, что сначала трудно было разобрать, куда ду-маешь направить непріятель главную атаку. Когда же стало ясно, что всѣ усилены направлены на Брюса и что лошина полна-полныхъ непріятельской конницы, Румянцевъ отдѣлилъ изъ каре Олица резервъ, для продольнаго обстрѣлыванія Троянова вала; Олицу приказано двинуться впередъ и, приимая вѣро, закрыть входъ въ долину, гдѣ скопилась непріятельская конница. Этотъ маневръ вполнѣ удался, и непріятель, опасаясь за путь отступле-ния, кинулся подъ защиту ретраншмента. Турецкая конница по-скольку отступила и на другихъ пунктахъ. Потерпѣвъ неудачу въ центрѣ и на правомъ своемъ флангѣ, туркамъ не посчастливилось и на лѣвой. Сначала встрѣченный сильными артиллерійскими ог-нами изъ ретраншмента, Бауръ, потомъ былъ атакованъ со всѣхъ сторонъ кавалеріей; отстрѣливаясь тремя фасами, Бауръ подвигался впередъ; затѣмъ, по крайне несчастной мѣстности, подступить къ высотамъ, на которыхъ находился непріятельскій ретраншментъ. Отразивъ атаку, Бауръ быстрѣ ударилъ на лѣвый флангъ укрѣп-ленія, взялъ пѣтыками батареи, а въ 9-мъ часу уже овладѣлъ 93 нутками.

Остальная войска также двинулись къ ретраншменту, хотя поспѣшно возведенному, но чрезвычайно сильно укрѣпленноному. Батареи открыли свое дѣйствіе по каре Олица и Племянникова. Этотъ послѣдній уже находился въ нескоыхъ шагахъ, когда до 10,000 янычарей стремительно устремились ему во флангъ, ворвались въ середино, совершенно разстроили все каре. Солдаты стали отступать къ Олицу; янычары за ними. Румянцевъ бросился къ отступавшимъ: тѣ остановились, сгруппировались вокругъ него. Подоспѣла вы-ручка, и янычары свѣгшились, бросились вразъшную, такъ что кавалеріи только оставалось преслѣдовать ихъ.

Войска заняли ретраншментъ.

Приведенный въ упоминѣ потерпѣлъ всѣ свои укрѣпленія, артил-лерію и обозы, непріятель увидѣлъ, что Реппинъ заходитъ въ тылъ; думая теперь только о своемъ спасеніи, турки бросили весь свой лагерь и въ 9 часовъ утра побѣжали вразъшную подъ фланговыми выстрѣлами изъ корпуса Реппина. Ни просьбы и мольбы, ни уговоры верховнаго визиря, ни отрубаніе чоссовъ и уній бѣг-ленцевъ—ничто не могло остановить всеобщаго бѣгства. Никто ни-кого не слушалъ; всякий заботился о своемъ личномъ спасеніи, на-дѣясь только на собственная ноги.
Бауртъ и Племянниковъ преслѣдовали непріятеля отъ самаго ретраншемента внизъ по Кагулу; Брюссъ и Решитъ или лѣвѣ; Олонтъ оставлень въ непріятельскомъ лагерѣ. Послѣдность, съ которой отступали турки, и усталость солдать, бывшихъ на ногахъ съ часа ночи, послѣ пятнического боя, не позволяли продолжать преслѣдованіе дальше четырехъ верстъ. Только кавалерія выслана впередъ.

Затѣмъ Румянцевъ занялъ позицію позади бывшаго непріятельскаго лагеря.

Нашими трофеями въ этомъ сраженіи были 140 хорошихъ пушекъ на лафетахъ со всѣми принадлежащими, весь багажъ, обозы и лагерь, масса палатокъ, верблюдовъ, скота, разної утвари, экипажей, фуртъ съ припасами и проч. — все это осталось побѣдителямъ. Даже денежнія казна визиря и та осталась на полѣ битвы, но была разграблена, впрочемъ, арнаутами или казаками. Потери въ людяхъ у непріятеля чрезвычайно велика; передъ ретраншементомъ, въ самомъ ретраншементѣ и въ лагерѣ поднято до 3,000 труповъ; по пути отступленія, на разстояніи семи верстъ, вздѣлвался груда тѣлъ. Въ особенности пострадала турецкая пѣхота.

Общія потери съ нашей стороны: 353 человѣка убитыми, 11 безъ вѣстІи пропавшими да 550 ранеными.

Отдавая полную справедливость начальникамъ войскъ, какъ разбившихъ визиря, такъ и тѣхъ, что во время боя съ полными успѣхомъ прикрывали тылъ и транспорты отъ нападенія крымскаго хана, графъ Румянцевъ доносить императорцѣ: «Прочь всѣ чины арміи не требуютъ моей похвалы: дѣла ихъ, когда они величайшія силы непріятеля сокрушили толь малымъ числомъ, наилучшія слушать доводомъ, сколь они храбры и усердны къ повелѣніямъ своей монархии». «Къ ихъ славѣ, продолжаетъ Румянцевъ: я присоединяю только ту истину, что я просилъ все пространство стены до береговъ дунайскіхъ, не дѣляя предъ непріятелемъ ни гдѣ полевыхъ укрѣплений, а поставлять ихъ мужество и добрую волю во всѣкомъ мѣстѣ за непреоборимую преграду.»

Для предохраненія общихъ каре отъ крайней опасности, которая приходилось подвергаться при разстройствѣ ихъ, бывало, окружали рогатками: правда, безопасно, но за то стой на мѣстѣ и не думай переходить въ наступленіе. Въ этомъ отношеніи Румянцевымъ сдѣлана радикальная реформа въ нашей тактикѣ. Воѣстѣ рогатокъ, онъ сталъ употреблять усиленное дѣйствіе артиллеріи, ставя ее цѣльными батареями передъ фронтомъ каре, отдѣльное
нолучение которых давало возможность взаимной обороне. Уничтожение рогаток еще больше увеличивало подвижность п'яхоты и давало ей переводъ на д'ят. кавалерій.

Побдой при Кагулу можно закончить первый периодъ дѣйствій въ 1770 году.

До кагульскаго пораженія неприятель не только надѣялся, но былъ вполне уб'жденъ въ счастливомъ исходѣ кампании. Битва при Ларгѣ еще не давала прямаго перевеса на нашу сторону, такъ какъ большую часть неприятельской арміи такъ составляли татары, пользуявшіеся незавидной репутацией между турками. Но пораженіе визиря окончательно лишило неприятеля всякой энергіи.

Постъ боевъ полки располагались лагеремъ близъ того м'ѣста, гд' стоялъ лагерь визиря при Кагулу. На слѣдующій день отслонено благородственное молебствие, при 101 пушечномъ выстрѣльѣ и троечнаго ружейнаго залпа; графъ Румянцевъ лично командовалъ при салютаціи, а зат'емъ обст'язалъ полки, благодаря всѣхъ за вчерашній день (2).

Казанскій полкъ простиралъ лагеремъ до 6-го августа, когда получилъ приказаніе пресоединиться, черезъ Ялкускій мостъ, къ отряду князя Репина, шедшему къ крѣпости Килин*). Полкъ выступилъ, выстѣльъ съ Кіевскимъ п'яхотнымъ, подъ начальствомъ бригадира Сухотина (3).

Князь Репинъ обложилъ крѣпость съ с'верной стороны и открылъ бомбардированіе. Предвѣстье было занято. Утро 13-го августа турки сд'ѣлали вылазку, но были отброшены назадъ. Въ полдень они снова вышли изъ крѣпости, но ихъ атака также не имѣла успѣха. Баталионъ подполковника Фабрициана погибъ за отступающими. Бригадиръ Сухотинъ также выслалъ часть своего отряда, но было поздно: неприятель успѣлъ войти въ крѣпость и затворилъ ворота.

Потеря турокъ превышала 100 челов. убитыми; нашъ общий уронъ до 80 челов. Въ числѣ раненыхъ находился и храбрый капитанъ Казанскаго полка Рахмаловъ.

Въ ночь на 18-е число окончена батарея, и съ самаго утра началось самое сильное бомбардированіе. Неприятель, въ свою очередь, отв'ѣталъ еще сильнѣйшимъ огнемъ. Къ полудню у насъ были выпущены почти всѣ заряды. Чтобы выиграть время, для

*) В. Уч. Арх. II, 378 (49954). Сводъ вѣдомостей. Полкъ для осады имѣлъ «шашечного инструмента наличо годного: топоровъ 8, лопатокъ 50 кирпичъ и мотовъ 35». 
подвоза зарядовъ, князь Реппинъ открылъ переговоры. Парламентъ принялъ; огонь стихъ съ обѣихъ сторонъ. Начальникъ ки-лійскаго гарнизона просилъ трехдневнаго срока на размышленіе; князь Реппинъ настаивалъ на немедленной сдачи; и только по вторичному письму согласился дать отсрочку до утра.

Действительно, на слѣдующий день крѣпость сдалась; гарнизону предоставленъ свободный выходъ; артиллерія, всѣ боевые и сѣдные припасы остались памъ. 21-го августа наши войска вступили въ крѣпость и заняли валы, арсеналъ и провиантские склады (4).

Въ своемъ дополнительномъ рапортѣ о покореніи Килии, отъ 26-го августа 1770 года, князь Реппинъ съ похвалой отзывается о храбрости офицеровъ Казанскаго полка: капитановъ Клавера, Рахманова и Хрущова и поручика Вульфа (5).

По занятіи Килии, гренадерская рота полка выступила съ бри-гадиромъ Ингельстремомъ къ Аккерману, который вскорѣ сдался на капитуляцію; подъ Аккерманомъ снова рапортъ капитана Рах-манова (6).

Казанскій полкъ поступилъ въ составъ корпуса генералъ-майора Вейсмана, получившаго назначеніе охранять все пространство по лѣвую сторону Дуная. 20-го ноября Вейсманъ выступилъ со своей позиціи у Ялпуха къ Измайлу и расположилъ свой корпусъ на зимнихъ квартирахъ. Казанскій полкъ, выйдя съ Киевскимъ, занялъ квартиры въ самомъ Измайловъ (7).
XIX.

Гренадерских рот Казанского полка подъ Журжеей въ февраль 1771 года.— Штурмъ и падение Журжи. — Гренадерских ротъ въ Бухарестѣ.— Охотники Казанского полка при поисках на Тульчу. — Казанцы при поисках на Исаачу.

Плодомъ нашихъ побѣдъ въ кампанию 1770 года было очищеніе неприятеля всѣго лѣваго берега Дуная, отъ Килии до Вид-дина. Бендера, Аккерманъ, Килия, Измаилъ, Браиловъ были въ нашихъ рукахъ. Неприятель еще держался въ Журжѣ до Турно, откуда онъ могъ и зимой производить набѣги на Валахію (1).

Для поиска къ Журжѣ графъ Румянцевъ назначилъ отрядъ генерала Олшца, въ составъ котораго входили батальонъ подполковника Колоанова изъ гренадерскихъ ротъ Казанскаго и Пермскаго полковъ (2).

18-го февраля Олшцъ подошелъ къ Журжѣ. Казанскія гренадерскія роты, впливъ съ прочими ротами батальонъ Колоанова, Толстаго и Аршиневскаго, при 6 орудіяхъ, двинулись впередъ, для занятія перваго неприятельскаго ретраншамента. Но неприятель не рѣшился защищаться и отступилъ за внутренніе окопы.

Казанцы заняли предмѣстье.

Ночью неприятель пытался произвести вылазку на предмѣстье, но, наткнувшись на егерскій батальонъ и роты гренадеръ, отступилъ съ значительной потерей.

Не рискуя долго оставаться подъ Журжеей, изъ-за недостатка продовольственныхъ запасовъ, Олшцъ рѣшилъ атаковать внутренний ретраншаментъ въ ночь съ 20-го на 21-е число. Для этой цѣли отрядъ раздѣленъ на четыре колонны. Казанскіе гренадеры вошли въ составъ первой колонны генераль-майора Деюловна и съ фаненами въ рукахъ для застилки рва двинулись со всевозможной тишиной, такъ что были замѣчены неприятелемъ только тогда, когда подошли къ самому рву ретраншамента.
Турки, замедлив, наконец, атакующих, открыли но шум Фильный ружейный огонь, сопровождаемый артиллерийским изъ замка. И чутъ первая колонна была открыта, какъ тутъ же лишилась своего команда; мъсто Демонстра заплѣ бригадиръ Салтыковъ, который личнѣмъ приымѣ рошою воздушнѣлъ солдатъ.

Съ фанзами въ рукахъ, каждая колонна немедлѣнно приступила къ заваливанию рва, но фанзъ еже хватило, чтобы завалить ровъ вполничу. Тѣмъ не менѣе, солдаты спустились внизъ и, подсаживая другъ друга, взобрались на валъ и штыками опрокинули турокъ.

Бой длился три часа. Турки понесли большую потерю и, укрывшись въ замкѣ, подняли за собой мость.

Занявъ постами берегъ рѣки, войска расположились за неприятельскимъ ретраншементомъ. Утрью 22-го февраля началось обстрѣливание замка; нѣсколькими удачными выстрелами взорванъ пороховой запасъ, что произвело въ замкѣ больши разрушенія. Гарнизонъ отказался отъ дальнѣйшаго сопротивленія. Во время самой кампании нѣсколькіе турокъ вышли на берегъ и стали дѣлать руками разные знаки. Подполковникъ Колюпановъ тотчасъ прекратилъ огонь и послалъ узнать, въ чемъ дѣло. Турки просили пригласить уполномоченныхъ для переговоровъ. По занятіи замка, Казанскія гренадерскія роты выступили въ Бухарестъ, куда и прибыли 1-го марта (3).

Въ числѣ раненыхъ оффицеровъ отряда находился Казанецъ, подпоручикъ Алексѣй Крыловъ (4).

Самой дѣйствительной мѣрой для прекращенія неприятельскихъ поисковъ могли быть наши набѣги за Дунай. Первый изъ такихъ поисковъ былъ порученъ генералъ-майору Вейсману противъ Тульчи, гдѣ, по слухамъ, находилось до тысячи человѣкъ гарнизона (5). Для поиска назначенъ отрядъ гренадеръ; къ этому отряду былъ прикомандированъ капитанъ Казанскаго полка Романъ Цедельманъ *) съ нѣсколькими выбранными изъ ротъ, полка нижними чинами (6).

*) Цедельманъ (еще въ чинѣ поручика) участвовалъ, вѣроитно, въ качествѣ охотника, при поискахъ на Тульчу 8-го ноября 1770 года. Командуя второй колонной, атаковалъ гору, сбѣлъ неприятеля и завладѣлъ батареями, переколовъ штыками неприятельскій пикетъ; затѣмъ послѣ атаку на неприятельскій лагерь, вблизи батареи; турки, не выдержавъ нападенія, обратились въ бѣгство; Цедельманъ долго ихъ преслѣдовалъ (Журналъ 1-й арм., 1770).
Въ полдень 23-го марта Вейсманъ вышелъ на судахъ изъ Измаила и къ ночи достигъ Тульчинъ. Завязалось довольно упорное дѣло съ гораздо сильнѣйшимъ противникомъ. Однако, къ 8 часамъ утра отрядъ уже овладѣлъ всѣми батареями и мечетью. Турецкая пѣхота отступила къ Бабадагу, а конница пыталась было возобновлять свои наледенія, но каждый разъ неудачно.

Между тѣмъ, уже начиналъ ощущаться недостатокъ въ патронахъ. Кроме того, можно было ожидать прибытия неприятельскихъ подкрѣпленій изъ Бабадага и Исакчи. И точно въ подтверждение нашихъ опасеній, на Дунайѣ велорѣ показалось семь парусныхъ судовъ. Не желая больце рисковать, Вейсманъ приказалъ сдѣться на суда и отплыть къ Измаилу (7).

Какъ оказавшей отличную храбрость и мужество, капитанъ Цекельманъ представленъ къ наградѣ (8).

Велорѣ послѣ этого поиска Вейсманъ задумалъ произвести наледеніе и на Исакчую.

14-го апреля Вейсманъ посадилъ на суда отрядъ изъ 1,600 человѣкъ пѣхоты и артиллеріи, въ томъ числѣ 200 человѣкъ казаковъ-мушкетеровъ, съ 2 пушками, при премьер-майорѣ Циглерѣ, для прикрытия судовъ. Въ 10 часовъ утра отрядъ выступилъ къ Исакчи (9). Остальной роты Казанскаго полка *) остались въ Измаилѣ (10).

Отрядъ Вейсмана направился вверхъ по Дунайъ, къ мысу Чаталу. Будь вѣтеръ попутный, легче было бы справиться съ теченіемъ, а то приходилось идти противъ вѣтра, и противъ теченія, отчего плаваніе было крайне затруднительно и медлено.

Разстояніе до Исакчіи не позволяло надѣяться на прибытие къ курѣбѣсть раньше двухъ часовъ до разсвѣта, и, слѣдовательно, предстояло нѣжѣло днемъ съ гораздо сильнѣйшимъ противникомъ.

Не желая париваться на опасность и, главное, разсчитывая на внезапное нападеніе, Вейсманъ рѣшилъ отойти назадъ, за 9 верстъ, и, укрывшись за островомъ, отложить нападеніе еще на день, на 16-е апреля, а потомъ выступить съ такими разсчетомъ, чтобы поискъ можно было выполнить ночью. Оставивъ при Чаталѣ авангардъ секунд-майора Іохенсона и 206 гренадеръ для наблюденія

за неприятелем, флотилия спустилась к острову, куда прибыла к разведке.

Неприятель не замечал готовившего нападения; все-таки авангард, изъ предосторожности, оставался на мыс; Чатал; только до разведки, а потом отошел вниз на несколько верст.

Во время стоянки у острова, Вейсман получили предписание графа Румянцова (еще от 12-го числа) произвести поиск на Исакчу. Приказъ был прочитан вслъм офицерамъ и войскамъ: это увидио ихъ револ къ дѣлу. При такомъ настроении своихъ войскъ, Вейсманъ не задумывался остановиться въ исполнении своего намѣренія, хотя изъ пицета, на мысъ при озерѣ Ялшуѣ, было получено донесеніе о прибытии въ Исакчу новаго турецкаго отряда.

Въ 4 часа пополудни 15-го апреля Вейсманъ двинулся къ Чаталу.

Въ 7 часовъ авангардъ замѣтилъ на этомъ мысѣ неприятельской пицетъ, который, чего доброго, могъ видѣть приближеніе нашей флотилии. Авангардъ приказано атаковать противника, отбрасывать его къ Тульч, самый же мысъ занять. Такимъ образомъ, Вейсманъ надѣялся скрыть свое движеніе на Исакчу и заставить противника думать, что мы снова направляемся на Тульчъ, отвлекая туда внимание. Неприятельский пицетъ открытъ было огонь по нашему авангарду, но вскорѣ сѣлъ на судна и отплылъ въ Тульчъ, откуда черезъ часъ послышались сигнальные выстрѣлы. Затѣмъ замѣчено ссудно, направляющееся отъ Чатала къ Исакчу. Она, чтобы неприятель не получилъ донесенія о нашей флотилии, Вейсманъ убралъ ускорить движеніе, чтобы не дать противнику времени сдѣлать необходимыхъ распоряженій. Спустя три часа послѣ заката солнца, отрядъ двинулся впередъ; на Чаталѣ оставлена полкова авангарда, въ обозначеніи отъ занятія этого пункта.

Верстахъ въ 10 отъ Исакчи захвачена неприятельская ссудно: это было то, что раньше видѣли у Чатала. Успокоившись на счетъ ненавѣстности, въ которой находился неприятель относительно нашихъ намѣреній, Вейсманъ продолжалъ свое планованіе вдоль лѣваго берега Дунай, а въ 6 верстахъ отъ Исакчи перебылъ на правый берегъ рѣки; поднявшись еще на дѣй версты, въ 4 часа ночи онъ остановился и высадилъ свой отрядъ.

Двинулись двумя колоннами, по 700 человѣкъ въ каждой; авангардъ вѣсколько впереди. Правая колонна поддерживала дѣйствія авангарда; лѣвая, подъ личнымъ начальствомъ Вейсмана, двинулась по горамъ къ самой круности.
Авангардъ скрытно подошелъ къ 5-ти-орудицкой батареи, защищавшей часть неприятельского лагеря у самаго берега; турки поспѣшили очистили лагерь; затѣмъ также легко достались и другая батарея. Авангардъ двинулся къ крѣпости вдоль берега рѣки.
Занялся разсвѣтъ.
Неприятель замѣтилъ, наконецъ, паше наступленіе и выслалъ на горы множество кавалеріи, а япчары засѣли за плетнемъ въ виноградникахъ.
Послѣ упорнаго боя япчары были выбиты изъ сада и отступили на позади лежащее кладбище, защищающее трехорудицкую батарею. Авангардъ подошелъ къ замку на берегу рѣки; правая колонна выбила япчары изъ кладбища.
Между тѣмъ, колонна Вейсмана безпрепятственно подвигалась къ городу по крутымъ лощинамъ. Тутъ налетѣли массы неприятельской кавалеріи. Отразивъ атаку, Вейсманъ двинулся впередъ, къ двумъ батареямъ на высотахъ въ концѣ города. Неприятель снова собрался въ густыя массы, но вскорѣ отступилъ. У батарей обѣ колонны соединились. Кавалерія нѣсколько разъ возобновляла атаки, но постоянно была опрокидываемая артиллерійскими огнемъ и, наконецъ, отошла версты на 1 1/2. Выслана часть гренадеръ, для овладѣнія магазинами у рѣки. Турки отступили въ замокъ. Вѣйсманъ усилия овладѣть замкомъ остались тщетными. Вейсманъ приказалъ отступать; отряды Блюхера и Кафтырева должны были не выпускать турокъ изъ замка до тѣхъ поръ, пока мы не очистимъ города.
Къ Исакчикѣ приблизилось было два неприятельскихъ корабля; сдѣлавъ нѣсколько выстреловъ, онѣ видѣли, что городъ занятъ нашими войсками, они отошли назадъ.
Отступленіе было рѣшенно. Въ 9 часовъ утра Вейсманъ приказалъ зажечь три большия деревянные магазины, переполненные заготовленнымъ хлѣбомъ.
Между тѣмъ, во время описанныхъ дѣйствій, премьеръ-маіоръ Казанскаго полка Циглеръ, остававшійся въ прикрытомъ у лодокъ, поднялся со всѣми судами вверхъ по рѣкѣ до того мѣста, гдѣ находились остатки моста на Дунай. Высадивъ свою команду, онѣ двумя пушками на берегъ, онъ приказалъ сжечь какъ мостъ, такъ и всѣ находившійся туть суда. Истребивъ у моста все, что только можно было истребить, Циглеръ оставилъ у судовъ половину своей команды съ двумя пушками, при секундъ-маіорѣ Рженскому (тоже Казанецѣ), а самъ съ другою половиной вошелъ въ городъ, для
истреблений турецких магазиновъ. Во время сдѣдования къ городу, непріятельская конница поспѣлала въ атаку на Циглера, но была отброшена назад удачнымъ огнемъ. 

Послѣ истребленія магазиновъ, Циглеръ, съ нѣсколькими взятыми на турецкихъ батаряхъ пушками, отступилъ обратно къ судамъ, стоявшимъ въ 2½ верстахъ ниже города. На обратномъ пути они снова были атакованы кавалеріей; турки опять-таки отражены, и Циглеръ совершенно спокойно расположился въ полуторыхъ верстахъ ниже города.

Обождавъ, пока сгорять до основания магазины, Вейсманъ въ 4 часа пополудни отступилъ къ судамъ. Арріергардныя команды зажгли передъ замкомъ нѣсколько строений, чтобы лишить, такимъ образомъ, янычаръ возможности преслѣдовать наши войска; янычары пытались было напасть на арріергардъ, но неудачно.

Въ 5 часовъ весь отрядъ уже садился на суда и отплылъ обратно къ Измамлу. Постъ на мысѣ Чаталъ оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока всѣ суда не прошли мимо. Въ полдень отрядъ благополучно прибылъ въ Измамлъ.

Такъ кончился знаменитый поиски Вейсмана на Исакчу, вооруженную 51 пушкой, тогда какъ у насъ было только два небольшія орудія. Истребивъ огромные запасы продовольствія и заклеивъ оставшіся на мѣстѣ непріятельскія орудія, Вейсманъ при везти съ собой 8 турецкихъ пушекъ, снятыхъ съ батареи, 5 пушекъ и 2 фальконетовъ, взятыхъ. Казаками на сожженныхъ галерахъ, 7 знаменъ, 2 булавы, десятка три различной величины судовъ да около сотни плѣнныхъ (11).
Казанский полк в лагерях под Измаилом.—Поиск на Тульчу.—Потери Казанского полка.—Отличившиеся офицеры.—Возвращение в Измаил.

В мае открылись главные военные действия. Казанский полк, в составе под ружьем 954 человек, строевых чинов *, вошел в состав 3-й дивизии **), генераль-майора Вейсмана, также посвященной названная Бессарабского корпуса (1). 18-го мая полк расположился лагерем под Измаилом.

Между тем, силы турок значительно возрастили, и неприятель уже доказывал попытки вытеснить нас с берегов Дуная. Единственным средством для сохранения за собой княжества были активные действия. На этом основан граф Румянцев приказал Вейсману произвести, во что бы то ни стало, поиск за Дуная, в нижних его частях.

11-го июня, в полдень, с отрядом, в составе которого вошел и Казанский полк, Вейсман выступил на судах изт. Измаила к Тульчу своим прежним путем. На этот раз, неприятель был осторожнее и уже с его мыса Чатала открыл ружейную перестрелку. Видя себя открытым, Вейсман отошел назад, остановился вблизи одного из островов, в 12 верстах от Измаила, а к утру возвратился в крайность.

Не отказываясь от поиска на Тульчу, Вейсман составил ныр.

*) Под ружьем 954 человек, строевых, 36 артиллеристов и 3 погонщика (Петровъ. «Бояна с Турцией», 3. Прилож. № 1).

**) В 3-й дивизии, генераль-майора Вейсмана, были пехотные полки: Киевский, Ширванский (нынѣ Казанскій), Кабардинский (нынѣ Ширванскій), 8 пѣхотных и 1 егерскій батальоны.

Гренадерскій батальон подполковника Козунакова, из гренадерских рот Пермскаго и Казанскаго полковъ, вошел в состав 2-й дивизии. (Idem.).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ГУССЕЙСКОЙ АРМИИ.
вый план нападения. Заметим, что неприятельских судов стоят вдоль правого берега Дунай, и что с болотистого острова, лежащего против Тульчи, можно препятствовать им подниматься вверх по реке. Вейсман отправил 14-го июня пинерную команду, для проложения дороги на этот остров и устройства мостон бере го через ручьи.

Этот остров почти полно покрыт болотами и зарос кустарником, да высоким камышом; правда, от продолжительной засухи и сильной жары, болота не несколько высоки. Речь идет о трехдневной тяжелой работе пинеры успели проложить дорогу на разстоянии трех верст; дорога была укреплена фанници, так что по ней свободно можно было провести орудия на противоположный Тульч; берег Дунай.

Для переправы через узкий рукав Дунай, протекающий по острову, устроено шесть небольших паромов на лодках и складной мост.

Работы производились так устременно, неприятель так мало ожидал чего-нибудь подобного, что даже и не замечал ничего.

Теперь только оставалось расположить батареи и, не дозволяя неприятельским судам пройти мимо, вверх по реке, совершенно безопасно произвести десант в той части Дунай, куда турки не могли бы уже проникнуть.

Сообразно этому плану, Вейсман приказал генерал-майору Черешникову занять 18-го июня остров одним батальоном Казанского (полковника Салтыкова) и одним Киевского пехотных полков, гренадерским батальоном и пинерной командой, при 8 орудиях; отряд усилен 400 казаками. Днем Черешников должен держаться скрытно, верстах в пяти от Тульчи, а в сумерки, со все возможной тишиной, переправиться по складному мосту через приток Дунай, подвезти батареи к берегу и в 3 часа ночи на 19-е июня неожиданно открыть сильный артиллерийский огонь по неприятельским судам.

А сам Вейсман 18-го числа посадил в Изанд; на суда 7 гренадерских батальонов, при 6 полковых пушках и поплыл в Тульчи. Отовсюду 8-верст, Вейсман остановился и простоял тут до вечера. В девятом часу флотилия двинулась дальше. По диспозиции, флотилия должна была быть к 3 часам ночи у мыса Чатал; когда же Черешников возвестит пушечными выстрелами о начале действия, отряд снустится вниз по реке и, при утас Сомов, сдыхает десант.
Къ несчастью, еще съ вечера въ верховьях Дунай начался сильный дождь и вѣтерь, плавание плоскодонныхъ судовъ вверхъ по рѣкѣ было крайне затруднительно: волны кидали лодку на лодку, ломались рули и весла.

Когда же въ 3 часа ночи Черешникова открыть пальбу по неприятельскимъ судамъ, Вейсману еще оставалось пройти значительнѣе разстояние до мыса Чатала, куда онъ прибылъ только въ 9 часовъ утра. Между тѣмъ, со стороны Тульчи доносились сильная канонада по отряду Черешникова, а въ половинѣ пятаго къ артиллерийской канонадѣ присоединилась частая ружейная перестрѣлка.

Короткая лѣтняя ночь прошла. Стало свѣтать.

Вейсманъ опасался дѣлать десантъ днемъ; къ тому же люди были сильно измучены, а проливной, ни на мгновенье неисправлявшая лить, дождь у многихъ подмочилъ патроны. Вейсманъ хотѣлъ было отказаться отъ дальнѣйшаго поиска, но усиливаясь со стороны Тульчи перестрѣлка поселила въ немъ опасеніе за отрядъ Черешникова, который, въ случаѣ многочисленнаго неприятельскаго десанта на островѣ, могъ бы лишиться всей своей артиллеріи, при отступлѣніи по трудно проходимымъ мѣстамъ. Вейсманъ рѣшился идти дальше, на выручку Черешникова, положеніе котораго, действительно, становилось критическимъ.

Въ точности неполному указанному въ диспозиціи, отрядъ Черешникова въ ночь съ 18-го на 19-е июня незамѣтно подошелъ къ берегу Дунай, чему много способствовали какъ темная ночь, такъ и проливной дождь. Изъ числа бывшихъ при отрядѣ 8-ми орудій четырѣ должны были обстрѣливать три корабля и фрегать, стоящіе выше замка. Въ прикрѣпленъ назначенъ батальонъ Фокта. Остальныя четыре пушки стали лѣвъ, для обстрѣливанія неприятельскаго лагеря на противоположномъ берегу; эта же батарея получила приказаніе заграждать путь къ верхнему теченію рѣки неприятельскимъ судамъ, стоящимъ выше и ниже замка. Прикрѣпленъ составляли гренадерскій батальонъ Сиверса и піонерная команда подполковника Пштрика. Въ резервѣ, между обѣими батареями, находился батальонъ Казанскаго полка, подъ командой полковника Салтыкова. На флангахъ поставлено по 200 казаковъ.

Рано въ 3 часа утра обѣ батареи открыли огонь по неприятельскимъ судамъ. Совершенно не ожидая присутствія нашихъ войскъ на такомъ близкомъ разстояніи, турки подняли страшныя крики и суматоху, обрѣзали якоря и ушли къ берегу, откуда от-
крыли сильную пальбу, до окончательного разсвета неприкасавшую навылет ровно никакого вреда. Вскоре было замечено, что турки собираются в значительном числу и садятся на суда, которыми затем двинулись к острову, для высадки десанта.

Удачный картечный огонь заставил турок отказаться от своего намерения; по вторая партия неприятельских судов, с япчарями, успела пристать к острову львее второй батарен и атаковала бывшее тут прикрытие.

Сильный отпор ст нашей стороны удержал противника, даже заставил его отступить. Тут подоспѣл съ берега новый неприятельский отряд. Располагая теперь силами до 3,000 челов., неприятель вторично двинулся въ атаку на прикрытие львой батарен, которая теперь перешла на новую позицию, и вскоько львее своего прежнего расположения. Изъ Тульчи, между тѣмъ, высажился новый десантъ, въ тылъ нашему отряду. Генер.-майоръ Черепнникова лично прибылъ къ мѣсту сраженія, но вскорѣ былъ убитъ. Построенные угломъ, гренадеры и піонеры мужественно отражали япчары, но, окруженные съ трехъ сторонъ, уже чуть-чуть могли держаться. Тутъ стоящий въ резервѣ батальонъ казанскаго полка, при полковникъ Салтыковѣ, и полубатальонъ Фохта, какъ разъ во время подоспѣли на выручку и ударили на правый флангъ противника.

Сбитые штыками, япчары отступили. Тогда и гренадеры, "какъ львы, по словамъ донесенія Вейсмана, бросились къ неприятелю и штыками кучами его положили".

Опрокинуты стъ большинемъ угромъ, япчары отступили и, остановившись въ камышахъ, стали готовиться къ новому отчаянному нападенію.

Призваній начальство надъ отрядомъ, по слѣдѣ смерти Черепникова, полковникъ Фохтъ оставилъ при батареяхъ небольшія прикрытия, перестрѣлилъ свой и Салтыкова батальоны въ одно обще каре и расположились ближе къ львой батарѣ; прикрытие же этой батарен отодвинулись назадъ.

А дождь лилъ, да лить. Болотистый грунтъ острова до того размокъ, что людямъ приходилось стоять по колѣнъ въ грязи.

Патрули у солдатъ были сильно подмочены. При орудіяхъ оставалось мало зарядовъ. Люди были измучены до крайности, а обѣ отступленій печего было и думать.

Критическое положеніе отряда еще больше усложнилось тѣмъ обстоятельствомъ, что Вейсманъ все еще не начиналъ дѣла на
томъ берегу Дунай и тѣмъ давалъ возможность противнику усиливать десантныхъ войскъ.

Устроившись въ камышахъ, янычары въ третьей разъ новели атаку на наши войска, но снова были отбиты и отступили къ своему судамъ. Нашъ отрядъ бросился преслѣдовать отступающихъ. Солдаты безпощадно поднимали на штыки настигнутаго врага.

Туть дощель гулъ выстѣлковъ къ того берега: это Вейсманъ начиная дѣло.

Неприятель поспѣшило началя садиться на суда подъ учащенными огнемъ лѣвой батареи; въ то же время въ правая батарея, уже не стѣсняясь незначительнымъ количествомъ оставшихся снарядовъ, усилила огонь по судамъ, и огонь его былъ такъ удачно направленъ, что рядъ выстѣлковъ не достигалъ по назначенію.

Было 7 часовъ утра.

Вейсманъ продолжалъ наступать къ Тульчи вдоль праваго берега Дунай. Съ острова не прекращался огонь по стоявшемъ выше замка судамъ, которыхъ, претерпѣвая сильныя поврежденія, вскорѣ снялись съ якоря и пошли внизъ по течению; стоявшие же близъ острова 3 десантныхъ корабля и одна галера были взяты нашими отрядомъ и потому приведены въ Измаилъ.

Отразивъ атаку десантныхъ войскъ, полковникъ Фохтъ перешелъ свой отрядъ на другой берегъ острова и приказалъ стрѣлять ядрами по городу, замку и ретраншементу, чтобы облегчить наступление и самую атаку Вейсмана на томъ берегу.

Высадивъ свой отрядъ на берегъ при устьѣ Сомовъ, Вейсманъ двинулся впередъ двумя колоннами и, опрокидывая кавалерійскія атаки, зацепъ ретраншементъ, каменную мечеть и городъ. Соединившия части отряда Вейсмана расположились правымъ флангомъ къ Дунай, а лѣвымъ — къ ретраншементу и сзади его. Суда по посвященіемъ противникомъ потерямъ, можно было полагать, что оны откажется отъ дальнѣйшихъ попытокъ возвратить потерянное. Однако, спустя нѣкоторое время, неприятель сталъ производить какія-то неопредѣленныя движения вправо и влѣво; затѣмъ стали передвигаться отдѣльныя части къ устью Сомовъ, гдѣ стояли наши суда и прикрытие. Судамъ послано приказанье статься у острова, подъ защиту отряда полковника Фохта. Конная неприятельская партия, действительна, атаковала судовое прикрытие, но была отбита. Флотилія отошла къ острову. Около трехъ часовъ пополудни турки двинулись развернутыми фронтомъ на Вейсмана и открыли огонь изъ двухъ орудій. Конница поспѣла въ атаку на лѣвый, а пѣ-
хота атаковала правый фланг. Полковник Фохтъ перевел свой отрядъ вправо, а его артиллерия открыла огонь по флангу атакующихъ. Атака, наконецъ, отбита, и неприятель отступилъ.

Изнурение людей было такъ велико, что какъ только, бывало, успѣли отбить атаку, солдаты сейчасъ же ложились на тонкую, размягченную дождемъ землю и только благодаря такому своеобразному способу отдыхать еще были въ состояніи держаться на ногахъ и снова отражать новые нападенія.

Вейсманъ рѣшилъ провести ночь на позиціи; долго отдыхать, однако, не пришлось: въ восемь часу вечера неприятель снова кинулся въ атаку; его силы значительно возросли прибывшими изъ Бабадага подкрепленіями.

Дождь пересталъ лить. Можно было торжественно успѣшилъ воспользоваться ружейнымъ огнемъ.

Атака отбита. Послѣ этой послѣдней неудачи, турки отступили на всѣхъ пунктахъ и уже не возобновляли нападенія (2).

Потери Казачевъ состояли изъ 22 человекъ *) въ томъ числѣ капитанъ Лаврентій Садовниковъ убитъ, капитанъ Романъ Цедельманъ раненъ (3).

Въ числѣ особенно отличившихся, представлены къ наградѣ: секундъ-маіоры Михаилъ Машковъ и Иванъ Ржевскій, капитанъ Романъ Цедельманъ, поручики Николаи Вельяминовъ, Алексѣй Озеровъ и Захарь Воженинъ (4).

Пѣдны объявлены, что послѣдня отчаянная нападенія были слѣдствіемъ визирскаго фірмана, по которому, во что бы то ни стало, было приказано снова овладѣть городомъ и ретраншироваться.

Узнавъ о такомъ настойчивомъ требованіи визиря, Вейсманъ совершенно правильно предполагалъ, что на слѣдующей день изъ Бабадага подойдутъ новые подкрепленія; такъ какъ у насъ люди были крайне измучены, патроновъ оставалось мало, да и то большую частью подмоченныхъ, то было рѣшено идти обратно въ Измалкъ.

Когда совершенно стемнѣло, отрядъ полковника Фохта, занимавшій островъ, получилъ приказаніе сѣсть на суда и пльть къ правому берегу Дуная, къ Тульѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отдано приказаніе сжечь всѣ неприятельскія суда, которыхъ нельзя было захвачить съ собой.

*) Убито: 1 капитанъ, 3 мушкетера; ранено: 1 капитанъ, 17 мушкетеровъ. Всего 22 человѣка. (В. Уч. Арх. 11, 478. Вѣдомость о убитыхъ и раненыхъ).
Чтобы обмануть бдительность неприятеля и дать возможность отряду безопасно пройти мимо замка для посадки на суда, Вейсмани оставил, для прикрытия отступлений, один батальон; выставленные от него часовые во всю ночь продолжали окидать друг друга, так что неприятель только тогда замытил наше отступление, когда весь отряд съехал на суда и двинулся в обратный путь. Безопасно продольная дальнейшее плавание, Вейсмани оставил на мыс Чаталдаг арьергардъ, эсъ батальона подполковника Сиверса и команды майора Пенна и Маникова (Казанцев), а съ остальнымъ отрядомъ въ полдень 20-го июня прибылъ въ Измалль. На слѣдующий день суда возвратились и арьергардъ съ пѣхонными турецкими кораблями.

Поражение турокъ подъ Тульчей имѣло важное влияніе на современное положеніе военныхъ дѣйствій.

Еще 16-го июня верховный визиръ лично приезжалъ въ Тульчу, осматривалъ ея укрѣпленія и, убѣдившись въ ихъ прочности, обращался къ войскамъ съ выраженіемъ увѣренності, что онъ вполнѣ полагается на ихъ мужество. Тульчинскій гарнизонъ состоялъ изъ лучшихъ визирскихъ войскъ, такъ какъ этотъ гарнизонъ предназначался для поиска на Измалль въ самомъ непродолжительномъ времени. Рѣшительная же побѣда, одержанная Вейсманомъ съ горстью храбрцовъ противъ 15-тысячнаго отряда, не только заставила визиря отказаться отъ дальнѣйшихъ наступательныхъ дѣйствій, но парализовала противника и на другихъ пунктахъ, такъ что онъ теперь предпочиталъ оставаться совершенно спокойно за Дунаемъ, ничего не предпринимая (б).
Гренадеры Казанского полка в отряде Эссена.— Казанцы в экспедиции полковника Клички на филиповцев. — Поиск на Журку в августе месяца. — Отступление Эссена. — Поиск Вейсманна на Тульчу, Бабадаг и Исакчу в октябре. — Расположение на зимних квартирах.

Посмотрим, однако, что дѣлают гренадеры Казанского полка, находившіяся какъ было упомянуто раньше, въ гренадерскомъ батальонѣ подполковника Колпакова (1).

Князь Репнинъ, за болѣзнью, получил увольненіе отъ командования отрядомъ. Его мѣсто заступилъ генералъ-поручикъ фонъ-Эссенъ. Никто и ничего не знали, перемесѣть ли непріятель свои дѣйствія на лѣвый берегъ Дуная, или, по-прежнему, будетъ ограничиваться пассивной ролью на своемъ берегу. Нужно было выяснить положеніе дѣла. И вотъ наши гренадеры снова двинулись на Журку въ составѣ отряда Эссена.

Эссенъ высказалъ готовность открыть наступленіе противъ стоявшихъ около Журки непріятельскихъ войскъ. Теперь онъ такъ и рвался впередъ, чтобы скорѣе выполнить взятое на себя порученіе. Не смотря на то, что сильное наводненіе лучше всего благоприятствовало оборонѣ противника, у Эссена явились странный мысль пойти въ Журкѣ именно въ это время; по невозможности прямаго сообщенія, онъ хотелъ двинутся туда обходить вправо, оставить въ сторонѣ рѣку Сомборь и обойти рѣку Клиничты. Графъ Румянцевъ не могъ одобрить, даже отклонить это движеніе и совѣтовалъ Эссену стараться выманить противника въ поле, завлечь въ неудобныя мѣста и, нанеся ему пораженіе, только тогда обратиться въ Журкѣ съ большою надеждой овладѣть крѣпостью.

Въ то же время Вейсману приказано выслать флотилию въ Дунай, для захватыванія непріятельскихъ судовъ, перевозившихъ провианть съ верхнихъ частей рѣки; при такъ-же условіяхъ, противнику
пришлось бы производить перевозку сухим путем, по гористому правому берегу. Выехав с т.ж. Вейсман получил приказание сдѣлать нападение на т.к. называвшееся Филипповск. (Филипповец.). Это — раскольникъ, выходцы изъ Россіи, поселениесь на правомъ берегу Дуная, тамь, гдѣ отъ него отдѣляется Георгіевское гирло. Во всёмь т.ж. же русск. они часто обманывали нашихъ часовыхъ и начальниковъ, говоря, будто бы возвращаются изъ плѣна; разузнавъ, между т.ж., о нашихъ силахъ и намѣреніяхъ, они сей-часъ же обо всемъ доложили туркамъ. Мы довѣряли филипповцамъ, а они каждый разъ старавыся насъ провести ложными извѣстіями. Слышать, для напитк. враговъ это были незамѣтныя шпионы.

Экспедиція противъ филипповцевъ была поручена полковнику Кабардинскаго полка (нынѣ Шираванскаго) Кличкѣ. Въ числѣ удалц. назначенныхъ въ эту экспедицію, были и Казанцы съ секунд-маоромъ Алексѣемъ Хрушцовымъ (2). 18-го июля экспедиціонный отрядъ сдѣлъ въ Измаилѣ на запорожск. суда и двинулся къ низовьямъ Дуная.

Въ подъѣздѣ 19-го числа флотиля прибыла къ устью залива Рущука и скрытно остановилась въ камышахъ. На берегу замѣчено два лагеря: возлѣ деревень Преславъ и Бентенъ. Въ сумерки двинулись дальше. Свернувъ потомъ въ рѣку Дунаевецъ, около 4 часовъ утра 20-го числа, Кличка открыли два непріятельскія лагеря — одинъ на горѣ, а другой у самаго берега; при этомъ послѣднемъ находилась батарея. Слѣдующее дѣло, Кличка наткнулся на непріятельскій пикетъ, которыій сей-часъ же побросалъ лодки и скрылся въ камышахъ.

Готовясь атаковать батарею, Кличка послѣдъ часть своего отряда въ тылъ, а самъ двинулся въ атаку съ фронта; непріятель не выдержалъ нападенія и обратился въ бѣгство по направленью къ Бабадагу.

Кличка двинулся съ баталіономъ гренадеръ къ раскольничимъ деревнямъ; у судовъ оставлена прикрытие; винц. по теченію къ деревнямъ послана команда при секунд-маорѣ Хрушцовѣ. Филипповцы скрылись на лодкахъ въ камышахъ, а турки успѣли ускакать. Оба непріятельскія лагеря взяты; деревни сожжены.

Послѣ этого Кличка собирался т.ж. же путемъ возвратиться въ Измаилъ; надѣясь незамѣтно пройти возлѣ лагеря у Бентенъ. Вѣтеръ замедлилъ движение. Пришлось проходить днёмъ 21-го июля. Непріятель приготовился къ атакѣ. Высадивъ на берегъ баталіонъ гренадеръ, Кличка самъ пошелъ въ атаку и прорвалъ противника.
флотилия стала проходить. Для прикрытия движения судов, отряд занял гору Бештене. К туркам подоспело из лагеря подкрепление, и они вторично двинулись в атаку на занимающую Кличкой гору двумя прилагавшими лошади. Лошади эти уже были заняты стрелками и продолжали обстреливаться; неприятель снова отступил. Тут со стороны Бабадага показалось новое подкрепление. Не отваживаясь не прибывшие нанесли усилка, Кличка начал отступать к судам. Неприятель со всех сторон кидался в атаку на гренадер, но тя, работая штыками и обстреливаясь, медленно и стройно продолжали отступление. С судов открыть частый артиллерийский огонь, и турки снова отступили.

Отряд Клички продолжал плавание и в 5 часов пополудни вступили в рукав Рущак, гдё избавился, наконец, от неприятельского огня. 22-го июля Кличка благополучно возвратился в Йеманль (3).

Во время этой экспедиции майор Казанского полка Александрийского Хрущов ранен при деревни Бештене (4).

Спустя несколько дней после описанных действий внизу Дунай, генерал-поручик Эссент, дождавшись спадения воды в ряках, стал маневрировать, как бы готовясь к наступательным действиям на Журку, с намерением выманить противника в поле. Но турки спокойно стояли в крепости.

4-го августа Казанцы подошли к Журку. Простояв спокойно ночь на позиции, Эссент произвел на следующий день ракетное взрыв, а в ночь на 6-е число были возведены батареи для обстреливания замка, ретраншамента и переправ через Дунай из Рущака. Утром батареи открыли огонь, но он немного причинял прода неприятелю, заслужившему в глубоких рвах и за насыпями ретраншамента. Решено поддерживать огонь только до вечера; если же действия его не произведет замечательных результатов, ночью штурмовать ретраншамент, чтобы не дать времени неприятелю успеть подкреплениями.

Для штурма Эссент разделил свой отряд на три колонны. При средней колонне генерал-майора Гудовича находился сам Эссент; в состав этой колонны вошел и гренадерский батальон Колонпана. Для указания места атаки, у каждой колонны находился особый офицер. Атака назначена в три часа ночи и одновременно начиналась всеми тремя колоннами.

И вот, ровно в 3 часа ночи на 7 августа, колонны стройно двинулись вперед.
Когда Казанцы подходили к укрѣпленіям, первыя дѣй колоны уже отступали, такъ какъ не въ силахъ были избѣгнуть бруствера. Колонна Гудовича находилась уже совсѣмъ-совѣсѣмъ близко, а неприятель еще не видѣлъ ея. «Ступай, ступай!» за-кричалъ Гудовичъ и ринулся къ ретраншементу.

Неприятель открылъ убійственный картечный огонь. По словамъ Гудовича, «пѣшими почти стрелками стали люди падать». Но находившийся впереди колоны подполковникъ Колопановъ и премьер-маиоръ Рахмановъ первые спустились въ ровъ съ пѣсколькою гренадерами и вспархивались на брустверь. Тутъ подошли два егерскіе баталиона. Воиска средней колоны уже выбирались на батъ. Тогда неприятель открыть по нимъ удачный атифлядный огонь ядрами и картечью. Много офицеровъ, много храбрыхъ солда- дать погибло здѣсь при первыхъ выструкахъ. Нашъ рядъ стали разстраиваться. Колонна ни съ мѣста…

Генераль-маиоръ Гудовичъ получилъ контузію въ ногу и потому лично не могъ присутствовать въ наиболѣе нужныхъ мѣстахъ.

Во рву вода стояла по пояс.

Къ неприятелю подошли подкрѣпленія. Турки бросились на гренадеръ и опрокинули ихъ съ бруствера. Стоявшій пе-редъ ретраншементомъ войска словно застыли, словно приросли къ землѣ…

Изнемогая отъ боли, Гудовичъ принужденъ покинуть ряды сво-ей колоны: это обстоятельство ускорило отступление гренадеръ.

Хотя у Ессена и оставалось еще 250 человѣкъ въ резервѣ, онъ уже не могъ остановить колоны Гудовича; тогда былъ подать сигналъ къ общему отступлению (5).

Неудачный штурмъ журжецковыхъ укрѣпленій былъ тѣмъ чув-ствительнѣй, что почти всѣ офицеры отряда либо перебиты, либо ранены.

Казанцы потеряли *) убитыя: капитана Егора Ливина **) ; ранеными: капитана Григорія Сигунова и подпоручика Осипа Швякова (6).

Отозвать войска назадъ, послѣ полутора часового штурма, Эс-сентъ занялъ свою прежнюю позицію подъ крѣпостью и, простоявъ

*) Общія потери баталиона Колопанова были: убито 2 унтеръ-офицера и 36 гренадеръ; ранено 11 унтеръ-офицеровъ, 2 музыканта и 125 гренадеръ; всего 176 человѣкъ. (В. Уч. Арх. II, 379).

**) О капитанѣ Ливинѣ говорилось въ спискѣ представленныхъ къ наградамъ офицеровъ, что «онъ во время штурма ретраншемента поступалъ съ неустрашимостью и отличною храбростью». (В. Уч. Арх. II, 477).
там весь день, в ночь на 8-е августа отошёл к деревне Бон-пак. Эссен всё еще ждал, что армия неприятеля выйдет в поле; тогда можно было бы начать наступление. Но неприятель предпочитал сидеть за своими укреплениями и держаться оборонительного положения.

10-го августа Эссен окончательно отступил от Журжи и стал на своей позиции при Груй.

Ходили слухи о приближении Мусин-Угула к Бухаресту. Румянцев, правда, не дохридал эти слухи преувеличенными слухами о силах турецких войск; всё-таки много было причин опасаться за малочисленность отряда Эссена, которому приходилось и Валахию защищать, и наблюдать течение Дуная.

Чтобы удержать наступление противника со стороны реки Ольты, а равно Журжи, Эссен должен был постоянно быть на стороне и показывать готовность к переходу в наступление: сбитый, таким образом, с толку, неприятель считал наши силы в Валахии гораздо значительнее, чем то было на самом деле.

Сверх того, Румянцев уже неоднократно поручал Вейсману произвести усиленный поиск в нижних частях Дуная, чтобы охватить визира со стороны Исакчи, а с другой стороны устроить поста у Браилова обратить внимание неприятеля на защиту Мачина.

Все эти действия направлялись только к тому, чтобы удержать противника за Дунаем. Однако, результаты предположений превзошли самые смелые ожидания, а генерал Вейсман озаряет себя новым блеском славы.

Окончив все нужные для экспедиции приготовления, Вейсман отплыл из Измаила 19-го октября, для нового наступления на Тульч. Дессантный отряд генерала-маиора Озерова состоял из 8 батальонов, при 26 орудиях, 5 эскадронов гусар и 300 донских казаков. Артиллерия перевезла к мысу Чаталу накануне и оставили в скрытных месихах, под прикрытием флотилии. Кавалерия и артиллерийские лошади перевезены на большой остров, что против Тульчи, здесь были на благополучно устроены, чтобы возврат и проложены дороги из тонких месихах. Отряд скрыто расположился в тростнике.

Вейсман отплыл к Тульчи с остатком пяхотой в полдень 19-го октября и в 11-м часу ночи прибыл к Чаталу; здёсь быстро ночью. К стороне Тульчи высланы разведчики. Скрытно пробираясь к неприятелю, разведчики не замечали у турок ш
малъйшаго волненія, что ясно говорило о полномъ невѣдѣніи относи-
тельно нашего движения. На разсвѣтѣ 20-го числа егерскій ба-
tаліонъ двинулся на лодкахъ къ устью Сомонъ, где на высотахъ раскинулся турецкій лагерь, подъ прикрытиемъ батарен. Егеря быстро овладѣли батареей; удачными выстрѣлами противникъ вы-
bить изъ лагеря и отступилъ къ Тульчѣ. Между тѣмъ, подходили остальные войска. Высадившь на берегъ пѣхоту и артиллерию, Вейсманъ съ большими затрудненіями перевезъ орудія на высоту, съ которой только-что сбили противника; затѣмъ началась переброска канонерскисъ острова.

Собравъ весь свой отрядъ, Вейсманъ раздѣлилъ пѣхоту *) на две колонны и приказалъ перестроиться въ дѣй стерени; къ каж-
dой колоннѣ назначень особый резервъ. Отрядъ двинулся впередъ. До 1,000 человѣкъ. Турецкой кошницѣ атаковали егерскій баталіонъ и первую колонну, но были отбиты артиллерійскимъ огнѣмъ; бро-
sившись въ лошицу, турки собирались ударить въ правый флангъ правой колонны; резервъ этой колонны заставилъ противника очи-
стить лошицу. По мѣрѣ приближенія къ крѣпости, огонь изъ нея усиливался. На крѣпостныхъ веркахъ все больше и больше увеличиваюсь число знаменъ. Можно было ожидать упорной защиты. Вдругъ войска и знамена сошли съ верховъ, а бата
tенъ замолкъ. Предполагая, что турки рѣшены подпустить насъ на самое близ-
кое разстояніе, чтобы тѣмъ рѣшительнѣе быть ударъ въ послѣд-
нюю минуту, Вейсманъ все-таки продолжалъ наступать; какою же было его удивленіе, когда, подойдя къ крѣпости, онъ увидѣлъ послѣднее отступленіе турецкой войскъ къ Бабадагу! А произо-
шло это очень просто. Не разъ испытывалъ нагубная послѣдствія обороны противъ искусныхъ дѣйствій геніальноаго Вейсмана, турки просто-на-просто бросили крѣпость и замокъ, а сами искали теперь спасенія къ послѣднему отступленію. Чтобы прикрыть своихъ бѣг-
леновъ, кошница пыталась было задержать насъ, да и она вскорѣ отступила. Въ первомъ часу для пѣхота заняла замокъ и укрѣпленія; гусарскія и казачьи партии высылали впередь, для преслѣдо-
ванія непріятеля.

Не ограничиваясь занятиемъ Тульчѣ, Вейсманъ изгналъ въ виду

*) Мы не нашли указаній, весь ли Казанскій полкъ принималъ участіе въ этой экспедиціи, или только часть; во всѣхъ случаяхъ, какая-нибудь часть должна была здѣсь участвовать, потому что именно за экспедицію къ Тульчѣ, Бабадагу и Исакѣ Вейсманомъ представлены къ наградѣ Кавалеры: поручикъ Воиненъ, прапорщикъ Атмосовъ и Богатыревъ (В. У. Арх. II, 477).
более смелей цели: они задумали идти к Бабадагу и атаковать самого верховного визира.

Отряду дано три часа на отдых. Вейсман приказал разрыть непрятельских укреплений, выжечь город и изорвать замок, в который, действительно, были разрушены дыры башни. Всё запасы, 36 пушек и 8 боекор пороху отправлены на судах к мору Чаталу. Затем Вейсман ночью выступил к Бабадагу, чтобы успеть пройти семьеростное дефиле в двух верстах от Тульчи по Бабадагской дороге. Не допуская возможности движения к Бабадагу, неприятель не занял этого дефиле, где самая незначительная часть могла бы задержать весь отряд Вейсмана. Пользуясь этимю оплошностью, Вейсман безпрерывственно прошел дефиле к разведку 21-го числа. Только у самого выхода из дефиле, в седьмом часу утра, была встречена партия неприятельской конницы до 300 человек, тотчас же, вирочем, противная легион войсками. Сделав 20-верстный переход, Вейсман остановился на принач, выслал вперед казаков разведки. Казаки привели изъяснил пленных турок, по словам которых, визирь до сих пор находился в Бабадаге; с 40-тысячной армии. Черезчурная несогласность в силах не остановили Вейсмана. «Решившись уже на сие важное предприятие, писал он Румянцеву: не поспевал, я о сравнении числа войск нашим с числом неприятеля, но уповал на храбрость солдат и ревность моих подчиненных офицеров *), А дабы не дать медлению времени визирю или встретить себя, или обозреть мои силы, поспешал я к крайней возможности. Должен признаться я вашему сиятельству, что лестно было мне видеть ревность идущего со мною войска, соответствующую прямо вашим высочеством намерениям; ибо я видел, что всякий шел с тщательностью, чтобы не ос-
таться тамъ на мѣстѣ, или побѣдить. А сие самое уже предвѣ-
шало мнѣ побѣду, замѣчая, что не число, а твердость духа и добръ
ная воля торжествуютъ.»

Продолжая движение къ Бабадагу, Вейсманъ торопился занять
находившейся впереди мость; понявъ оплошность со стороны турокъ: 
мость не былъ занятъ. Верстахъ въ 7 отъ Бабадага казаки встрѣ-
тили до 1,000 человекъ неприятельской кавалеріи; турки отошли на
задъ и, соединившись съ подкрѣплениемъ, открыли перестрѣлку.
Къ казакамъ выслана поддержка; неприятель отступилъ.

Отрядъ наступалъ двумя колоннами, въ полной готовности пе-
рестройться въ два отдѣльныхъ каре; резерву при этомъ прика-
зано становиться внутри каре, а гусарамъ въ интервалахъ; егерский бата-
ліонъ получалъ назначеніе смотрѣть по обстоятельствамъ.

До Бабадага оставалось 4 версты. Тутъ передъ нами на высотахъ раскнулся обширный лагерь турецкой арміи.

До 2,000 человекъ копныцы выслано навстрѣчу. Передовья вой-
ска заставили ее отступить къ лагерю, а тамъ въ тѣмъ раздувать
сильное пламя отъ горящихъ деревянныхъ шалашей. Пожаръ бы-
стрѣ, прямо ва лагерь. Изъ батарей открыть по наступающимъ
сильный огонь. Впередъ выслана полевая артиллерія: неприятель-
скія батареи смолкли. Вскорѣ визирь началъ полное отступленіе.
Нѣхото заняла батареи. Половина кавалеріи выслана для преслѣ-
дованія отступающихъ.

Турецкий лагерь занималъ около трехъ верстъ, отъ бабадаг-
скихъ болотъ до самаго города. Съ лѣвой стороны, верстахъ въ
dвухъ отъ замка, лагерь былъ при способленъ къ сильной оборонѣ;
доступъ сюда почти невозможенъ, потому что едиственный путь
изъ Тульч проходилъ черезъ длинную плотину, обстройніему душа батареями, каждая о 23 орудіяхъ. Центръ лагеря зави-
щался 10-орудійной батареей, а правый флангъ—батареи о 15
мортирахъ и 7 пушкахъ. Правѣе, на самомъ высокомъ холмѣ, на-
ходилась ставка верховаго визиря, подъ защитой восьми парть
легкихъ пушекъ.

Слономъ, будъ противникъ хотя немного энергичнѣе, наврядъ
ли удалось бы Вейсману такъ легко занять и Тульч, и Бабадагъ,
и обратить къ бѣгству всю армію верховаго визиря.

Бабадагъ былъ занятъ и сожженъ до основанія. Вейсманъ рѣ-
шилъ было идти къ Мачину, когда узналъ, что онъ уже занятъ
намиши войсками. Маршрутъ измѣненъ, и избрана Исакча. 23-го
октября Вейсманъ выступилъ отъ Бабадага и на слѣдующий день
безпрепятственно подошел к Исааку, без труда опрокидывая неприятельские разъезды. В этом короткое время крепость была занята, а турки разбежались. 79 больших пушек и 2 мортиры заняли. Укрепления срыты; замок подорван; от мечетей остались одни развалины; самый город представлял груды пепла.

Взятый к сожалению противника был на исходе; в Исааку напилось очень мало продовольствия хлеба. Пора было подумать и о возвращении в Измайл.

26-го числа Вейсман выступил к Тульчы сухим путем, как будто бы для вторичного наступления к Бабадагу. Двинувшись по бабадагской дороге до поворота к Тульчы, он остановился здесь; высланные вперед разъезды никуда не замечали неприятеля, а потому Вейсман направился к Тульчы, куда он прибыл в 10 часов утра 27-го октября. Оставив в Тульчы и Исааку по батальону пехоты на один день, для прикрытия переправлявшихся на нашу сторону жителей, в 3 часа полудни Вейсман отплыл со всей пехотой в Измайл, куда прибыл в ночь на 28-е число.

По заявлению Вейсмана, все попаденные неприятелем убитки, считая в том числе разорение крепостей и замок к Тульчы и Исааку, а также уничтожение двух больших лагерей, должны превосходить сумму 4 миллионов рублей.

Ничто не предвещало возможности военных действий в этот зимний год. Граф Румянцев думал приготовления к расположению армии на зимних квартирах. В конце октября стали расходиться по квартирам (7). 3-я дивизия генерал-майора Вейсмана осталась зимовать в Бессарабии, между Днестром и Бугом. (8). Казанский полк расположился в Измайле.

Блистательная победы графа Румянцева и его славныхъ сподвижниковъ, въ продолженіе трехъ лтней войны съ Турцией, пришлись, напоказъ, султану Мустафу II пскать примиренія съ Россіей. Весь слѣдующій годъ прошелъ въ переговорахъ о мирѣ; правда, военныя дѣйствія на Дунай въ теченіе зимы еще не совсѣмъ прекратились, но были совершенно незначительны, ограничиваясь столкновеніями небольшихъ партий (1).

Казанцы весь этотъ годъ прошли, выйдя съ Кневскімъ полкомъ, въ Измайлѣ, входя въ составъ 3-й дивизіи, состоящей лѣвое крыло арміи и расположенной «въ Безаравіи и при рѣкахъ по Дунаю и Днѣстру» (2). Въ Измайлѣ стояло 8 мундирныхъ ротъ полка, въ числѣ 978 человекъ здоровыхъ (3); гренадерскихъ же ротъ, въ баталіонѣ подполковника Колюпанова, остались во 2-й дивизіи (4).

Переговоры съ Турцией не привели ни къ какому результату; срокъ перемирия истекъ. Въ ожиданіи дальнѣйшихъ приказаній изъ Петербурга, графъ Румянцевъ приказалъ тревожить противника въ разныхъ пунктахъ по теченію Дуная. Поэтому-то генералъ-майору Вейсману было поручено произвести рѣшительный попытъ за Дунаемъ, такъ какъ главнокомандующій намѣревался перенести на тотъ берегъ и свои главныя дѣйствія, какъ только позволять обстоятельства.

26-го мая 1773 года Казанцы, назначенные въ экспедиціонный отрядъ Вейсмана, прибыли на сборный пунктъ всего отряда у де-
ревши Карамуратъ, въ 16 верстахъ отъ Карасу, на который предполагалось сдѣлать поискъ. Непріятель спокойно стоялъ въ лагерѣ, что дало возможность Вейсману выѣхать на рекогносцировку и разсмотреть непріятельское расположеніе. Обширный турецкій лагерь раскинулся на высотахъ при деревнѣ Карасу и прикрывался съ сѣверной стороны заливомъ и двумя валами старыхъ укрѣпленій. Черезъ заливъ былъ наведенъ мостъ, подъ прикрывалъ батареи. Кроме затруднений при переходѣ черезъ мость, нужно было подыматься на чрезвычайно крутия высоты въ томъ берегу въ виду непріятеля и подъ выстрелами батаренъ; къ тому же остатки двойного древняго вала, затрудняли движение нашихъ войскъ, могли служить непріятелю превосходнымъ закрытиемъ при защитѣ выштъ.

Сообразивъ затруднительность наступления съ этой стороны, Вейсманъ рѣшилъ сдѣлать обходъ съ дороги отъ Карамурата къ Карасу, чтобы обойти, такимъ образомъ, заливъ и вести атаку съ восточной стороны, гдѣ не представляло необходимости перейти черезъ мость и было вполне достаточно мѣста для развертыванія своихъ войскъ. Съ этой стороны непріятельскій лагерь прикрывался только однимъ ретраншементомъ при Карасу.

Въ два часа пополудни 27-го мая Вейсманъ выступилъ изъ Карамурата. Главныя силы изъ двухъ колоннъ; артиллерія въ хвостѣ. Непріятель выслалъ навстрѣчу значительнную часть своей конницы, которая послѣ короткой перестрѣлки охотилась въ обстоятельствѣ своихъ силъ, стоящихъ на высотахъ. Казаки и карабинеры выдвищины впередъ для дѣйствій противъ кавалеріи. Непріятель вывелъ изъ ретраншемента всю свою пѣхоту, при всѣхъ орудіяхъ, но не могъ остановить дальнѣйшаго наступленія нашей пѣхоты; турки снова отошли въ укрѣпленіе, а кавалерія спустилась въ лощину и стала правѣ. Къ мѣсту сражения подходили главныя силы. Коловски генераль-майоръ Голицына приказано подойти на близкое разстояніе къ ретраншементу и здесь остановиться; открылъ сильный огонь по кавалеріи и самому укрѣпленію; конница начала колебаться; непріятельская артиллерія отвѣчаетъ въ ярко. Батаренъ открыли самый учащенный огонь. Непріятель уже совсѣмъ пересталъ отвѣчивать, а конница стала подаваться назадъ. Тогда Вейсманъ двинулъ свою пѣхоту впередъ. Не выдержавъ атаки, турецкая пѣхота бросила лагерь и ретраншементъ; въ 8 часовъ началось полное отступленіе. Непріятель отступилъ въ силомъ безпорядкѣ по дорогѣ въ Базарджикъ и къ деревнѣ Магметъ-кую; наши кавалеристы преслѣдовали его на протяженіи 10 верстъ.
Удачный поиски на Карасу ускорил переход за Дунай главной армии Румянцева. Для обезврежения этого движения, отряд Вейсмана двинулся 15-го июня, поутру, через Раковату к Гуробалу; тут был захвачен брошенный турками лагерь. Главная армия совершила безпрепятственно переправу у Гуробала и двинулась к Силистрен; отряд Вейсмана расположился на позиции впереди Сатунона (5).

12-го июня Казанскій полк, уже в составе правого фронта генераль-поручика Ступнина, также двинулся к Силистрен, через дефиле при устье рѣки Галицы. Желая обозрить местность, Ступинъ остановил свой отрядъ на высотахъ; неприятель атаковал наши передовья войска. Осман-паша выслалъ навт лагеря новья покрѣпления; собралось до 10,000 человѣкъ неприятельской конницы. Авангардъ генералъ Вейсмана первымъ пришель на себѣ атаку; мѣсткій огонь остановил противника, но не надолго. Турки пришли въ порядокъ и атаковали армуть на лѣвомъ флангѣ; опрокинули ихъ и быстро перепелись на правый флангъ. Все-таки, отбитый на всѣхъ пунктахъ передового отряда Вейсмана, неприятель понесъ въ себѣ массою изъ остальной войска генераль-поручика Ступнина, стоявшей позади. Кавалерія встрѣтила ударъ, опрокинула противника и отбросила къ самому ретраншементу, огонь котораго остановил дальнѣйшее преслѣдованіе. Ступинский выслалъ навтер, но такъ какъ Евпейский полкъ съ гренадерскимъ батальономъ, а всѣдъ за нимъ двинулся и самъ съ остальными войсками. Вейсманъ перешелъ въ наступленіе. Турки бросились черезъ сады къ Силистрен и подъ стѣнами крѣпости снова готовились быть къ нападенію. Кавалерія отдѣлилась вѣною, бросилась въ атаку и въ одинъ мигъ развязала противника. Войска расположились лагеремъ въ 3-хъ верстахъ отъ города. 15-го июня корнет генераль-поручика Потемкина поднимутъ ближе къ городу; остальная войска стали передъ садами крѣпости.

Произведенныя 15-го и 17-го июня рекогносцировки показали, что Силистрія лежитъ у подошвы горъ, на самомъ берегу Дуная. Горы покрыты лѣсомъ и глубокими оврагами. Мѣстность крайне пересѣчена, что способствовало неприятелю производить вылазки и въ то же время затрудняло расположеніе и дѣйствіе нашихъ войскъ (6).

Соображеніе дальнѣйшаго дѣйствія противъ Силистрен, Румянцевъ все больше и больше убѣждался въ необходимости овладѣть нагорными редутами впереди крѣпости. Пользуясь этимъ укрыпленіемъ
и весьма пересечённой местностью с южной стороны, неприятель мог неожиданно проходить по ущельям и производить нападения на наши войска, разобщённые между собою рыхлыми и лёсом.

Нападение на редуте предположено на 18-е июня, для чего назначены отборные войска. Кроме того, сформированы особые гренадерские и мушкетерские батальоны, поступившие под команду генерал-майора Игельструма (7). Для сформирования 3-го гренадерского и 4-го мушкетерского батальонов, из Казанского полка взято 137 человек (8); остальная часть полка, в составе 117 гренадер и 293 мушкетер, осталась в отряде генерал-поручика Ступнина (9).

По диспозиции на 18-е июня, Казанский полк, выехав с Кабардинских (ныне Ширванских) и гренадерских батальонов Блюхера, назначен в колонну Вейсмана (10).

На разведке 18-го числа при корпусе Потемкина была пущена сигнальная ракета. Батареи Потемкина и Вейсмана открыли огонь по редуту; за ними заговорила и батарея, выставленная от резерва. Не теряя времени на перестрелку, войска двинулись в атаку.

Корпус Потемкина состоял из двух колонн и резерва. С южной стороны двинулась третья колонна из 300 человек, пыхоты и запорожских казаков. Правая колонна вышла оврагом на близкое разстояние к редуту. Тут колонна лишилась своего командира и пришла в замешательство. Турки вышли из редута, моментально бросились в ебали и опрокинули ее. Та же участь постигла и левую колонну; при ея построении бегство, резерв был сменен. Когда были опрокинуты обе колонны, неприятель вывел почти все войска из редута и крутости и поть-воть наступали отступающих. Вейсман стал преги. На выручку он отправил полковника Кличку. Неприятель до того увлекся престолованием, что Кличка почти мгновенно овладел редутом. Из третьей колонны, находившейся в момент атаки редута в незначительном разстоянии, выехало 300 человек, пыхоты при подполковнике Циgleф, который тоже двинулся на редут и овладел 10 пушками. Полковник Леонтьев, выставленный от корпуса Вейсмана ст. Кабардинских (Ширванских) полком, для связи с корпусом Потемкина, и тоже направившийся было к редуту, занял в тылу неприятеля, престоловавшему отбить колонны. Атакованые в тылу, видя свой редут потерянным, турки проскальзали назад, ст. намеревавшиеся вырвать у нас изъ
рукъ взятое укрѣпленіе. Наші войска открыли къ редуту та-кой губительный огонь, что массы турецкой конницы стали за-мѣтно рѣдѣть. А непріятель все кидался въ атаку точно обѣзу-жанъ. Колонны Потемкина приведены въ порядокъ и усилены ре-зервомъ. Ступишина; двищущись вторично къ редуту, они атако-вали противника въ тылъ. Приведенные въ ужась, совершенно разстроеные, много пострадавшее отъ нерекрестнаго огня, турки нѣсколько сниспія въ бѣгствѣ и подъ жестокимъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ въ безпорядкѣ бросились къ крѣпости. Сбивъ непріятеля съ главной позиціи, графъ Румянцевъ приказалъ коло-лонѣ Вейсмана вступить въ редутъ, для предохраненія его отъ будущихъ попытокъ со стороны непріятеля, а Ступишинъ съ ре-зервомъ получилъ приказаніе присоединиться къ главному корпусу, чтобы безъ надобности не подвергаться дѣйствію огня изъ крѣпости.

Сражение 18-го июня продолжалось 6 часовъ, но во весь день турки не прекращали огня, преимущественно направляя выстрѣлы на отбитый редутъ.

Многочисленность непріятельскихъ силъ, прочность укрѣпленій и упорство обороны не позволили надѣяться на возможность легкаго овладѣнія крѣпостью. Главнымъ образомъ, нужно было нанести возможно больший вредъ; тотчасъ послѣ сраженія, были сдѣланы распоряженія открыть на слѣдующій день сильный огонь по крѣ-пости и произвести пожаръ въ городѣ, пользуясь господствующимъ положеніемъ надъ окрестностью нагорнаго редута. Между тѣмъ, непріятельская конница успѣла уже сбить наши передовые позиціи по Базарджикской дорогѣ и ворвалась въ промежутокъ между главной позиціей и корпусомъ Потемкина. Генераль-поручикъ Ступишинъ, слѣдовавший на присоединеніе къ главными силамъ, находился еще въ пути и потому тотчасъ обратился къ непріятелю; разсѣявшись по окрестностяхъ, турки направились къ нашей главной позиціи, откуда въ помощь Ступишину высланы два кавалерійскія полка. Непріятель былъ отбитъ и обратился въ бѣгство. Кавалерія ну-стала въ преслѣдованіе.

Тѣмъ дѣло, однако, не кончилось. Получено было донесеніе о движеніи къ Силистрѣ значительныхъ подкрѣпленій. Турки не теряли энергіи и съ 2 часовъ пополудни открыли свой вылазки притивъ отряда Игельстрома, которыя, во время атаки редута, подъступали къ крѣпости съ низовой стороны, но безъ всякаго результ-тата. Турки присудили его, наконецъ, оставить свою позицію и присоединиться къ главнымъ силамъ (11).
. Казанской полк потерять 16 человек убитыми и ранеными; в числе тяжело раненых показать капитан Даннело Филианов (12).

Не смотря на счастливый исход обоих сражений, граф Румянцев, по получении донесения о приближении к крайности 20,000 новых войск и зная, что в самой крайности до 30,000, не удержался оставаться в виду такого сильного противника. Вечером собрать воинский союз. Решено оставить неприятельский лагерь, занятый с такими потерями и затруднениями, и присоединить корпус Вейсмана к корпусу генерал-поручика Потемкина для образования левого фланга; главному корпусу переместить позицию, так как настоящее его расположение не позволяло сладить за движением противника из-за находящегося невдалек от леса.

Во весь день 19-го июня лить проливной дождь. Только на следующий день армия графа Румянцева отступила на 6 верст по направлению к переправе на р. Галицк.

20-го июня открыт новый неприятельский лагерь; появившийся на левом фланге нашей армии, у деревни Кучук-Кайнарджи. Положение неприятеля при Кайнарджи, давало ему возможность угрожать тылу нашей армии, при отступлении к переправе, заставило графа Румянцева отойти против него корпус Вейсмана, который снялся со своей позиции на разведку: 21-го июня он остановился при переправе на р. Галицк. По приближении к неприятельской позиции, Вейсман увидел, что турки прикрыты с фронта непроходимыми препятствиями. Проведя ночь у деревни Куюджук, когда еще не обрясеньлось, что у Кучук-Кайнарджи расположилась вся армия Нумана-пашы, Вейсман и не предполагает о невозможности переправиться между его корпусом и неприятелем. Привыкнув считать противника только посылать обозы, не обращая внимания на мелкие преграды, Вейсман, со героической неустрашимостью, двинулся вперед 22-го июня; пройдя левое дефиле, он перешел в боевой порядок на полян; в авангарде Кабардинского (Шираванского) полка и двух гренадерских батальонов, подполковника Блюхера и капитана Лупина. Для обстреливания леса, где засел неприятель, в голове авангарда

*) Убито 2 человека; тяжело ранено: 1 унтер-офицер, 2 рядовых; легко ранено: 1 унтер-офицер, 10 рядовых (В. Уч. Арх., 11, 379 (23347). Вдомость в 18-й день июня под Силетрией при атаке неприятельского ретраншамента и в особливой партии с полковником Черной и майором Любимовым).
съдовало нѣсколько охотниковъ изъ стрѣлокъ. При дальнѣйшемъ съдованию, къ авангарду присоединены арнауты и казачий полкъ.

Турецкий лагерь при Кучурт-Кайнарджи находился на крутои возвышенности; вершина ея укрѣплена прочнымъ ретраншементомъ, за которымъ стояла вся непріятельская пѣхота. Многочисленные рвы и рвыны прикрывали фронтъ со стороны наступленія Вейсмана. Впереди находилось длинное дефиле, уже занятое непріятельской кавалеріею.

Преодолѣвая всѣ мѣстныя затрудненія, авангардъ выбилъ противника и, прои́дя дефиле, тотчасъ построился въ каре. Турки открыли сильный артиллерійскій огонь. Къ авангарду выслано 5 ору́дій полевой артиллеріи. Главныя силы (шесть баталіоновъ пѣхоты) постепенно прошли дефиле и, построившись въ каре лѣвѣ авангарда, двинулись на непріятельскій ретраншементъ. Многочисленная турецкая кавалерія, быстрѣмъ натискомъ, привела въ замѣшательство авангардъ. Только благодаря дѣйствію артиллеріи, атакованное каре пришло въ порядокъ. Между тѣмъ, Вейсманъ подвинулся къ ретраншементу. Тогда до 10,000 человѣкъ турецкой пѣхоты вышли изъ укрѣпленія и ударилъ въ сабли на пани 6 баталіоновъ. Турки врывались во всѣ фасы; численное превосходство придавало имъ мужество и дерзкую отвагу. Личная храбрость Вейсмана, которой стоялъ въпереди перваго фаса; необыкновенное довѣріе войскъ къ своему вождо, такъ часто водившему ихъ къ побѣдамъ; наконецъ, его умѣнье подавать помощь тамъ, гдѣ въ ней больше всего нуждались,—все это дало возможность намѣренно отряду устоять и даже опрокинуть противника. Но эта побѣда достоинства: справедливо посвященіе имъ героя, Вейсманъ былъ убить въ этомъ сраженіи...

Копанду приняла генераль-маиоръ Голицынъ. Раздраженные смертью любимаго начальника, солдаты съ ожесточеніемъ ринулись на ретраншементъ. Во рвахъ и рывинахъ засѣла многочисленная непріятельская пѣхота. Пули такъ и жужжали надъ головами. Но ничто, никакія преграды и препятствія не могли остановить нашъ войскъ: одинъ короткой мигъ,—и турки выбиты и изъ ретраншемента, и изъ лагеря. Кавалерія довершила безпорядокъ отступленія Нумана-пани.

Затѣмъ, занявъ непріятельскій лагерь, пани войска расположились на позиціи (13).
Потеря Казанского полка состояла изъ 31 человека. *) рабенъми и убитыми.

Поражение при Кучук-Каиарджи навело такой страхъ на визиря, что онъ оставилъ Шумлу и отступилъ въ Румынію.

На собранномъ, между тѣмъ, совѣтѣ для обсужденія дальнѣйшихъ дѣйствій нашей арміи, большинство стояло за возвращеніе на лѣвый берегъ Дуная. И, дѣйствительно, лошади были изну-
рены; фуражи шли, хоть на вѣсъ золота; дѣйствовать пріятно Шумлы—никакой выгоды, потому что у визиря почти не оставалось войскъ, а бѣглецы Нумань-наши вразумительны пробирались за Балканы; самъ визирь тоже пробирался туда съ остатками своей арміи. Займи мы горные проходы въ Балканахъ, мы бы еще могли отпущать пути отступленія неприятелю; теперь же было и поздно, и безполезно.

Итакъ, отступленіе на лѣвый берегъ Дуная было рѣшено.

Бессарабскій корпусъ, бывшій генераль-маіора Вейсмана фонъ-Вейсенштейна, направленъ къ Измайлу, черезъ Карасу, правымъ берегомъ Дуная. Въ виду удаленія неприятеля внутрь страны, такою отдѣльное сдѣлваніе Бессарабского корпуса не представляло никакой опасности; напротивъ того, у него была возможность самому дѣлать попытки за Дунаемъ. Во время прибытия этого кор-п-уса къ Измайлу, тамъ уже должны были находиться суда, для обратной переправы на лѣвый берегъ. Командованіе поручено генераль-маіору Райзеру.

Бессарабскій корпусъ отступилъ къ деревнямъ Куйджукъ; во время сдѣланія на Карасу, разъѣзды шли не встрѣтили не-приятеля. Выступивъ 27-го іюня изъ Карасу, корпусъ перешелъ къ деревеніѣ Ташаулъ, гдѣ простой сутки для почники обоюдъ, а 29-го расположился на рѣкѣ Сулекуй. На сдѣланный деньъ—на позиціи при Бабадагѣ; 1-го июля перешелъ къ рѣкѣ Конгазъ, втъ 15-ти верстахъ отъ Измайла. Основа генераль-маіора Райзеръ на-чалъ отправлять свой отрядъ частями для переправы при Тульчѣ. 5-го числа корпусъ Райзера былъ уже въ Измайлѣ (14).

По возвращеніи за Дунай, графъ Румянцевъ составилъ новое росписаніе арміи, по которому лѣвое крыло—Казанскій, Кабар-дянскій (Ширванскій), Тронцкій и Невскій полки—поступило подъ начальство генераль-поручика барона Унгерна (15).

*) Убито 5 человекъ; тяжело ранено 16, легко—10. (В. Уч. Арх., II, 379 (23347). Вѣдомость о убитыхъ и раненыхъ.)
Турки, между т́мь, задумали общее наступление через Дунай. Во́йскамъ было отдано строгое приказаніе постоянно быть на- сторонжкъ и, поддерживая между собой свящъ, спѣшить на выручку угрожаемому пункту, не ожидая приказаній свыше, а по инициа- тивѣ своихъ ближайших начальниковъ.

Львое крыло барона Унтера наблюдало всю нижнюю часть Дуная отъ Прута до Ду́йстра и Чернаго моря.

Хотя трудно было полагаться на т́й свящъ, который получались отъ неприятелей, т́мь не мене, слухъ о его намяре открыть наступление на съверъ и югъ, частяхъ Дуная былъ очень п́роятелен. Ожидалось нападеніе на Гирею.

Чтобы парализовать д́йствія противника, въ числѣ другихъ м́ръ, генераль-поручику Унтеру было приказано переправить всѣ корись за Дунаи и сдѣлать ру́шительный поискъ къ Бабадагу.

3-го августа въ Измаилѣ посадены на суда Каза́йскій и прочие назначенныя для поиска полки и переправлены за Дунаи. Двинувшись къ Бабадагу, генераль-поручику Унтеру къ вечеру 6-го числа расположился лагеремъ у бабадагскаго моста, ви́дѣ не встрѣтить сопротивленія.

1-го октября отрядъ Унтера дви́нулся къ Чехтаю, а оттуда къ Караесу; затѣмъ безпрепятственно вступилъ въ Базарджикъ. Зд́сь Унтеръ узналъ, что оборона Варны слаба, а гарнизонъ не подумалъ бы объ упорномъ сопротивленіи, хотя въ кръпости нахо́дилось большое количество продовольственныхъ припасовъ.

Это обстоятельство побудило генераль-поручику Унтера пред- приять ру́шительное движеніе къ Варѣ.

Отрядъ Унтера дви́нулся впередъ и уже 29-го октября подошелъ къ деревнѣ Дервентой, въ 8 верстахъ отъ Варны. Располо- живъ зд́сь свой отрядъ лагеремъ, Унтеръ выслалъ, для занятія дефиле, въ сторонѣ Варны, гусарскихъ полковъ и легкой войска; въ подкрепленіе отправлено два бата́лона. Дефиле было занято безъ труда; неприятельская партия отброшена къ самой крѣпости. Ба- ронъ Унтеръ лично находился въ этомъ дефиле, съ цѣлью осмотрѣть укрѣпленія Варны. Но крѣпость расположена въ закрытой горахъ лощинѣ; систему ея веркъ, состоящихъ изъ прочной каменной ограды отъ глубокимъ рюмъ и насыпью, опредѣлить было трудно пресной рекопосадкой. Т́нымъ не менѣ, Унтеръ замѣтилъ, что окрестная мѣстность, хотя и поросшая кустарникомъ, не могла бы препятствовать воести открытомъ атаку на крѣпость, оборону которой усиливали семь батареи и замокъ. Указано было подойти къ
ней 30-го октября и открыли снаружи канонаду, а потом вести войска на штурм.

На основании такого рушения, Унгерн разделил свой отряд на три колонны и подошли к ней крепости утром 30-го числа, остановившись на позиции в 350 саженях. На левом крыле — гренадерский батальон; на правом — один егерский и один гренадерский батальон; остальная войска составили центральную колонну, под личным начальством генер.-поруч. Унгерна. Карabinерные полки — между колоннами; лёгкая войска — на левом фланге.

Открыв канонаду, атакующая войска двинулись вперёд; для самаго штурма из каре Унгерна были высланы гренадерские роты. Дня из них, при секунд-маёру Озерову, двинулись против середину крепости; остальная дня, с премьер-маэром Г.Б.Бобым, направились правее, на соединение с правой колонной, которая также наступала против ворот левого фланга крепости ограды. Левое каре подошло к самому рву против ворот справа и, выдвиная орудия, открыло артиллерийский и ружейный огонь. Вскоре ложади и артиллерийская прислуга были перебиты. Отступить — пули завязаны в рытвины, и с места не сдвинуть… Колонна побросала пули и отступила на артиллерийский выстрёл. Турки сунулись было на вылазку, но были опрокинуты лёгкими войсками.

Не обращая внимания на учащенный огонь, атакующая колонна справа фланга и центра также подошли к крепостному рву; но тут, вдруг того, чтобы сметло и дружно ударить в штыки, солдаты стали колебаться и, не смотря на личный пример храбрости своих офицеров, смешались, начали отступать… Как это всегда бывает в таких минутах, наибольшая потеря в наших рядах выпала на долю отступления. Когда противнику приходится дебютировать по наступающим, он торопится, он теряет самообладание и хладнокровие; повсюду наступающей назад, у нашего противника проявляется больше энергии и самообладания, тем более, что отступающей вообще снабжаются слабо. Этим и можно объяснить, почему наша потеря в этом незначительном днём простиралась до 700 человеческих убитыми и ранеными (16); Казанцы потеряли 2 рядовых. *) убитыми (17).

*) По другим свдёниям (В. Уч. Арх. II, 378 (49954)), в Казанском полку под Варной убито 5 человеческих.
Отбитый отъ Варны, урядъ Унгерна отступила къ деревнѣ Аджимлерѣ, чтобы отойти потомъ къ Базарджикъ, на соединеніе съ княземъ Долгоруковымъ. Запитники Варны считали себя естественнымъ, что успѣли отстоять крѣпость; они и однимъ движениемъ не рѣшились препятствовать отступленію. Сильный дождь, настолько испортилъ ночью дороги въ Базарджикѣ, что слѣдованіе тяжелыхъ обозовъ и артиллеріи было бы крайне затруднительно; наконецъ, по недостатку воды, пришлось бы дѣлать большие переѣзды при дальнѣйшемъ слѣдованіи. Поэтому Унгерна отправила къ Базарджикѣ только обозы съ ранеными, а самъ свернулъ вправо отъ Базарджикской дороги, для слѣдованія берегомъ моря къ Карасу.

Когда транспортъ съ наными ранеными подошелъ къ Базарджикъ, оказалось, что князь Долгорукъ давно уже отсюда ушелъ, а въ незначительномъ разстояніи находится неприятель. На выручку отправлены два эскадрона гусаръ. По возвращеніи раненыхъ, отрядъ барона Унгерна двинулся 5-го ноября къ Балчикѣ.

Балчикъ, Канарча, Манглия и другие пункты на пути слѣдованія отряда сожжены. 15-го ноября Унгерна прибыла къ деревнѣ Дуранлярѣ, въ 16 верстахъ отъ Карасу, откуда донесъ графу Румянцеву, что дальнѣйшее наступленіе на Карасу онъ считаетъ невозможнымъ, по чрезвычайной трудности доставать фуражъ. Лошади были изнурены. Съ половины октября постоянно стояла пенастая погода съ проливными дождями и бурами. Люди переносили крайній лишеніе. Одежда изорвалась. Сапоги до того обносились, что рѣдко у кого не торчали голые пальцы.

При такихъ обстоятельствахъ, наступленіе на Шумлу было болѣе чѣмъ рискованно, если не изъ опасенія неприятеля, то въ силу физической невозможности, тѣмъ болѣе, что дорога въ Шумлу и въ сухое-то время года была почти непроходима для обозовъ, а при настоящемъ цѣнности едва-ли была преодолима даже для одинокихъ людей.

По соболѣпѣ пришлось отказаться отъ попытка на Шумлу, и графъ Румянцевъ приказалъ войскамъ вступать на зимнія квартиры.

17-го ноября корпусъ генер.-поруч. Унгерна выступилъ изъ деревни Дуранлярѣ на Кагорлыкъ и Чехтаи, къ Бабадагу, а 21-го приступилъ къ обратной переправѣ черезъ Дунай при Карталѣ и вступилъ въ Измаилъ (18), гдѣ: Казанскій полкъ располагался на зимнія квартиры (19).

Стъ расположениемъ войскъ на зимнихъ квартирахъ, кампанія 1773 года кончилась.
Планъ кампании 1774 года.—Казанскій полкъ въ отрядѣ Каменскаго.—Первое дѣло у Вазарджика и занятие его 2-го июня.—Сраженіе при Козлудзѣ.—Наступленіе противъ Шумлы.—Дѣйствія подъ Шумлой.—Конецъ войны.—Полкъ на пути въ Россію.

До тѣхъ поръ, пока еще была надежда убѣдить Турцію отказать отъ Молдавіи и Валахіи, предоставивъ имъ самостоятельное управление подъ гарантией Россіи, населеніе мирилось съ необходимостью служить дѣлу русской арміи; когда же разнесся слухъ, что, по окончаніи войны, Дунайскія княжества снова останутся за Турціей, исчезъ послѣдній призракъ расположенія къ Россіи. Только немноги сохранили воѣру въ дѣйствительную готовность Россій ограждать интересы княжествъ; люди же, неувѣрѣнныя оптимизмомъ, «преклонили ухо и сердце свое на тѣ внушенія, каковы непріятель, въ видѣ жестокихъ угрозъ и въ образѣ льстящихъ обѣщаній, разсѣвающиій и препровождающиій къ нимъ». Хотя подобное настроеніе мѣстнаго населенія не могло не отозваться на панорамѣ военныхъ приготовленіяхъ, графъ Румянцевъ, все-таки, со свойственной ему энергией, готовился къ открытию новой кампании. Всегда предусматривалъ, онъ еще 28-го ноября прошлаго года предложилъ свой планъ относительно кампаніи 1774 года, которая должна же положить конецъ многолѣтней войнѣ, въ равно степень тяжелой для обѣихъ враждующихъ сторонъ. Графъ Румянцевъ хотелъ непремѣнно действовать за Дунаймъ, не останавливаясь ни передъ какими препятствіями. Предполагалось распустить слухи, что Дунайская армія въ предстоящую кампанию будетъ держаться оборонительнаго положения. Чтобы еще большеѣ сделать достовѣрнымъ этотъ слухъ, русскій флотъ въ Ахпинелагѣ долженъ усилить свои дѣйствія по берегамъ Малой Азіи, заставляя, такимъ образомъ, непріятеля держать тамъ въ бездѣйствіи большинство силы.
Съ другой стороны, предполагалось приступить къ осадѣ Очакова, какъ только турецкій флотъ отойдетъ, для защиты береговъ Малой Азии. Гдѣ переходить Дунай, когда и на какіе пункты дѣйствовать, Румяццевъ не указывалъ и только просилъ предоставить ему полное право пользоваться обстоятельствами (1).

Въ апрѣлѣ мѣсяца армія гр. Румяццева была раздѣлена, по новому росписанию, на главныя силь, правое и лѣвое крыло и резервъ. Казанскій полкъ поступилъ въ составъ лѣваго крыла (генераль-поручика Каменскаго), которое должно было переправиться черезъ Дунай и стать у Карасу или, наконецъ, гдѣ окажется болѣе удобнымъ. Въ это время полкъ стоялъ въ Измаилѣ (2).

9-го мая генераль Каменскій перешелъ Дунай и расположился у Карасу.

Небольшія партии, высаживаемыя въ разныхъ направленияхъ, почти нигдѣ не встрѣчали непріятеля; если же иногда натыкались на разсѣяныя, то поспѣшно отступали къ Базараджикѣ. Корпусъ Суворова также переправился за Дунай и вступилъ въ связь съ отрядомъ Каменскаго (3). Пользуясь расположениемъ за Дунаемъ корпусовъ Каменскаго и Суворова, Румяццевъ поручилъ имъ усилиться между собою относительно общаго наступления. Онъ предстоять имъ самимъ опредѣлить время и направленіе, а равно рѣшить вопросъ: дѣйствовать ли совокупно, или врозь? Боевая опытность и энергія такихъ генераловъ, какъ Суворовъ и Каменскій, позволяли многого ожидать отъ ихъ совокупныхъ и вполнѣ самостоятельныхъ дѣйствій. Съхвачивъ для совѣщеній, они нашли, что открывать кампанию усилиями противъ Варны и Силистрии крайне неудобно. Напротивъ того, было рѣшено прежде всего разбить находящагося въ полѣ непріятеля и не упускать изъ виду Шумлы, какъ стратегическій пунктъ войны, постоянное мѣсто пребыванія верховнаго визиря и сосредоточеніе главныхъ силь визирской арміи. Предполагалось произвести общее наступление къ Базараджикѣ и потомъ къ Козлуджи, отсюда высадить отрядъ къ Вары и съ цѣлью привлечь къ этому сторону вниманіе непріятеля и ослаить его къ Шумлѣ. Демонстрація противъ Варны только маскировала главный пунктъ—Шумлу. Подойдя къ этой крѣпости и стараться овладѣть ею, если мѣстные верхи не потребуютъ правильной осады; въ противномъ случаѣ, идти къ Силистрии, отрѣзать ее отъ всякой сообщенія съ внутренней страной и тѣмъ способствовать рѣшительному дѣйствіямъ противъ нея; наконецъ, овладѣть Силистріей, приступить къ покоренію Варны.
Результат предстоявших действий за Дунайем зависит от того, успеем ли мы вызвать неприятеля из его укрываний, или нет? Если турки будут наказаны в поле, их неминуемо грозит поражение; если же они не отважатся выйти из своих крепостей, которые, по слухам, сильно укреплены, особенно Шумлы, то разбить их на положительный успех было трудно. Заняться осадой крепостей почти невозможно, так как продовольственная часть в нашей армии была чрезвычайно затруднительна. Местные средства истощились. Подвозы из Полоцки не имели прежних размёров, когда, по первому раздёлу, ближайшая к театру военных действий и наиболее лёгкая местностью отошли к Австр. 

Каменский и Суворов, получив приказание проникнуть в Болгарию.

Отряд Каменского выступил к Базарджику.

28-го мая турки напали близ деревни Вертики на казаков, но были разбиты и отброшены назад.

В Базарджике находились до 3,000 неприятельских войск. Базарджик можно бы назвать передовым постом Шумлы и Варны. Отсюда идут дороги на обе эти крепости. Вообще, захват Базарджика давало бы возможность препятствовать связи между Шумли и Варной, с одной стороны, и между Шумли и Силистрей, с другой. Наконец, Базарджик, по своему положению, служил неприятелю превосходным наблюдательным пунктом, при движении наших войск на нижнем Дунай; да и при наступлении к Шумле или Варне нельзя мнивать Базарджика. Турки, видимо, понимали стратегическую важность этого пункта и в его пропилей кампании придавали ему большое значение. Однако, поражение при Вертики передового отряда служило плохим предзнаменованием для базарджикского отряда.

Каменский продолжал наступление. До 5,000 человек турецкой кавалерии потребовалось в атаку на казаков и заставили их по- даться назад; подкрепление из авангарда с трудом могло удер жать наступление турок, ободрённых первой удачей. Весь авангард двинулся вперёд, овладел лагерем и преследовал турок на протяжении 20 верст по Шумлинской дороге.

2-го июня Базарджик занять отрядом Каменского. Не теряя времени, ринули вести наступление против Шумлы. 9-го числа Каменский переплыл к деревянной Юненлы, где соединился с Суворовым. Соединённые корпуса расположились для отдыха. Камен-
еский и Суворовъ выдѣхали для рекогносцировки по дорогѣ въ Козлуджи, гдѣ видѣлся обширный турецкий лагерь. Вперѣди Козлуджи, у деревни Башаниту, стоять низкѣ; легкая войска сбили его. Вскорѣ у Башаниту былъ замѣченъ значительный отрядъ, который, по приближеніи нашихъ войскъ, сталъ отступать. Кавалерія попесалась вперѣди. Впереди находилось длинное лѣсное дефиле, только стъ одной, еще проходимой для одноначаго всадника дорогой. Казаки втѣснулись въ ущелье; за ними вся остальная кавалерія. Турки позволили казакамъ выйти изъ дефиле, а потомъ стремительно атаковали, стараясь отрѣзать; часть турецкой конницы разсыпались въ лѣсу, чтобы окружить втѣснувшіеся въ ущелье войска. Казаки и особенно армауты бросились назадъ. Произошла давка. Каменскій возстановилъ порядокъ. Вѣдѣть съ тѣхъ послано за пѣхотой. По просьбѣ Суворова, пѣхота взяла отъ его корпуса, а за нею уже слѣдовали батальоны Каменскаго; такимъ образомъ, Каменскій полкъ остался въ глубокомъ резервѣ. Вскорѣ у входа въ ущелье построилось въ каре три батальона. Кавалерія чуть-чуть справа сдѣлалась нѣсколько къ себѣ; въ ущелье вошли пѣхотный части и окружили казаковъ со всѣхъ сторонъ; тѣ сдѣлались и послѣдніе побѣжали, спасаясь и стоявъ на нозади эскадронъ. Разсѣявшись въ лѣсу, турки стали окружать лѣвый флангъ пѣхоты, стоящей передъ дефиле. Каменскій приказалъ двинуться на выручку егерскому батальону, который долженъ былъ стать лѣвѣ батальона, который долженъ былъ стать правому пѣхотному каре майора Река; майору Неплюеву приказано стать съ одной ротой въ промежуткѣ, построить ея въ двухъ шеренгахъ и, для удобства движения, разсѣять въ лѣсѣ; остальная пѣхота корпуса Каменскаго построилась сзади въ дѣвъ шеренгахъ. Обезпечивъ, такимъ образомъ, лѣвый флангъ отъ нападенія, Каменскій получилъ доносеніе, что янычары атаковали кавалерію на правомъ флангѣ; туда отѣмь остались три роты батальона Неплюева; янычары выѣхали. Турки съ утромъ были въ оврагѣ, чтобы пробраться въ тылъ нашей пѣхотѣ; Невѣскій полкъ отбросилъ ихъ назадъ. Янычары бросились въ атаку на всѣ три передовыя батальона, но, поражаемые силнымъ огнемъ, отступили въ то самое ущелье, которое только-что было описано нами въ альманахѣ. Суворовъ двинулся по ниткамъ за отступающими и расположился въ лошинахъ сейчасть по выходѣ изъ ущелья. Въ виду того, что Суворову приходилось вести дальнѣйній бой, Каменскій выехалъ къ нему кавалерію генералт-майора Левицкаго и часть пѣхоты; за ними—два пѣхотныхъ полка и остальная кавалерія; дальше—прочія войска корпуса Кам-
менского. Легкая войска успели зайти на противоположный высоты и завязали перестрелку; неприятель сбил их и открыл сильный огонь по левому флангу. Два эскадрона гусар заставили пылчить отступить. На левый фланг расположения Суворова, куда больше всего напрягали усилий неприятель, выслана почти вся кавалерия. Наконец, удалось провести по ущелью полевую артиллерию. Суворов перешел в наступление. Неприятель опрокинуть. Кавалерия поплелась вперед. Мястность была крайне пересеченная, неудобная для действий кавалерии: это дало возможность туркам устроиться и застать на высотах перед лагерем. Суворов остановился перед лощиной, разделяющей его от неприятеля. Выдвинуты батареи. Три часа не умолкал артиллерийский и ружейный огонь. Огонь неприятеля стал ослабевать. Суворов двинулся вперед. Кавалерия поплелась на лагерь. Турки не выдержали, не дождались атаки пехотных частей и вразбежку побежали к Праводам и Шумлу.

Сражение при Козлуджи началось, за 15 верст от этого города, в двенадцатом часу дня, а окончилось около восьми часов вечера. Тут участвовало до 25,000 человек, пехоты и до 15,000 турецкой конницы: почти все силы визири, который оставался у себя в Шумлу около тысячи человек. Поражение турок было полное. Нужно было воспользоваться этой победой и продолжать наступление на Шумлу, чтобы окончательно разбить визири с его остатками армии. Но непроходимая дороги, по которым мясстные жители бежали в особой конструкции одноконных поездах, затрудняли движение обозов; в добавок, у наст было провианта только по 1-е июля.

Нынѣ въ виду этих обстоятельств, Каменскій собралъ военный совѣтъ, на котором, рѣшили-было оставаться при Козлуджи на 6 дней, для отдыха войскамъ и въ ожидалъ подвоза провианта, а потомъ подвинуться къ Силистрѣ. Тѣмъ не менее, Каменскій поставиить приблизиться къ Шумлу: еще на одинъ переходъ и здѣсь выжить дальнѣйшіе обстоятельства. Графъ Румянцевъ, не одобрилъ постановленіи военнаго совѣта и настаивалъ на томъ, чтобы Суворовъ и Каменскій продолжали наступление противъ Шумлы (4).

15-го июня двинулись къ Енисбазару. На слѣдующей день передовыя войска были атакованы значительнымъ турецкимъ отрядомъ, до 5,000 человѣкъ; послѣ довольно упорной схватки, турки отступили, и Енисбазартъ былъ занятъ.

17-го числа Каменскій передвинулся къ деревнѣ Буланыкъ, въ
5 верстах от Шумлы. Позднее время и невозможность занять Шумлу вслед за отступившими турками вынудили Каменского податься п'ясколько назад и занять деревню Алибабу, на силистрейской дороге. Другая дорога была занята особым шкетом.

На следующий день турки атаковали наши передовые войска, но были отброшены назад.

Не рятивался на штурм Каменский думал: было вызвать неприятеля в поле. По окрестностям высланы отдельные партии, с приказанием жечь все селения, въ надеждѣ, что визирь хотя нехотя должен же высказать войска для охраны деревень. Въ том же время, для связи съ графом Румянцевымъ подъ Силистрей, учреждено надежное почтовое сообщение; наконецъ, отрядъ полковника Розена выслалъ къ Разграду, для сообщения съ корпусомъ графа Салтыкова подъ Ропцукомъ.

Слѣдующій къ Разграду, Розенъ наткнулся 19-го июня на неприятельские пикеты. Сталь прибывать подкрѣпления, и нань отрядъ попалъ въ затруднительное положеніе. Каменский выступилъ на помощь со всѣю своей п'яхотой. Визирь, въ свою очередь, выслалъ изъ Шумлы всю остальную кавалерію и вырвалъ самъ къ мѣсту сраженія съ п'яхотой и 3 пушками.

Казалось, готово разыграться генеральное сраженіе, но дѣло не развилось до такихъ размѣровъ.

Удерживаясь противъ многочисленной толпы неприятельскихъ войскъ, Розенъ выждалъ приближенія нашей п'яхоты, перешелъ въ наступленіе и опрокинулся турокъ, которые, однако, успѣли прийти въ порядокъ и остановились на высотахъ. Передъ фронтомъ лежала лошина съ болотистымъ ручьемъ. Къ мѣсту сраженія вскорѣ подошла остальная кавалерія; прибывшая вслѣдъ за ней п'яхота остановилась на позиціи и открыла артиллерійскій огонь. Турецкая артиллерія смолкла. П'яхота спустилась съ пушками въ лошину, переплыла болотистый ручей и поднялась на противоположную высоту. Кавалерія быстро поплеслась въ атаку и опрокинула турокъ, которые въ отчаиніи безпорядкомъ разсыпались по полю сраженія. Часть ихъ потопь собралась въ ретраншементѣ, а часть въ лагерь возлѣ самой Шумлы.

Каменскій расположился на позиціи.

Шумла расположена въ лошинѣ, окруженной высокими горами, которая съ завадной стороны почти недоступны; съ востока городъ обнесенъ валомъ съ пальсадомъ; на сѣверной и южной частяхъ валъ прыскается къ нагорныямъ редутамъ; впереди нала находился

**Материалы для истории русской армии.**
особый ретрансмисмент, но турки оставили его еще 20-го июня. Не смотря на многочисленность противника, Каменский не находил невозможным атаковать Шумлу, так как, по его мнению, здесь важны были нагорные редуты, обстреливавшие всю окрестность; вал же и ретраншемент будто бы не играли никакой роли. Каменский приказал заготовить фашины и стал выжидать удобного случая, чтобы предпринять что-нибудь решительное.

Отряд продолжал стоять под Шумлой. Продовольственные транспорты ожидались из Базарджика. Одни из таких транспортов были атакованы у деревни Юпеник зажительным неприятельским отрядом, вышедшим из Варны. Дело это, правда, кончилось благополучно; все-таки стало ясно, что доставка продовольствия и самое сообщение с Каменским не совсем безопасны. С другой стороны, неприятель усвоял пробираться и от Шумлы к Рукуку. Поэтому Каменскому было приказано употребить все меры, чтобы не пропускать турок из Шумлы и т.д. не ослабляя наших операций на Дунай. Взяли ст. т. д. предписано выслать разъезды за Балканы.

Как бы показывая намерение приступить к штурму, граф Каменский занял позицию ближе к крепости. Метами начаты траншейные работы. Все больше и больше подавались к югу, 29-го июня отряд расположился на прочной позиции близ Кулевич. Простояв на этой позиции до 3-го июля, корпус Каменского, для больших удобств расположения и лучшего наблюдения за ведущими в крепость дорогами, разделился на три части и стал на трех отдельных позициях, между Касаплы и Буланыш. Таким образом, Шумла потеряла сообщение с внутренней страной и уже не могла разсчитывать ни на новую помощь, ни на доставку продовольствия.

Все больше и больше стихия визиря, Каменский отъехал к дереви Дорогай, в 20 верстах от Шумлы, 6 батальонов, 8 эскадронов и часть казаков. Отряду было приказано занять горные подходы, чтобы предупредить возможность нападения в тыл. Для связи с главными силами, возле деревни Ченгелкуй поставлены два полка с 4 эскадронами кавалерии.

Турки заметили уменьшение войск в главном лагерям; желая воспользоваться этим обстоятельством, они выступили почти со всевыми своими силами из крепости и 6-го июля атаковали посты у Ченгелкуюй. Сбив передовой пост, турки затмели сами были атакованы и отступили к дереве Ченгелкуй. Неприятель одновре-
меньшем повелъ атаку и на постъ впереди средняго лагеря. Подавленный численностью, этот постъ отступилъ къ правому лагерю. Выдвинутые впередъ два п'хотные полка отбросили турокъ, но, такъ какъ не сошли нужнымъ преслѣдовать ихъ, они совершенно свободно расположились въ передовомъ ретраншаментѣ.

Въ тотъ же день Каменскій получилъ предписаніе отъ графа Румянцева не предпринимать ничего рьшительнаго противъ неприятеля, такъ какъ уже начались д'ятельные переговоры о мирѣ. Каменскій, однако, полагалъ, что для чести русскаго оружія необходимо овладѣть ретраншаментомъ и поставить войска на т'яхъ же мѣстахъ, гд' мы находимся до начала сраженія. Не безъ значительныхъ усилій удалось 7-го июля взять этотъ ретраншаментъ: принесли послѣднюю безплодную жертву...

9-го числа весь отрядъ Каменскаго отступилъ отъ Шумлы и занялъ позицію между деревнями Буланыкъ и Мадарда. Это было наканунѣ заключенія мира (5).

Выказанная Румянцевымъ твердость и ходъ военныхъ событий вынудили визиря сдѣлать съ отправленіемъ своихъ уполномоченныхъ въ главную русскую квартиру.

6-го июля начались переговоры.

Вольность татаръ; свобoda плаванія русскихъ коммерческихъ судовъ; уплата военныхъ подданства, въ размѣрѣ 4½ миллиона; наконецъ, уступка Россіи Керчи и Еникале,—вотъ были главные вопросы, р'шенные, впрочемъ, въ самомъ началѣ переговоровъ. Когда послѣдовали эти соглашенія, Румянцевъ объявилъ, что военные д'ятельности будутъ немедленно прекращены, а корпусъ Каменскаго отойдетъ отъ Шумлы, какъ только визирь утвердить своею подписью статьи, на которые согласились его уполномоченные.

Мирный договоръ былъ заключенъ.

Корпусъ графа Каменскаго выступилъ со своей позиціи въ двадцатыхъ числахъ іюля и двинулся въ обратный путь за Дунаемъ, на Базарджикъ къ Карасу. Одна часть этого корпуса, при генераль-майорѣ Озеровѣ, прибыла въ Гирсою 30-го іюля, а самъ Каменскій съ остальной частью своего корпуса, также слѣдуя на Карасу и дальше къ Дунаю, занялъ позиции по лѣвому берегу, низвѣ главную квартиру въ Изманѣ (6); здѣсь же расположился и Казанскій полкъ (7).

Въ сентябрѣ Казанцы перебвились въ Молдавію, на канто-
ниръ-квартиры по деревнямъ *) около Фальчи (8); простоявъ здѣсь до ноября, полкъ перешелъ, черезъ Mogилевъ и Черновцы, въ мѣстечко Шурахву-(9). Здѣсь Казанскій полкъ, по-прежнему, поступилъ въ 6-ю Московскую дивизію генераль-адъютанта князя Михаила Николаевича Волконскаго; «непремѣнныя» квартиры назначены въ Бolkовѣ (10).

*) Названія деревень: Перепешино, Мошковецъ, Рыкулешти, Ругликъ и окрестности; провианть получаютъ изъ Оргей, съно—изъ Большеб. (В. Уч. Арх. II, 404 (23365).
XXIV.


Въ мѣстечкѣ Шурахь (1) Казанский полкъ простоялъ только до весны; 25-го апреля 1775 года полкъ двинулся, черезъ Красно, въ Винницу, подъ началствомъ генераль-поручика Глѣбова, вмѣстѣ съ Тенгинскимъ и Невскимъ полками; затѣмъ, черезъ Бѣлополье, Радомысль и Чернобыль, 31-го мая Казакъ вступили въ «кампаемтъ» при мѣстечкѣ Горвалъ, въ окрестностяхъ Чернигова. Здѣсь предписано «о дальнѣйшемъ маршѣ ожидать высочайшаго повелѣнія» (2).

Когда, наконецъ, было получено повелѣніе, полкъ, въ 10-ти ротномъ составѣ, выступилъ къ сторонѣ Крыма и расположился на кантонирѣ-квартирахъ близъ крѣпости св. Елизаветы, въ шанцѣ Фельдварскомъ (3); остальная двѣ мушикетерскія роты двинулись въ Москву для занятія карауловъ (4).

Въ 1778 году Казанцы перешли въ Крымъ (б), а затѣмъ въ Новороссию. 1780 годъ уже застаетъ полкъ въ Херсонѣ, гдѣ собрались всѣ 12 ротъ для несѣнія караульной службы и для крѣпостныхъ работъ; здѣсь, простояли до 1783 года, въ концѣ котораго перешли въ Скуравский дѣтапшементъ (Збурицкой ретраншементъ) (б); въ концѣ мая слѣдующаго года, въ составѣ 6-й дивизіи генераль-алшефа Салтыкова, Владимировскаго и Костромскаго губернаторъ, выступили, черезъ Екатеринополь, въ Кострому. Въ Костромѣ простояли на постоянніхъ квартирахъ около двухъ лѣтъ, а въ началѣ 1786 года потянулись на свои старыя квартиры, на Сибирскую линію. Въ мѣѣ полкъ вступилъ, черезъ Екатеринбургъ, въ «кампаемтъ» при городѣ Тюмени, Тобольскаго намѣстничества.

Квартирное расположеніе полка не оставалось постояннымъ, а безпрерывно мѣнялось. Такъ, въ 1788 году штабъ полка былъ
уже в Курганъ, причемъ полкъ приведенъ въ военный составъ (7); затѣмъ полкъ послѣдовательно перемѣщался въ Иппилъ и Ялуторовскъ.

Сохранившіяся записи нашего шефа Густава-Эрнеста Штрендмана показываютъ, какую службу приходилось нести полку во время пребыванія на Сибирской линіи (8).

Сибирская линія состояла изъ цѣлаго ряда редутовъ, отстоявшихъ одинъ отъ другаго на разстояніи 20—25 верстъ. Линія прикрывала золотые, серебряные и мѣдные рудники; также ясачныхъ калмыковъ, крестьянъ и отведенныхъ крестьянъ, хлѣбопашенныя и сѣнокосныя мѣста. Казанскій полкъ размѣщался по линіи такъ, что роты находились въ редутахъ и деревняхъ, близкихъ къ полковому штабу. Въ редутахъ и крѣпостяхъ части полка располагались въ казармахъ и казенныя домахъ. Служба была сторожевая: вѣчное, ненамѣренное сидѣніе по редутамъ да крѣпостцамъ. Въ свободное время солдаты ходили на работы для ремонта и постройки казенныхъ зданій, «за узаконенную плату». Безпрерывный «у киргизцевъ междуособное грабительство и воровство скота и лошадей» постоянно держали маленьки гарнизоны редутовъ насторожъ, постоянно приходилось беречься, настигать и преслѣдовать враждебные толпы, прорывавшіеся то тамъ, то здѣсь черезъ линію редутовъ.

Квартируя въ Сибири, Казанскій полкъ получалъ укомплектованіе частью изъ рекрутъ-сибиряковъ, частью изъ сибирскихъ гарнизонныхъ батальоновъ.

Въ 1796 году полкъ продолжалъ стоять на зимнихъ квартирахъ въ Ялуторовскѣ и состоялъ въ бригадѣ бригадира Шрэйдера, «въ командѣ у генерала-поручика Штрендмана; только на зло передвинулись въ «кампаментъ» на Тобольской линіи, при крѣпости Прѣпоснойгорской (9).

Со вступленіемъ на престолъ, цесаревичъ Павелъ принялся за преобразованіе арміи по прусскому образцу. 29-го ноября 1796 года всѣ пѣхотные полки переименованы въ мушкетерскіе и получили нѣфолъ; нѣфолъ Казанскаго-Шпрянскаго полка назначенъ генералъ-лейтенантъ Штрендманъ (10). Густавъ-Эрнестъ Густавовичъ Штрендманъ, въ чинѣ генералъ-майора, 4-го марта 1787 года былъ назначенъ командиромъ «Сибирской дивизіи», а 5-го апреля 1789 года вступилъ въ управліе всѣхъ краевъ, совмѣстно съ командованиемъ войсками. Человѣкъ дѣятельный и энергичный, онъ входилъ во всѣ нужды элѣтаго края, открывъ и разработалъ нѣсколько новыхъ пріисковъ, продолжилъ много новыхъ торговыхъ
дорогъ, воздвигъ ньсколько храмовъ и устроилъ на пограничной Китайской линии 48 редутовъ, для обезпечатия призыкавшихъ къ ней селеній. Кажется, онъ первый настоятельно указывалъ на выгоду и необходимость присоединенія къ Россіи рѣки Амура, для торговли съ Японіей, Америкой и Ост-Индіей (11).

Высочайшимъ указомъ 13-го декабря 1796 года, изъ гренадерскихъ ротъ двухъ мушкетерскихъ полковъ велико составлять сводные гренадерскіе батальоны; тогда въ сибирской дивизіи состояли гренадерский батальонъ майора графа Ивелина *, изъ гренадерскихъ ротъ Казанскаго и Томскаго полковъ (12). Затѣмъ весь полковой ордина, съ прислугой и зарядными ящиками, по указанію государственно войсковой коллегіи отъ 31-го января 1797 года, выключены въ «вѣдомство главной артиллеріи и фортификаціи» (13).

Въ мартѣ мѣсяцѣ полкъ перешелъ на зимнюю квартиры въ Омскую крѣпость **).

31-го октября 1798 года полкъ перешелъ, по шефу, въ «Мушкетерскій генераль-маіоръ князя Горчакова». Вообще это было началомъ шефскаго времени: каждый батальонъ, каждая рота получили имя по шефу. Такъ, 1-й батальонъ назывался мушкетерскій генералъ-маіоръ князя Горчакова батальонъ, 2-й—мушкетерскій подполковника графа Ивелина 3-го (полковаго командира); двухъ гренадерскихъ и четырьмя мушкетерскими ротами командовали капитаны и роты назывались по ихъ фамилямъ; гренадерскихъ роты, кроме того, носили названія флигель-ротъ, а капитаны, командовавшіе ими, флигель-капитанами; шестью остальныя ротами, собственно, командовали капитаны-поручики, но они назывались: 1-я (шефы), генеральской, а прочія штабъ-офіцерскіми. При каждомъ производствѣ въ слѣдующей чинь какого-либо капитана или штабъ-офіцера мѣнялись и названія ротъ, такъ какъ происходило перемѣщеніе шефовъ всѣхъ ротъ и батальоновъ, по новому старшинству офіцеровъ; то же самое случалось и при назначеніи новаго полковаго командира или шефа. Въ теченіе двухъ лѣтъ полкъ перенмѣнилъ четыре названія: 31-го октября 1798 года—генералъ-маіоръ кн. Горчакова, 1-го ноября 1798 г.—г.-м. Нефедьева, 13-го августа 1800 г.—г.-м. князя Волконскаго и 15-го октября того же года—г.-м. Ланрова.

*) Этотъ батальонъ былъ расквартированъ въ редутъ Мельчинскомъ, крѣпости Николаевской и Варнауль (Миллютинъ. Война 1799 г. т. III)

**) Омская крѣпость, с. Покровское, форпостъ Ачарскій, Новая деревня, редутъ Мельчинный, крѣпость Николаевская (Idem).
Всё эти перемещения, кромě нынѣхъ «нкоммандромъ и кон-фузий», по словамъ современника императора Павла, оказывали пред-нное влияніе на боевой духъ полковъ. Когда русскіе полки назывались по именамъ русскихъ городовъ и земель, «солдатъ почталь себя принаслѣдженностью государства, такъ какъ онъ служилъ въ полку, насыпнемъ имя одной изъ частей государства, а когда полки произна-лись именами генераловъ, тѣ же солдаты считали, что они принад-лежать этимъ генераламъ, которые были ихъ начальниками и именами которыхъ назывались полки... На мои вопросы, изъ какого они полка, я выслушивалъ ответы: прежде былъ такого-то полка, а теперь не знаю, какому-то цѣмному далъ полкъ отъ государя» (14).

Только съ восшествиемъ на престол императора Александра I, Казанскій полкъ получилъ 29-го марта 1801 года свое старое имя Ширванскаго, но именованіе батальоновъ и ротъ по ихъ шефамъ кончилось 22-го только февраля 1811 года, передъ Отечественной войной, — полку велико было, вмѣсто мушкетерскаго, называться, «по-прежнему», Ширванскімъ тѣхотнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ бата-лонь и роты стали именоваться по порядку чиселъ. Полковые шефы окончательно уничтожены въ 1815 году.

«Безчисленныхъ перемѣнъ, говорить тотъ же современникъ им-ператора Павла, произведенныйъ въ нашемъ войскѣ послѣ покой-ной государыни, не оставляли въ немъ ни слѣда прежнихъ учреж-деній; и между тѣмъ, въ то время, какъ дѣйствовали учрежденія эти, наше войско одержало победы при Полтавѣ, Вильно-странѣ, Гельсингфорсѣ, Грос-Егернсрорфѣ, Пальцифѣ, Франкфуртѣ, Ларгѣ, Катульѣ; брало приступомъ Шлиссельбургъ и Выборгъ при Петрѣ Великомъ, Данцигѣ и Очаковѣ при императорѣ Антрѣ, Бендеры, Журку, Очаковъ, Измаиль и Прагу подъ Варшавою при покойной государынѣ. Нововведенія дѣйствовали въ подраздѣленіе вѣдущему виду русской службы, которая не сходится съ нашей ни по климату, ни по правамъ и обыкновеніямъ. Заимствовать у русскихъ слѣ-довало не механизмъ и вѣдущость вахтпредводъ, не способъ состав-ленія полковъ и внутренняго хозяйства, а всюду ихъ тактику... «Она имѣеть предметъ своимъ великия движений, которыя слѣдуютъ производить въ присутствіи неприятеля, движения очень просты, такъ какъ все величіе этой тактики заключается въ ея простотѣ. Это—способъ сходиться въ колонны съ наибольшимъ порядкомъ и быстротою, съ изумительной внезапностью и строенностью развертыва-ться, менять фронтъ и растягиваться въ линію на какомъ угодно мѣстѣ, и все это съ такою отчетливостью, какой прежде не зналъ.»
«Люди, бывшие въ сражёніяхъ, знаютъ, что алебарды для унтеръ-офицеровъ и эспонтоны для офицеровъ составляютъ только лишнюю обузу, и что, коль скоро унтеръ-офицеры не нажютъ ружей, полку лишается до ста ружей, которых могли бы дѣйствовать противъ неприятеля. Они знаютъ также, что, коль скоро полковникъ и подполковникъ щутъ лишни при отрядѣ, имъ нельзя видѣть дальше того небольшаго пространства, которое они проходятъ, и значеніе ихъ становится не больше, какъ и значеніе прапорщика»... «Въ прежнее время у пасть всѣ штабъ-офицеры полка издали на лошадяхъ. Находясь высоко на лошади, они могли видѣть весь свой батальонъ, всю всю длину фронта, и, когда происходили гдѣ-либо безпорядки, что, во время сраженія, можетъ случиться очень часто, они являлись на мѣстъ и возстановляли нарушенный строй»... «Все это невозможно, когда полковникъ и подполковникъ щутъ лишни, каждый въ срединѣ своего батальона, не покидая ввода, слѣдующаго за знаменемъ.»

«Другое нововведение, произведенное безъ всякой попудительной причины и вредное, какъ увидимъ ниже, состояло въ томъ, что уничтожены были многія степени военной чинопослѣдовательности.» Прежде производство въ унтеръ-офицеры и о. въ слѣдующемъ порядкѣ: капраль, фурьеръ, подпрапорщикъ, канторъ и сердщанъ; при Павлѣ Петровичѣ всѣ эти званія были уничтожены; изъ рядовыхъ производили прямо въ унтеръ-офицеры. «Этимъ уничтожены соревнованіе и надежды на повышение. Честолюбію нечѣмъ питаться. Коль скоро получень унтеръ-офицерскій чинъ, ждать дальше нечего»... «Въ кровопролитномъ сраженіи случается, что всѣ офицеры»... «выбываютъ изъ строя; тогда старший по чину изъ унтеръ-офицеровъ самостоятельно командуетъ ротою, и рота ему повинуется, какъ бы капитану, что невозможно теперь, ибо всѣ унтеръ-офицеры въ одномъ чинѣ и считаю себя равными одинъ другому». По словамъ графа Воронцова, также вредно отозвалось на чиноподчиненности и уничтоженіе чина секундъ-майора.

«Но самое вредное изъ всѣхъ этихъ нововведеній, вызванное единствомъ рабской подражательностью пруссакамъ, есть учрежденіе полковыхъ шефовъ. Оно совершенно роняетъ полковничью власть. При шефѣ полковникъ уже не имѣетъ значенія въ глазахъ офицеровъ и солдатъ, а между тѣмъ, ему приходится вести полкъ противъ неприятеля, такъ какъ генералъ можетъ иногда отсутствовать. Другое зло, отсюда произтекающее, состоитъ въ томъ, что надо имѣть столько же генераловъ, сколько полковъ, что безпо-
лезню, ст' 'сительно и стоить государству несъ 'тной суммы денег', который тратятся не только попапрасну, но и въ великому вреду службы. Эти шефы, распоряжались полковымъ хозяйствомъ, могутъ позволять себ' вопиющи злоупотребления, въ ущербъ комиссиатской казни, такъ что если бы теперь и возстановить изъ этого отношенй порядки Петра Великаго, сомнительно, чтобы инспекторъ комиссататъ осм' 'лся подробно освидт' 'тельствовать хозяйство въ полку, шефомъ котораго состоитъ фельдмаршаль или генералъ отъ инфантерии.»

«Служба у нась, вс' вдствие произведенныхъ въ недавнее время перем' 'бъ и вс' вдствие злоупотребленш полковыхъ шефовъ и инспекторовъ, сд' 'лась невыносимо, такъ что все наше дворянство принуждено было оставить ее. Прежде наши офицеры вс' были изъ дворянъ, а теперь м' 'сто ихъ заступили таки' ' же личности, какими позорится австрйская армия. У нась никогда не будетъ хорошаго войска, коль скоро его не очистятъ отъ этихъ проходимцевъ и не постаются всевозможными способами (разум' 'ется, кро' 'засп' 'лія) снова привлечь дворянство въ службу, которая есть естественный уд' 'лы ихъ. Но у нась н' 'ть дворянъ, которые бы не были собственниками, и у самого б' 'днаго изъ нихъ есть деревушка, въ которой онъ нм' 'еть себ' уб' 'жнице на старости л' 'ть и которую потому онъ не можетъ совершенно бросить; да и государственное благосостоянй требуетъ, чтобы тотъ, кто служить, не былъ подвергалъ песчаной необходимости обнищать. На этомъ основании, Петръ Великий указалъ, что вск' 'ой офицерь можетъ, съ сохраненй жалованья, быть уволенъ въ отпускъ ежегодно на 29-ть дней, дабы онъ могъ заняться собственными своими д' 'лами»... Съ т' 'хъ поръ «Россия значительно расширилась; разстоянія отъ центра къ границамъ чрезвычайно удлинились, такъ что 29-ти-дневный отпускъ сд' 'лся недостаточнымъ. Поэтому не было бы никакого неудобства, а, напротивъ, было бы очень полезно, чтобы, въ текущй ноябрь, декабрь, январь и февраль, когда не бываетъ лагерей, и учений, вск' 'ой офицерь, какого бы чина онъ ни былъ, им' 'ть право, съ сохраненіемъ жалованья, отлучаться на два м' 'сяца, для занятій своими д' 'лами»... «Въ особенности странно, что пошло въ обычай не давать отпуска военнымъ даже и на 24-е часа, безъ непосредственнаго высочайшаго дозволенія». «Каково офицеру, им' 'щуюшему крайнею надобность отлучиться на три или четыре дня и служащему въ полку, который находится на разстояніи 700 или 800 верстъ отъ м' 'стоиребыванія государя!»
Пора, однако, вернуться к рассказу о дальнейших событиях нашей полковой жизни.

В 1806 году Казанский полк продолжал стоять в Омске. 26-го июля отт полка были отданы два гренадерских и шесть мушкетерских рот и сведенны в два баталиона, под началством подполковника де-Ланкурта, выступили в Москву, в состав формировавшихся там Брестского и Кременчугского мушкетерских полков. Было отбывших рот, сформированных посыл низ кадров, отъявленных от полка, из низших чинов, призванных отъ сибирских гарнизонных частей, и из рекрут Тобольской губерни (15). В марте 1808 года полк уже состоял в 24-й дивизии, генерал-лейтенанта Глазенапа, но все еще квартировал в Омске. Наконец, в августе Казанцы выступили в поход в Казанскую губернию и через Ишим, Екатеринбург и Оханск в декабре пришли на кантоны кварталы в город Ланген. Полк входил в состав 25-й дивизии, перенумерованной из 24-й, генерал-маюра Цибульского (16).

Начались приготовления к новому походу. В начале 1809 года Казанский полк приведен в состав по военному времени; укомплектовано произведено рекрутами Тамбовской губернии, из Тетюшского запасного рекрутского депо. Затем, в состав 25-й дивизии, генерал-лейтенанта Ртицева, полк двинулся через Искер, Спасск, Скопин, Стародуб, Несвиж, к западной границе, где поступил в состав армии, назначной для содействия Наполеону в его войне с Австріеі.

С таянием новыми и безпрерывными прицелами Наполеона, после долгих приготовлений к новому отпору, Австрія возвратилась, наконец, против Бонапарта, в надеждѣ на раздѣление силъ противника, занятаго войной с Испаніей. Австрійская армія, подъ предводительствомъ народнаго любицъ герцога Карла, вступила въ Баварію. Роль России, на этотъ разъ, была крайне затруднительна. Съ согласія Наполеона, мы уже вели два войны, на двухъ оконечностяхъ имперіи, съ Турцией и Швейціей; Наполеонъ выговорил себѣ условіе, чтобы ему не препятствовать въ притязаніяхъ на Испанію и Италию и, въ случаѣ войны съ Австріеі, выставить противъ нея 30-тысячный корпусъ русскихъ войскъ. Наполеонъ былъ всемогущъ и царилъ надъ всѣми миромъ. Палъ, ничего не оставалось больше, какъ выполнить это условіе, условіе, ненавистное для Россіи, для всей арміи и, безъ сомнѣнія, для самого правительства. Этотъ корпусъ былъ болѣе наблюдательный,
чтмть действующей, и имъть двоякое значеніе, смотря по успѣхамъ воюющихъ сторонъ.

Въ ноябрѣ 1809 года Казанскій полкъ вошелъ въ составъ этого корпуса, поступившаго подъ начальство генерала отъ инфантеріи князя Лобанова-Ростовскаго; полкъ былъ назначенъ въ авангардъ генераль-маиора Каховскаго и 22-го ноября выступилъ изъ мѣстечка Княгиница въ Галицію, къ городу Лембергу (Львову). Полкъ шелъ въ составѣ двухъ «походныхъ» батальоновъ, 1-го и 3-го, а 2-й батальонъ, маиора Дьячкова, остался въ Москве; въ числѣ резервныхъ батальоновъ и эскадроновъ генераль-маиора Адамовича.

Но донедѣлія вѣстн о разгромѣ австрійцевъ при Ваграмѣ дали возможность нашему правительству возвратить въ Россию вспомогательный корпусъ.

11-го декабря Казанскій полкъ перешелъ обратно границу Австріи и расположился на квартирахъ въ Вольнской губерніи, въ Заславѣ; резервный батальонъ въ Могилевѣ (17).

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1810 года перешли въ мѣстечко Ямполь, а затѣмъ въ «кamppаментъ» при Дубно, откуда передвинулись на новые квартиры въ городѣ Проскуровъ. Въ томъ же году, 12-го октября, было повелѣнно расформировать гренадерскій батальонъ и, оставивъ полкъ въ трехбатальонномъ составѣ, переформировать каждый батальонъ въ одну гренадерскую и три мушкетерскія роты (18). Всѣдствіе этого резервный батальонъ маиора Дьячкова выступилъ изъ Кіева въ февралѣ 1811 года и соединился съ полкомъ въ Проскуровѣ, гдѣ и произведено переформированіе (19). Къ концу этого года полкъ, въ составѣ 1-го и 3-го действующихъ батальоновъ, перешелъ изъ лагеря при Староконстантиновѣ въ Дубно, а 2-й батальонъ, названный запаснымъ, въ мѣстечко Рѣйки, Черниговской губерніи.

Вскорѣ Казанскій полкъ получилъ повелѣніе присоединиться къ арміи Барклай-де-Толли, и «тогда мы только узнали, говорить соотвѣтственникъ (20): что у насъ война съ французами. До того времени никто не зналъ». «Я постичь не могу, продолжаетъ онъ: какъ мало знали мы и начальники наши, которые имѣли въ Москве и Петербургѣ родство и связи; но никто изъ нихъ и мы тоже не знали, что идеемъ на кропаную брань, тогда какъ объявили намъ походъ на постоянныя квартиры.»

Собрали всѣ полки Европы, окруженный всѣми монархами, кровь русскаго императора, Наполеонъ уже былъ въ Дрезденѣ, на пути въ Россию...
Отечественная война 1812 г.—Казанцы в корпусе Дохтурова.—2-я гренадерская рота у Багратиона.—Переход французами границы.—Лагерь у Дрисы.—Движение к Смоленску.—Соединение армий.

Наполеонъ, окончивъ со славою войну съ Австриею и породивший съ древнею династией Габсбурговъ, не находилъ предложенийъ своихъ властолюбивымъ замысламъ. По возвращеніи въ 1810 году изъ путешествія въ Голландію, онъ сказалъ: «Чрезъ пять лѣтъ я буду владѣть свѣтомъ… Остаётся только Россія, но я подавлю ее… Паризъ распространится до Сен-Клу…» Нерасположеніе къ Наполеону и французамъ въ Россіи, возникшее со времени Аusterлица и Тильзита, проявилось во всѣхъ народныхъ сословіяхъ. За исключенiemъ немногихъ галломановъ, воспитанныхъ иностранцами, вся Россія, какъ одинъ целый, неуважала Наполеона и радовалась его неудачамъ въ Испаніи. Въсти о несогласіяхъ нашего правительства съ Наполеономъ ходили въ образованномъ кругу, жадно ловились публикою, пропагандировались въ массу народа и были востребованы съ такимъ же восторгомъ, какъ извѣстія объ успѣхахъ русского оружія въ Турціи. Одни желали войны съ Франціею, надѣляясь поквитаться за Аустерлицъ и Фридландъ; друже, напуганные постоянными неудачами европейскихъ коалицій, видя большую часть Европы подъ властью Наполеона, отчаялись выйти изъ тягостнаго положенія, въ которое были поставлены почти совершеннымъ прекращеніемъ торговли, упадкомъ курса, дороговизною необходимыхъ предметовъ, чрезвычайными налогами, усиленными наборами. Появившаяся осенью 1811 года огромная комета была, по мнѣнію многихъ, проповѣдникомъ нововыхъ несчастныхъ обществъ. Опасаясь нашествія на Россію Наполеона, во главѣ покоренныхъ имъ народовъ, думали видѣть въ немъ духа тьмы, гонителя церкви. Въ такихъ ожиданіяхъ русской народъ встрѣтилъ роковой, но въ свою славный 1812 годъ (2).

Готовясь встрѣтить Наполеона, русская армія заняла линію на границѣ отъ Ковна до Полтвы. Причиной растянутости расположения русскихъ войскъ было ненагліе вѣрныхъ свѣдчій о намѣ-
ренялъ неприятеля. Наполеонъ, распустивъ ложные слухи, успѣлъ убѣдить насть, будто-бы главныя силы его сосредоточены были въ герцогствѣ Варшавскомъ, и что Австрія готовилась направить при- тины насть изъ Галиции значительную армію. Это заставило насть разобицить силы на три отдѣльные части: 1-ю западную армію военного министра Барклая-де-Толли, 2-ю западную подъ началь-ствомъ генерала отъ инфантеріи князя Багратіона, и 3-ю резерв-ную, обсерваціонную, генерала Термосова. Армія военного министра состояла изъ шести пѣхотныхъ и трехъ кавалерійскихъ корпусовъ. Еще въ мартѣ 1812 года въ составѣ этой арміи вошелъ 6-й кор-пусъ генерала отъ инфантеріи Дохтурова (3). Въ этомъ корпусѣ, въ 24-й дивизіи генералъ-майора Лихачева, находился и Казанскій полкъ, называвшійся тогда еще Ширванскимъ, въ одной бригадѣ: съ Уфимскими (*). Казанский полкъ въ это время состоялъ изъ 1-го баталіона майора Племяникова и 3-го майора Дьячкова, времен но командовавшаго полкомъ; оба эти баталіона назывались «ноход- цыми» или «дѣйствующими» (**). 2-й же баталіонъ майора Скор- някова назывался запаснымъ баталіономъ и находился въ числѣ резервныхъ баталіоновъ; онъ состоялъ изъ трехъ мушкетерскихъ ротъ; 2-я же гренадерская рота была присоединена къ такимъ же ротамъ другихъ полковъ 7-й и 24-й дивизій; изъ этихъ ротъ былъ сформированъ особый гренадерскій баталіонъ, называвшійся 1-мъ баталіономъ майора Пригра и входивший въ сводную гренадерскую дивизію генерала графа Вороцкова, въ арміи Багратіона (4); баталіонъ Пригра сначала былъ расположенъ въ м. Куневѣ, Ост рожскаго повѣства, а затѣмъ передвинулся къ Волковыску.

11-го июня 1812 года 1-я армія была расположена между Рос-сіенами и Лидою; 6-й пѣхотный корпусъ, также и Казанскій полкъ, были въ м. Лидѣ. Вторая же армія Багратіона стояла между Нѣ-машомъ и Бугомъ. Большая армія Наполеона, сильно до 608 ты-сячъ человекъ, приближалась къ нашей границѣ. Наполеонъ предпо-лагалъ направить главную массу своихъ силъ къ Нѣману, противъ первой нашей арміи, оттѣснить ее и потомъ направить одну часть войскъ вслѣдъ за первою арміею, а другую въ тылъ второй. Войска

*) 1-я бригада ген. майора Цибульского: Уфимскій и Ширванскій (Ка-زانскій); 2-я бриг. полков. Денисъева: Бутырскій и Томскій полки и 3-я бриг. полкъ. Вучина: 19-й и 40-й егер. п.

**) Ротами командовали: 1-я грен. шт.-кап. Романовскій; 1-й м. шт.-кап. Шев-
никъ; 2-й м. кап. Львовъ; 3-й м. шт.-кап. Собко; 3-я грен. шт.-кап. Зеленой 1-й, 7-й м. кап. Арановъ; 8-й м. кап. Сукошевъ; 9-й м. шт.-кап. Макаренко. (Мѣс. рок. Ширванскаго полка).
же, назначенняя для действия съ фронта против второй армии, подъ начальствомъ короля Иордзима, должны были наступать нѣсколькою днами позже, съ той целью, чтобы, удерживая князя Багратиона въ бездѣйствіи, приготовить его пораженіе; въ промежуткѣ же между этими частями большой армии должна была слѣдовать третья, вице-короля италійскаго, чтобы разобцить нашъ арміи и соединять главными силами Наполеона, въ случаѣ, ежели бы мы приняли сраженіе. Слѣдовательно, 450 тысячамъ французовъ, первоначально вступающихъ въ Россію, мы могли противопоставить не болѣе 200 тысячъ человѣкъ. Утромъ 11-го іюня Наполеонъ, въ польскомъ сортукахъ, осмотрѣлъ у Понѣмунія переправу черезъ Нѣманъ, и въ часъ пополуночи французы вступили на нашу землю. Переправа неприятеля черезъ Нѣманъ не могла быть для насъ неожиданною, но въ нашей главной квартиры не полагали, чтобы Наполеонъ предпринялъ ее такъ скоро; еще менее думали, чтобы ему удалось переправиться въ нѣсколько часовъ болѣе 200 тысячъ человѣкъ.

Главнокомандующій первою западною армію Барклай-де-Толли отличался опытностью и положительными свѣдѣніями по военной и администрative частямъ; но у него неоставало способности говорить съ русскими солдатами; войска и народъ считали его иностранцемъ, что въ народной войнѣ было несчастіемъ для самого Багратиона и препятствовало для общей пользы.

По полученіи извѣстія о переправѣ императоръ Александръ I приказалъ арміямъ начать отступленіе. Генераль Дохтуровъ, получивъ приказаніе Барклай-де-Толли идти на соединеніе съ первою армію къ Свенцянамъ, собрали 15-го іюня при Ольшанахъ полки своего корпуса, въ томъ числѣ и Казанскій, и на слѣдующій день выступили двумя колоннами къ переправѣ на Вили; 18-го весь корпусъ соединился у Данюнова. Во время похода генераль Дохтуровъ, узнавъ о движѣніи пангеррѣзъ ему, чрезъ Михалишки, корпуса Напути, окладъ 19-го іюня переходъ въ 42 версты отъ Данюнова къ Свирю и предупредилъ тѣмъ Напути; а затѣмъ, давъ своимъ войскамъ отдыхъ, у Михалишкахъ, продолжилъ движеніе черезъ Козицы, Старымъ и Крюкамъ близъ Днѣпра. Самъ государь, слѣдя за движѣніемъ войскъ и зная извѣстности, которыми онъ подвергался, особенно находившися на лѣвомъ флангѣ первой арміи, повелѣлъ ускорить ихъ отступленіе. Для облегчения же людей, предписано было генераламъ Дохтурову и графу Шалеву брать обязательныхъ лошадей подъ полковую амуніцію и выдавать войскамъ ежедневно мясную и винную порции, забравъ скотъ и вино у обывателей подъ квитанціи.
Между тем, первая армия приближалась к укрепленному лагерю при Дриссѣ; 20-го июля Казанский полк съ Дохтуровым перешел через Двину по мосту у Дриссъ и стал у Прудникова, лѣвѣ лагеря; прочія же войска первой арміи заняли самыя лагеря (5). Войска оставались въ лагерѣ только нѣсколько дней. Неудобства этого лагеря были всѣмы очевидны; никто не сомнѣвался въ нихъ. Находясь въ сторонѣ отъ всѣхъ главныхъ путей, проезжавшихъ внутрь имперіи, укрѣпленный лагеръ не прикрывалъ ни одного изъ нихъ непосредственно. Въ тактическомъ отношеніи онъ былъ также весьма невыгоденъ. Рѣшено было оставить лагеръ и отступать къ Москве. 2-го июля полки Дохтурова переправились на правую сторону Двины, гдѣ стоялъ Казанскій полкъ, и расположились отъ Балтина до города Дриссы, вмѣстѣ съ прочими войсками 1-й арміи. Затѣмъ армія двинулась по правой сторонѣ Двины и 6-го июля достигла Полоцка. 8-го числа Казанскій полкъ подошелъ къ Старому Селу, близъ Витебска.

По расположении главныхъ силъ первой арміи на р. Лучесѣ, Барклай-де-Толли, введенный въ заблужденіе слухами о занятіи княземъ Багратіономъ Могилева, не только считалъ соединеніе обѣихъ армій обезпеченнымъ, но намѣрѣвался остановить наступленіе Наполеона. Въ ночь съ 14-го на 15-е июля военный министръ получилъ извѣстіе, что Багратіону не удалось пройти чрезъ Могилев; вслѣдствіе этого рѣшено было немедленно слѣдовать къ Смоленску.

15-го июля, въ 4 часа пополудни, наша армія снялась съ позицій своихъ. Воіска отступали тремя колоннами: лѣвѣ шелъ 6-й корпусъ по кратчайшей дорогѣ къ Смоленску, ведущей на Рудню. На слѣдующій день, 16-го, Дохтуровъ передвинулся къ Лизовѣ. Солдаты, истомленные недостаткомъ въ продовольствіи, изнемогають отъ зноя, доходившаго въ тѣни до 28 градусовъ по Р. Наполеонъ, уже не надѣялся разобіть наши арміи, рѣшился прекратить пре- слѣдованіе и дать отдыхъ своимъ войскамъ, чтобы присоединить къ нимъ отставшихъ и собрать необходимыя запасы въ окрестной сторонѣ. 17-го июля Казанцы подошли къ Рудинѣ, а 20-го продолжали движение къ Смоленску. На слѣдующій день, 21-го июля, вторая армія присоединилась къ первой. Казанскій полкъ встрѣтился со своей 2-ю гренадерскою ротою, бывшею, какъ извѣстно, въ сводной дивизіи графа Воронцова. Тяжелые безпокойства переходы, вынужденіе на долю гренадеръ, при быстромъ отступленіи князя Багратіона, были забыты. Всѣ солдаты были уничтожены въ наступленіи дня кровавой расправы за разореніе родной страны.
и даже ближайшие сподвижники Барклая-де-Толли были убийцами въ необходимости рѣшительного сраженія. По собраніямъ нами въ то время не вполне точнымъ свѣдѣніямъ, Наполеонъ намѣрѣлся для противодѣйствія нашимъ 120 тысячамъ человѣкъ не болѣе 150 тысячъ. До тѣхъ поръ, пока Барклай не удавалось соединеніе ыъ Багратіону, онъ могъ избѣгать рѣшительного сраженія; но, по соединеніи, ему, при всей непоколебимости увлеченія, общимъ порывомъ, не оставалось ничего болѣе, какъ сражаться, не смотря на значительное превосходство силъ непріятельскихъ.

Наполеонъ былъ въ это время расположенъ отъ Велика до Могилева. Основаніемъ предпринятаго нами наступленія было идти соединенными силами на центръ непріятельскаго расположения, къ Рудному. Вследствіе этого рѣшенія ярмія 26-го июля двинулась тремя колоннами на Рудное; въ лѣвой колонны первой арміи, подъ начальствомъ Дохтурова, шли 5-й и 6-й корпуса. Эта колонна дошла до Приказа-Выдры. Но полученія известія о сосредоточеніи вѣрныхъ силъ у Поречья, для обхода нашего праваго фланга, заставили Барклай отмѣнить предположенное наступленіе. 6-й корпусъ поэтому перешелъ черезъ Шаломецъ къ Мошнамъ. Но вскорѣ отъ передовыхъ постовъ было донесено, что французы сосредоточиваются въ окрестностяхъ Любавичей и Дубровъ; поэтому Барклай снова возобновилъ наступленіе и рѣшился соединить арміи въ позиціи при деревнѣ Волоковѣ и ожидать непріятеля. Поэтому 2-го августа 6-й корпусъ перешелъ къ дер. Волоковской и озеру Касипѣ. Казанійский полкъ сталь вѣско отъ дер. Волоковской, фронтомъ къ Рудному, (6).

Между тѣмъ, Наполеонъ, узнавъ, что движение на Рудное прервано, направилъ армію къ обходу нашего лѣваго фланга къ Дзѣру, чтобы, занявъ Смоленскъ, отбросить наши арміи отъ Московской дороги. Вследствіе этого французскія войска двинулись вправо къ переправамъ черезъ Дзѣрзу у Расасны и Хомна и пошли къ Смоленску. Напрасно генералъ Несковскій, съ 27-ю дивизіею, стоявшій у Краснаго, старался удержать непріятеля, французы наступали неудержимо, и 3-го августа къ ночи всѣ кавалерія Мюрата, а за нею густая масса кавалеріи и пѣхоты расположилась на ночлегъ противъ Смоленска; огромное зарево бивнувшихся огней осѣтило большую дугу горизонта (7). Таковъ былъ первый двухдневной битвы подъ Смоленскомъ. Казанцамъ выпало на долю облить свою кровью стѣны древней твердьніи, которую Годуновъ называлъ «дорогимъ ожерельемъ Россіи». 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ. 14
XXVI.

Бой 4-го августа под Смоленском.— Прибытие Казанского полка.— Защита Красненского предместья.— Казанский полк в атаке.— Отступление из Смоленска.— Пожар.— Потери Казанского полка.— Награды за Смоленск.

Когда французская 180-тысячная армия подошла к Смоленску, он был занят Неверовским, отступившим отт Красного, и генералом Раевским, присланым князем Багратионом, чтобы удержать город до прибытия общей армии. На другой день, 4-го августа, начался бой, и только наступившая ночь прекратила атаки французов. Неприятель, готовясь к безпощадной борьбе, отступил от своей позиции и расположился в непосредственной близости.

Между тем, как Раевский сражался в Смоленске, объединенные они двигались к нему на помощь. Казанский полк шел в третий колонн от Надвы, через Чабуры и Ракитюо, и в тот же день, 4-го, выступив еще до рассвета, пришел ночью к Смоленску. На другой день, рано утром, когда только что начало светать, вся 24-я дивизия Лихачева была введена в Смоленск и заняла Красненское предместье и Королевский бастион. Против нее стояла дивизия Ней.

Самый город был окружен древней стенью, из камня и кирпича, еще времена Годунова; эта стена простиралась слишком на 5 верст и имела в высоту от 25-ти до 40, а в толщину до 18-ти футов. Вверху части ее сделаны зубцы, а позади устроен вал-путь. Для доставления же рва фланговой обороны, построены были многоугольные башни весьма слабой профиля. На западной стороне города находилось земляное пятиугольное укрепление, так называемый Королевский бастион. Ров, окружающий стеньу, глубокий и вырыт для того лишь, чтобы получить землю; нужную для устройства гласиса (1).
Во время наступления русских армий к Рудни генерал Долхуронь заболел горячкою, и, хотя болезнь его усилилась прервать, однако, он чувствовал себя весьма слабым. В таком положении находился он, когда рационально было оборонять Смоленск. Необходимо было избрать главного защитника, и выбор пал на Долхурона. Барклай-де-Толли послал срочно его, чтобы он срочно сбыть на себя здоровье взять на себя оборону Смоленска. Долхуронь радостно изъявил готовность. «Братцы,—сказал он своим солдатам,—если умереть мне, так лучше умереть на поле чести, нежели безславно на кроваю.» Тут же духом был воздущен весь его корпус.

С разведением 5-го августа началась перестрелка в пределах вкл. По мере сгущения французской передовой стены, усиливался и наш огонь и делился постепенно живьем. В ночь всеречения утра Долхуронь выдвинулся в пределы и вытеснил оттуда почти без сопротивления неприятеля в поле. Наполеон ограничивал перестрелку, падаясь вызывать русскую армию на линию сторону Демитра. В это время Казанский полк (съ Уфимским, Бутырским и Томским) стоял в нарицатель от Малыхыхъ воротъ: эти полки, исключительно состоящие из сибиряковъ, в первыхъ разъ дрались съ французами, безпрестанно кидались вперед, не смотря на многократныхъ приказаний не выходить изъ черты пределовъ. Лишь только приближались неприятельские стрѣльцы, наши выбьгали настрѣлю: раздавалось «ура!», и всѣ усилия начальниковъ удержать порывъ солдатъ были напрасны. До третьего часу пополудни бой ограничивался перестрѣлкою и канонадою (2). Изъ-съ нашей стороны, замѣтивъ кое-гдѣ скопленіе неприятеля, пускали въ него ядра и гранаты съ городскихъ стѣнъ; со стороны же французовъ вовсе не стрѣляли по городу; потому въ немъ господствовало совершенное спокойствие. Наполеонъ все еще надѣялся, что русские, владѣя Смоленскомъ и сохраняя черезъ рѣку возможность переправы подъ защитой крѣпкихъ стѣнъ, перейдутъ черезъ рѣку и вступятъ въ генеральное сраженіе для спасенія города. Дѣйствительно, на рѣкѣ флангъ нашей позиціи была плоская возвышенность, прикрытая и весьма удобная для построения на ней войскъ въ боевой порядокъ. Наполеонъ предназначалъ развернуть тамъ кавалерію, но оставляя его бездѣйстивіе съ умысломъ, чтобы выманить русскую армію на это пространство. Ожиданія его не сбылись. Барклай-де-Толли не вступилъ въ рѣшительное сраженіе для спасенія Смоленска, а отдалъ его въ жертву до-
рогою цъюю. Около полудня Наполеонъ узналъ о движеніи русской арміи по Московской дорогѣ; это убѣдилъ его, что мы не имѣемъ намѣренія дать генеральное сраженіе. Онъ предполагалъ перешагнуть черезъ Днѣпръ выше Смоленска и обойти пасть съ лѣваго фланга. Вѣдьтвсѣ этимъ онъ послалъ нѣсколько разъуздовъ для отысканія бродовъ, но французамъ не удалось найти ихъ. Оставалось овладѣть Смоленскомъ. Около трехъ часовъ пополудни французы начали атаки. Ней двинулся снова на Красненское предмѣстье, гдѣ, по-прежнему, его встрѣтилъ Казанскій полкъ. Послѣ упорнаго сопротивленія, подавляемые массами наступающихъ французовъ, Казанскій, Уфимскій, Бутырскій и Томскій полки начали отходить къ городской стѣнѣ. Ней занялъ предмѣстье и выстроилъ дивизію Мармона противъ Королевскаго бастиона, но не атаковалъ это укрѣпленіе, считая его болѣе сильнымъ, нежели оно было въ дѣйствительности. Оборона городской стѣны представляла непріятелю почти неодолимую преграду; полки дрались отчаянно, но не могли дѣйствовать съ достаточной силой, потому что стѣна всѣе не была приспособлена къ расположению за ними орудій, ни къ занятію ихъ пѣхотою. Настойчивость непріятельскихъ атакъ заставила Дохтурева послать къ Барклаю-де-Толли, находившемуся на правой сторонѣ рѣки, съ просьбою о помощи. Барклай отвѣталъ присланному: «Передайте Дмитрію Сергеевичу, что отъ его мужества зависить сохраненіе всей арміи», и послалъ въ помощь полкамъ 24-й дивизіи полки Кременчугскій и Минскій. Казанцы снова двинулись впередъ и вступили въ жаркій бой. Всѣ попытки непріятеля овладѣть стѣною оказались для него неудачно. Наполеонъ, убѣдившись въ невозможности взять городъ приступомъ, ограничился сильной канонадой. Болѣе ста орудій, преимущественно гаубицъ, бросающихъ разрывные снаряды, дѣйствовали нѣсколько часовъ по городу, распространяя въ немъ пожары и опустошеніе. Нашіе полки, охваченные спереди непріятелемъ и сзади плацемъ, продолжали мужественно отстаивать пепелище роднаго города. Въ 7 часовъ пополудни французы снова покунались на штурмъ и снова были отбиты. Казанскій и другіе полки 24-й дивизіи отбросили французовъ за Красненское предмѣстье и опять расположились въ немъ. Но уже наступала ночь. Барклай-де-Толли, не имѣя возможности продолжать оборону пылающихъ развалинъ Смоленска, приказалъ Дохтуреву очистить городъ. Говорить, будто бы войска наши, тѣ самые войска, которыя, защищая Смоленскъ, готовы были пролить послѣднюю каплю крови своей, уснували, при от-
ступленій, ножаръ подожгамы. При совершеннѣмъ безъвѣтріи, пламя поднималось высокимъ столбомъ, надъ которымъ клубились огромныя тучи дыма, представляя, по выраженію Наполеона, зрѣлище, подобное извѣрженію Везуя. Казанскій полкъ вышелъ изъ города за два часа до разсвѣта. Воиска увозили съ собою, чрезъ объятія пламенемъ улицы, свою артиллерию и уничтожали мосты на Днѣпрѣ.

Ожесточеніе, съ какимъ сражались наши воиска въ день 5-го августа, превосходитъ всякое вѣроятіе: раненые, не чувствуя боли отъ палесеющихъ имъ ранъ, оставались въ нылѣ боя, исходили кровью и падали отъ истощенія силь. Очевидцы разсказывали, что къ вечеру 5-го августа на бивуакахъ старые французскіе офицеры, бывшіе въ египетской экспедиціи, сравнивали Смоленскъ съ Сент-Жанъ-Акромъ, гдѣ Наполеонъ впервые потерялъ баталон. Ярко блестала звѣзды Наполеона, но малѣйшее уменьшеніе ея блеска обнаруживало предъ лицомъ свѣта возможность ея паденія и разрушало очарованіе, которому завоеватель такъ много былъ обязанъ своими успѣхами. Наполеонъ сказала о смоленской битвѣ: «Если-бы французская армія успѣла врасплохъ овладѣть Смоленскомъ, то она переправилась бы тамъ чрезъ Днѣпръ и атаковала бы съ тыла русскіхъ, еще не успѣвшихъ сосредоточить свои силы (3).» Послѣ боя корпусъ Дохтурова отошелъ за Петербургское предмѣстье.

Въ Казанскомъ полку были ранены: шефъ полка, полковникъ Зварыкинъ, капитанъ Зеленой 1-й, поручикъ Ребнидеръ, подпоручикъ Сусоловъ, поручики Змѣевъ 2-й и Подчинеоцкій; убитыхъ офицеровъ не было (4). Вслѣдствіе утраты какъ мѣсчанскихъ рапортовъ полка, такъ и послужныхъ списковъ за 1812 годъ, потери Казанскаго полка въ нижнихъ чинахъ намъ не удалось выяснить. За это сраженіе награждены: полковникъ Зварыкинъ—орденъ Св. Владимира 4-й ст.; майоръ Мейбаумъ, капитанъ Собко, поручики Вфельъ, Ребнидеръ и Дереппо—благоволенія; капитанъ Зеленой 1-й— орд. Св. Анны 3-й ст.; поручикъ Подчинеоцкій произведенъ въ подпоручики (5). Такова была первая встрѣча Ширванскаго-Казанскаго полка съ французами.
Движение к Москве.—Встреча Кутузова.—Надежды на новый бой.—Казанский полк у Воронина.—Обзор позиций.—Батарея Раевского.—Расположение Казанского полка.—Казанские гренадеры в бою за Шевардинский редут.—Отступление.—Намерения Наполеона.—Приготовления к битве.—Настроение солдат.—Утро 26-го августа.

6-го августа началось фланговое движение русской армии на Московскую дорогу. Корпус Дохотурова выступил в 7 часов вечера по Петербургской дороге на Зыкалино, Пойсково, Сущово к Прудицу, где остановился на ночлег, а на следующий день прибыл к Певой слободке, близ Соловьевой переправы (1). 9-го августа армия пришла на избранную позицию у Усвятка; в полночь с 11-го на 12-е войска перешли к Дорогобужу. Ногода была знойная; войска и обозы двигались в густых облаках пыли. В следующую ночь, с 12-го на 13-е, войска получили приказание отступать к Вязьме; тремя колоннами: средняя, в которой был Казанский полк, шла на Чоботню и Семелево. 16-го армия прошла к Федоровскому, а на следующий день к Порембу-Замынцу. Здесь Барклаи-де-Толли готовился принять сражение, но надежда на рисунателную встречу с неприятелем, уже не один раз обманутая, казалась вскак несбыточное мечтой, до птичий порой, пока начало над армию оставалось в руках Барклая-де-Толли. Уже несколько дней посыпались в армии слухи о назначении главнокомандующим Кутузова. Даже те, которые не питали к Барклаю-де-Толли никакого неудовольствия, приписывали его несчастной засаде бдительность, тяжелости над русской землей. В таких обстоятельствах прибытие нового вождя, Русского по происхождению и по имени, любящего великой Екатерины и сподвижника Суворова, казалось эпохою, с которой победа должна была постоянно сопровождать войска русских.
17-го августа Кутузовъ прибылъ въ Царево-Займище и, поздоро-ровавшись съ почтенными карауломъ, сказалъ, какъ будто про-себя, но довольно громко: «Ну, какъ можно отступать съ такими молод-цами!» Затѣмъ онъ отправился въ лагерь верхомъ, въ сортукѣ безъ эполетъ, въ бѣлой съ красными окошечками фуражкѣ, съ шарфомъ чрезъ одно плечо и съ нагайкою на ремнѣ черезъ другое. Полки встрѣчали вождя, знакомаго всѣмъ старымъ служивымъ, дружнымъ «ура!» «Пріѣхалъ Кутузовъ быть французовъ», говорили между собою наши солдаты.

Но 19-го снова возобновилось прежнее отступленіе, и 22-го ар-мія, пройдя Гжатскъ, Дурыкино, Колоцкой монастырь, прибыла къ селу Бородину. На этой позиціи мы остановились единственно потому, что не было лучшей до самой Москвы. Кутузовъ, усиливъ десять тысячами ратниковъ Московскаго и Смоленскаго ополченій, рѣшился принять сраженіе. Аррьергардъ, подъ начальствомъ Колоцкаго, послѣ весьма упорныхъ дѣйствій при Гридневѣ и при Колоцкомъ монастырѣ, отошелъ къ Бородину.

Позиція при Бородинѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Можайска, прикрыта справа теченіемъ рѣки Москвы и съ фронта рѣкою Коло-чёю и впадающими въ нее ручьями, Горицкимъ и Семеновскими, текущими оба, и особенно послѣдній, въ глубокихъ оврагахъ, обра-зуется рядомъ возвышенностей, изъ коихъ важнѣйшими были: господ-ствующий надъ окрестностью пунктъ между помятными овра-гами и высоты у деревни Семеновской; далѣе же, къ южному флангу позиціи, простиралась волнообразная, отчасти покрытая лѣсомъ и кустарникомъ мѣстность. Позиція переставалась на правой крылѣ, у села Бородина, въ косвенномъ направленіи, большою Московскою дорогою; а на южномъ флангѣ позиціи пролегала, чрезъ селеніе Утицу, старая Смоленская дорога. Вообще же, эта позиція была весьма сильна на правомъ крылѣ и отчасти въ центрѣ, а съ юж-наго фланга подвергалась обходу. Впереди позиціи, въ разстояніи отъ нея около двухъ верстъ, находилась другая, образуемая рядомъ высотъ, съ селенія Шевардина. Съ нашей стороны, для уси-ленія обороны, было сооружено шѣсколько укрѣпленій, именно: на передовой позиціи редутъ въ глубинѣ отъ Шевардина, а на главной по-зиціи, на оконечности праваго фланга, у лѣса, три флены, обра-щенныя фронтомъ къ рѣкѣ Москвѣ; у селенія Горокъ, на большои дорогѣ, двѣ батареи, одна выше другой; въ центрѣ, на высокомъ бугрѣ, большой люнетъ, такъ называемый батарея Раевскаго, за-щищать которую пришлось. Казанцамъ; наконецъ, впереди Семе-
новской, п'єсколько лѣво этого селенія, три батареи, Багратіоновы фланги; на них была уничтожена 2-я гренадерская рота Казанского полка.

Первоначальное расположение русских войск на бородинской позиціи было слѣдующее: большая часть п'яхоты, построенная в батальонных колоннах, образовала двь передних линіи — правое крыло и центр, состояли изъ войск 1-й арміи Барклая-де-Толли, а львое — изъ 2-й арміи князя Багратаона; 2-й и 4-й п'яхотные корпуса, подъ начальствомъ Милорадовича, стали на правомъ крылѣ за Калачею; 6-й корпусъ Доктурова въ центрѣ, отъ Горокъ до батарен Раевскаго, причемъ Казанскій полкъ стоялъ въ двух-батальонныхъ колоннахъ въ числѣ другихъ полковъ 24-й дивизіи, находившейся на правомъ флангѣ 6-го корпуса. 7-й корпусъ — на львою флангѣ, отъ батарен Раевскаго до Семеновской; сводная гренадерская дивизія графа Воронцова, а въ ней 2-я гренадерская рота Казанского полка, занимала Багратіоновы фланги. Егерскіе полки корпусовъ, стоящихъ въ боевыхъ линіяхъ, были частью разсѣяны въпереди фронта линій, частью расположились въ кустахъ, влъво отъ флангія, по направлению къ старой Смоленской дорогѣ. Кавалерія и Платовъ съ казаками стали въ довольно значительномъ разстояніи позади, за рощею. Главный резервъ, изъ двухъ п'яхотныхъ корпусовъ и двухъ кирасирскихъ дивизій, стоялъ за селеніемъ Кияжковымъ. Московское и Смоленское ополчения, дурно вооруженныя и неуспѣшившія получить надлежающаго обучения, были назначены для отвода раненыхъ и въ прикрытии обозовъ. Главная квартира находилась въ Татариновѣ.

Войска, расположенная для обороны передовой позиціи у Шевардина, состояли изъ 27-й дивизіи Невѣровскаго, подъ общимъ начальствомъ одного изъ сподвижниковъ Суворова, князя Андрея Горчакова. Какъ только французы, 24-го августа, преслѣдуя нашъ арьергардъ, приблизились къ Калачѣ, Наполеонъ приказалъ кавалеріи и тремъ дивизіямъ Даву переѣхать черезъ рѣку и овладѣть редутомъ у Шевардина; польскій корпусъ Понятовскаго, двигавшійся по старой Смоленской дорогѣ, долженъ былъ свдѣстовать этому нападенію: такимъ образомъ, противъ 11-ти тысячъ русскихъ было направлено не менѣѣ 35-ти тысячъ непріятелей. Послѣ кровопролитнаго боя, Компант взялъ редуть, а Морант занялъ Шевардинъ. Въ 8 часовъ вечера прибыли на сьѣду Невѣровскому принцъ Карлъ Мекленбургскій со 2-ю гренадерскою дивизіею и графъ Воронцовъ съ сводною дивизіею. Самъ Багратіонъ повелъ въ дѣло
своих гренадеръ; неприятель атаковалъ ихъ съ фланговъ, но былъ встрѣченъ и опрокинутъ нашей кавалерійей: полковникъ Толбузинъ съ кирасирами овладѣлъ французской батареей; гренадеры совершенно уничтожили одинъ изъ батальоновъ 61-го полка и овладѣли редутомъ. Такъ какъ это укрѣплініе, недостроенное и полуразрушенное, не представляло возможности къ упорной оборонѣ, то Кутузовъ приказалъ Багратіону отойти на главную позицію. Въ 11 часовъ ночи войска отступили за Семеновское; сводная дивизія графа Вороцова заняла Багратіоновы фланги. Совмѣстное значительное силь неприятеля противъ центра и лѣваго крыла бородинской позиціи обнаружено опасность, угрожавшую нашему лѣвому флангу, который подвергся обходу, не будучи прикрытъ никакими пре- градами; а потому князь Кутузовъ перевелъ на старую Смоленскую дорогу, къ деревнѣ Утицы, 3-й пѣхотный корпусъ. Число войскъ русской арміи, вообще, простиралось до 104-хъ тысячъ человѣкъ, съ 640 орудіями, кромѣ 1,000 казаковъ и 10 тыс. ратниковъ (2).

Въ продолженіе ночи, съ 24-го на 25-е, неприятельскія войска расположились слѣдующимъ образомъ: корпусъ Понятовскаго на правомъ флангѣ, между деревнею Ельяною и Дорошыльмъ; три дивизіи корпуса Даву къ промьѣ Шевардина; Мюратъ между Шевардніймъ и Калочею. На лѣвой сторонѣ Калочи стали: корпусъ вице-короля, въ виду Бородина, дѣй дивизіи Даву. Корпусъ Нея и гвардіи, съ главною квартирою Наполеона, у Валуева; за ними — корпусъ Жюно и кавалерія Груш. Число Наполеоновыхъ войскъ, но самымъ умѣреннымъ показаніямъ, простиралось до 130-ти тысячъ человѣкъ, съ 587-ю орудіями; это были наледеніи ни одинъ изъ трехъ сотъ тысячъ, вступившихъ въ Россію, перенесшихъ всѣ трудности и лишения тяжкаго похода; напротивъ того, въ нашей арміи было до 15-ти тысячъ наскооро-обученныхъ рекрутъ и только 90 тысячъ старыхъ солдатъ.

Наполеонъ, во весь день 25-го августа почти не сходившій съ коня, обозрѣвая бородинскую окрестности, нашелъ нужнымъ по- строить исколько укрѣпленій противъ Бородина и у Шевардина. Французскія войска оставались на мѣстѣ весь день, чтобы не открыть преждевременно намѣренія: обрушился главною массою силь на нашу лѣвое крыло и центръ.

Съ нашей стороны, весь день 25-го прошелъ въ приготовленіяхъ къ битвѣ. Князь Кутузовъ необык. пропести доль линій чудотворную школу Божией Матери, сооруженную нашемъ войскомъ во время выступленія ихъ изъ Смоленска. Такъ готовились и
наши предки къ Куликовской битвѣ. Духовенство, въ богатыхъ ризахъ, по временамъ останавливалось и совершало молебствія; тысячи падали на колѣни, творя крестное знаменіе и молясь усердно. Генерали, командующій, со всѣма своимъ штабомъ, встрѣтилъ икону и поклонился ей до земли. Въ продолженіе дня онъ подъѣзжалъ къ полкамъ и говорилъ съ солдатами; слова старого вождя быстро передавались въ арміи и усилили готовность всѣхъ пожертвовать собою въ защиту Москвы; наши солдаты уже не терпѣли нужды, но очевидцы увѣряютъ, что, на призывъ квартиры: «Водку привезли; ступай къ чаркѣ!» многие изъ солдатъ отвѣчали: «Не къ тому готовимся; не такой завтра день.» Въ русскомъ загорѣ не было шумнаго восторга, но и не было унынія. Не смотря на сырую и холодную погоду, наши войска разводили бивачные огни какъ бы нехотя. Напротивъ того, ярко пылали костры въ неприятельской арміи. Французы, надѣясь на близкое окончаніе своихъ невзгодъ побѣдою, ликовали, хотя и терпѣли нужду въ жизненныхъ припасахъ.

XXVIII.

Сражение при Бородине. — Казанские гренадеры на Багратионовых флягах.— Уничтожение гренадер.— Бой за батарею Раевского.— Казанский полк на батареях.— Борьба с кавалериею.— Подвиг полкового командира.— Пятничный начальника дивизии.— Конец боя.— Потери и награды.

Въ исходѣ 6-го часа неприятель открыл огонь изъ укрѣпленій, построенныхъ противъ фроловъ Багратиона, и изъ батарей, выдвинутыхъ на одну линію съ этими укрѣпленіями, всего же изъ ста орудій; но дѣйствіе этой артиллеріи, по значительному разстоянію отъ флангов, оказывалось ничтожно. Поэтому французскія батареи, появившись впередъ, открыли сильную канонаду. Нѣсколько спустя, раздался громъ выстрѣловъ противъ Бородина, а потомъ и въ центрѣ. Съ нашей стороны отвѣчали орудія, стоянія въ укрѣпленіяхъ, и батареи, выдвинутыя на одну съ ними высоту. Въ 6 часовъ неприятель одновременно повелъ атаку на фланги, где находились и гренадеры Казансаго полка, и на Бородино. Даву, съ дивизіями Компана и Дессе, двинулся противъ фланговъ, но былъ отбитъ графомъ Воронцовымъ, съ содѣйствіемъ Невѣровского, и отступилъ, преслѣдуемый гусарами и драгунами. Здѣсь были тяжело ранены оба французскія начальники дивизій. Самъ Даву, получивъ сильную контузію, упалъ за-мертво съ убитой подъ нимъ лошадью (1).

Такимъ образомъ, изъ частей нашего Казанскаго полка на долю гренадерской роты 2-го баталіона пришлось навать Бородинское сраженіе. Весь же казанскій полкъ, стояніи, какъ мы уже говорили, за батарею Раевскаго, не вступалъ въ бой до девяти часовъ утра, когда Наполеонъ повелъ атаку противъ курганной батареи (2). Взлѣнія на обстановку боя въ тотъ моментъ, когда пани Казанцы-Ширванцы должны были выдвинуться изъ резерва въ боевую линію.
Первая атака Даву на Багратионовы флеши, какъ мы видѣли, не удалась французы. И вотъ въ 8 часовъ утра Наполеонъ повелъ новую атаку превосходными силами. Самъ Ней, съ двумя полками, ворвался въ лѣвую флешу; другіе полки овладѣли правою флешью, и послѣ отчаянаго рукопашнаго боя, въ которомъ графъ Вороцковъ былъ тяжело раненъ штыкомъ и палъ почти всѣ его гренадеры, французы взяли среднюю флешу. «Мое сопротивление не могло быть продолжительно, прекратилось не прежде, какъ съ уничтоженіемъ моей дивизіи», говоритъ Вороцковъ въ описаніи своего дѣйствія подъ Бородинымъ. Казанская гренадерская рота была совершенно уничтожена. Пала и герой Багратионъ, пораженный въ ногу картечью. Между тѣмъ, флечи переходили изъ рукъ въ руки. Участникъ отчаянаго боя, генералъ Пеле, говоритъ: «По зѣрѣ того, какъ подходили къ Багратиону подкрѣпленія, они съ величайшею отвагою шли впередъ по трупамъ павшихъ, для овладѣнія утраченными пуктами. Русскія колонны, по командѣ своихъ начальниковъ, двигались какъ подвижные шанцы, сверкающіе слѣдомъ и пламенемъ. На открытой мѣстности, поражаемые картечью, атакуемые то конницю, то пѣхотою, они терпѣли огромный уронъ; но эти храбрые вонзы, собравшись съ послѣдніми силами, нападали на пашь по-прежнему (3)». Не смотря, однако же, на усилія, непріятель, около 11½ часовъ, окончательно овладѣлъ флечами.

Лѣвое крыло нашей арміи было совершенно разстроено, но густая пыль, поднявшаяся столбомъ при кавалерійскихъ атакахъ, и дымъ отъ выстрѣловъ артиллеріи, не позволили непріятелю видѣть вполнѣ разстроепіе нашихъ войскъ. Почти въ это же время Понятовскій на самомъ нашемъ лѣвомъ флангѣ оттѣснилъ Тучкова 1-го.

Между тѣмъ, вице-король, перейдя черезъ Калочу, атаковалъ въ центрѣ нашей позиціи батарею Ревскаго, занятую весьма батальонами 26-й и 12-й дивизій. Полки же 24-й дивизій, а въ числѣ ихъ и Казанскій, стояли за батарею въ резервѣ.

Непріятель, оттѣснивъ разсыпанныхъ впереди позиціи гренадъ къ подошвѣ кургановъ, движулся въ девятомъ часу противъ батареи: дивизія Брусе въ обходъ между Калочю и курганомъ, дивизія Мората прямо, а кавалерія Монброна правѣ. Атака Брусе была отражена съ урономъ; но вѣдомъ за тѣмъ, около половины 11-го, вице-король возобновилъ нападеніе войсками Мората. Успѣхъ непріятеля способствовалъ то, что наша артиллерія, изстрѣливъ почти всѣ заряды, была принуждена ослабить пальбу въ самую рѣчи
тельную минуту. Бригада Бонами, в голове наступавшей колонны, норвалась на батарею, окрикивая прикрытые орудий в овраг. Морган, с остальными своими войсками, быстро двинулся к подошве кургана. Но торжество французов было непродолжительно. Не задолго предъявил Кутузов, узнав об опасностях положении левого крыла, послал туда начальника штаба 1-й армии, Ермолова. «Голубчикъ», сказал ему главнокомандующий: «посмотри, нельзя ли тамъ, что сделать, чтобы ободрить войско». Ермолов, встряхнув двинуть конницу роты, повел ихъ къ лѣвому флангу и, замѣтивъ необыкновенное смущеніе на батареяхъ Раевскаго, остановилъ артиллерію и приказалъ открыть огонь по неприятелю, еще не успѣвшему осмотрѣться въ захваченномъ имъ укрѣпленіи, а самъ, съ первою попавшуюся ему частью войскъ (а именно съ батареей Уфимского полка), кинулся прямо на батарею; на пути къ нему присоединились ближайшія части 4-го и 6-го корпусовъ. Французы, брошенные съ кургана и атакованные съ обоихъ фланговъ, были преслѣдованы на значительное разстояніе, сперва пѣхотою, а потомъ кавалеріею. Барклай, замѣтивъ искавшій смерти, приказалъ на батарею, распорядился въ пыль отчаянного боя съ величайшимъ спокойствіемъ и приказалъ смирить совершенно разстроенную войска Раевскаго семью батареями 24-й дивизіи генерала-майора Лихачева *). Тогда вступалъ въ бой 6 Казанскій полкъ; выдвинувшись впередъ, онъ занялъ батарею Раевскаго.

Мужественно защищались полки 24-й дивизіи противъ неприятеля, удвоенныхъ усиленій вице-короля, пытавшагося вторично овладѣть батареей. Начальникъ дивизіи, генералъ Лихачевъ, сидя на своемъ походномъ стулѣ, въ переднемъ углу редута, подъ градомъ пуль, ядеръ и гранатъ, спокойно говорилъ солдатамъ: «Смѣлъе, ребята! Помните, что мы деремся за Москву (5)».

Въ пятомъ часу по полудни неприятельская кавалерія, предвосхитя Коленкурмъ, поддерживаемая сокрушительнымъ дѣйствіемъ артиллеріи, вралась въ наши полки, а пѣхотныя колонны вице-короля подошли подъ самый курганъ. Бывшей на батарѣ орудія послѣ окончательнаго залпа умолкли. Неприятельская пѣхота взбунтовалась на валъ со всѣхъ сторонъ; наши солдаты опрокидывали ея пыльками въ ровъ, наносившійся трупами убитыхъ; свѣжія колонны французовъ заступили мѣста отраженныхъ и съ новою ярой
Стью л'вили умирать. Наня встретили ихъ съ т'мъ же ожесточе ніемъ, сами nadая вм'стѣ съ врагами. Въ это время командиръ Казанского полка, майоръ Тепловъ, д'лялъ посл'днюю попытку; онъ съ отв'чию храбростью, одобряя своихъ подчиненныхъ, уда рилъ съ полкомъ въ штыки на наступающаго неприятеля и т'мъ обратилъ его въ б'гство, гд'къ и получилъ сильную контузію въ ляжку» (6); майоръ же Д'ляковъ «самъ взялъ въ п'ять неприятельского гусара и отдалъ военному министру (7)». Но все было напрасно. Саксонская конница Тильмана ворвалась въ редутъ съ тыла. За саксонцами мчался весь корпусъ Коленкура. Груды т'ль лежали внутри и въ окопахъ. Почти всѣ безстранные защитники его пали. Однимъ изъ посл'днихъ выстр'ловъ, гринувшихъ съ на шей батаренъ, убитъ былъ Коленкуръ. Самъ начальникъ дивизій, Лихачевъ, лишеннъ употребленія ногъ, не хот'лъ пережить уни чтожения предводимыхъ имъ войскъ. Собравъ посл'дня сильы, отъ обиженія грудъ и бросился палестр'чу п'ятьками неприятеля. Жел'кіе его не исполнилось. Знаки генеральскаго чина остановили неприятельские удары. Повернутый на землю ружейными прикладами, Лихачевъ не могъ бол'ье сопротивляться и былъ взятъ въ п'ять и представленъ Наполеону. Сказавъ Лихачеву н'сколько ут'шительныхъ и прив'стственныхъ словъ, Наполеонъ подалъ ему шапку его. Но Лихачевъ не принять ея: «Благодарно, ваше вели чество», отв'чалъ онъ слабымъ, бол'зненнымъ голосомъ, «п'ять линить меня шапки, дарованной мнѣ государемъ моя и отдан ной мною не добровольно; отъ него лишь могу принять ее об ратно (8)».

Вице-король занялъ батарею п'яхотою и отразилъ новую попытку остатковъ полковъ выбить неприятеля изъ укр'пленія.

Послѣ этой попытки Казанцы отошли за оврагъ, лежащій въ тылу батаренъ. Кавалерія Латур-Мобура, обозрѣнная усиллъ, кинулась на Казанскій и прочіе полки 6-го корпуса, построившагося въ н'сколько каре. Барклай-де-Толли, видя ослабленіе своей кавалеріи, которой бол'вая часть тогда находилась на л'вомъ крылѣ, былъ принужденъ удерживать неприятеля одной п'яхотою, начавшую отходить за оврагъ.

Въ четвертомъ часу по полудни войска праваго фланга расположились въ четырехъ стахъ саженихъ отъ неприятеля, правымъ флангомъ въ селенію Горкалъ; л'вое же крыло всей арміи тогда находилось въ разстояніи цунемента выстрѣла отъ Семеновскаго, упираясь флангомъ въ л'сть, лежащей на старой Смоленской дорогѣ.
Войска об наш сторон, утомленный, ослабленный взаправдь ист 
робленіемъ, прекратили свои усилия. Пѣхота стояла въ небольшихъ 
колоннахъ, заключавшихъ въ себѣ едва треть людей, введенныхъ 
въ вой при началѣ сраженія; кавалерія продолжала частными пе- 
рѣшительными атаки; артиллерія постепенно умолкала.

Съ нашей стороны были въ огнѣ уже всѣ войска, кроме че- 
тырехъ егерскихъ полковъ, разсыпанныхъ впереди праваго фланга 
позиціи, и со стороны неприятеля не участвовала въ бою всѣ его 
gвардіи, въ числь до двадцати тысячъ отборнаго войска. Русская 
армія была оттѣснена на позицію, непредставляющую никакихъ вы- 
годъ въ оборонительномъ отношеніи; за нею, въ двухъ тысячахъ 
шаговъ, пролегала въ параллельномъ направленіи дорога въ Москву. 
Говорить, будто бы находившійся тогда при Наполеонѣ Бертье и 
Бессертъ отклонили его отъ рѣшительнаго нападенія. Желая убѣ- 
диться лично въ положеніи дѣла, онъ послалъ сперва на Семе-
новскія высоты, потомъ на батарею Раевскаго: всѣдѣ онъ видѣлъ 
русскихъ, оттѣсненныхъ въ пути ихъ отступленія, но стоявшихъ 
недвижимо, въ ожиданіи нового боя. «Не хочу разрушить мою 
gвардію. Въ трехъ тысячахъ верстъ отъ Франціи не слѣдуетъ рис-
ковать своимъ послѣднимъ резервомъ», сказалъ онъ.

Въ дѣйствительности же наши потери въ Бородинскомъ сра-
женіи были такъ велики, что намъ не оставалось ни малѣйшей 
въроятности успѣха. Уронъ первой арміи, вообще, простирался, по 
первоначальному показаніямъ, до 38-ми, а второй до 20-ти ты-
сячъ человѣкъ, по изъ этого числа слѣдуетъ исключить: во-пер-
выхъ, до шести тысячъ человѣкъ, выбывшихъ изъ рядовъ въ 
дѣла при Шевардинѣ, и, во-вторыхъ, отъ восьми до десяти ты-
сячъ человѣкъ, которые, разсѣянные въ нынѣ боя, впослѣдствіи 
присоединились къ войскамъ. Поэтому уронъ вообще нашей ар-
міи въ сраженіи при Бородинѣ можно безошибочно положить до 
сорока четырехъ тысячъ человѣкъ, въ числѣ которыхъ было 22 
gенерала и до 2 тыс. штабъ и оберъ-офицеровъ (9).

Потеря Казанского полка нижними чинами нашъ ненавистна, 
всѣдствіе утраты мѣсячныхъ раноровтъ за 1812 годъ; извѣстно 
только, что весь 6-й корпус потерь всего убитыми и ранеными 
2,273 человѣка (10). Офицеровъ же убило въ Казанскомъ полку 
одиннадцать человѣкъ: изъ нихъ убитъ поручичъ Левскій; ранены: 
майоры Тепловъ и Бражинковъ; капитаны Романовскій и Собко; 
штабск-капитаны Капуришъ и Огневъ; поручичъ Калининъ; под-
поручичъ Жуковскій; праоручичи Московскій и Строевъ (11).
Со стороны неприятеля уронъ простирался, по показанию французскихъ историковъ, до двадцати тысячъ человѣкъ; но какъ послѣ сраженія оставалось у Наполеона менѣе ста тысячъ человѣкъ, то, по всей вѣроятности, потери его арміи были не менѣе нашихъ. Въ числѣ выбывшихъ изъ строя 24-го и 26-го августа было 49 генераловъ, и потому французы называютъ сраженіе при Бородинѣ «битвою генераловъ».

Трофеи обѣихъ сторонъ были незначительны: съ каждой стороны захвачено отъ тринадцати до пятнадцати орудій, и, кроме того, оставлено нашими войсками нѣсколько орудій въ укрѣпленіяхъ.

Причиною огромной растраты людей съ нашей стороны были: во-1-хъ, недостаточное тактическое образованіе войскъ, въ числѣ которыхъ было много рекрутовъ, неумѣющихъ пользоваться мѣстностью для прикрытия себя отъ неприятельскихъ выстреловъ; и, во-вторыхъ, расположеніе нашихъ войскъ въ нѣсколькихъ линіяхъ, близко стоявшихъ одна за другую: вторая линія пѣхоты находилась въ двухъ стахъ шагахъ позади первой, а резервы стояли мѣстами не далѣе тысячи шаговъ отъ кавалеріи, что подвергало канонадѣ не только боевыхъ линій, но и резервовъ. Чтобы дать понятіе о силѣ огня въ этомъ сраженіи, достаточно сказать, что со стороны неприятеля выпущено шестьдесятъ тысячъ артиллерійскихъ снарядовъ и миллионъ четыреста тысячъ ружейныхъ пуль (12).

Кутузовъ донесъ государю о сраженіи при Бородинѣ слѣдующій рапортомъ: «Послѣ допеченія моего о томъ, что неприятель 24-го числа производилъ атаку важными силами на лѣвый флангъ нашей арміи, 25-е число прошло въ томъ, что онъ не занималъ важными предпріятіями, но вчерашняго числа, пользуясь туманомъ, въ 4 часа; съ разсвѣтомъ, направилъ всѣ свои силы на лѣвый флангъ нашей арміи. Сраженіе было общее и продолжалось до самой ночи; потеря съ обѣихъ сторонъ велика; уронъ неприятельскій, судя по упорной его атакѣ на нашу укрѣпленную позицію, долженъ весьма нашъ превосходить. Войска Вашего Императорскаго Величества сражались съ неимовѣрною храбростью: батареи переходили изъ рукъ въ руки, и кончилось тѣмъ, что неприятель нигдѣ не выигралъ ни на шагъ земли съ превосходными своими силами. «Ваше Императорское Величество изволите согласиться, что послѣ кровопролитнаго и 15 часовъ продолжавшагося сраженія, наша и неприятельская арміи не могли не разстроиться, и за потерей, сей день едваѣмѣно, позиціи, прежде занимаемая, естественно стала об-
ширямь и войскамъ невмѣстною, а потому, когда дѣло шло не о славѣ выиграенныхъ только баталій, но вся цѣль будучи устремлена на истощеніе французской арміи, почитая на мѣстѣ сраженія, я взялъ намѣреніе отступить въ версту, что будетъ за Можайскомъ, и собрать разстроенные баталію войска, оставя мою артиллерию и укрѣпленія себѣ ополченіемъ московскаго, въ тепломъ уловленіи на помощь Всевышняго и на оказанную цѣльюѣдную храбрость нашихъ войскъ, унизу я, что могу предпринять противу неврѣдителя. Къ сожалѣнію, князь Петръ Ивановичъ Багратійонъ раненъ пулой въ лѣвую ногу; генераль-лейтенанты Тучковъ и князь Горчаковъ, генералъ-майоръ Бахметьевъ, графъ Вороцковъ, Крестовъ—ранены. У неврѣдителя взяты пѣхотные и пушки и одинъ бригадный генералъ; теперь ночь и не могу еще разобраться, есть ли съ нашей стороны такая потеря. Августа 27-го дня 1812 года. Позиція при Бородинѣ.

Этотъ рапортъ, по распоряженію управляющаго военнымъ министерствомъ, князя Горчакова 1-го, былъ опубликованъ, за исключеніемъ строкъ объясненій въ кавычкахъ. Слѣдовательно, доносеніе Кутузова было справедливо, кромѣ показаній, будто бы, неврѣдитель нигдѣ не выигралъ ни на шагъ земли (13).

Императоръ Александръ не былъ введенъ въ заблужденіе такими доносеніями, но, желая поддержать въ народѣ надежду на успѣшное окончаніе борьбы съ Наполеономъ и довѣріе къ Кутузову, принялъ рапортъ его какъ извѣстіе о побѣдѣ. Извѣстіе о Бородинской битвѣ было встрѣчено въ народѣ общицъ иосторожомъ (14).

Императоръ Александръ произвелъ Кутузова въ генералъ-фельдмаршала и пожаловалъ ему сто тысячъ рублей «за отраженіе главныхъ силъ непрѣдительскихъ». Главныя сподвижники его пожалованы: Барклай-де-Толли орденомъ Св. Георгія 2 ст., а князь Багратійонъ—пятидесять тысячами рублей (15).

Полко войско командиръ Казанцевъ, майоръ Тепловъ получилъ орденъ Св. Анны 2 ст.; майоръ Дьяковъ, капитанъ Романовскій и Курендовичъ и штабскій-капитанъ Касуришъ—всѣ четверо Св. Владимировъ 4 ст. съ бантомъ; поручикъ Гофмейстеръ—Св. Анны 3 ст. (16). Всѣмъ бывшимъ въ сраженіи нижнимъ чинамъ полка выдано ножеловано по пяти рублей на каждаго (17).
Послѣ Бородинскаго боя.—Отступленіе къ Москвѣ.—Лагерь у Тарутина.—Очищеніе Москвы французами.—Сраженіе при Тарутинѣ.—Движеніе Казанскаго полка къ Малоярославцу.

Послѣ битвы при Бородинѣ, русская армія была ослаблена и разстроена, какъ обыкновенно бываетъ съ войсками, выдержавшими упорный бой съ сильнымъ противникомъ, но это лишилось возможности принять вновь сраженіе.

27-го августа, еще до разсвѣта, русскія войска, снявшись съ бородинской позиціи, отступили за Можайскъ, къ селенію Жукову. При оставлении Можайска, мы не имѣли въ достаточномъ количествѣ повозокъ для спасенія нашихъ раненыхъ, и потому многие изъ нихъ были оставлены въ городѣ. Французы, занявъ Можайскъ, выбрасывали нашихъ раненыхъ изъ домовъ на улицы, чтобы очистить мѣсто для своихъ раненыхъ.

29-го августа русская армія, сдѣлавъ переходъ въ 18 верстъ, отступила за рѣку Нару, гдѣ въ пѣхотные полки, для составленія третьей шеренги, были распределены четырнадцать тысячъ ратниковъ Московскаго ополчения, причемъ, въ приказѣ: по арміи сказано, что «они одежду своихъ не перемѣняютъ, бороду не брѣютъ» (1).

Между тѣмъ, въ продолженіе похода отъ Бородина къ Москвѣ, были приняты мѣры для приведенія въ порядокъ наиболѣе разстроенныхъ частей арміи. Пѣхотные полки, въ которыхъ оставались подъ ружьемъ менѣе трехъ сотъ человѣкъ, составляли каждый по одному батальону; вѣроятно, то же произошло и съ нашими Казанскими полками; начальникомъ 24 пѣхотной дивизіи, вмѣсто Лихачева, былъ назначенъ генералъ-маіоръ Фокт.

1-го сентября наша армія, выступивъ отъ Мошковой, двинулась къ Москву и расположилась биваками, не доходя столицы, въ
двахъ веретахъ отъ Драгомиловской заставы. По мѣрѣ того, какъ войска подходили къ Москвѣ, они располагались на позиціи отъ дер. Фили по Воробьевыхъ горь.

По осмотру позиціи, Кутузовъ уѣхалъ въ деревню Фили, сказавъ по секрету принцу Евгению Виртембергскому: «Въ настоящемъ случаѣ, я долженъ положиться только на самого себя, каковъ бы я ни былъ, умень или простъ». Въ 5 часахъ пополудни Кутузовъ собралъ военный совѣтъ въ отведенной ему избѣ. Бенигсенъ открытия совѣданіе, предложилъ вопросъ: «Выгодище ли сражаться подъ стѣнами Москвы, или оставить ее неприятель?» Кутузовъ перервалъ рѣчь Бенигсена упреками въ несознанности и необдуманности сдѣланаго имъ вопроса, который, по мнѣнію его, безъ предварительного изложенія всѣхъ обстоятельствъ дѣла, быть совершенно напраснѣе. Объяснившъ въ подробности всѣ сдѣланія о позиціи на Воробьевыхъ горахъ, главнокомандующій сказалъ: пока будетъ существовать армія и пока ова сохранить возможность противиться неприятелю, до тѣхъ поръ остается надежда окончить успѣшно войну; напротивъ того, по уничтоженіи арміи, не только Москва, но и Россия потеряна. Въ заключеніе онъ предложилъ на обсужденіе совѣтъ: ожидать ли въ невыгодной позиціи, или уступить неприятелю Москву? Мнѣнія раздѣлялись: предлагали даже перейти въ наступленіе навстрѣчу противнику. Наконецъ, Кутузовъ, выслушавъ всѣ мнѣнія, предложилъ въ членами совѣта, и заранѣѣ уже рѣшился оставить Москву, окончить совѣданіе слѣдующими словами: «Я вижу, что мнѣ придется поплатиться за все, но жертву свою, блага отечества. Приказываю отступить.»

По окончаніи совѣта въ Филяхъ, Кутузовъ приказалъ: обозамъ тотчасъ выступить на Рязанскую дорогу; за ними, постѣ полночи, слѣдовать войскамъ, а арьергарду удерживать неприятеля, чтобы дать время арміи пройти черезъ Москву.

Въ ночь съ 1-го на 2-е сентября двинулись съ мѣста обозы арміи. За ними, въ три часа утра, еще до разбѣгта, вошли въ Драгомиловскую заставу въ столицу полки; вся армія двигалась въ одной колоніѣ, тянущейся черезъ городъ. Легко вообразить, какъ замедлилось на каждомъ шагѣ движение полковъ, переходившихъ черезъ рѣку Москву по единственному деревянному мосту, да и тотъ подпомялся и по могъ быть исправленъ. 2-го сентября, въ день занятія Москвой французами, русская армія, приходя чрезъ столицу, сдѣлала переходъ въ пятидцать верстъ по Рязанской дорогѣ и остановилась на ночлегъ у селенія Паники. Здѣсь войска
простояли весь следующий день. Причиною этой дислокации нашей армии была необходимость обеспечить уход множества жителей Москвы, спасавшихся по всем путям, ведущим из столицы. Войска, в первую же ночь по оставлении Москвы, увидели страшное зарево пожара.

5-го сентября князь Кутузов переходит с главными силами армии форсированным маршем на дорогу, ведущую изъ Москвы въ Кашкуру, и на следующий день достигъ Подольска и далъ 7-го числа отдыхъ армии. По ночамъ огромное зарево московскаго пожара освещало зловѣчнымъ отблескомъ своимъ панни бивуаки.

8-го сентября главные силы, въ составъ которыхъ входилъ, по прежнему, Казанскій полкъ, перешли по лѣвому берегу рѣки Пахры къ селу Красная Пахра. 15-го армія начала отступленіе небольшими переходами къ Тарутину, куда пришла 20-го сентября. Въ такому расположении находились войска обѣихъ сторонъ цѣльныхъ двѣ недѣли, съ 22-го сентября по 6-е октября.

Съ нашей стороны это время было употреблено съ большой пользою на укомплектованіе и обученіе войскъ; на усиліе арміи значительными подкрѣпленіями и на партизанскія дѣйствія. Въ продолженіе стоянки у Тарутина общее усердіе, восполняло недостатокъ времени, содѣйствовало обращенію неотесанныхъ рекрутовъ въ довольно молодцоватыхъ солдатахъ, обученныхъ стрѣльбо въ цѣль и необходимыхъ построеніяхъ (2).

Пользуясь выгодами нашего положенія, прикрывая источники собственныхъ средствъ и находясь въ соединеніи непріятельскихъ сообщеній, мы имѣли возможность дать главнымъ силамъ нашей арміи совершенный отдыхъ и ограничить дѣйствительностью легкихъ отрядовъ, которые, исключая отъ встрѣчи съ превосходными силами непріятеля, нападали въ разлохъ на небольшихъ частяхъ его войскъ, непрерывно подвозы, перехватывала его курьеровъ и не упускали ни малѣйшаго случая вредить ему.

Расположеніе при Тарутинѣ не представляло намъ никакихъ выгодъ въ тактическомъ отношеніи. Рѣка Нара, прикрывавшая съ фронта нашъ лагерь, имѣла въ этомъ мѣстѣ ширину отъ пятнадцати до двадцати саженъ, а глубину около полусажени. Русло рѣки, большую частью болотисто; берега не высоки, но круты. Лѣвый флангъ лагеря приымалъ къ обширному лѣсу, что подвергало пасть ввезденному обходу, и потому, для прикрытия лагеря съ той стороны, были устроены заскки; для усиленія фронта арміи, сооружено шестисколько фалеекъ. 6-й пѣхотный корпусъ, въ томъ числѣ
и Казанский полк, стоял в развернутом фронте, в двух линиях, на гребне высот правого берега Нарвы, в разстоянии от реки около восьми сот шагов. Спокойствие и изобилие во всем нужном, возвышали дух войска и разъяля уныние, бывшее следствием оставления Москвы. По вечерам, перед зарею, во всех полках играла музыка, и раздавались звуки удалых русских пьесент. Множество крестьян приходили в лагерь.

6-го октября было предприятие нападения на авангард Мюратова. Произошло сражение при Тарутинском, во время которого Казанский полк передвигался к месту боя вдоль с прочими полками, но не призывал непосредственного участия в сражении. В послужные списки было внесено: находился «октября 6-го при селении Рожественском при нападении и разбити неприятельского авангарда».

В этот же день, 6-го октября, вечером, началось выступление французов из Москвы. Их армия направлялась на Калугу, а 7-го октября дивизия Брусье расположилась у с. Фоминского, находящегося на дороге через Боровск на Калугу, в обход левого фланга нашего расположения у Тарутина. Вследствие этого фельдмаршал счел нужным отрядить по направлению к Фоминскому генерала Дохтурова с 6-м корпусом и сказать, что очень желает, чтобы наши войска овладели Фоминским. Воиска Дохтурова выступили из тарутинского лагеря 10-го числа утром. Плохая проселочная дорога, по которой их пришлось идти, совершенно испортила от желанного осенившего дождя, продолжавшегося почти целия сутки. Движение было весьма медленно; пехота безпрестанно останавливалась, для вытаскивания из грязи увязавшихся в глине батарейных орудий. Прои́дя Аристово, войска останавливались на ночлег. Генерал Дохтуров, предполагая атаковать неприятеля неожиданно на разведке у Котова, запретил разводить огонь. Уже давно прошла полночь, и близилось время, назначенное к выступлению войска, когда было получено известие, изменившее всю прежнюю наши намерения: партизан Сеславин, прискачав к авангарду Дохтурова, донес, что он, укрывшись в лесу, не доходя Фоминского около четырех верст, видел Наполеона со всево его свитою, а также французскую гвардию и другие войска в значительном числе, и что, по показанию плебиана, армия направлялась на Малоярославец. Доставленнмых этих свидетелей Сеславин оказал существенную услугу России: если бы он не успел разъяснить настоящее положение дела, то войска Дохтурова, при
атакѣ села Фоминскаго, понесли бы несомѣчное пораженіе, и не-
пріятель, занявъ безъ препятствія Малоярославецъ, могъ бы пре-
дупредить князя Кутузова въ Калугѣ, и овладѣть всѣми запасами,
тамъ собранными. Какъ только Дохтуровъ получилъ важное извѣ-
стіе, доставленное Сеславиньякомъ, немедленно, не ожидая приказанія
Кутузова, двинулся къ Малоярославцу. Воiska выступили отъ
Аристова по утру 11-го октября, и, на зарѣ уже, завязалась пере-
стрѣлка у Кирпичнаго завода; войска, перейдя по мостамъ, двину-
лись къ Малоярославцу (3).
Посад Казанского полка до Вязьмы. — Сражение при Малоярославец. — Фланговое преследование французской армии.— Приказ по армии.

Отступавший неприятель, вступив без сопротивления в Малоярославец, наделся продолжать, на следующий день, безостановочно движение к Калуге. Но войска Дохтурова на разбегу 12-го прибыли в Малоярославец и стали по обе стороны Калужской дороги. Чтобы не дать неприятелю времени утвердиться в городе, Дохтуров тотчас послал туда егерские полки; остальные же полки 6-го корпуса, в том числе и Казанский, расположились против города. Как неприятель в это время еще не успел неправить моста через речку Лужу, то конная артиллерия, поставленная на нашем левом крыле, открыла огонь по его рабочим (1).

В пять часов утра, егеря пошли в атаку. Последних мешать усилием, неприятель, опрокинутый с высоты, был отведен к мосту, но строения, занятые у входа в Малоярославец, доставили французам опорный пункт, в виду редута. Несколько раз полки 5-го корпуса врывались в город, но, как только они оставили за собою эти посты, неприятельские стрелки открывали огонь из в тылу, приводя их в разстройство и способствовали своим колоннам оттеснить наши полки до большой площади. Но, наконец, французы, понеся значительные потери, при нуждены были уступить нам большую часть города.

Значительное число французских раненых, покрывавших поле сражения, и очевидная невозможность вытеснить из города наши войска сражавшиеся в нем дивизии, заставили вице-короля поддержать их свежими силами. Диноза Пино, во всю кампанию еще не бывшая в деле, двинулась в бои с необыкновенным жаром; итальянцы, с восклицаниями: vive l'Empereur!», изображались
бъглымъ шагомъ на высоту; но этот успѣхъ былъ купленъ до- рогою цѣною: множество офицеровъ энглийскихъ итальянскихъ фамилій сдѣлалась жертвами одуванчьяго изъ сорвиголовъ. Ди- визія Пио была отбита.

Наш войска пытались обойти Малоярославецъ для дѣйствія противъ моста, служившаго пепріателю сообщеніемъ; но, какъ только полки Дохтурова появлялись въ долинѣ Луки, они подвергались дѣйствію батарей, стоявшихъ на противоположной сторонѣ рѣки. Оттого поле сраженія, въ продолженіе этого дня, ограничивалось городомъ, загорѣвшиемъ съ самаго утра; войска не паше встрѣчались между собою, какъ двигались по трупамъ, которыми были наполнены всѣ улицы.

Велѣдъ за тѣмъ на помощь полкамъ Дохтурова подоспѣлъ, со своей корпусомъ, Раевский и расположился на правомъ флангѣ нашей позиціи. 26-я дивизія двинулась на подкрѣпленіе лѣваго фланга войскъ 6-го корпуса; въ городъ была введена часть 12-й. Непріятель снова былъ вытѣсненъ почти совершенно поѣтъ Малоярославца; итальянская гвардія потерѣла страшный уронъ. Самъ Наполеонъ, прибѣгъ еще около полудня на возвышшение лѣваго берега Луки, лично удостовѣрился въ сосредоточеніи къ Малояро- славцу нашей арміи, но это не заставило его отказаться отъ предположенія итъ движенія въ Калугѣ.

Полки Дохтурова и Раевскаго, отойдя на пушечный выстрѣлъ отъ города, выставили сильныя батаренъ. Непріятель неоднократно покупался атаковать нашу позицію, но каждыи разъ густыя ко- лонны его, встрѣченныя картечью, были прищурваляемы панически полками къ отступленію; полки Дохтурова всѣдъ за непріятелемъ врывались въ городъ, который, какъ увѣряютъ очевидцы, въ про- долженіе боя переходилъ изъ рукъ въ руки восемь разъ. (2).

Уже день склонился къ вечеру, когда прибылъ къ Малоярославцу фельдмаршаль съ остальными корпусами, пришедшиими отъ Тарутина. Долго фельдмаршаль сдѣлалъ за ходомъ боя и, наконецъ, приказалъ генералъ-лейтенанту Бороздину съ 8-мъ корпусомъ сдѣлать утомленныя бѣсми полки 6-го корпуса; въ то же время было приступлено къ сооруженію пѣсколькоъ редутовъ въ разстояніи пущечного выстрѣла отъ города.

Съ наступленіемъ темноты, непріятель окончательно овладѣлъ Малоярославцемъ; корпусъ Дохтурова, сдѣлавший 8-мъ, прекра- тивъ отчаянную борьбу, остался на занятой имъ позиціи. Ка- понада и ружейная перестрѣлка продолжались почти до полуночи.
Пожаръ, ярко освѣчая мѣстность, способствовалъ намъ слѣдить за всеми движениями французовъ при выходѣ изъ города. Наша артиллерія направляла свои вѣтрѣлы туда, гдѣ собирались непріятель для тушенія пожара.

Въ сраженіи при Малопрославцѣ, продолжавшемся цѣлью восьмнадцать часовъ, потери каждой изъ сторонъ были страшны и разсматривались до шести тьсячъ человѣкъ; въ числѣ взятыхъ безъ вѣсти были многое погибшихъ въ пожарѣ Малопрославца; напротивъ того, павшихъ было очень мало, потому что не обѣ сторонѣ сражались съ необыкновенной жестокостью и не давали пощады. Городъ, служившій мѣстомъ побоища, представлялъ зрѣлище совершененнаго разрушенія. Всѣ дома обратились въ дымящійся развалины, подъ которыми тѣли полусожженныя кость; множество раненыхъ, укрывшихся въ городскихъ строеніяхъ, вмѣсто спасенія, погибли въ огнѣ.

Къ сожалѣнію, невозможно выяснить подробности участія Казанскаго полка въ этомъ сраженіи. Что полкъ участвовалъ, то это несомнѣнно. Послѣдніе сапки говорятъ, что Казанцы «октября 12-го находились въ дѣйствительномъ сраженіи при Малопрославцѣ». Во всѣхъ же описаніяхъ этого сраженія полки 6-го корпуса упоминаются лишь вообще: «полки Дохтурова *»). Потери полка тоже неправдоподобны, вслѣдствіе преклоненія мѣсячныхъ рапортовъ полка за 1812 годъ. Можно только утвержденно сказать, что потери въ офицерахъ не было, такъ какъ иначе это значило бы изъ докладовъ, погибшихъ въ храмѣ Спасителя въ Москве.

Послѣ боя фельдмаршалъ, опасаясь быть обойденнымъ съ лѣгкаго фланга и отрѣзаннымъ отъ южныхъ областей имперіи, вознамѣрился приблизиться къ Калугѣ.

14-го, въ тотъ самый день, когда Наполеонъ началъ отступать къ Можайску, русская армія была отведена назадъ по новой Калужской дорогѣ; прочія же наши войска, въ числѣ ихъ и Казанскій полкъ, совершали движение тремя колоннами къ Гончарову, между тѣмъ, какъ главная квартира Кутузова перешла въ Дятчино.

Такимъ образомъ, обѣ арміи были одно и то же время отступали въ противоположныхъ сторонахъ. Кутузовъ, отойдя къ Гончарову, давалъ непріятелю возможность направиться, чрезъ Медынь, Юхновъ и Елью до Смоленска, либо къ Красному пострелѣ, еще не опусто-

*) На 20 стѣнѣ Храма Спасителя въ Москве въ числѣ участвовавшихъ полковъ показаны и Ширванскій-Казанскій полкъ.
пениной и представляющей пъёкоторыя средства для войскъ; а Наполеонъ, избранный не зная о нашемъ отступлении, двигался къ Боровку, чтобы выйти на разоренную, большую Смоленскую дорогу. Кутузовъ, получивъ известие объ отступлении неприятеля по Боровской дорогѣ, поручилъ преслѣдованию его Платову съ казаками, а самъ съ главными силами остался у Гончарова и Дѣткичи. Затѣмъ выступилъ двумя колоннами къ Полотнянымъ заводамъ, причемъ 6-й корпусъ шелъ чрезъ Букрино, Карцово и Луки, въ составѣ правой колонны Дорохурова.

Между тѣмъ, какъ наши главныя силы оставались у Полотняныхъ заводовъ, французы вышли на большую Смоленскую дорогу. Во время движения французовъ къ Можайску и Вязьмѣ, температура постоянно понижалась по ночамъ до четырехъ и пяти градусовъ ниже точки замерзания; уныние и упадокъ духа войскъ постепенно увеличивались, а выйдѣвъ съ тѣмъ уменьшалось и число больныхъ; физическая сила солдатъ ослабляла до того, что многие изъ людей считали оружіе бременемъ и бросали его; на каждому шагу можно было видѣть толпы безоружныхъ пѣхотинцевъ и бездомныхъ кавалеристовъ, оставившихъ свои знамена и бродившихъ по сторонамъ большой дороги, для отысканія средствъ къ спасенію отъ голодной смерти, и нерѣдко за то платившихъ жизнью. Упадокъ дисциплины, развившійся въ продолженіе стоянки въ Москвѣ, еще болѣе увеличился; голодъ подавалъ и чувство чести и подчиненности; солдаты не слушали своихъ офицеровъ и оказывали явные признаки неуваженія къ нимъ. Хотя при войскахъ еще имѣлись кое-какія запасы, и стужа была утѣшительная, однако, все сознавали наступление неслыханнаго бѣдствія. Въ особенности же было обѣдствительно положеніе нашихъ пѣхотныхъ, при быстромъ отступленіи французовъ. Когда же эти несчастные, не получавъ никакой пищи для поддержанія своихъ силъ, падали отъ усталости, неприятеля добивали ихъ прикладами. Трудно объяснить, почему Кутузовъ оставался почти двое сутокъ у Полотняныхъ заводовъ и почему затѣмъ двинулся на Медынь по такому направлению, которое не позволяло ему пересѣчь дорогу неприятелю, даже въ такомъ случаѣ, если бы онъ въ дѣйствительности отстѣпалъ къ Сычевкѣ. 18-го октября, въ то время, когда главная часть неприятельской арміи отступала поѣдиночку къ Вязьмѣ и уже миновала Гжатскъ, Кутузовъ съ главными силами продолжалъ двигаться по прежнему направлению вправо и остановился на ночлегъ въ Кременскомъ. Причиною тому было неимѣніе точныхъ свѣдѣній о неприятелѣ;
изъ официальной переписки князя Кутузова видно, что въ главной квартиры по цѣльнымъ суткамъ не было извѣстій изъ авангарда (3).

Но обстановка, мало-по-малу, разъяснилась. Фельдмаршалъ получил свѣдѣніе, что Платовъ атаковалъ авангардъ французской арміи на Смоленской дорогѣ. Это заставило Кутузова сократить путь и идти прямо на Вязьму и, такимъ образомъ, предпринять фланговое преслѣдованіе, напрасное огромный вредъ непріятельской арміи. 19-го октября армія выступила изъ Кременска во Спась-Кузовъ и на слѣдующій день прибыла въ Солнечкѣ, на дорогѣ изъ Гжатска въ Юхновъ.

Такимъ образомъ, въ то самое время, когда армія Наполеона, двигаясь въ нѣсколько эшелонахъ, находилась между Вязьмою и Гридневымъ, будучи разставленна на пространствѣ девяноста верстъ, наши войска преслѣдовали непріятеля съ тыла и фланговъ: главные силы Кутузова двигались на переправу пути отступленія французовъ къ Вязьмѣ.

22-го октября Милюковичъ и Платовъ атаковали непріятеля у Вязьмы. Сраженіе кончилось отступленіемъ противника по дорогѣ къ Смоленску. Потери въ людяхъ, понесенные въ этомъ случаѣ французской арміей, были для нея гибельны несравненно менѣе, нежели разстройство и упадокъ духа, овладѣвшіе французскими войсками послѣ понесенного ими пораженія (4).

Казанскій полкъ, въ корпусѣ Доктурова, не принималъ участія въ этомъ сраженіи, а находился въ извѣстіи съ главными силами Кутузова у Быкова, на дорогѣ изъ Юхнова въ Вязьму, въ десяти верстахъ отъ этого города.
После Вяземского сражения главные силы Кутузова были направлены к Ельнё. Французская армия уже вступила в Смоленск, но не могла найти убежища от стужи в немногих уцелевших строениях, и, к тому же, голод заставлял французов толпиться по цыльным суткам вокруг магазинов; некоторые возвращались, ничего не успев получить; другие добывали запасы силу, врываясь в кладовые, унося с собой муки и муку, сухари и бочонки с водою и прокладывая себё обратный путь штыком или саблею.

Русские биваки постоянно были окружены толпами безоружных неприятелей, которых наши солдаты не редко угощали сухариами и капищею. О захвате в цылых этн несчастных мало заботились, не обращая на них внимания и оставляя их бродить свободно, что для многих неприятелей, попавшихся в руки оголбленных крестьян, имело гибельный послѣдствия (1).

Нашим войскам предстояло напречь послѣдних силы и отбросить врагов за границу. «После таковых чрезвычайных успехов», говорил наш фельдмаршал в приказъ по армии, «одержимых нами ежедневно и повсюду надъ неприятельских, остается только быстро его преслѣдовать, и тогда, может быть, земля русская, которую мечтал онъ поработить, усѣется костью его. И тамъ мы будемъ преслѣдовать неутомимо. Настаетъ зима, вьюги и морозы: вамъ ли бояться ихъ, дѣти сѣвера? Желѣзная грудь ванна не страшится ни суровости погоды, ни злобы враговъ; она есть надежная стѣна Отечества, о которую все сокрушится. Вы будете умѣть переносить и кратковременные недостатки, если они
существа. Доблые солдаты отличаются твердостью и терпеливостью; старые служивые дадут примёры молодым. Пусть великii nhớть Суворова: онъ научать спосить и голодъ, и холодъ, когда днём шло о победь и славь русскаго народа. Идемъ впередъ! Съ нами Богъ; предъ нами разбитый неприятель; да будьте за нами тишина и спокойствие." Необходима для отдыха потеря четырёхъ дней Наполеономъ въ Смоленскѣ дала возможность нашимъ главнымъ силамъ двигаться, какъ въ мирное время, съ дневками и даже отчасти располагаясь по квартирамъ, снова стать на одну высоту съ неприятелемъ и, перейдя къ Юрову, опередить головную колонну его легкими отрядами. Приказъ во вниманіе, что наши войска должны были совершить переходы въ двадцать пять и более верстъ по проселочнымъ дорогамъ, заваленнымъ глубокимъ снѣгомъ, въ сильную стужу, причемъ подвижные магазины на волахъ отстали отъ войскъ, не будемъ удивляться огромными потерями, понесеннымъ русской арміей на пространстве отъ Вязьмы до окрестностей Смоленска. Не смотря на привычку нашихъ солдатъ къ перенесенію стужи и не смотря на то, что по личному, заблаговременно сдѣланному распоряженію императора Александра, они сна日产ны были полушубками, армія, выступившая изъ Тарутина въ числѣ около ста тысячъ человѣкъ, потерявъ въ сраженіяхъ не болѣе десяти тысячъ, считала въ рядахъ своихъ, спустя три недѣли, только пятъдесятъ тысячъ человѣкъ. Но большая часть нашего урона состояла изъ больныхъ, которые впослѣдствіи выздоровѣли и поступили на укомплектованіе арміи; и, что еще важнѣе, необыкновенная убыль въ людяхъ не оказала влияния на духъ нашихъ войскъ, которыя, тѣсня по пять неприятеля, забывали и голодъ, и холодъ, заботясь только о томъ, чтобы настигнуть французовъ.

По прибѣгѣ къ Смоленску войскъ вице-короля, Наполеонъ, хотя и сосредоточилъ у этого города остатки большой арміи, однако же, не могъ остановиться и дать отдыхъ войскамъ своимъ. Кукузоффъ, направляясь на перерѣзъ путей, отходящихъ отъ Смоленска, тогда уже вышелъ на мстиславскую дорогу и угрожалъ сообщеніемъ неприятеля съ Оршою. Съ другой стороны, наступательныя дѣйствія графа Витгенштейна и Чичагова, двигавшихся, на соединеніе между собою, въ тылъ Больной арміи, побуждали неприятеля ускорить движеніе къ Березинѣ, чтобы лишить эту преграду прежде, нежели русская войска могли захватъ ее. Наполеонъ двинулся изъ Смоленска къ Красному, гдѣ и узналъ о расположе-
нап русского авангарда въ сосѣдствѣ его, у Кутькова, и Кутузова, въ одномъ переходѣ отъ Краснаго, рѣшился атаковать ихъ, чтобы способствовать отступлѣнію Нея и Даву изъ Смоленска. Но Кутузовъ, двинувшійся съ главными силами отъ Щелканова къ Красному, расположился къ вечеру 4-го ноября между Новоселками и Шилою. 6-й и 8-й корпуса стали по обѣ стороны дороги изъ Рославля. Диспозиція къ предстоящихъ дѣйствіямъ на 5-е ноября заключала въ себѣ распоряженіе о направлении колонны изъ нашего 6-го, 8-го и 5-го пѣхотныхъ корпусовъ, подъ начальствомъ Тормасова, на Зунково, Кутюково и Сорокино къ Добруму. По до стижѣніи Сорокина, войска строятся параллельно большой дорогѣ,— пѣхота въ полковыхъ колоннахъ, въ три линіи, а кирасиры на лѣ вымъ крылѣ,—и въ такомъ боевомъ порядкѣ сдѣлать за движеніемъ авангарда Розена на большую дорогу.

Около девяти часовъ утра нашъ авангардъ атаковать головную колонну Даву; между тѣмъ, какъ Тормасовъ, съ тремя пѣхотными корпусами, въ томъ числѣ и нашимъ 6-мъ, двинулся по указанному ему направлению на перерѣзъ пути отступленія неприятеля, но Кутузовъ, получивъ свѣдѣніе о расположѣніи у Краснаго самаго Наполеона со старою гвардіей, послалъ приказаніе Тормасову остановиться. Такимъ образомъ, неприятель получилъ возможность отступить по дорогѣ, ведущей къ Орѣю. Пораженіе, нанесенное неприятелю войсками князя Голицына, разсѣявшему опасеніе фельдмаршала, побудило его послать Тормасову приказаніе продолжать движеніе къ Добруму. Но уже было поздно: войска наши, простоявъ на мѣстѣ около трехъ часовъ, не могли возвратиться въ нужное время ускореннымъ движениемъ, потому что приходилось тянуться въ одной колоннѣ по проселочной дорогѣ, заваленной снѣгомъ. Казанскому полку не удалось принять участія въ бою. Вечеромъ 5-го ноября 6-й корпусъ расположился на бивуакѣ между Краснымъ и Добрымъ, фронтомъ къ Орѣю. По дорогѣ попадались тысячи пѣхотныхъ неприятелей, и въ томъ числѣ оффицеры и солдаты фран цузской гвардіи, множество орудій, частью бронзированныхъ францу зами, частью захваченныхъ съ боя; на каждомъ шагу мы видѣли несомнѣнныя свѣдѣнія о нашемъ побѣдѣ и разгромѣ неприятельской арміи (2).

Послѣ сраженія подъ Краснымъ наступила оттепель; по ночамъ иногда шелъ дождь. Простоявъ въ продолженіе 7-го ноября въ окрестностяхъ Краснаго, главныя силы русской арміи, въ составѣ которыхъ, по-прежнему, военѣлъ, вышѣй съ полкамъ 6-го корпуса,
и Казанский полк, двинулись на следующий день двух колоннами к Романову, а 9-го переплыли в Ланьи, где остановились, в ожидании переправы через Днепр у Копыса генерала Милорадовича. По прибытии полков в Копыс, получено было донесение о переправе Наполеона через Березину у Студыци. На берегах Березины настала предъяв существованию «великой армии». Последующее отступление от остатков было ничто новое, как бьёт ство. Между тем, Кутузовъ, съ главными силами армии, посыл «раста», 14-го ноября перешел через Днепр. Теперь, в таком положении дёль, главное затруднение с нашей стороны состояло в том, чтобы преследовать неприятеля, не давая ему отдыха; войска наши были принуждены совершать усиленные переходы, подвергаясь почти наравь с неприятелем и золоту, и холоду. В продолжение двенадцати-двенадцатого марта от Березины к Вильною русская армия терпя большую нужду в продовольствии и терпя множество людей от стальным и больными. Многие из наших солдат были снабжены половубками; другие добывали их сами, обувались в кеньги, валенки, носили ваушики либо окутывались чёльем попало; но в таком походе не всегда было заботиться о сбережении одежды и обуви. Пройдя верето двадцать и более, по глубокому снегу, в жестокий морозь и вьому, солдаты торопились развести огонь, варили пищу, если было из чего ее приготовить, и ложились кругом костров, леденись с одного бока и обжигаясь с другого. Во таких обстоятельствах одежда и обувь изнашивались в несколько дней, а заменить их другими не было возможности. Офицеры переписали всё эти лишения наравне с солдатами и потому были одьты почти так же плохо. Какъ они, такъ и генералы, лих пьшликом, чтобы согреться двигали, и все-таи многие отмораживали руки и ноги и принуждены были оставаться в госпиталях.

На последующих переходах къ Молодечну Наполеон отдай приказаніе сломать орлы и древки знамен и зарыть ихъ; в то же время было вторично предписано офицерам вооружиться ружьеми; но это распоряжение не могло быть исполнено, потому что всѣ,—и офицеры, и солдаты,—утратив остатокъ сильъ, сдѣялись непоспособны къ двйствию каким бы то ни было оружіем.

Между тем, какъ передовой части нашей армии преследовали неприятеля, главная арміа Кутузова, перейдя Березину у Жуконца, двинулась мимо Минска, черезъ Воложинъ, Ольшаны, въ окрестности Вильны.
Подъвъ нашей арміею былъ совершенъ, но еще непріятель оставался въ предѣлахъ Россіи; надо было окончательно изгнать остатки грозныхъ полчищъ, минувшихъ поработить наше отечество. Для этого было рѣшено остановить главныхъ силъ арміи у Вильны и преслѣдовать непріятеля только передовыми отрядами. Поэтому корпусъ главныхъ силъ Кутузова, въ томъ числѣ и 6-й, съ Канскими полками, были расквартированы между Вилькомиромъ и Влоцлавемъ.

По отступлѣніи австро-саксонской арміи за границу Россіи, были сдѣланы слѣдующія распоряженія: главныя силы Кутузова двинулись къ Нѣману и вступили въ Варшавское герцогство тремя колоннами, направляясь въ обходъ лѣваго фланга австро-саксонской арміи; въ средней колоннѣ генерала Дохтурова шелъ и Казанскій полкъ, направлялись черезъ Августовъ и Шучицъ въ Хоржевъ. Полкъ былъ въ настолько ослабленномъ составѣ, что даже въ мартѣ слѣдующаго года едва былъ укомплектованъ до 463 человѣкъ. Въ двухъ баталионахъ, въ 1-мъ и въ 3-мъ (8). 24-го декабря походъ 1812 года кончился для Казанцевъ и они расположились на квартирахъ въ Варшавскомъ герцогствѣ (4).

Взглянемъ теперь на дѣйствія нашего 2-го баталиона, принадлежащаго, какъ мы видѣли, къ запаснымъ войскамъ. Этотъ баталионъ майора Скорнякова, еще въ самомъ началѣ войны, былъ расположенъ бивакомъ подъ Бобруйскомъ. Крѣпость Бобруйскъ, послѣ отступленія арміи Багратіона къ Смоленску, была блокирована значительными силами непріятеля (5). Только въ началѣ ноября, уже при наступленіи дунайской арміи къ Березинѣ, Бобруйскій гарнизонъ освободился отъ послѣдніхъ отрядовъ полскіихъ войскъ, наблюдавшихъ крѣпость (6). Вслѣдъ за этимъ запасный баталионъ Казанскаго полка выступилъ въ Варшавское герцогство, куда и прибылъ 19-го января слѣдующаго года (7).

Походъ кончился. Шестисоттысячная армія противника, предвидѣвая вѣроятныя военные геніи нашего нѣка и знаменитыхъ сподвижниковъ его, уже не существовала.

Императоръ Алексѣйъ I, желая увѣковѣчить воспоминаніе отечественной войны, постановилъ выбить серебряные медали съ изображеніемъ Всевѣдущаго Ока, которыя были розданы всѣмъ участвовавшимъ въ войнѣ, отъ генерала до солдата; слова, начертанныя на медаляхъ: «не памѣть, не пачь, а имени Твоему», свидѣтельствуютъ, что главный виновникъ смерти, отлагая кичливые помыслы, обращался съ мольбою признательности къ Тому, кто
охранилъ во все время борьбы Россію Своимъ покровомъ. Кроме того, предполагалось воздвигнуть памятникъ изъ отбитыхъ у не-приятеля орудій. Церковь празднуется ежегодно, въ день Рождества Христова, избавленіе нашего отечества отъ нашествія французовъ и съ ними двадцати народовъ.

Относя весь успѣхъ, всю славу русскаго оружія въ теченіе этой безпримѣрной войны только къ особенной милости Всевыш-пняго, государь далъ обѣть воздвигнуть Спасителю храмъ, который вѣчно напоминалъ бы отдѣленному потомству о доблестныхъ дѣй-ствіяхъ его предковъ. Въ 1883 году этотъ храмъ былъ освященъ и открыть. На стѣнахъ его помѣщены названія полковъ, участво-вавшихъ въ кампаний 1812, 1813 и 1814 годовъ, и имена офи-церовъ, убитыхъ, раненыхъ и отличившихся. Нашъ Казанскій полкъ упоминается тамъ подъ прежнимъ своимъ именемъ Шиправленскаго полка *). На 54-й стѣнѣ упоминается о полученіи полкомъ Георгіевскихъ знаменъ за сраженіе 23-го февраля 1814 года при Краонѣ **).

*) На стѣнѣ 48-й въ числѣ частей, осаждавшихъ Данцигъ, показанъ Ка-занскій (т. е. нынѣшній Кабардинскій) полкъ, тогда какъ мы знаемъ, что прежній Казанскій полкъ не принималъ участія въ войнѣ 1812—1814 гг., а находился на Кавказской линіи.

**) О Шиправленскому-Казанскому полку упоминается на стѣнахъ: 7-й, 8-й, 11-й, 12-й, 15-й, 20-й и 54-й (Мостовскій: «Историческое описание храма Спасителя»).
XXXII.


Получение Казанским полком шведских серебряных медалей.

Конец 1812 года Казанский полк прошел в Варшавском герцогстве. Там же он встретил и новый 1813-й год (1). Опустошительная война, испепелившая широкую полосу на всем пространстве от Нымана до Москвы, обозначала обратный путь Наполеона грудами трупов, орудий, обозами, брошеными неприятелем; на местах городов и селений лежали кучи развалин. Нравственное влияние успехов Наполеона замедлилось в России чувством уязвленности в силах, испытанных на дьзе; но народ, сдавший огромный пожертвования и понесший несметные потери, чувствовал необходимость мира для излечения язв, нанесенных войной, а русская войска, ослабленная, угнетенная лишениями, испытала нужду в отдыхе (2). Но единственным шагом, способным установить условий мира являлось ослабление могущества Наполеона, а такой цели нельзя было достичь без новой войны, нужной положить предел преобладанию Франции на материку Европы. Новые походы были неизбежны.

Для укомплектования действующей армии, назначенной для перехода границы, была сформирована резервная армия, под началством князя Лобанова-Ростовского, в состав которой вошли и 24-я пехотная дивизия генерал-майора Миляера, в Казанском полку.*). Все началниками, перед походом походом, ставилось первою обязанностью сбережение людей, для чего велико было производить три раза в недельную ясную и висящую порцию, наблюдая, чтобы на маршах люди употребляли ту и другую из натуры, и

*) Эта дивизия входила притом в состав 2-го корпуса генерал-лейтенанта Клейнмихеля.
порции не выдавались деньгами (3). Не смотря, однако, на всё забызы, полки медленно приходили в прежний нормальный состав. Казанский полк, вт двухбатальной составе, имел всего 463 человека (4). Полк был укомплектован рекрутами, между которыми быстро распространились понимания болезней и особенно первым горячка, вследствие крутоей переменности образа жизни при переходе от крестьянского быта к беззаботной военной деятельности и безпрестанных переходах в местах на местах.

31-го марта Казанцы уже перешли границу и двинулись к Крепости Кюстрину, завтой французских, четырехтысячных гарнизоном и осажденной отрядом графа Воронцова (5). 2-го апреля Казанский полк, въет с бутырскими, упимами и егерями, под началством генерала-лейтенанта Канцевича, опушили отряд графа Воронцова. Генерал Канцевич, не видя возможности при- нудить к сдаче крепость, вс необъятной спешенности приказами, наделялся ускорить взятие ея бомбардированием. В конец мая, получив артиллерию, русские войска приступили к сооружению батарей, но еще эти работы не были окончены, когда пришлось веление о прервании военных действий по случаю заключения перемирия (6). Вокруг Кюстрин был признан пространство в 31/2 версты нейтральным за крепостью, и расширен раион блокадной линии (7). Еще 18-го мая отряд Канцевича был подчинен генералу Винценгероде.

Перемирие было необходимо как для Наполеона, так и для нас. В течении затишья необходимо было все привести в порядок. Для каждой части войск назначены были большие или меньшие удобные квартиры. Наши полки, как совершенный безпрерывный поход от Немана до Тарутки и от Тарутки до Одера, не меньше других полков, нуждались в отдыхе. Стоило только взглянуть на отчетности и списки о наличном составе полка, чтобы убедиться в вышеуказанном. Так, в полку были, например, люди, им не прибавлявавшие, но временно прикомандированные, но забылись того, как они прибывали из командировки, госпиталях или городов и деревень, где оставались за усталостью и недугами. Выздоровевшие, уставляя и находившиеся в других отрядах, догоняя полк, не всегда попадая в тот, в котором числились, а прикомандировывались к войскам, которых были в близости. Оттого такого списания людей могло быть однообразно и строго и вооруженного, правильно довольствия амуниссию и жалованье. К тому же, и полкам командовал не командир его, майор...
Тепловъ, а старшій штабъ-офицеръ, майоръ Племянниковъ, такъ какъ полковой командиръ, по болѣзни, уволенъ былъ въ отпускъ.
20-го июля Казанскій полкъ, въ двухбатальонномъ составѣ *, вмѣстѣ съ другими частями отдѣльного корпуса Виленгерода, поступилъ въ составъ сѣверной арміи наслѣднаго шведского принца, бывшаго наполеоновскаго маршала Бернадота, назначенной для рѣшительныхъ дѣйствій на сообщения французской арміи (9).
Начался второй, болѣе рѣшительный периодъ войны за независимость Германии. Наполеонъ обѣщалъ вести кампанию какъ генераль Бонапартъ, а не какъ императоръ (10).
Къ 4-му августа Казанцы сосредоточились у Шнацдау, гдѣ въ лагерѣ стояли и другіе полки корпуса Виленгерода. Въ этотъ же день въ полку былъ полученъ приказъ по войскамъ, отдѣленный наслѣднимъ принцемъ. «Солдаты!» говорить принцъ, «мы должны съ оружиемъ въ рукахъ отстоять спокойствіе и независимость Европы. Одушевляясь тылъ же чувствами, которыя возбуждали въ 1792 году французскій народъ къ дружнымъ усилиямъ и способствовали ему отразить вторженіе неприятельскихъ армій, мы должны храбро выдержать борьбу съ неприятелемъ, котораго господство тяготѣетъ надъ нашими братьями и семействами. Солдаты! Вамъ предстоитъ завидная будущность. Свобода Европы, возстановленіе политическаго равновѣсія, долженствующаго положить предѣлы двадцатилѣтнему проображенію, наконецъ, общій миръ будутъ плодами вашихъ усилий. Да содѣйствуетъ вы достойными столь славной участія единодушиемъ, соблюдениемъ дисциплины и мужествомъ (11).»
Между тѣмъ, по окончаніи перерывія, Наполеонъ направилъ маршала Удино для нанесенія главнаго удара сѣверной арміи и для взятія Берлина. Поэтому армія наслѣднаго принца расположилась 10-го августа на позиціи впереди Берлина; русскій корпусъ Виленгерода сталъ на правый флангъ у Ютергоца. 11-го августа, въ 10 часахъ утра, французы атаковали союзниковъ напихъ, пруссаковъ, стоявшихъ на лѣвомъ флангѣ. Шелъ проливной дождь. Мѣстность, покрытая, большую частью, лѣсами и болотами и большиими несчастными колонами, затруднила передвиженія колоннъ. Казанскій полкъ, утомленный движеніями по дурной дорогѣ въ ненастную погоду, сталъ въ ружье, впереди и лѣвѣ Ютергоца, въ двухъ батальонныхъ колоннахъ. Такъ продолжалось до конца боя, кончившагося отступленіемъ французовъ. Это сраженіе из-

* Къ 10-му іюня Казанскій полкъ имѣлъ налицо: 35 офицеровъ и 497 нижнихъ чиновъ (Воен. Уч. Арх. II, 46692).
въ стомъ подъ названиемъ сраженія при Грос-Бeerенѣ, но въ на-
шихъ послужныхъ спискахъ оно написано сраженіемъ «при мѣ-
стечкѣ Тельтау *).

Переносясь на полѣ сраженія, Казанской полкъ двинулся не-
большими переходами впередъ на Берлинъ, куда шелъ весь кор-
пусъ Винценгероде. Французская армія, пользуясь медленностью
dѣйствій союзниковъ, отошла небольшими переходами за рѣку
Цану къ Виттенбергу, а наслѣдственъ принцъ, располагавший противъ
шехъ части своей арміи, перенесъ 25-го августа въ Цей-
дегтъ, близъ Рабенштейна; такимъ образомъ, северная армія въ
одну дорогу днемъ, истекшихъ со временной гросс-бeerенской по-
бѣды, прошла только около восьмидесяти верстъ. Ни ѣзда, къ
бою союзныхъ войскъ, ни превосходство въ кавалеріи, дававшее
союзникамъ возможность дѣйствовать рѣшительно, не подверглось
внезапной опасности,—ничего не могло побудить принца къ боль-
шей дѣятельности (12).

Неудача наступленія маршала Удине на Берлинъ не заставила
Наполеона измѣнить предположенный имъ планъ дѣйствій. Онъ
рѣшилъ возобновить покушеніе противъ Берлина. Начальство надъ
арміею Удине было поручено Нему. 25-го августа, но отданный
паканцъ дизпозиціи наслѣдственъ принцъ, русскій корпусъ на-
чал сосредоточиваться у Любесена, куда шелъ и шведскій кор-
пусъ. Въ 10 часовъ утра началось, для защиты Берлина, сраже-
ніе при Денпивицѣ. Казанцы, также какъ и при Тельтау, взяли
со всѣми остальными русскими полками, простояли весь день въ
бое на правомъ флангѣ, на правомъ флангѣ, у Далихова. Забылась
обереженіе своихъ шведскихъ войскъ, принцъ посылалъ ихъ въ
огонь только въ крайнихъ случаяхъ и, не желая навлечь на себя
предусмотрение о особенное свое желаніе сохранить шведовъ, онъ
не имѣлъ вводить въ дѣло и русскіе полки. Весь походъ 1813 года
онъ слѣдовалъ этому правилу, повторяя: «Русскіе уже слѣдвали
свое дѣло, отстоявъ отечество; они и шведы являются въ Герма-
ніи только для помощи угнетенныѣхъ народовъ; пруссакамъ должно
вести бремя войны, спасать свою столицу и отечество (13)»:

Послѣ побѣды при Денпивицѣ, русскій корпусъ пересѣлъ къ
Эльбѣ, гдѣ у Акена построилъ мостъ и прикрылъ его укрѣпле-
ніемъ, готовясь къ сближенію съ силезской арміей. 29-го сентября
Казанский полкъ прибылъ къ рѣкѣ Салѣ и сталъ у Ротенбурга.

*) Тельтау лежать въ 7 верстахъ отъ гор. Beerena.
Но движение Наполеона к Берлину заставило шведского принца перейти к Кетену. По прибытии в Кетен, принц узнал, что французы тянутся назад к Лейпцигу, чему и возвратился к Галле. Между тем, другая союзная армия сосредоточивалась у Лейпцига, куда в ночь со 2-го на 3-е октября начали вступать французские корпуса. Северной армии также было предписано прибыть к Лейпцигу. «Дорогою получил я», писал Бернардо го- сударю, «диспозицию к завтрашнему сражению и остановить армию у Цербига и Петерсберга, по необходимости дать людям отдых, послать чрезвычайно трудные переходы по дурным дорогам. Ежели ничто не будет угрожать моему лёгкому крылу со стороны Мульды, завтра двинусь к Лейпцигу. Вечером, по крайней мере, с частью конницы, поеду на поле сражения и, в случае битвы, буду в состоянии подкреплять союзные армии (14)». 5-го октября армия шведского принца, после трудного перехода в дождь, прибыла к Брейтенфельду, где узнали, что союзная армия уже убыла пакрумян сражение под Лейпцигом, но Наполеон, и что союзники палми, дождавшись прихода северной армии, возобновить свои атаки. В 8 часов утра 6-го октября северная армия выступила к Тауху. Она находилась еще на марте, когда сражение под Лейпцигом и началось. В 3 часа пополудни, армия, перейдя р. Парту, вступила на назначенное ей по диспозиции место, правее Паунцдорера, чьё и замкнулась дугой, описывающая союзными армиями, — в числах 300 тысяч человек, — вокруг позиции, занятой 100 тысячами французами. Государь поручил цесаревичу Константину Павловичу поздравить шведского принца с прибытием на поле сражения. Дела находились тогда в сложном положении: на лвом фланге австрийцы сражались с перешлипым успехом. В центре действовали многочисленные батареи, и Бенигсен, по личному условию со шведской армией, готовился двигаться против Зеллергагена, для чего принц заложил также корабль Бюльов; остальные же два корабля северной армии, Винцентроде и графа Штединга, были в резерве. Граф Ланжерон атаковал Шенфельд. Сакет штурмовал Гальское предместье, и два раза в него врываясь Невёровск, прославившийся героизмом отступлением от Красного. Таким образом, за исключением стороны, прилегающей к Линдесун, князь вокру г Лейпцига битва в огромном объёме и во всех возможных видах; стотысячный резерв ожидал только новелления двинутся и нанести рвнительный удар. Союзные государы
были на холм близ Мейндорфа, названном впоследствии холмом монархов (15). Наступившая ночь прекратила наши атаки. Казанский полк, также как и весь корпус Винцингероде, неподвижный в дне, простой весь день в резерв под пролетавшими ядрами и гранатами, и на ночь расположился биваком на поле сражения. В ночь, послѣдовавшую за кровопролитным боем 6-го октября, передовые войска союзников слышали боль

шой шумъ и замѣтили безпрестанныя передвиженія на неприятельской позиціи. Один примѣчали ихъ отступленію французовъ; другіе думали, что они, готовясь къ оборонѣ города, заграждали заставы, пробивая бойницы. Утромъ 7-го, когда туманъ разсѣялся, взошло солнце, и насталъ ясный день, оказалось, что французы, совершенно оставивъ позицію у Пробетгейды, послѣднимъ отступали къ городу (16). Втъ это же время императоръ Александръ прибылъ на поле сраженія; онъ обѣгалъ всѣ свои полки, выстроенные въ густыхъ колоннахъ по отлогимъ высотамъ, благодарилъ ихъ за оказанное имъ мужество. Всѣ короли начали готовиться и войска двинулись съ разныхъ сторонъ къ Лейпцигу. Казаки шли, по-прежнему, въ составѣ резерва шведскаго корпуса. Французы отступили. Оставалось только преслѣдовать неприятеля, не допуская его сосредоточиться.

До 12-го октября армія наслѣднаго принца находилась въ связи съ союзными арміями и преслѣдовала французскія войска черезъ Мерзебургъ, Кверфуртъ, и дошла до Артерна, где остановилась на ожиданія, примѣтъ ли Наполеонъ сраженіе подъ Эрфуртомъ. Но когда Наполеонъ отступилъ отъ Эрфурта, и союзныя арміи двинулись за нимъ къ Рейну, то наслѣдній принцъ обратился къ Касселю, намѣреваясь ожидать отъ французовъ всю съверную Германію. По заявліи Касселя, корпусъ Винцингероде, въ томъ числѣ и Казанский полкъ, посланъ былъ черезъ Падерборнъ въ Бременъ, съ приказаніемъ утвердиться на Везерѣ и преградить маршалу Даву отступленіе, если онъ двинется изъ Гамбурга во Францію. По заявліи Бремена, наслѣдній принцъ предписывалъ Винцингероде безотлагательно овладѣть крѣпостью Ротенбургомъ *), находящеюся

*) Въ послѣднихъ спискахъ Шпревальскаго-Казанскаго полка внесено: "24-го ноября взятіе крѣпости Ротенбурга". (Москов. Отд. Арх. Гл. Шт.) Между тѣмъ, ни въ описаніяхъ войны 1813 г. Михайловскаго-Данилевскаго и Богдановича ни слова не сказано о взятіи крѣпости Ротенбурга; да и имъ оной всѣ не упоминается, между тѣмъ какъ въпоздѣ этотъ не маловажный", говорить г. Липрави, авторъ статьи, изъ которой мы передаемъ епианіе штурма ("Русскій Архивъ" 1868 г.).
на пути из Гарбурга к Врещену, на том основании, что, по прибытии слухам, Даву, будто бы, ижлъ намъреніе, если гарнизонъ эльбскихъ крѣпостей и не присоединятся к нему, съ однимъ своимъ многочисленнымъ гамбургскимъ гарнизономъ взначало оставить укрѣпленія и чрезъ Ротенбургъ быстро броситься на корпусъ Виннингероде и пробиться къ крѣпостямъ нижнаго Рейна. Съ паденіемъ Ротенбурга, предприятіе это не могло совершиться, такъ какъ крѣпость эта лежитъ на возвышеннѣй гати, единственному возможному пути сообщенія; кругомъ непроходимыя и широки болота. Когда крѣпость была осмотрѣна капитаномъ Дипранди, то Виннингероде тотчасъ предписалъ генералу Вунну сосредоточить свою 24-ю дивизію и овладѣть Ротенбургомъ. Крѣпость была внесильно атакована съ двухъ сторонъ: Казанскимъ полкомъ съ одной, а 19-ымъ егерскимъ съ другой. Нападеніемъ содѣйствовалъ наступившей зорой, предвѣственный возможность по замершему болоту подходить къ самому глазу. Послѣ двухдневной жаркой перестрѣлки, крѣпость сдалась 24-го ноября на капитуляцію. Нѣсколько сотъ старыхъ солдатъ, съ нѣсколькоими пушками, защищали эту крѣпость, которая, по мѣстоположенію своему и по высотѣ ея, могла бы долго держаться. Въ 17-омъ съ тѣхъ овладѣніе Ротенбургъ не обописо безъ пролитія крови. Казанскій полкъ, говорить очевидецъ, не досчитался многихъ (17).

Въ награду и въ память нахожденія подъ начальствомъ шведжскаго наслѣднаго принцза, Казанскій полкъ получилъ отъ него по одной серебряной медали въ каждую гренадерскую роту, для ношения правофланговыми рядовыми. Всѣхъ медалей получено было три, и они не были присвоены рядовыми, которымъ они были только для ношения, а принадлежали полку и должны были переходить отъ одного правофлангового рядового, убывавшаго изъ полка, къ другому, становившемуся на его мѣсто въ строю. Но въ 1819 году, какъ мы увидимъ ниже, эти медали, по недоразумѣнію, перепали въ гренадерскій Грушинскій полкъ (18).

Что касается передвиженій 2-го запаснаго батальона Казанскаго полка, то они, по-прежнему, передвигалась въ составѣ резервныхъ войскъ *).
XXXIII.

Казанский полкъ во Франціи.—Переходъ Рейна.—Взятие Суассона.—Казанский полкъ въ арміи Блюхера.—Красное сраженіе.—Взятие Казанцами 12-ти орудій.—Отбитіе атакъ кавалерій.—Потеря Казанскаго полка.—Полкъ въ одномбаталіонномъ составѣ.—Георгіевскія знамена.—Полученіе командиромъ полка ордена Св. Георгія.

Въ конце 1813 года, когда союзники, достигнувъ береговъ Рейна, оставались въ бездѣйствіи, продовольствіе арміи, расположенныхъ вдоль границы Франціи, требовало несмѣтнаго количества припасовъ и съ каждымъ днемъ становилось болѣе и болѣе затруднительнымъ. Извѣстіе о значительныхъ вооруженіяхъ, предпринятыхъ Наполеономъ, разсѣяло надежды на миръ и ускорило вторженіе во Францію. Положено было, одновременно съ наступленіемъ главной арміи со стороны Швейцаріи, корпусу Винцингероде двинуться съ нижняго Везера. Казанскій полкъ въ это время былъ силою въ 1,233 челов., при двухбаталіонномъ составѣ, и находился въ пѣхотномъ корпусѣ графа Воронцова, корпусъ котораго, въ свою очередь, былъ частью корпуса Винцингероде (1).

Въ конце декабря 1813 и въ началѣ января 1814 года *) русскій корпусъ генерала-адютанта барона Винцингероде занималъ Бременъ, имѣвая авангардъ по направленію къ Дюссельдорфу. Наконецъ, когда опасеніе предполагавшагося движения Даву миновалось, тогда корпусъ Винцингероде началъ стягиваться въ окрестности Мюльгейма-ан-деръ-Руръ, а авангардъ занялъ Дюссельдорфъ, имѣя порученіе собрать необходимое число судовъ для переправы, которая 6-го января и совершена черезъ Рейнъ, покрытый несущимся льдомъ (2). Винцингероде, получивъ отъ государя приказаніе сги-нать, выступилъ изъ Намюра, по направленію къ Паризу, на

*) Полкъ къ 27-му декабря 1813 года имѣлъ 45 офицеровъ и 1,188 нижнихъ чиновъ. (Богдановичъ, 1814, X. Донесеніе Винцингероде).
Лаонъ. На другихъ дорогахъ, ведущихъ къ столицѣ Франціи, были построены крѣпости. Сначала Винцингероде думалъ взятъ направ- леніе чрезъ Филиненсъ, но гарнизонъ этой крѣпости отказался сдаться; время не позволяло медлить, и корпусъ пошелъ на Авени, который, по неплѣнію достаточнаго гарнизона, сдался (3). Изъ Авени, 31-го января, корпусь Винцингероде въ одиночку перешелъ подошелъ къ Вервенѣ; на другой день—въ Лаонъ, уже поздно. Въ три часа пополудни 2-го февраля онъ выступилъ къ Суассону и около часа пополудни уже сосредоточился въ двухъ верстахъ отъ города. Казанскій полкъ, вмѣстѣ съ прочими полками 24-й дивизіи, сталъ въ лѣво отъ шоссе, въ колоннѣ, а 21-я дивизія вправо. Между тѣмъ, еще до прибытия Винцингероде, Суассонъ былъ уже два раза атакованъ Черпиньвилью, но неудачно. Съ прибытиемъ корпуса, егеря, разбивъ ворота, зашли въ городъ. Увидѣвъ же остальную массу пѣхоты корпуса, ставшаго на пушечный вы- стрѣлъ отъ сѣверъ и уже выславшаго свою батарейную артиллерию для открытия огня, гарнизонъ понялъ безнадежность обороны и началъ стягиваться на путь отступленія къ Парижу (4). Взятіе Суассона навело страхъ на жителей Парижа. Генералъ Винцингероде, еще не имѣя точныхъ свѣдѣній о расположении енглеской арміи, предполагалъ идти на Шато-Тьери, но, получивъ предупрежденіе при- соединиться къ Блюхеру и узнать обротступленіи корпусовъ Сакена и Юрка по направлению къ Шалону, выступилъ къ Эперне и оттуда перешелъ къ Реймсу. Чтобы не ослабить еще болѣе своего корпуса, онъ не оставилъ гарнизона въ Суассонѣ, что дало воз- можность маршалу Мортье занять этотъ городъ. По прибытии въ Реймсъ, 12-го февраля, генералъ Винцингероде получилъ повелѣ- ніе выждать прибытия корпусовъ Воронцова и Строгонова, двигав- шихся изъ сѣверной Германіи. 12-го февраля корпусъ Винцинге- роде прибылъ въ Реймсъ, а 17-го выступилъ оттуда, переночевавъ въ Фимѣ и на слѣдующій день подошелъ къ Суассону по лѣвому берегу Энѣ. Городъ, какъ мы уже говорили, былъ снова занятъ французами. Необходимо было взять городъ, такъ какъ къ нему приближалась союзная армія Блюхера, тѣмъ болѣе французами къ р. Энѣ, на которой не было другихъ мостовъ, кроме каменного въ Суассонѣ. Немедленно Винцингероде послалъ парламента, кото- рому и удалось убѣдить коменданта заключить капитуляцію, по которой гарнизонъ выступилъ свободно, съ оружиемъ, обозомъ и двумя орудіями. Едва полки Винцингероде заняли городъ, какъ появились войска енглеской арміи, и всѣдѣ за нѣсколько пе-
ренрава корпусов Сакена и Юрга. Таким образом, Казанский полк поступил в состав армий талантливого Блюхера (5). По соединении, армия Блюхера расположилась на правой стороне Эны, фронтом к юг, частью на бивуаках, частью на квартирах; корпус Винцингероде расположился на левом фланге, у Боре и Краона. Приближалась армия Наполеона, предлагавшего наступать Блюхера на переправу через Энну. Но отступление Блюхера на правую сторону Эны совершенно изменило положение дела: без этого того, чтобы оттеснить союзников к Энну, Наполеон не имел мог вступить с ними в бой, как переправился через эту реку в виду целое сильнейшей армии. Это заставило его дивизировать нервнинительно, разоблаченными силами. Предполагая направиться к Лаону, чтобы обойти Блюхера с левого фланга и отрезать его от Рейна, Наполеон двинулся к переправе у Берн-о-Баку через реку Энну.

Как только Блюхер узнал о переправе французской армии через Энну на его левом фланге, то он шел на навстречу неприятелю. Корпус Винцингероде получил предписание собраться у Краона. Но генерал Винцингероде, которому было приказано занять Корбен, Краон и лежащих между ними хлык, оставался на месте, в четырех верстах не доходя Краона. Неприятель, пользуясь его бездействием, занял прирунные пункты и получил возможность удерживаться там до прибытия ожидаемых им подкреплений. Блюхер, будучи принужден отказаться от нападения на неприятельскую армию, предпочел воспользоваться выгодами местности между Эною и Летою и принять там сражение; он надеялся, что Наполеон не откажется идти к Лаону, оставив у себя на фланге и в тылу часть союзной армии, и сам на ее поведет нападение. Так как местность, занятая союзниками, могла быть упорно обороняема небольшими силами, то Блюхер, оставив на плато между селениями Айль и Вассонь п'яхоту корпуса Винцингероде, подъ началством генерала-лейтенанта графа Воронцова, назначил для поддержания его корпус Сакена. Одновременно с обороной этой позиции Блюхер предполагал обойти неприятеля с правого фланга кавалериею.

Генерал-лейтенант граф Воронцов, в корпус, которого, как мы знаем, входил Казанский полк, получил приказание удерживаться на позиции между Айль и Вассонь до последней крайности; поэтому он расположил свою п'яхоту в трех линиях по обе стороны дороги, ведущей из Краона в Ворсень (route des
dames). Казанский полк стал в первой линии, на левом фланге, в двух баталионных колоннах; правее его стояли баталионы Бутырского полка, а вперед—19-й егерский полк. Казанским полком командовал майор Племянников, но при полку находился шеф его, генераль-майор Зварыкин.

В девять часов утра у с наших передовых постов замечено было наступление нескольких неприятельских колонн, сбликающихся с красногвардейского полка. Тогда же дивизия Бойне-де-Ребевала, поднявшие начальством маршала Виктора, двинулись от Воклера через лес по тропникам, ведущим к мысу Герте-бизе. Сам Наполеон открыл караул на пути гвардейских батарей; французские полки постепенно собирались со ста орудий и громили поля графа Воронцова, которые, будучи поставлены в три линии на близких интервалах между колоннами, терпели большую уронь. Наполеон, считая их достаточного ослабленными, сделял распоряжение для атаки позиций. Маршал Ней, с корпусами; Виктора и драгунской дивизией Русселя, всего до 14 тысяч человек, должен был повести главную атаку на русских с левого их фланга, а граф Напути получил приказание обойти позицию с правого фланга, на Вассонь. Чтобы поддержать надлежащий образом оба эти атаки, надлежало отложить их, по крайней мере, до полудня, что дало бы время войскам, оставшимся незадолго, прийти на поле сражения. Но едва лишь раздались первые выстрелы, как Ней, увлеченный обычной ему отвагой, устремился по назначенному направлению проткнуть левого фланга позиции графа Воронцова; баталионы его, выйдя из селища Сент-Мартен, двинулись двумя колоннами. Как только французы стали выбирать на гребень высоты, они были встречены сильным кавалерийским и ружейным огнем. Атака двух егерских полков, заставила неприятеля отступить в лес.

Наполеон, видя безуспешность своей главной атаки, усилить Нея одной из бригад кавалерийской дивизии Русселя и приказал возобновить нападение. Но смотря на ужасные потери, понесенные неприятелем, он сделял отчаянное усилие, и снова колонны его уже достигли второй линии наших полков, и кавалерийская рота № 9 полковника Паркенсона была захвачена французской кавалерией. Но генерал Вупц приказал баталиону 19-го егерского полка встретить французов. Вслед за Вупчем двинулся в штыки и генерал Зварыкин с Казанским полком. Атака Казанцев увличалась полным успехом; вслед 12
орудий, захваченных французами, были отбиты полкомъ. Объ этомъ эпизодѣ салтъ графъ Воронцовъ говоритъ такъ: «le général Zwar-rykine, voyant que la batterie à cheval de position de Parkinson avait été sabrée et enlevée par la cavalerie française, passa un ravin avec le régiment de Schirvansk (Kazanckii), se jetta à la bayonnette contre cette cavalerie, reprit et ramena toutes les 12 pièces qui avaient été un moment prises (7)». Не успѣли Казанцы отойти назадъ, послѣ быстрого отступленія французовъ, какъ графъ Воронцовъ, замѣтивъ вдали наступленіе непріятельскихъ резервовъ, приказалъ генералъ-майору Зварыкину, съ Казанскими полками и батальономъ 19-го егерскаго, кинуться въ штыки на дивизію Менье, Кюрия и Ребела. Стройно двинулись Казанцы въ новую атаку; неприятель былъ отброшенъ въ лѣсу и, столпившись въ Вокле- скомъ оврагѣ, потерѣлъ большой уронъ отъ дѣйствія русскихъ батарей. Кавалерія Лаферьера, бросившаяся на Казанскій полкъ, была встрѣчена ружейнымъ огнемъ и ушла въ оврагъ вслѣдъ за пѣхотой. Самъ Лаферьеръ былъ тяжело раненъ. Эта атака кавалеріи была встрѣчена Казанскими полками, не перестраиваясь въ каре, а въ такомъ же строю, въ какомъ полкъ шелъ въ атаку на пѣхоту, т. е. въ колоннахъ къ атакѣ (б).

Въ два часа пополудни, когда Блюхертъ, получивъ отъ Вишнігерода извѣстіе, что обходное движеніе замедлено, отказался отъ предположеннаго имъ обхода праваго фланга французской арміи и сталъ сосредоточивать свои войска на позиціи у Лаоны, то генералъ Сакевъ, получивъ предписаніе цѣли туда же, приказалъ графу Воронцову, въ случаѣ наступленія французовъ въ превосходныхъ силахъ, отступить также къ Лаоную; но Воронцовъ, удерживаясь съ успѣхомъ на занятой имъ позиціи около пяти часовъ, отвѣчалъ, что дальнѣйшее дѣйствіе его отряда на мѣстѣ: сопряжено съ меньшою опасностью, нежели отступленіе въ виду многочисленной непріятельской кавалеріи. Тымъ не менѣе, однако же, Сакевъ, зная, что войска Вишнігерода, посланныя въ тылъ французской арміи, не успѣли совершить обхода, и что корпусъ Казиста въ то время еще находился далеко, послалъ графу Воронцову вторичное приказаніе отступать, извѣстивъ его, что, для прикрытия отступленія его пѣхоты, назначенъ вся кавалерія генерала Васильчикова.

Исполнія полученное предписаніе, Воронцовъ отправилъ назадъ всѣ подбитыя орудія, въ числѣ 22-хъ, и раненыхъ, которыхъ можно было унести съ поля сраженія, перестроилъ пѣхоту въ баталионную каре и приказалъ отступать шагомъ черезъ линіи, въ
шахматном порядке. Но еще войска его не успели троицись с мест, как неприятель возобновил атаки. Наполеон двинул ста- рую гвардию, под предводительством Фриана, на подкрепление атако- вавшим нас позицию дивизией. «Неустрашимый» Казанский полк, выйдя далеко вперед из первой линии, очутился под жестоким картечным огнем. В это время генерал-лейтенант Лаптев подъехал к Казачьему и привлекал пехоту, желая ободрить; тогда бывшие в голове обозных баталионных колонны гренадеры просили своих командиров, родных братьев, капитана Зеленого 1-го и штабс-капитана Зеленого 2-го, испросить у генерала позволение— взять батарею, наносящую им потерю. «Сю Богом!» сказал Лаптев и взял новел Казанский полк вперед, но, получив сильную контузию, был принужден оставит поле сражения. Казанский полк продолжал наступать под начальством своего шефа Зварыкина, но и тот вскоре был простоял пулом на вылет. При отступлении первой линии сквозь вторую Казанцы тоже начали отходить; но, все еще оставаясь впереди, были окружены неприятельской конницею. Изстреливая патроны, Казанский полк три раза, при барабанном бою, пробивался пытами сквозь неприятеля и присоединяясь к прочим войскам, унося с собою своего шефа, всех раненых и тѣх убитых офицеров, братьев Зеленых.

Не смотря на то, что войска графа Воронцова снялись с позиций в совершенном порядке и отходили назад шаг за шагом, «какъ на ученье», по выражению самого Воронцова, неприятель все-таки усилил свои атаки. По достижении Серии, Воронцов остановил піхоту, чтобы выждать кавалерію Сакена. Содѣйствие ей было необходимо, потому что за Серии мѣстность, болѣе открытая, позволяла французской кавалеріи охватывать фланги нашей піхоты. Около пяти часов пополудни, графъ Воронцовъ отступил къ Шавиньону, а затемъ къ Лаоцу. Наполеонъ къ ночи расположился между Флисъ и Остель. Такъ кончилось сраженіе 23-го февраля при Красопѣ; въ которомъ со стороны русскихъ было введено въ бой не болѣе 15 тысячъ человѣкъ противъ двойныхъ силъ, подъ личнымъ начальствомъ Наполеона; поэтому сраженіе это есть одинъ изъ знаменитыхъ подвиговъ русскаго ору- жія» (9). Въ донесеніи о битвѣ графъ Воронцовъ приписанъ совершенный имъ подвигъ въ особенности мужеству войскъ, которыми онъ командовалъ въ этомъ бою.

Казанский полкъ, но уцѣльшиемъ свѣдѣніямъ, потерялъ въ этомъ
сражении 223 человекъ, чиновъ убитыми, ранеными и безъ вести пропавшими*); офицеровъ убито двое: капитанъ Зеленый 1-й и штабс-капитанъ Зеленый 2-й; ранено восемь: шефъ генераль-маиоръ Звартыкынъ, майоръ Бражниковъ, штабс-капитанъ Унажковъ, поручики Ребиндьеръ и Сультанинъ, прaporщики Московскій, Павловичъ и Скрипцовъ (9). Послѣ боя казанскій полкъ былъ переформированъ изъ двухбатальоннаго состава въ одно-батальонный (10).

«Полки всѣ показали, сколь они превосходятъ въ неустрашимости и въ духѣ войска неприятельскія»,—говорить Воронцовъ всѣхъ своихъ приказчикъ, отдающихся послѣ сраженія при Краонѣ и Лаоѣ;—«полки Ширванскій (Казанскій) и Бутырскій, окруженные будучи кавалеріею неприятельскію, подъ картечью отходили, строили каре, производили огонь по неприятелю и ходили въ штыки на его кавалерію. Таковые подвиги въ виду всѣхъ, покрывъ ихъ хотѣя нашему славою и устрашавъ неприятеля, убедительно говорятъ, что ничего въ этой для насъ невозможного».


*) Моск. Отд. Арх. Главн. Шт. Послужные списки за 1814 г. При Краонѣ потеря распредѣлялась такъ:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Генераловъ</th>
<th>Офицеровъ</th>
<th>Унтер-офицеръ</th>
<th>музыкантовъ</th>
<th>Радио-выхъ</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>убито</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>безъ вести проп.</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>124</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>ранено</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>210</td>
<td>239</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итого: 1 1 8 10 3 210 239
XXXIV.

Движение къ Парижу.—Казанский полкъ у Лона.—Взятие Парижа.—Казанцы у Лонгвию.—Квартиры.—Заключение мира.—Выступление въ Россию.

Въ день сраженія при Краошѣ, 23-го февраля, вечеромъ, Казанскій полкъ отступилъ къ Шавиньону. Отступленіе значительнаго числа войскъ съ артиллерией и обозами къ Лоану, чрезъ рядъ тѣснотъ, было весьма опасно, но, къ счастью, французы не рѣшились преслѣдовать насъ и оставались на занятыхъ нами для ночлега мѣстахъ до десяти часовъ утра, что и дало возможность графу Воронцову отойти въ совершенномъ порядкѣ. Утромъ 25-го февраля армія Блюхера находилась въ готовности встрѣтить неприятеля на позиціи у Лона. Казанскій полкъ, съ полками корпуса Винцингероде, былъ расположенъ на правомъ флангѣ, въ батальонныхъ колоннахъ въ двѣ линіи, между Лоаномъ и селеніемъ Тьерри. Прусская армія составляла центръ и лѣвый флангъ расположения. Въ теченіе ночи вышалъ снѣгъ, а на рванѣтѣ густой туманъ покрылъ всю окрестность непроницаемо для взора звѣрся. Ползнувъ этими, 25-го февраля французы атаковали у Класена русскій корпусъ и взяли это селеніе, но были отражены отъ Семилы. Ночью прусаки внезапно напали и разбили корпусъ Марона. Утромъ 26-го февраля русскіе начали дѣло атакою селенія Класена, но были отбиты. Сраженіе окончилось въ четыре часа пополудни неудачною попыткою Наполеона выбить союзниковъ изъ Семилы и Ардона. Въ этотъ день Казанскій полкъ потерялъ только четырехъ рядовыхъ ранеными (1).

Послѣ сраженія при Лоанѣ: армія, для доставленія войскамъ отдыха и возможности добывать жизненные припасы посредствомъ реквизиціи, была расположена по квартирамъ. Казанскій полкъ сталъ на квартиры въ Лоанѣ (2). Тяжкіе труды боевой жизни въ холодную и ненастную погоду разстроили здоровье стараго прусскаго
фельдмаршала. Никто из штаба не мог замкнуть его, и побдённая силезская армия оставалась в бездействии цѣлую недѣлю. Правда, причину этому отчасти было изнуреніе войскъ, но войска Наполеона находились еще въ худшемъ состояніи, что, однако же, не помѣщало имъ разбить Сентъ-При подъ Реймсомъ и послѣ трехдневнаго отдыха двинуться далѣе къ Обѣ.

5-го марта вся силезская армія была сосредоточена на лѣвомъ флангѣ, въ окрестностяхъ Крона, и затѣмъ двинулась къ переправамъ черезъ Энъ. Корпусъ Вишингероде, перейдя черезъ рѣку при Берн-о-Бактъ и Асфельдѣ, направился къ Реймсу, въ головѣ лѣвой колонны Блюхера. Изъ Реймса графъ Воронцовъ, съ Казанскими и другими полками своего п'ятнадцатаго корпуса, 11-го числа занялъ Шалонъ. Въ это время императоръ Александръ извѣстилъ Воронцова о намѣреніи идти прямо на Парижъ. Это извѣстіе быстро распространилось по полкамъ и возбуждало духъ войскъ. 13-го началось это движеніе союзниковъ къ столицѣ Франціи; Казанскій полкъ, съ п'ятнадцатой графа Воронцова, остался на время въ Шалонѣ, чтобы преградить путь Мармону, если бы онъ двинулся во флангъ арміямъ, шедшимъ къ Парижу. Но 14-го марта графъ Воронцовъ получилъ приказаніе перейти къ Шампоберу, откуда, проѣздя Мо, 17-го прибылъ въ Виллепинь, гдѣ находилась и главная квартира Блюхера. Полки торопились чиститься для вступленія въ Парижъ, уже около четырехъ вѣковъ невидѣвшій непріятельскихъ войскъ въ своихъ стѣнахъ. Въ ночь на 18-е марта была отдана общая диспозиція, по которой силезская армія Блюхера должна была атаковать высоты Моимартръ. Но прусскій офицеръ, посланный за диспозиціею, получилъ ея не прежде 11-ти часовъ ночи и, отправляясь въ Виллепинь безъ проводника, сбился съ дороги и прибѣжалъ въ главную квартиру Блюхера въ 8-мъ часу утра. Такимъ образомъ, силезская армія подошла къ Моимартру только къ полудню. По вступленіи корпусовъ Блюхера въ бой, въ 11-мъ часу утра, Казанскій и прочіе полки графа Воронцова назначенны были въ резервъ и стали у Обервиля. Союзники одержали рѣшительную побѣду; по взятіи ими Бельвильскіхъ высотъ, оборона столицы Франціи сдѣлалась невозможной. На другой день назначено было вступленіе въ Парижъ; на русскихъ бивуакахъ гордо множество огней, при свѣтѣ которыхъ солдаты, прошедшие изъ кола въ конецъ Европу, чистили одежду, оружіе, амуніцію. Казанскій полкъ получилъ приказаніе не входить въ Парижъ, а расположиться у Ла-Шанеля и поставить караулы на заставахъ и постахъ внутри...
города, въ ожиданіи смѣны ихь гвардій и гренадерами. Тогда приказаніе получили и прочіе армейские полки. Но легко было полку сдѣлать этотъ парядъ въ караулы. Написъ солдать, въ изношенной одѣлѣ, въ изорванныхъ сапогахъ, были болѣе способны къ бою, нежели къ парадамъ; они отъ этихъ парядовъ въ постоянныхъ походахъ. Часть солдать, во французскихъ мундирахъ, снятыхъ съ убитыхъ и пленныхъ непріятелей, походила болѣе ва французовъ, нежели на солдать Казанскаго полка. Но скоро кончились парады. Какъ только сдѣлалось известно о движении Наполеона къ Фонтенбло для освобожденія Парижа, армейскіе полки снова выступили на сцену, въ боевую линію, но одерживать блестящія побѣды уже не приходилось. Казанцы съ графомъ Воронцовымъ расположились близъ Лонгжюмо. Это движеніе Наполеона было послѣднимъ усиліемъ великаго полководца, подавленного несоразмѣрно большими силами Европы и измѣною французовъ. Вскорѣ было заключено перемирие, и союзная войска, снявшись съ бивуаковъ, расположились на кантонар-квартирахъ. Казанскій полкъ расквартированъ былъ въ департаментѣ Уазы.

Такъ простоялъ Казанскій полкъ до 18-го мая, до дня заключенія перваго парижскаго мира, когда полкъ, по новому росписанію *), оставаясь въ 24-й дивизіи, вошелъ въ составъ 14-го пѣхотнаго корпуса генерала-маіора Вучна и выступилъ къ границамъ Россіи.

*) Въ составѣ II-го отдельнаго корпуса генерала отъ кавалеріи барона Винцигероде входили 10-й и 14-й пѣхотные корпуса; въ 14-мѣ пѣхотномъ корпусѣ были 21-я и 24-я дивизіи. 24-я дивизія состояла: изъ Ширванскаго (Казанскаго), Бутырскаго, Уфимскаго, Томскаго и 19-го и 40-го егерскихъ полковъ.
XXXV.

Казанский полк снова во Франции.—Переходь Рейна.—Переходь через Вогезы.—Вести о сражении при Ватерлоо.—Смотрь при Верте.—Возвращение в Россию.—Передвижения.—Расформирование 24-й дивизи.—Казанский полк в Таврической губернии.—Получение в Ставрополь Георгиевских знамень.—Переходь полка в Грузию.

Но вскоре Казанцы снова посѣтили Францию. Наполеонъ, находясь на островѣ Эльбе, слѣдилъ за политическими дѣлами Европы; матость престола Людовика XVIII Бурбона и пепадежность сохраненія мира породили в немъ смѣлую мысль возвратиться во Францію безъ войскъ и союзниковъ и, пользуясь неудовольствіемъ на Бурбоновъ, воспоминаніями прежней славы его оружиимъ личною приверженностью къ нему значительной части народа, возмѣстъ снова на престолъ Франціи. Въ концѣ февраля 1815 года Наполеонъ съ 900 членовъ войска отплылъ съ острова Эльбы, а чрезъ трое сутокъ вступилъ на берегъ Франціи и направился далѣе къ Парижу. Движеніе Наполеона походило на торжественное шествіе; народъ и войска всѣдѣ встрѣчали его съ восторгомъ; высылаемые проти него отряды королевскихъ войскъ переходили на его сторону. Чрезъ двадцать дней послѣ высадки Наполеонъ безпрепятственно вступилъ въ Парижъ, откуда Людовикъ XVIII отбылъ въ Бельгію (1).

Когда вѣсть о вступленіи Наполеона въ Парижъ достигла до союзныхъ монарховъ, собравшихся въ Вѣнѣ на конгрессъ, то немедленно рѣшено было каждой изъ союзныхъ державъ двинуть къ предѣламъ Франціи по 150 тысячной арміи. Въ составѣ русской арміи вошелъ и Казанскій полкъ, находившійся въ это время въ 3-мъ отдѣлѣ кмрнуствъ генерала Дохтурова *). Армія собиралась

*) Въ 24-й дивизіи генералъ-маіора Радта: 1 бригада ген.-м. Денисева—Бутырскій и Ширванскій-Казанскій; 2 бр. ген.-м. Шварыкина—Томскій и Уфимскій; 3 бр. ген.-м. Вунча—19-й и 40-й егерскіе полки.
между Краковом и Калишем (2). Казанский полк 1-го апреля 1815 г., отъездив 16-го марта запасной батальон в резервные войска (3), вступил в герцогство Варшавское и двинулся через Пруссию, Саксонию, Баварию к Рейну (4). Но вскорѣ наша главная квартира получила известія о начатіи Наполеоном наступленія против Блюхера и о пораженіи прусаков при Линне. Въѣдствие этого русская армія была сосредоточена между Майнцем и Базелем. Но обстановка мѣялась с необыкновенной быстротою. Наполеонъ былъ разбитъ подъ Ватерлоо, и союзныя арміи двинулись къ Парижу. Нашъ полкъ шелъ въ правой колоннѣ Дюгтрува; 15-го июня перенесъ Рейнъ и пошелъ, через Штейберъ и Рейнштаберъ, къ Гагену. По мѣрѣ приближенія нашего къ Вогезскому горамъ, зной становился пестрѣйшимъ; армія дѣлала большіе Суворовскія переходы, не изгубивъ почти дневокъ. Войска не знали усталости. Ежедневно получали мы известія объ успѣхахъ нашихъ союзниковъ. На югѣ австрійцы тѣснили Лекурба; англичане и прусаки находились близъ Парижа. Въ нашей главной квартирѣ почти не являлось никакихъ признаковъ, что тогда была война. Обыкновенно выступали мы въ походъ очень рано и шли прекрасною дорогою; всѣ были довольны и веселы. По вечерамъ, на нашемъ бивуакѣ гремѣла музыка, и офицеры прогуливались по окрестностямъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ останавливались для ночлеговъ (5).

21-го июня, утромъ, мы вступили въ Вогезскія горы, обходя тронниками лежавшую на дорогѣ нашей крѣпость Перальдбургъ; на стѣнахъ ея еще разставалось трехцвѣтное знамя Наполеона. Маршъ былъ трудный по высокимъ и крутымъ горамъ, покрытымъ гѣсами; многочисленные австрійские обозы останавливали полкъ чуть не на каждомъ шагу. 23-го июня мы пришли въ Напиц и чрезъ сутки выступили впередъ по Парижской дорогѣ; въ Сент-Дизье мы узнали о вступлѣніи нашихъ союзниковъ въ столицу Франціи. Полкъ двинулся чрезъ Сериенъ къ Реймсу, гдѣ и расположился на кантонирѣ-квартирахъ. Русской арміи не пришлось вторично встрѣтиться съ Наполеономъ. Прежде возвращенія нашихъ войскъ изъ Франціи въ Россію, императоръ Александръ стѣлилъ имъ общий смотръ. Первоначально хотѣли произвести смотръ въ первыхъ числахъ августа подъ Ферть-Шампенуазомъ, на полѣ прошлогодней побѣды русскихъ, но потомъ отстранили его на это несколько недѣль, желая дать прежняму крестьянамъ убрать хлѣбъ съ полей, и, между Ферть-Шампенуаза, избрали въ Шампанѣ, близъ
города Верту, необозримую равнину, посреди которой находится гора Монтеме. Александру хотел показать свою армию всей Европе. 26-го августа Казанцы ходили к Верту на приметный смотр. Въ шесть часов утра государь поехал на гору Монтеме; перед ним была выстроена армия слѣдующим образом: три п'яхотные корпуса стояли тремя линиями; Казанский полк стоял въ третьей линии на правом флангѣ. Позади этихъ трехъ линий стояли драгуны, затѣмъ гренадеры и кавалерія. Всего было на смотрѣ 150 тыс. человѣкъ. «Ясное небо и лучи солнца», говорить очевидецъ (7), «отражаємые оружіемъ, придавали зрѣ- лица блескъ необыкновенный. Мы были столь поражены величественною картинкою, разстилавшеюся передъ нами, что когда въ-ѣхали на Монтеме и взглянули на армію, произошло невольное молчаніе; каждый гордился быть русскимъ, исполненнымъ чувствомъ величія России. Сигналы для команды дѣлалась были по распоряженіямъ князя Волконскаго пушечными выстрѣлами изъ орудій, стоявшихъ на Монтеме. Первый выстрѣлъ возвѣстить прибытие государя. Воiska взяли ружье на плечо. По второму сигналу сдѣ- лали на-крауэль; ревущее «ура!» раздалось въ рядахъ, заперла музыка, загремѣлъ барабанъ и трубы. По третьему выстрѣлу взяли на плечно и построились въ батальонные колонны, а по четвертому всю армію начала строить каре. Три стороны его состояли изъ п'яхоты, четвертая изъ конницы; передъ одной п'яхотною ли- нию стояли роты конной артиллерій. Государь спустился съ горы, при радостныхъ кликахъ объѣхалъ каре и остановился въ срединѣ. Армія проходила церемоніальнымъ маршемъ мимо его величества.» Казанцы проходили слѣдующимъ образомъ: оба батальона полка, 1-й и 3-й, построенные въ густую взводную колонну, шли одинъ возлѣ другаго, на взводное разстояніе; за всею нашей бриг- гадой сдѣлала принадлежащая къ ней артиллерія, также въ одну линію. Послѣ церемоніальнаго марша государь возвратился на Монтеме, войска стали въ первоначальный боевой порядокъ и по пушечному выстрѣлу сдѣлали на-крауэль. Снова загремѣла музыка и забили барабаны, снова «ура!» потрясло воздухъ. «Моя армія первая въ свѣтѣ», сказалъ императоръ Александру: «для нея штатъ ничего невозможного; и по самому наружному ея виду никакія войска не могутъ сравниться съ нею (8).» 29-го августа смотрѣ происходилъ въ такомъ же порядкѣ, какъ 26-го числа, съ той разницей, что на немъ присутствовало множество иностранцевъ, прибывшихъ изъ Парника, Голландіи, Лондона и другихъ.
мѣстъ. Съ самаго утра государь находился на горѣ Монтеме. Вскорѣ армія кончила перестроенія, и начали пріѣзжать иностраннѣ. Завидя короля прусскаго, государь обнаружилъ непримиримую враждебность къ нему навсегда, вручилъ ему строевой рапортъ, а потомъ отдалъ ту же самую почести императору Францу.

Во время церемоніальнаго марша государь лично предводительствовалъ армію и салютовалъ союзнымъ монархамъ; великой князь Николай Павловичъ велъ бригаду гренадеръ, а великій князь Михаилъ Павловичъ, будущій царь Федоръ Казанцевъ, командовалъ кавалеріею. Когда монархъ возвратился послѣ церемоніальнаго марша на Монтеме, и войска стали въ прежній боевой порядокъ, загремѣлъ пущечный и ружейный огонь, продолжавшийся двадцать минутъ. Воздухъ темнѣлъ отъ пороховаго дыма, и за нимъ, мало-по-малу, армія исчезала и, наконецъ, совершенно скрылась отъ глазъ. «Съ изумленіемъ смотрѣли иностранцы на густые ряды войскъ, проходившіе мимо нихъ въ пышномъ строю 9.»

30-го августа, въ день Александра Невскаго, былъ произведенный церковный парадъ; пѣхота была выстроена безъ ружей. По окончании молебствія, государь подъѣзжалъ къ каждому полку и привѣтствовалъ солдатъ.

Послѣ всѣхъ смотровъ, въ сентябрѣ, передавъ 2-ю гренадерскую роту на укомплектованіе Фанагорийскаго гренадерскаго полка, Казанскій полкъ двинулся въ обратный путь въ свое отечество. Слѣдуя черезъ Францію, Германію и герцогство Варшавское, Казанскій полкъ пришелъ въ концѣ 1815 года на квартиры въ Черниговскую губернію, въ мѣстечко Суздаль *). Слѣдующій годъ Казанскій полкъ простоялъ тамъ же, входя въ составъ 1-й арміи Варшавской. Къ концу года перешелъ въ занятый городъ Березу. Въ февралѣ къ полку присоединились 2-й, запасный, батальонъ (10). Въ 1817 году Казанскій полкъ стоялъ въ Березу, но въ февралѣ передвинулся на новые квартиры въ Колонцы, где и простоялъ 1818 и начало 1819 года, переѣдя лишь въ лагерь при свободѣ Кимовѣ, въ Новозыбковскомъ уѣздѣ. Еще въ 1817 году 3-й корпусъ Раевскаго былъ перенумерованъ въ 4-й, а 24-ю дивизію принялъ генералъ-маіоръ Вунчъ (11). 1819 годъ, какъ мы уже сказали, засталъ Казанскій полкъ на

*) 1-й баталіонъ въ Городиѣ, 2-й въ с. Новыѣ Боровичи и 3-й въ с. Плочовѣ, а роты въ селеніяхъ.
прежней квартирѣ, въ посадѣ Клиницы, Черниговской губерніи. Въ это время происходило переформирование возвращающихся изъ Франціи 9-й и 12-й пѣхотныхъ дивизій. Полки, состоявши въ этихъ двухъ дивизіяхъ, распредѣлялись по другимъ дивизіямъ, а въ составъ новыхъ 9-й и 12-й названы были полки изъ числа находившихся въ России. Ширванскій-Казанскій переводился изъ переформировываемой 24-й дивизіи *) въ новую 9-ю и взятія съ тѣмъ въ составѣ 1-й арміи, Сакена, переходить во 2-ю, графа Витгенштейна (12). Поэтому 14-го апреля Ширванскій-Казанскій полкъ выступилъ изъ своей прежней штабъ-квартиры Клиницы. **) и 2-го июня пришелъ въ Алешки, Херсонской губерніи (13). Но недолго простоялъ полкъ въ Таврической губерніи. 2-го июля въ полку былъ полученъ пакетъ съ Кавказа отъ командира отдѣльного грузинскаго корпуса, генерала Ермолова. Вскрыть этотъ пакетъ, командиръ полка, полковникъ Берхманъ 1-й, нашелъ предписаніе начальника главнаго штаба, князя Волконскаго, о поступлении Ширванскаго-Казанскаго полка въ составѣ грузинскаго корпуса и предписаніе же генерала Ермолова о выступлении полка 6-го июля въ Грузію. ***) Черезъ четыре дня полкъ уже выступилъ въ дальній походъ на Кавказъ. На походѣ, 24-го сентября, по прибытии въ Ставрополь, Ширванскій-Казанскій полкъ получилъ приказанія изъ Петербурга Георгіевскія знамена за Краонъ ****). Ширванскій-Казанскій было предназначено уже болѣе не возвращаться въ Росію. Но судьба подшутила, и полкъ вернулся съ Кавказа обратно во 2-ю армію, но уже съ новымъ названіемъ Казанскаго, оставивъ, «по волѣ вышнаго начальства», свои Георгіевскія знамена на Кавказѣ.

*) См. приложеніе V. Рапортъ полк. Берхмана. 1819 г. № 1184.
**) Слѣдовать черезъ Литовскѣ, Стародубъ, Сосницу, Батурина, Бахмачъ, Прилуки, Махновку, Пирятинъ, Лубны, Хороль, Кременчугъ, Александрию, Николаевъ, Конопъ и Бѣлозерскую. (Маршрутъ. Мст. Отд. Арх. Г. Шт. оп. 1-5, кн. 1).
***) См. приложеніе V. Рапортъ полковн. Берхмана 1-го 3-го июля 1819 г. за № 1184.
****) Интересняя подробности о заготовленіи этихъ знаменъ интендантствомъ и стоимость ихъ помѣщены въ приложеніи IV.
О переименовании Ширванского полка в Казанский.—Генерал Ермолов.—Состав грузинского корпуса.—Рассмотрение Александра I.—Движение Ширванского полка в Грузию.—Приказ 4-го ноября 1819 г.—Приведение в кадры полков.—Приказ по Казанскому полку от 15-го ноября 1819 г.—Недоразумение.—Передача Георгиевских знамен.—Выступление поз Тифлиса.—Разъяснение генерала Дябича.—Высочайший приказ.—Дело о переломе знаменитых древок.—Штабс-капитан Турчин.—Показания полковника Аврамова.—Передача архива Казанского полка в Ширванский.—Показания хроники.—О переставке знамен.

24-го мая 1816 года главным начальником Кавказского края был назначен генерал-лейтенант Ермолов. В октябре он уже прибыл в Тифлис и вслед за этим начал знакомиться с положением дел в крае и состоянием войск, входивших в состав отдельного грузинского корпуса.

Эти войска делились на дивизии, 19-ю и 20-ю, и одну резервную бригаду. 19-я дивизия состояла из полков: Суздальского, Вологодского, Казанского, 15-го, 16-го и 17-го егерских и расположена была на Кавказской линии; 20-я — из полков: Трапецковского, Кабардинского, Тифлисского, Белевского, Севастопольского и 9-го егерского, — совершала походы в Закавказье. Наконец, в составе резервной бригады находились три полка: Грузинский и Херсонский гренадерские и 7-й карабинерный (1).

Во всех этих полках был значительный некомплект. Разбросанные по постам, солдаты жили в землянках тесно, сыро и по середи убыточного климата. Назначение команды на некоторые посты было равносильно со смертельным приговором; «меня скрушишь», говорил Ермолов, «необычайная смертность в войсках, которая среди мира устраивает более волнов, нежели самая жестокая война против злых интриг» (2). пополнение полков производилось крайне медленно и неаккуратно и при том такими рекрутами, которые за негодностью не могли быть
приняты в войсках, расположенных внутри империи. Сплющ и рядов в полки грузинского корпуса высылались за наказание штрафовавшиеся нижние чины и даже офицеры (3).

Все это заставляло Ермолова обратить особенное внимание на усиление комплекта войск и даже просить о прибавке новых полков к им, вновь прибывшим на Кавказ. После долгой переписки, ему удалось получить согласие правительства на усиление грузинского корпуса 26-ю тысячами человекъ. Но это подкрепление высыла-лось на Кавказ не в виде маршевых команд из рекрут и простых полков, назначенных в добавление, а состояло из десяти пѣхотных и егерских полков, которые должны были смягчить такое же число полковъ, находившихся на Кавказъ. «Перемѣнить составъ корпуса вашего," писалъ императоръ Александръ I, отъ 18-го апреля 1819 года, Ермолову *), «я не хочу возможности, чтобъ прибавка къ этому число полковъ, разстроило устройство прочих армий, коихъ число и составъ определены по здѣсь размѣщеніямъ. Но надѣюсь, однако же, достигнуть до желаемой во мнѣ цѣли слѣдующимъ образомъ: Я могу временно выслать подъ начальство ваше 10 полковъ пѣхоты, съ тѣмъ предложениемъ, чтобы или укомплектовать единожды надежнымъ образомъ Грузинский корпусъ, чего присылкою рекрута никогда не достигалось, или столь дальнѣго переходу и непривычкахъ переносить трудности, потеря въ оныхъ была всѣй разъ чувствительна. Укомплектова-ние сие я нахожу нужнымъ произвести на сдѣлывающему основаніи: число полковъ, составляющихъ Грузинский корпусъ, остается прежнее, т. е. 8 пѣхотныхъ, 4 егерскихъ, 2 гренадерскихъ и 1 карабинерный, итого 15 полковъ. Каждый изъ сихъ полковъ предписывается привести въ 3,900 челов., размѣняя 300 унтер-офицеровъ и 3,600 рядовыхъ, каждый же батальонъ будетъ изъ 100 унтеръ-офицеровъ и 1,200 рядовыхъ. Если по сему числу людей вы найдете нужнымъ прибавить и число офицеровъ, то дозволяется вамъ на каждую роту прибавить по одному, что составить на полкъ прибавки 12 офицеровъ: половинное число по 7 на полкъ нахожу я достаточнымъ.» «Въ 10-ти полкахъ, къ вамъ назначенныхъ, и въ 8-мъ егерскомъ наличное число людей составляетъ до 26,000 челов., т. е. почти то же, которое вы требуете. Я предпочитаю сие знатное число войскъ отправить въ нашъ корпусъ образованными полками, со всѣмъ нужнымъ числомъ штабъ, оберъ и унтеръ-офи-

* См. приложение VI. Высочайший распоряженіе отъ 19-го апр. 1819 года.
церовъ, нежели составными временно командами, единственно для провода до новаго мѣста ихъ назначения. Прибышвие полковъ къ вамъ въ корпусъ принесутъ съ собою ружья новаго образца, чѣмъ исполнится равнозначно желаніе ваше о перехвѣтѣ старыхъ ружей, находящихся въ полкахъ въ Грузии. На перевозку же оныхъ объясновеннымъ образомъ требовалось 115,000 рублей. Назначенные мною полки въ Грузию собираются, пять изъ ихъ у границы земли войны Донского, а именно: Апшеронскій, Тенгинскій, Навагинскій, 41-й, 42-й егерскіе; пять же въ Крыму, а именно: Пирванскій, Куринскій, Мингрельскій, 43-й, 45-й егерскіе.» «По постепенному укомплектованію полковъ, зависящихъ отстоящихъ, оста- нуться въ Грузии и на линіи, дабы избѣгнуть второрой путемъ изъ войскъ, предписываю вамъ приказать назадъ кадры ельдующихъ полковъ: Севастопольскій, Троицкій, Суздальскій, Вологодскій, Казанскій, Бѣлевскій, 5-го, 9-го, 15-го, 16-го и 17-го егерскіхъ. Изъ оныхъ предлагаю вамъ перевести въ корпусъ, вамъ вновь упомянутый, весь ихъ штабъ и оберъ-офицеровъ, коимъ служеба и опытность признана будетъ вами полезна въ Грузии и на линіи. Вы прикажете имъ списки, съ указаніемъ, въ которые полки они будутъ переведены. Сами же самыми образомъ вы укомплектуете по личному офицеру въ роту.» «Полки Апшеронскій, Пирванскій, Куринскій, Тифлискій, 41-й и 42-й егерскіе, должны составлять 20-ю дивизію. Полки же Кабардійскій, Тенгійскій, Навагинскій, Мингрельскій, 43-й и 45-й егерскіе—19-ю.» «Снимъ распоряженіями вы будете иметь средство единоюю на- вѣсить устроить преимущественно образованіе въ Грузійскій корпусъ въ надлежащую силу. Въ то же время составъ прочихъ армій не потерпитъ разстройства. Кадры возвратившихся полковъ росписанныя будутъ по разнымъ дивизіямъ и въ мѣры къ приведенію ихъ въ надлежащее опять устройство уже приспособлены.»

Такимъ образомъ, въ составѣ просимаго Емиловылъ подкрѣп- ления на Кавказѣ передвигались полки: Апшеронскій, Тенгійскій, Навагинскій, Пирванскій, Куринскій, Мингрельскій, 41-й, 42-й, 43-й и 45-й егерскіе. Находившіеся же на Кавказѣ, въ грузійскому корпусъ, Севастопольскій, Троицкій, Суздальскій, Вологодскій, Казанскій, Бѣлевскій, 9-й, 15-й, 16-й и 17-й егерскіе должны быть, передавъ часть людей на укомплектованіе прибывшихъ изъ Россіи полковъ, въ кадровыхъ составѣ перейти во внутреннія губерніи Россіи. Легко замѣтить, что нѣкоторые полки, вновь назна-ченныя на Кавказъ, носили названіе по кавказскимъ мѣстностямъ
п принадлежали къ числу полковъ бывшаго Низоваго или Персидского корпуса. Вступавшись же съ Кавказа въ Россию полки носили названия русскихъ мѣстностей.

Слѣдовательно, нашъ Ширванскій, нынѣшній Казанскій, полкъ долженъ былъ, но приходѣ на Кавказъ, получить людей на укомплектованіе изъ какого-либо полка, выступающаго въ Россию, и оставаться навсегда въ составѣ грузинскаго корпуса.

Но не то произошло. По новому росписанію дивизій, сдѣланному императоромъ Александромъ въ рескрипѣ 19-го апрѣля 1819 года, Кабардинскій полкъ долженъ былъ перейти изъ 20-й дивизіи, стоящей въ Закавказѣ, въ 19-ю, находившуюся на Кавказской линіи. Изъ донесенія генерала Ермолова къ начальнику главнаго штаба, князю Волконскому, отъ 10-го сентября 1819 г. за № 37 *), видно, что перевести Кабардинскій полкъ изъ 20-й дивизіи въ 19-ю опять нашель затруднительнымъ по тѣмъ соображеніямъ, что въ немъ не менѣе половины офицеровъ изъ грузинъ, первыхъ посвятителей себя на службу Его Величества, которые съ прискорбіемъ прыютъ удаление отъ своихъ семействъ; съ другой стороны, и семейства эти, большую частью недостаточнаго состоянія, будутъ лишены помощи офицеровъ. Притомъ же Кабардинскій полкъ въ течение 18-го лѣта былъ расположенъ въ Грузіи, гдѣ нижние чины получали гораздо большее жалованье, нежели на Кавказской линіи, куда полкъ долженъ переѣхать съ назначеніемъ его въ 19-ю дивизію. Уменьшеніе жалованья будетъ стѣснительнымъ для нижнихъ чиновъ. Наконецъ, если перевести Кабардинскій полкъ на Кавказскую линію, то, навѣрное, его, нужно другой полкъ перевести оттуда въ Грузію. Въ виду этого генераль Ермолов просилъ, между прочимъ, разрѣшенія Кабардинскій полкъ оставить въ 20-й дивизіи и назвать его Ширванскимъ, а Казанскій полкъ, состоящий въ 19-й дивизіи, въ ней же и оставить и назвать Кабардинскимъ. Въ приложенной при этомъ рапорѣ вѣдомости значилось, что полки, для передачи комплектований, должны были «соединиться» слѣдующимъ образомъ: Сеастопольскій съ Куринскими, Троицкій съ Анженерскіемъ, Суздалскій съ Цнегинскімъ, Вологодскій съ Навагинскімъ, Вѣлевскій съ Мингрельскимъ, 9-й егерскій съ 42-му, 15-й съ 44-му, 16-й съ 8-му и принять имя 43-го, 17-й съ 41-му егерскимъ. Казанскій же полкъ

*) См. приложеніе VII. Письмо Цитовича графу Гейдену отъ 16-го февраля 1871 г.
должен был принять имя Кабардинского *). 23-го октября 1819 года князь Волконский увёл домилляр генерала Ермолова, что государь Высочайше соизволил утвердить представленную имъ въ домость о соединеніи полковъ, съ тѣмъ, чтобы полки Казанский, принявший имя Кабардинского, и Тифлисский приведены были въ равное число людей съ прочими полками **). Такимъ образомъ, послѣдствиемъ всей этой переписки было то, что Высочайше было разрѣшено Казанский полкъ переименовать въ Кабардинский, а Кабардинский въ Ширванский. Слѣдовательно, нашъ Ширванский полкъ, отдавая свое название Кабардинскому полку и не имѣя возможности получить его имя, такъ какъ Кабардинскимъ былозвань Казанскій, необходимо долженъ быть называться оставшимиися «вакантными» именемъ, т. е. Казанскімъ ***). Что же касается остальныхъ полковъ, то, какъ мы уже говорили, находившіеся на Кавказѣ должны были, передавъ часть состава въ полки, пришедшие изъ Россіи, выступить въ Россію.

Посмотримъ, что вышло изъ всего этого въ дѣйствительности. Съ августа 1819 года назначенныя полки начали прибывать, одинъ за другимъ, на лишню, а затѣмъ поступавшіе въ составъ 20-й дивизіи передвигались въ Закавказье. Ермоловъ, вопреки смыслу Высочайшаго повелѣнія, предписывающаго укомплектовать вновь прибывавшіе полки, поступаетъ наоборотъ, требуя, частными предписаніями, часть людей изъ вновь назначенныхъ полковъ на пополненіе батальоновъ этихъ полковъ, которые были съ нимъ въ это время въ Чечнѣ и Дагестанѣ (4)****).

Въ октябрѣ Ширванскій полкъ, перейдя Кавказскій хребетъ, расположился въ Тифлисѣ. Списочный составъ полка въ это время былъ слѣдующій: 8 штабъ, 52 оберь-офицера, 232 унтер-офицера и 1,849 рядовыхъ *****); слѣдовательно, нашъ полкъ перешелъ въ Закавказье въ полномъ составѣ, тогда какъ другіе полки, див-

*) См. приложение IX. Рапортъ Дѣбича отъ 11-го мая 1825 г.
**) См. прилож. VII. Письмо Цитовича къ графу Гейдену.
****) См. прилож. VIII. Статья Цитовича.
*****) 1-го сентября выключено изъ Навагинскаго на укомплектованіе Вологодскаго; 17-го сентября изъ Тенгинскаго на укомплектованіе Судальскаго; 19-го сентября изъ 41-го егерскаго на укомплектованіе 7-го карабинернаго; 30-го сентября изъ 15-го егеръ въ 45-й; въ октябрѣ изъ Мингрельскаго въ Херсонскій гренадеръ; изъ Мингрельскаго въ Вѣлевскій. (См. приложenie XIV—XXXV).
******) Кромѣ того 89 музыкантовъ, 110 нестроевъ, 100 денегъ и 60 лошадей. (Мѣс. рап. Казанскаго полка). См. прилож. XIV.
гавнился изъ Россіи, какъ мы уже сказали, приводились въ кадровый составъ. Въ Тифлисъ Ширванскій полкъ принесъ съ собою: старья ширванскія знамена, пушни пожалованья Георгіевскія знамена за Крашное сраженіе и три серебряныя шведскія медали, пожалованныя, какъ мы уже говорили при описаніи похода въ 1813 году, шведскія наславдникъ принцемъ *).


И вотъ началось приведеніе приказа 4-го ноября въ исполненіе: полки перерменовывались, причемъ, приведиеш изъ Россіи приводились въ кадровый составъ. Для нашего Ширванскаго полка это началось тѣмъ, что командиръ полка, полковникъ Берхманъ 1-й, получил предписаніе новыя Георгіевскія знамена за Крашное перерданіе въ Кабардинскій полкъ, названный Ширванскимъ; старья же Ширванскія знамена сдать въ арсеналъ. Взяли же Георгіевскія знамена, получить изъ новаго Ширванскаго, т. е. стараго Кабардинскаго полка, Мальтийскія знамена **), Это и было исполчено уже 26-го ноября послаными отъ нашего Ширванскаго полка, называвшагося въ этомъ времени, какъ мы увидимъ, уже Казанскимъ, маіоромъ Малтѣвымъ ***)), который въ удостовѣреніе получѣния имъ мальтийскихъ знаменъ далъ новому Ширванскому полку

* См. прилож. XI. Приказъ 4-го ноября 1819 г. № 37.
**) См. прил. VII. Письмо Цитовича въ графу Гейдену.
***) См. именные списки.
квитанцию *), в которой говорилось: «что по предписанню выш
ящаго начальства поступившее въ возвращенную въ Россию кадру
Казанского пехотного полка мальтийское знамя и на знамени съ
высочайшаго рескрипта подлинную копию, засвидетельствованную
военнымъ министромъ княземъ Горчаковымъ 1-мъ отъ него госпо-
дина Пономарева (командира 3-го батальона нового Ширванскаго
полка) получены, въ томъ и подписываюсь». Всё тьмь затѣмъ маль-
тийскія знамена были переданы въ новьй Кабардинскій, а отъ
этого послѣдняго нашъ полкъ получилъ его простья знамена. Та-
кимъ образомъ, новый Казанскій полкъ получилъ знамена стар-
шаго Казанского полка **). Между тѣмъ, пока шла перетасовка знаменъ, командръ наименее
Ширванскаго полка, полковникъ Берхманъ 1-й, получилъ слѣдую-
щее приказаніе командующаго войсками въ Грузіи, генералъ-лей-
тенанта Вельяминова: «по приказу господина корпуснаго командира
отъ 4-го числа текущаго мѣсяца, основанному на высочайшему
Государя Императора созвѣствіи, предписано вамъ высоче-
благородно переименовать полкъ въ вѣрный Казанскимъ пше-
хотнымъ» ***). Всѣдствіе этого состоялся 15-го ноября приказъ,
же по Казанскому полку, отданный за № 203-й, въ которомъ
говорилось, что «по высочайшему Государя Императора созвѣствію
вѣрнаго мѣшъ полкъ въ низшаго наименованія переименованъ
Казанскими пѣхотными, о чемъ для должаго свѣдѣнія объявляя
всѣмъ гг. штабъ и оберъ-офицерамъ и низкимъ чинамъ, въ кадру
полка остающемся» ****). И всѣдствіе затѣмъ началось приведеніе полка
въ кадровый составъ. 23-го ноября было выключено на укомплек-
тованіе Грузинскаго гренадерскаго 498 человѣкъ, Тифлискаго гѣ-
хотного 491 человѣка и Кабардинскаго, переименованнаго 4-го
ноября въ Ширванскій, 400 человѣкъ нижнихъ чиновъ; вмѣстѣ съ
тѣмъ нашъ 3-й батальонъ выступилъ въ Дагестанъ, для передачи
части своего состава въ новый Ширванскій полкъ (5).
Та же участь постигла и пришедшіе вмѣстѣ съ Ширванскими
полками: Ангернскій передалъ часть людей на укомплектованіе Трои-
цкаго полка и назвалъ Троицкимъ, Тентинскій укомплектовалъ
Сундальскій и принявъ его названіе, Курицкій укомплектовалъ и при-
нялъ имя Сенастопольскаго, Навагинскій—Вологодскаго, Мягрель-

*) См. прил. Х. Квитанція отъ 26-го ноября 1819 г. за № 84.
**) См. прил. VII. Письмо Цитовича къ графу Гейдену.
*****) См. прил. IX. Дѣло о высоч. созвѣствіи п. т. д.
***** См. прил. IX. Дѣло о высоч. созвѣствіи п. т. д.

Конечно, такая перетасовка наименованій и знаменъ старыхъ полковъ не могла оставаться незамѣченной. Началась дѣятельная переписка между Кавказомъ и Петербургомъ. Встрѣчаются даже всплѣдствія, уже въ 1820 году, такихъ интересныхъ недоразумѣній. 11-го июня директоръ канцеляріи начальника главнаго штаба Его Величества, князь Меншиковъ, запрашивалъ дежурнаго генерала того же штаба, почему Кабардинскій полкъ командуетъ командиръ Казанскаго полка, подполковникъ Подпятовъ; Ширванскійъ командуетъ командиръ Кабардинскаго полка, подполковникъ князь Орбельянъ, а Казанскій—командиръ Ширванскаго полка, полковникъ Берхванъ 1-й; и поэтому «просить уведомить, на чемъ основанна переменна прежнихъ полковыхъ командировъ новыми, выборъ высочайшихъ приказахъ о переменѣ сей объявлено не было **)»—Дежурный генералъ А. А. Закревскій на это отвѣчаеътъ, что «командиры нижесписаннѣп полковъ не вновь назначены, но полки приняли новья наименованія», и что Казанскій полкъ съ командиромъ полка, подполковникомъ. Подпятовымъ, принять наименованіе Кабардинскаго; Кабардинскій, съ подполковникомъ княземъ Орбельяномъ, назвать Ширванскій, а Ширванскій, съ полковникомъ Берхваномъ 1-мъ, получитъ имя Казанскаго, «на основаніи высочайшаго повелѣнія, отоблѣленного въ приказѣ по отдельному грузинскому корпусу въ 4-й день ноября 1819 года за № 37-мъ». Другаго рода недоразумѣнія происходили на Кавказѣ. «Слово «соединяется» было понятъ въ полкахъ такъ, что Вологодскій и Навагинскій составляютъ одинъ, который будетъ называться Навагинскій, а Вологодскій уже и существовать не будетъ, всѣдствіе чего возникъ чрезъ начальника дивизіи вопросъ, куда дѣвать знамена Вологодскаго полка, сдать ли ихъ въ Навагинскій, имѣющій между тѣмъ свои знамена, или на храненіе куда-либо?» (6).

Переписка съ Петербургомъ усилилась. «Въ донесеніи своемъ

*) См. прил. XIV—XXXV. Мѣс. рангъ полковъ.
**) См. прил. XI. Дѣло о переменѣ полковъ команд.
по этому предмету начальнику главнаго штаба, князю Волконскому, Ермоловъ именно говорилъ, что, желая буквально исполнять волю Государя, назначившаго полки по дивизіямъ, онъ переименовалъ полки, не подумавъ при томъ, что онъ тутъ же нарушаетъ волю Государя, мѣняя названія полковъ, въ противность категорически выраженной волѣ Государя Александра I въ предписаній начальника главнаго штаба, отъ 14-го июля 1819 года, за № 1237, въ которомъ прямо сказано: «воспрещается переименовывать полки, потому что никакой надобности въ этомъ нять» (7).

Между тѣмъ, пачатое дѣло продолжалось. До сихъ поръ переименованные полки еще имѣли свои собственные знамена. Но затѣмъ совершилась передача знаменъ. Нашъ новый Казацкій полкъ, какъ мы уже видѣли, передалъ свои Георгиевскія зна- mengena съ серебряными кистями на георгиевскихъ лентахъ, копьями и подтокаами безъ древокъ, въ томъ видѣ, какъ были получены въ Ставрополѣ, черезъ корпусный штабъ, въ новый Шир-

ванскій полкъ. Относительно шведскихъ медалей, поступившихъ вмѣстѣ съ гренадерскими ротами въ Грузинскій гренадерскій полкъ, было предписано командиру Грузинского полка, полковнику Ермолову, командующимъ войсками въ Грузіи, отъ 17-го ноября за № 4839, чтобы эти медали прислать въ корпусный штабъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ него же, отъ 17-го ноября, за № 4840, было послано предписаніе полковнику нового Казанскаго полка Берхману 1-му, что какъ согласно высочайшей волѣ при шведскихъ медали должны быть возложены на людей въ томъ полку, которому онъ принадлежать, то чтобы онъ выбрать изъ людей, поступившихъ въ Кавардинскій, названный Ширванскій, трехъ человѣкъ и представить ему, Вельяминову, списокъ. При этомъ было прибавлено, что о доставленіи означенныхъ медалей въ корпусный штабъ предписано полковнику Грузинскаго полка Ермолову. Были ли представлены въ корпусный штабъ эти медали, или онъ остался въ Грузинскомъ полку, мы не имѣемъ свѣдѣній. Но достовѣрно, что ихъ не имѣется ни въ нашемъ Казанскомъ, бывшемъ Ширванскомъ, ни въ Шир-ванскомъ, бывшемъ Кабардинскомъ.

Но перетасовка еще не кончилась. 24-го декабря зачислены были въ новый Казацкій полкъ 2 португей-прапорщика, 10 унтер-офицеровъ и 96 рядовыхъ, пришедше изъ бывшаго Казанскаго, назначаго Кабардинскімъ, полка. 27-го же декабря выключено 484 человѣка низшихъ чиновъ изъ состава 3-го батальона, высту-
нившего въ Дагестанѣ, для передачи укомплектованія въ бывшей Кабардинской полкъ.

Такимъ образомъ, 108 человекъ нижнихъ чиновъ, поступившихъ изъ прежняго Казанскаго, стъ промѣтымъ знаменемъ этого полка, должны были превратить 60 штабъ и оберъ-офицеровъ и 100 унтеръ-офицеровъ, взяться съ полковымъ командиромъ, полковникомъ Берхманомъ 1-мъ, все старыхъ нижнихъ, въ прежній Казанскій полкъ и заставить ихъ забыть всѣ походы Ширванскаго полка и полученныя ими за Краоль Георгіевскія знамена. Конечно, все это было невозможно. «Больше всего въ этомъ случаѣ удивляет меня,» говорить г. Зиссерманъ (8), «что такой узнаваемъ въ всѣхъ виноватый человѣкъ, какъ Алеексѣй Петровичъ Ермоловъ, доѣстъ подобную, по меньшей мѣрѣ, несообразительность и позволяетъ себѣ мнѣнія названія полковъ, чего естественно раньше уже не допускала императрица Анна Иоанновна. Она, такой боевой душой и тѣломъ, военный человѣкъ, не подумалъ, что каждый старый полкъ имѣетъ свои преданія, свои особенности отличія, свой отличительный характеръ и что однимъ почеркомъ пера все это уничтожить, передать другому имени—крайне неправедно и предѣло, въ смыслѣ поддержанія воинственнаго духа въ частяхъ арміи.»

Въ декабрѣ 1819 года Ширванскій, т. е. нашъ Казанскій, полкъ, въ кадровомъ составѣ, — 61 штабъ и оберъ-офицеровъ, 62 унтеръ-офицера и 127 рядовыхъ *), — съ полковникомъ Берх-маномъ 1-мъ и со знаменами и именемъ Казанскаго, выступили изъ Тифлиса въ Махачкалу, въ составѣ 2-й армии (9).

Такая же передача знаменъ произошла и въ другихъ полкахъ. Знамена Тенгизскаго перенесли въ Суздальскій, а Суздальскаго въ Тенгизскій; Апшеронскаго въ Троицкій, а Троицкаго въ Апшеронскій; Курийскій обмѣнялся знаменами съ Севастопольскими **); Мингрельскій съ Вѣльскій, Навагинскій съ Вологодскій. Егерскіе полки знаменъ не имѣли. И полки Апшеронскій, Тенгизскій, Курийскій, Мингрельскій, Навагинскій, 41-й, 42-й, 43-й и 45-й егерскіе, по приведеніи въ кадровый составъ ***)), со своими полковыми командирами, по съ чужими знаменами и именами, выступили въ Росію. Только 8-й егерскій полкъ сохранилъ свой нумеръ.


**) См. прилож. IX.

***) Кодъ оный составъ видѣнъ изъ мѣс. рапортовъ.

Материалы для истории русской арміи. 18
Конечно, если бы вся эта путаница и перетасовка этим огра- ничилась, то пылки не потребовалось бы никаких исключений об этом период истории Ширванского-Казанского полка. Мы занесли бы в хронику полка, что «15-го ноября 1819 года Ширванский полк был перенумерован в Казанский и, по распоря- жению генерала Ермолова, передал свой Георгиевский знамя в Кабардинский полк, названный Ширванским», и ждали бы, рано или поздно, неизбежного возвращения нам несправедливо отнятого у нас отечества. Но последующий разъяснения и переписка окончательно запутали дельно и даже привели к навранию исторической жизни всех названных полков, а у некоторых, кроме знамен, отнятые были даже и другая отечества; так, у Суздальцев взяты был гренадерский бой, полученный ими за кампанию 1812, 1813, 1814 гг., когда они совершали поход под именем Тенглицев. «Вся эта перегруженка», говорит автор историй 80-го и 80-го Кабардинского полка, «в тяжелые, неясные языком писаные по этому предмету бумаги того времени и помогли, что мало кавказский штаб сбился, наконец, с толку и в разных возникавших вопросах и представлениях полковых командиров путался, давая противоречивые одно другому разъяснения. Приметы этому много в дьялах того времени. В Петербурге, в главном штабе, тоже никак не могли себе уяснить, что произошло с полками, во не речались прямо отвлечь на распоряжения генерала Ермолова, как потому, что это могло его оскорбить, так и потому, что ссылки на местные обстоятельства, вообще, свищут высшее центральное управление в отношениях к местным начальствам, особенно местных окраин.»

Так, начальник главного штаба, генерал Дубич, в рапорте своем отт. 11-го мая 1825 года, пишет, главнокомандующему 2-ю армию графу Витгенштейну, что, по распоряжению командающего кавказским отдельным корпусом, высочайше утвержденному, Казанский полк принял имя Кабардинского. А приказом, объявленным командиром того же корпуса, по высочайшему повелению, 4-го ноября 1819 г., за № 37-м, повелевается измениться: Кабардинскому—Казанскому, а Ширванскому—Кабардинскому *). Простым, сравнением этого объявления с приказом Ермолова отт 4-го ноября, за № 87, выясняется вся неправдоподобность такого толкования. Кроме того, из этого видно, что в указе отт

*) См. приложение IX. Дело о высоч. созвонении и т. д.
26-го мая 1825 года, въ которомъ повторено то же объясненіе генерала Дубича, перемѣненіе полковъ показано совершенно необо́ротъ противъ того, какъ оно было сдѣлано на самомъ дѣлѣ, и изложено въ приказѣ по грузинскому отдѣльному корпусу отъ 4-го ноября. Въ указѣ сказано, что означенные приказаніе повелительно именоваться Кабардинскому—Казанскимъ, Тенгинскому—Суздальскимъ н.т. д., а слѣдовало сказать: Казанскому—Кабардинскому, Суздальскому—Тенгинскому и т. д. Вотъ это обстоятельство мнѣ-стѣ съ предшествовавшимъ объясненіемъ Дубича, что «Казанскій принятъ имя Кабардинскаго», заставило составителей хронику, неувѣрявшихъ словъ Дубича съ приказомъ Ермолова, предположить, что до 4-го ноября Казанскій полкъ былъ названъ Кабардинскимъ, а потомъ, именно по упомянутому приказу, снова изъ Кабардинскаго перемѣненованъ въ Казанскій. Ниже мы еще разъ увидимся, на сколько это было правдоподобно.

Наконецъ, послѣ долгихъ разысканій, 26-го мая 1825 года состоялось высочайшее повелѣніе, чтобы всѣ «полки, какъ отправленные въ 1819 году на усиленіе кавказскаго отдѣльнаго корпуса, такъ и оттуда выкомандированные въ кадрахъ въ Россію, сохраняли прежнее свое наименованіе и старшинство ихъ сформированія, кромѣ 45-го егерскаго полка, перемѣненнаго въ 44-ій егерский, а штабъ и оберъ-офицеровъ, поступившихъ изъ однихъ полковъ въ другіе, считать въ оные переведенными» *).

«Но что же могло замѣнить, говорить авторъ исторіи Кабардинскаго полка, это высочайшее повелѣніе въ распоряженіи генерала Ермолова, въ теченіе болѣе пяти лѣтъ превратившемуся въ фактъ» Всѣ полки, вышеприведенные съ Кавказа въ Россію, были уже укомплектованы и пошли въ составъ новыхъ дивизій. Повелѣніе можно было выполнено только обратнымъ перемѣненіемъ полковъ, возвращеніемъ каждому изъ нихъ прежнихъ знаеній и отличій и передвиженіемъ полковъ съ Кавказа въ Россію, а перемѣненныхъ, находившихся въ Россіи—на Кавказъ **). «Но подобное передвижен.-

*) См. прилож. VІІІ и IX.

**) Тенгинскій (Суздальскій) выступилъ изъ крѣп. Константиногорской (въ Грузіи) въ Юревѣ-Польскій, въ 13-ій дивизію; Анцероційскій (Троицкій) изъ крѣп. Куба (Дагестанъ) въ Лихвинцы, въ 8-ій див.; Куринскій (Севастопольскій) изъ крѣп. Сіахуртъ (Грузія) въ Севастополь, въ 20-ій дивизію; Мингрельскій (Волевскій) изъ Кутаиса въ Зараѣскъ, въ 15-ій див.; Наватинскій (Возодескій) изъ крѣп. Канкаской (Грузіи) въ Сапожковъ, въ 4-ій див.; 8-ій егерскій изъ Грузіі въ Ряхскъ, въ 4-ій див.; 41-ій егерскій (17-ій) изъ с. Ряхскаго въ Хороль, въ 9-ій див.; 42-ій егерскій (9-ій) изъ крѣпости Ахъ-Угланъ (Грузія) въ
ни, сопряженное с больными затруднениями и недержками, самособою, не могло быть предпринято, без особой настоятельной причины.» Можно было переименовать полки и, возиратывъ имъ значения, оставить ихъ въ составѣ новъ дивизиъ, или же, что было всего легче, возиратывъ полкамъ только прежнія значения и отличія, узаконить распоряженіе Ермолова о переименованіи, тѣмъ болѣе, что это распоряженіе сдѣлано Ермоловымъ именемъ Государя.

Велѣдствіе невозможности въ то время уяснить, что произошло въ 1819 году съ полками, а поэтому и изъ-за невѣрныхъ выводовъ о переименованіи полковъ, выполнение высочайшаго повелѣнія выразилось въ представлѣніи начальника Главнаго Штаба: «кадры полковъ, сформированныхъ потомъ въ полные полки, Севастопольскій и Казанскій, не должны считать себя переименованными: первый изъ Куринскаго, а второй изъ Кабардinskаго, по сохраняющими прежнее свое наименованіе, которое и теперь называются» *). Велѣдствіе такого распоряженія главнокомандующій 2-ю арміею, графъ Витгенштейнъ, отдалъ 14-го июня 1825 года приказъ о полкахъ, которымъ предписывалось «къ дожному исполненію, чтобы поступило во 2-ю армію изъ кавказскаго отдѣльнаго корпуса кадры полковъ: Казанскій и Севастопольскій, какъ были сформированы потомъ въ комплектные полки, не считать себя переименованными первыій изъ Кабардinskаго, а 2-й изъ Куринскаго, но сохраняли-бы со прежнимъ своимъ наименованіемъ и относящееся къ онымъ старшинство; офицеровъ же сихъ полковъ, согласно высочайшему повелѣнію, считать переведенными въ оные» **). Слѣдовательно, буквально основываясь на этомъ повелѣніи, Казанскій полкъ не долженъ былъ считать себя (да онъ и не считалъ, какъ мы увидимъ) переименованнымъ изъ Кабардinskаго, а долженъ былъ принять прописаніе изъ прежняго Казанскаго. Все это было неписано для полка, переименованнаго изъ Пирванскаго. Только были зачислены въ полкъ состояніе съ 1820 года прикомандированными десять человѣкъ офицеровъ изъ полковъ Грузинскаго корпуса, въ томъ числѣ прежняго Казанскаго только четыре человѣка ***). Осталное же все было только принято къ свѣдѣнію.

* Муромъ, въ 5-ю див.; 43-й егер. (16-й) изъ стан. Наурской въ Золотоношу, въ 8-ю див.; 45-й егерскій (15-й) изъ укрѣп. Мариуп. (Имеретія) въ Переславль, въ 8-ю див.— Пункты показанны къ 14-му января 1820 года (М. О. Арх. Г.Ш. Опись 185, дѣло 1 отд. 2-го управ. по главн. штабу 2-й армі).

**) См. прилож. IX.

***) Майоръ Дубилянскій, поручикъ Даниленко, подпор. Афапаневъ и пра- порщикъ Затькевичъ. (Мвс. ран. Казан. полка).
Но новый Казанский полк крепко стоял за свое происхождение изъ Ширванскаго, помнил свои несправедливо отнятые Георгиевскія знамена и не считалъ знаменъ прежняго Казанскаго полка своими. Не смотря на все разъясненія, полковникъ Берхманъ 1-й все время своего командованія писалъ въ отмѣткахъ на послужныхъ спискахъ офицеровъ Казанскаго полка: «переведенъ въ Ширванской, пытъ по реформѣ Казанскій». Конечно, ничего ньмѣть, какъ «реформою» могъ только онъ объяснить себѣ отнятіе у полка отличія и имени его знаменъ.

Но никто не зналъ, что думае́ть въ глубинѣ армейскаго полка. Зналъ, что ему предписано «не считать себя переименованыи изъ Кабардинскаго», и полагали все разъясненіямъ, хотя при этихъ разъясненіяхъ и не спрашивали полки о томъ, какъ они себя счита́ютъ. Но полки сами стояли за себя; у нихъ еще было не все отнять: оставались полковые архивы, въ которыхъ они и читали о томъ, какъ ихъ переименовали, какъ переставали ихъ знамена, и, конечно, удились предписаніямъ, повелѣвавшимъ имъ не считать себя переименованными. Но скоро у полковъ отняли и полковые архивы.

Еще въ 1813 году, когда Ширванскій полкъ находился, какъ мы знаемъ, въ составѣ отряда, блокировавшаго крѣпость Кюстринъ, отъ полка былъ отправленъ, 6-го августа, штабъ-капитанъ Турчинъ, бывший въ числѣ прикомандированныхъ, съ двумя знаменами, съ обозомъ и семью фурлейтами, ко 2-му запасному баталіону. Во время движения обоза знамена были привязаны съ деревками къ одной изъ фуръ, и въ пути деревки у обоихъ знаменъ «какимъ-то манеромъ изломались». За такую небрежность штабъ-капитана Турчинъ былъ разжалованъ въ рядовыхъ. Но въ 1825 году онъ заявилъ, что деревки сломались не всѣдствіе небрежности, а потому, что «когда подъ городомъ Потедамъ въ королевскихъ лѣсахъ непочасью ныли французскіе партизаны, то сохранить знамена, обвязать ихъ вокругъ себя и изломать наперед нополамъ древки». Такъ какъ Турчинъ показалъ себя служившемъ въ Ширванскомъ полку, то главный штабъ и обратился за разъясненіемъ на Кавказъ, въ Ширванскій полкъ. Но, къ удивленію штаба, командиръ Ширванскаго полка заявилъ, что въ его полку никогда не служилъ штабъ-капитанъ Турчинъ, и никогда знамена не были отправляемы въ Вѣлостокъ, но что «свѣдѣніе о немъ, вѣроятно, должно быть по Казанскому полку, который былъ прежде Ширванскимъ». Штабъ обратился въ Казанскій полкъ, и командиръ полка, полковникъ Апрамовъ, принявший полкъ, отъ Берхмана 1-го, доставить даже
кошён съ рапорта и списковъ, писаныхъ въ 1813 году штабсъ-капитаномъ Турчинскимъ, и показание подъ присягою рядового Ивана Киселева, сопровождавшаго знамен и обнаружившаго ложность заявленій Турчина *).

Ни какъ не могли понять, почему Казанский полкъ могъ имѣть дѣла Ширванскаго полка. И вотъ снова началась переписка о томъ, что считали уже разъясненными. «Имь въ виду,» пишет инспекторскій департаментъ главнаго штаба отъ 20-го октября 1825 года дежурному генералу 2-й армии,—«въ одной сторонѣ выскажише повелѣніе, въ августѣ хвъяцѣ; сего года состоявшееся, чтобы полковъ, отправленныхъ въ 1819 году въ Грузію на усиленіе кавказскаго отдѣльного корпуса не считать переименованными, но только командировъ ихъ переведенными; а въ другой сторонѣ, что командиръ Казанскаго пѣхотнаго полка доставить свѣдѣніе о такомъ дѣлѣ, которое принадлежитъ до Ширванскаго полка, бывшаго въ 1813 году противъ французовъ, тогда какъ Казанскій полкъ вовсе во оное походѣ не былъ, но находился въ Грузіи,—и поэтому просить «воить въ ближайше разсмотрѣніе сего обстоятельства, отъ чего могло произойти оное и нѣть ли еще въ свѣзнѣ съ имѣ дѣломъ какихъ-либо другихъ обстоятельствъ, несходныхъ съ вышеуказанномъ повелѣніемъ». На потребованное объясненіе всего вышеуказаннаго командиръ Казанскаго полка, полковникъ Павелъ Васильевичъ Абрамовъ, далъ слѣдующій, вполне ясный отвѣтъ, вѣрный, кажется, могъ бы убѣдить, что Казанскій полкъ «не считаетъ себя переименованнымъ изъ Кабардинскаго». «По вышеуказанному соизволенію,» пишет полковникъ Абрамовъ, «объяснишему въ приказѣ командира отдѣльного грузинскаго корпуса, сообщенному въ предписаніи начальника штаба ономъ, генералъ-лейтенанта Бельяникова 1-го, командиръ полка, полковнику Берхману 1-му, отъ 14-го ноября 1819 года, за № 4749-мѣ, Ширванскій полкъ переименованъ въ Казанскій приказомъ по полку 15-го ноября того же 1819 года. Бывшѣй же Казанскій полкъ переименованъ Кабардинскимъ, а бывшѣй Кабардинскій Ширванскій, тогда же и по одному распоряженію; но о томъ низвестно только изъ дѣла о сдачѣ людей, при выступленіи изъ Грузіи въ тѣ полки поступившихъ; и вышеуказаннѣй Казанскій, прежде бывшѣй Ширванскій, никогда не наименованъ Кабардинскаго не имѣлъ. Въ какое время Ширванскій полкъ переименованъ Казанскимъ, объяс-
нено въ первомъ пунктѣ. Написаніе же Ширванскаго до 1819 года имѣть съ 1772 года, первоначальновъ своего сформированія, и до 819 года, какихъ переименованъ не имѣть. Введенный мнѣ нынѣ Казанскій штабной полкъ, бывшій до 819 года Ширванскій, находился въ 1813 году въ кампании противъ французовъ, подъ именемъ Ширванскаго, дѣла коего находятся при полку съ 1813-го года, по день переименованія въ Казанскій, но по случаю кампаніи частью утратены при переходахъ за границу, какъ объяснено мнѣ при сдачѣ полка представителю мой генеральному майору Берхману). *)

На этотъ важный для исторіи нашего Казанскаго полка отвѣтъ полковника Аврамова наложена слѣдующая интересная но своей обѣйчивости резолюція: «По запросу, сдѣланному отъ меня командиру Казанскаго полка, г. полковнику Аврамову,» говорить дежурный генералъ 2-й арміи, «открылось: что при введенномъ ему полку состоять дѣла полка Ширванскаго, которымъ онъ прежде именовался съ 1813 по 1819 годъ. А какъ въ приказѣ, отданныхъ по арміи сего года июня 14-го за № 87, по высочайшему сознавленію предписано: полкѣмъ, на усиліе кавказскаго корпуса отправленныхъ въ 1819 году, равно и оттуда выкомандированымъ въ кадрахъ, сохранить нынѣшнее свое написаніе, а штабъ и оберъ-офицеровъ, поступившихъ изъ одинъ въ другой полкъ считать переведенными въ оной, то согласно сию высочайшему сознавленію и введенной вашему сіятельству **) дивизіи Казанскій полкъ, какъ въ томъ же приказѣ сказано, не долженъ считаться переименованнымъ изъ Кабардинскаго, но сохранить есіе свое написаніе и старшинство со дня существованія въ Россіи Казанскаго полка, и всѣ бывшіе въ Ширванскомъ полку (которое написаніе сей полкъ до 1819 года имѣлъ) штабъ и оберъ-офицеры, находящіеся нынѣ въ семъ полку, должны считаться переведеннымъ въ Казанскій, равно и искакихъ дѣла, принадлежавшихъ Ширванскому, Казанскій полкъ нынѣ не долженъ, почему итого честь покорнѣйше просить ваше сіятельство: приказать командиру полка, полковнику Аврамову, всѣ дѣла, Ширванскому полку принадлежащая съ 1813 года по 1819, отправить въ тотъ же полкъ; если до 1813 года дѣла, Ширванскому полку принадлежащія, куда-либо сданы и о томъ имѣются въ полку документы, то и оние

*) См. приложение IX.
**) Начальнику 18-й дивизіи, генералу кн. Сибирскому.
отправить к командиру Ширванского полка. Если же из сдачи
квитанций не имеется, то увёдомить, когда и кому сданы; а дабы
припадлежанія Казанскому полку дѣла, кон, какъ полагать должно,
находятся въ Ширванскій *) полку, доставлены были въ сей
полкъ, представлено отъ меня инспекторскому департаменту **)».

Такое же распоряженіе послѣдовало и относительно архива Се-
вастопольскаго полка. Такъимъ образомъ, «по предписанію вышніго
начальства», заключается въ 1834 году командиръ Казанскаго егер-
скаго полка, полковникъ Чичаговъ 2-й, «всѣ письменія дѣла въ
прошломъ 1826 году по 1819 годъ сданы въ Ширванскій (что
нынѣ графа Паскевича Эриванскаго князя Варшавскаго) полкъ ***».
Послѣ всего этого Казанскій полкъ получить архивъ стараго Каза-
нскаго полка, не имѣвшій ни къ его исторіи, ни къ жизни ни
магдѣйнаго отношенія. Кромѣ того, командиръ Казанскаго полка,
съ передачею своего архива въ новый Ширванскій полкъ, припуш-
день былъ на всѣ запросы начальниковъ другихъ частей, каса-
тельно службъ бывшихъ въ полку офицеровъ и низшихъ чиновъ,
даже въ 1834 году, повторить, что «Казанскій (нынѣ вѣтрѣнныи
мнѣ егерскій) полкъ въ прошломъ 826 году получили сѣ напилено-
ваніе изъ бывнаго Ширванскаго пѣхотнаго полка, прежде же быв-
шій Казанскій переименованъ въ Кабардинскій пѣхотный», и что,
по неизвѣствію полковаго архива до 1819 года, переданаго въ
новый Ширванскій, о службѣ старыхъ офицеровъ полка «выправки
учинить невозможно». Чужой архивъ, конечно, составлялъ нѣмалое
затрудненіе во время передвиженій, и поэтому въ приказахъ по
полку мы, то и дѣло, вмѣстѣ съ помытками сдаютъ архивъ, «въ космѣ 
не предвидится при полку особенной надобности», «на храненіе въ
архивъ при какомъ-либо казенномъ заведеніи». Въ «какое казен-
ное заведеніе» сбыть Казанскій полкъ такъ обязательно «возвращеній»
ему самъ Кавказа «его собственныи» архивъ, мы не знаемъ.
Впрочемъ, здѣсь намъ дорогъ не самѣй архивъ, который, взроятно,
не сохранился и въ другихъ полкахъ,—мы придаляемъ значеніе только
факту передачи архива одного полка въ другой, показывающій на
игнорированіе, въ тѣ времена, боевыхъ преданій полковъ.

Разсмотрѣмъ теперь разъясненія хроникъ полковъ. Хроника Рос-
сійской Императорской Армій 1852 года говоритъ, что «большая
часть Тентинскаго вѣсткъ съ его знаменами поступила на уком-

*) Зачеркнуто: «въ Кабардинскомъ».
**) См. приложение IX.
***) (см. приложение XI.)
илектованіе Суздальскаго п'яхотнаго полка, который по сему уваженію, по приказу командира вышеозначенаго корпуса отъ 4-го ноября того же 1819 года, принять название Тентинскаго, а остатокъ Тентинскаго, съ присоединеніемъ къ нему небольшаго числа людей Суздальскаго и съ знаменами сего послѣдняго, былъ возвращенъ въ Россію, подъ названіемъ Суздальскаго п'яхотнаго полка. Такимъ образомъ, по приказу командира грузинского корпуса, полки переименованы названіями, т. е. Суздальскій принялъ название Тентинскаго, а Тентинскій—Суздальскаго».

То же самое произошло, по объясненію хроники, и съ прочими принадлежащими къ Россіи полками, т. е. всѣ они, по переименованіи, съ чужими знаменами, возвратились обратно въ Россію. «Но 11-го мая 1825 года», продолжаетъ хроника, «поствѣдовало высочайшее повелѣніе, чтобы переименованіе сего не считать дѣйствительнымъ, и чтобы оба полка сохранили старшинство, которое они имѣли до 1819 года; Суздальскій съ 1707, а Тентинскій съ 1796 года.» Слѣдовательно, хроника призываетъ переименованіе, но, желая объяснить, что въ 1825 году полки были обратно переименованы, противорѣчить сама себѣ; о возвращеніи же знаменъ даже не упоминаетъ. Въ чемъ выразилось исполненіе вышеупомянутаго высочайшаго повелѣнія 26-го мая 1825 года *), мы уже знаемъ, иначе мы еще разъ взглянемъ на возможность предположенія объ обратномъ переименованіи полковъ.

Совершенно другое объясняется эта же хроника о Ширванскомъ, Кабардинскомъ и Казанскомъ. «По распоряженію командира позицій корпуса, въ томъ же 1819 году Казанскій и Кабардинскій полки были взаимно переименованы, и 4-го ноября того же года большая часть Кабардинскаго (т. е. бывшаго Казанскаго) присоединена къ Ширванскому подъ одно съ нимъ названіе, а остатокъ со своими знаменами, возвратился въ Россію, подъ именемъ Казанскаго; новый же Казанский (т. е. Кабардинскій) получилъ прежнее свое названіе Кабардинскаго. Такимъ образомъ, Казанскій и Кабардинскій полки приняли первоначальныя свои имена, однако, старшинство ихъ обоихъ въ Ширванскомъ осталось переименованной, именно: Казанскаго получилъ Кабардинскій, Кабардинскаго—Ширванскій, а Ширванскаго—Казанскій. 11-го мая 1825 года послѣдовало высочайшее повелѣніе, чтобы распоряженія, сдѣланнаго

*) Это высочайшее повелѣніе относится къ 26-му мая 1825 г., но П. О. З. т. X1. № 30359, въ 11-му мая 1825 года, по рапорту ген. Дябича графу Битгеннейну.
в 1819 году командиром отдъельного грузинского корпуса, относительно старшинства сихъ трехъ полковъ не считать дѣйствительнымъ, а имѣть оное по-прежнему: Казанскому съ 1700, Кабардинскому съ 1726, Ширванскому съ 1724 года». Однимъ словомъ, «все обстоять благополучно.» Такими образомъ, если вѣрить этому «сказанию» составителя хроники, то вся перемѣна наименованій произошла такъ:

Имена полковъ  Имена полковъ
для 1819 года:  по переименованіи:
Казанскій . . . . Кабардинскій . . . . большая часть присоединена къ Ширванскому подъ одно съ нимъ названіе.
Остатокъ названъ Казанскими полками.
Ширванскій . . . Ширванскій . . . принята часть Казанскаго и сохранилъ свое названіе.
Кабардинскій . Казанскій . . . . Кабардинскій.

Такъ составитель хроники старается доказать, что Казанскій полкъ, возвращившися въ 1830 году въ Россию, произошелъ изъ прежняго Казанскаго, что Кабардинскій полкъ, носившій это имя съ 1726 года, такъ и остался Кабардинскимъ, а Ширванскій даже и не менѣйъ своего названія. А слова приказа Ермолова: «Казанскій признаемъ имя Кабардинскаго»?.. Кому вѣрить: составителю хроники или самому Ермолову? Пытается доказать то, чего не было, авторъ хроники противорѣчить приказу Ермолова, опровергаетъ факты, необходимо сдѣловавшіе при выполненіи распоряженія Ермолова. Простое переименованіе полковъ объясняется слишкомъ мудрено.

Остается только взглянуть на послѣдующую судьбу переименованныхъ полковъ. Въ 1820 году, какъ мы уже говорили, полкъ, выступившій въ 1819 году на Кавказъ, возвратился обратно въ Россию съ чужими знаменами и имѣлъ. 26-го мая 1825 года высочайше предписывалось полкамъ сохранить прежнее свое наименованіе и старшинство. Чтобы постигнуть, въ чемъ выразилось выполненіе этого повелѣнія, прочтѣ предписанія полкамъ «не считать себя переименованными», мы просмотрили мѣсячные рапорты всѣхъ 22-хъ полковъ съ 1819 по 1828 годъ, до начала турецкой войны, когда большая часть этихъ полковъ приняла участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ и приобрѣла, вмѣсто утраченныхъ, новые отличія. Мы старались найти хотя малѣйшій намекъ на обратное переименованіе полка, на возращеніе ему знамена, или хотя на перерѣдженіе
на Кавказ или в Россию. Ничего подобного не написано. Ширванский, как был переименован в Казанский и выступил в Махновку, так и оставался в Махновке вплоть до 1827 года, когда, вследствие приготовлений к войне с Турцией, перешел в Бессарабию. Теснинский, принявший в 13-ю дивизию, в Южев-Польской, под названием Судальского, так и оставался в 13-й дивизии до 1833 года. То же самое произошло и с прочими полками.

Конечно, в настоящее время невозможно обратное переименование полков; почти 70-ти летний период сроднил полки с их новыми именами; для многих из них с новыми названиями соединена самая блестящая эпоха жизни полков, эпоха побед и отличий. Но отличия, так несправедливо у них отнять, должны быть возвращены. Да и какое значение они, не приобретенные ими новыми полками, могут иметь для него? Какое влияние на дух полка окажут слова историй полка, говорящие, что полк ходил в бои с чужими знаменами? История Кабардинского полка говорит, что Кабардинский полк, переименованный из Казанского, который никогда за Кавказом не был, совершает походы под малгатскими знаменами, полученными прежним Кабардинским, т. е. нынешним Ширванским полком за разбитие лезгин в 7-го ноября 1800 года в Горки (10). То же повторяется в истории Казанского полка, то же скажут истории и прочих переименованных полков; всё он будет повторять, что в них чуждых их боевых преданиях знамен и отличий. Казанский полк уже должен попытку возвратить утраченных знамен. В конец шестидесятых и в начале семидесятых годов, командир полка, полковник Виктор Степанович Цитович, ходатайствовать о возвращении отличий за Крашень. Мы не знаем, чьим кончились его старания; векор, он был назначен помощником начальника штаба западного сибирского военного округа, с переводом в генеральный штаб, и, уезжая в Сибирь, взял с собой всё материалы, относящиеся до истории полка. В Сибири он умер, и всё собранные им материалы безследно исчезли, кроме заметительной статьи его о Георгиевских знаменах, серебряных медалях и о переименовании полка; эта статья, поэзии многих розысков, была найдена нами в нынешнем Ширванском полку *)

*) Статья Цитовича помещена нами в прилож. VIII.
Такая необычайная утрата Георгиевскихъ знаменъ, конечно, отразилась и на послѣдующихъ наградахъ, жалованныхъ полку. Въ 1856 году полкъ его высочества, имѣющей уже двѣ награды,—grenадерскій бои и августейшаго шефа,—получаетъ новую высоко-цѣнную награду: Георгиевская знамена. Если бы полкъ, ко времени пожалованія этихъ новыхъ Георгиевскихъ знаменъ, имѣлъ, кроме двухъ наградъ,—grenадерскаго боя и августейшаго шефа,—еще старья Георгиевскія знамена за Краонъ, то, конечно, не могъ бы получить вторично Георгиевскихъ знаменъ, но получилъ бы отличіе, такъ же высоко-цѣнное, какъ Георгиевскія знамена,—серьянья трубы или золотое шитье. Но героій, спасшій честь русскаго оружія подъ Браиловынымъ, былъ скроменъ и только иногда вспоминалъ, что съ нимъ произошло что-то необычайное, что-то у него отпято, не то серьенья труба, не то Георгиевскія знамена, не то какое-то пию отличіе.

Старая Шиправленская полковая церковь, во имя Успенія Пресвятой Богородицы все еще связывает два навсегда—разрозненные періоды жизни нашего Казанскаго полка. Въ нея находится пряжа для священническаго пояса съ надписью: «усердіемъ приложилъ къ Божіей церкви, правящей полкомъ господинъ подполковникъ графъ Петръ Ивановичъ Ивневичъ 1799 года мая 15-го числа». Жертвователь, подполковникъ графъ Петръ Ивневичъ, командовал нашимъ старымъ Шиправленскимъ полкомъ до 1806 года и принадлежалъ къ ряду командовавшихъ полкомъ полковникамъ изъ фамилии графовъ Ивневичъ. Кромѣ того, имѣется также метрическая книга, заведенная въ 1815 году и законченная въ 1832 году. Книга состоит изъ одинаковой бумаги съ клеймомъ: «С. В. 1815». Въ этой книѣ всѣ записи до 1819 г. включительно велись о чинахъ Шиправленскаго, а съ 1820 г. Казанскаго полка. Кромѣ того, сохранялись невыдѣльная роспись полка съ 1818 года. Въ росписи и экстрактѣ за 1818 года полкъ названъ Шиправленскаго; въ заглавіи росписи за 1819 года, на вѣстѣ, гдѣ должно означаться название полка, написано «Казанскаго» полка; а въ экстрактѣ, приложенному къ этой росписи, въ которомъ, вероятно, забыли подчистить, полкъ названъ Шиправленскаго. Къ тому же въ ротахъ, бывшихъ линеиными, сохранились ротные образа Шиправленскаго полка.

Да не забудутся въ нашей Казанской полку славные традиции старыхъ Шиправленцевъ!
XXXVII.


Еще 12-го июля 1819 года, в то время, когда полки передвижались на Кавказ, Ермолову было предписано кадры Казанского полка отправить в Махновку, Киевской губернии; при этом, начальник главного штаба, князь Волконский, писать Ермолову, «что Государю Императору угодно), чтобы эти кадры были отправлены не иначе, «как в самое удобное для переходов время, дабы не изнурить людей» (1). В первых числах декабря месяца 1819 года кадры Ширванского полка, подъ именем Казанского, выступили из Грузии (2) в Георгиевск, а оттуда 3-го января двинулись в Россию, в Махновку; на месте пришли слишком через два месяца, 12-го апреля (3). Всё затым началось укомплектование. В мае уже прибыли седьмая рота от девятой *) полков и часть людей из Костромского пехотного (4). Полк был приведен в состав 2,624 рядовых, причем 2-й батальон оставлен в кадрах **.

Для Ширванского-Казанского полка началась мирная жизнь. Весь 1820 год прошел без всяких передвижений ни на новые квартиры, ни в лагерные сборы. Полк устраивался и снабжался в одно целое свой разнородный состав. Как мы уже видели, состав офицеров старого Ширванского полка, при приведении его в кадры, остался нетронутым. Это одно служило ручательством,

*) Владимировского, Екатерибургского, Днепровского, Вятского, Уфимского, Одесского, Саратовского, Колыванского и Томского.

**) 80 унтер-офицеров, 17 барабанщиков, 2 флейщика и 320 рядовых. (Приказ по 2-й армии от 29-го июля 1819 г., за № 74).
что традиции и боевые предания прежних Ширванцев будут вполне восприняты новыми однополчанами.

Интересно взглянуть на быть офицеров в то время. Состав офицеров в каждом полку большей частью пополнялся выпускниками из кадетских корпусов и Дворянского полка. По выпуску из корпусов, у многих «не было средств», говорить офицер царствования Императора Александра I (5): «экипировка лучшее той экипировки, какую давали при выпуске воспитаннику Дворянского полка в моем время: шинель жильтжанского, почти солдатского сукна, немного лучшего—муцинть и панталоны, кованые мзды эполеты, шитые вытюшкеты, шарф и темляк, двь рубахи и два пары сапог, —что годилось надевать только во время непогоды, на домашние (ротный) ученья; по-разному тому, как одевались в полках офицеры. Под опасением дурной отчётности по кошельку и даже быть исключенным из службы за церковь, по прибытии в полк, предстояла необходимость шить новую мундирную пару из лучшего сукна, купить орел или выписать шарф, вытюшкеты, эполеты и темляк—по крайне мудрм мишуры, киверт и шапку—одной формы с офицерами своего полка. Безъ сюртука тоже нельзя обойтиться офицеру и теплой шинели (на вати) для зимы. Нужна кое-какая столовая посуда, постелинка, прибавить рубах, нельзя обойти себя безъ полотенец, посовыхъ платковъ; требовали, чтобы денегъ быть одѣть по установленной формѣ, чисто, опрятно... На все это требовалось денегъ больше годового пропорционально жалованья, которого в то время онъ получалъ 450 руб. ассигнациями. Нужно еще добавить необходимые домашние расходы на столъ, на наезд подводы или платежъ проповѣдника за наряжаемую при передвиженіяхъ съ мѣста на мѣсто ротъ, командиръ командировкахъ, и требованіяхъ явиться въ штабъ-квартиру полка, баталпона. При передвиженіяхъ офицеру можно и должно идти пѣшкомъ, но не въ послѣднихъ случаяхъ, и не нести же денегъ на плащахъ офицерскаго и своего багажа. При выпуске выдаютъ проповѣди до мѣста расположения полка, каждому на дѣвъ лопади, а обыкновенно здѣсь вдоемъ на телѣгѣ, платя каждый за одну лопадь, пока могутъ ехать мѣстѣ. Изъ этихъ проповѣдей должны кормиться, во время пути, и давать ямницамъ на водку, почему призываютъ на мѣсто своего назначения почти безъ денегъ. Нужно бывало ожидать или прослушить мѣсяца три-четыре, чтобы получить жалованья за третъ года 150 руб. асс. Хорошо, если полковой командиръ человѣкъ денежный, дасть въ счетъ жалованья
нужныя деньги на экипировку, не налегает на повопроизведення офицера, чтобь скорье обьлся, какъ требует началство; хорошо, если ротный командир пригласить его ходить къ себб обьдаться, или квартира отведена у достаточныхъ обязателей. Крайность заставляла не одного приговора довольствоваться столомъ поселения—что тот готовъть для себя, вымальвать для себя даровую подводу... Многие обьидны долго, по нѣсколько лѣтъ, не могли выйти изъ долга,—или по займу у своего полковаго командира, или выпрашивать свое жалованье у полковаго казначея впередъ за треть года, чтобы разсчитаться только съ однимъ крайне докучливымъ кредиторамъ. «На брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ» никому больше не приходится такъ кстати, какъ пѣхотному субалтерну—офицеру, который содержит себя однимъ жалованнемъ. А сколько такихъ обьидящихъ въ нашей армии было въ свое время, да и теперь есть, не смотря на значительную прибавку жалованья, но на самомъ дѣлѣ ничтожную въ сравненiи съ издержками, когда жизнь сдѣлалась такъ дорога—не сравнить съ дорогу противу прежняго, лѣтъ за сорокъ тому назадъ! Этого ли ожидали для себя приоръ, восхищенный своемъ выпускомъ изъ Дворянскаго полка, скакавшемъ на почтовой тройкѣ день и ночь, не жалѣя послѣднихъ денегъ, ящику на водку, чтобы скорѣе явиться къ своему посту! Затѣмъ требовать отъ него нарядчи, изыскать тотъ униформы, которая ему выдана изъ казны, въ которой онъ представлялся государю императору—по крайней мѣрѣ до того времени, пока изосится или приоръ обѣданъ будетъ въ состояніи сдѣлать новую, изысканную выданной изъ казны, безъ стѣсненія для своего кармана? Увидя офицера, чисто, но неизысканно одѣтаго, хотя бы то только отпечатавшаго, который не в состоянии одѣться богаче, бригадный, дивизионный начальникъ дѣлаетъ выговоръ полковому командиру: «Стьдно непростительно, сударь, допускать офицеровъ такъ дурно одѣться!» Слѣдствіемъ этого приоръ долженъ поставить униформу одного достоинства съ полковникомъ, когда между получаемымъ отъ казны содержаніемъ того и другаго огромная разница, а полковой командиръ раздавать свои деньги нуждающимся офицерамъ своего полка, для форменной одежды, въ счетъ ихъ будущаго жалованья нерѣдко за годъ впередъ, не смотря на то, что должники могуть умереть прежде года, или выбыть изъ полка другимъ какимъ—либо случаеп.

Полагаемъ, что всѣкіе комментаріи совершенно излишины.

Вт. 1821 году Казанскій полкъ продолжалъ стоять въ Махиов-
скомъ уѣздѣ. Однообразіе теченія мирной жизни было нѣсколько нарушено только въ концѣ слѣдующаго года: 26-го декабря полковымъ командиromъ былъ назначенъ полковникъ Авраамовъ, вышего стараго Ширванца, полковника Беркхана 1-го, который, въ производствѣ въ генеральній-маіоры, получилъ 2-ю бригаду 11-й пѣхотной дивизіи. Душевно простились однополчане со своимъ старымъ товарищемъ, въ командованіе котораго произошло какъ переменованіе полка, такъ и несправедливый обмѣнъ Георгіевскихъ значенія на простый. Твердо стоявшиі за традиціи и преданія Ширванскаго-Казанскаго полка, генераль Беркханъ передалъ своему преемнику всю правду события 1819 года.

10-го марта 1824 года 2-й батальонъ, маіора Жуковскаго 4-го, былъ отчисленъ въ составъ отдѣльного пореенного корпуса; въ батальонѣ было 2 штаба и 17 оберн. офицеровъ, 80 унтер-офицеровъ, 28 музыкантовъ и 320 рядовыхъ. 2-й батальонъ ушелъ въ кадровомъ составѣ и поступилъ въ округѣ военного населения Херсонской и Екатеринославской губерній, куда, кроме Казанского, также поступили батальоны Вятскаго, Уфимскаго, Пермскаго пѣхотнаго, 35-го и 36-го егерскихъ полковъ (б).

30-го сентября 1823 года Государь Императоръ Александръ I прибылъ въ мѣстечко Крашевку, Каменецк.-Подольской губерніи, где его ожидали главнокомандующій 2-й арміей, гр. Витгенштейнъ. Воѣска VI и VII пѣхотн. корпусовъ (Казанскій полкъ состоялъ въ 18-й пѣхотной дивизіи, въ составѣ VII корпуса) были собраны въ окрестностяхъ Тульчины. 1-го октября Императоръ производилъ смотръ полковъ VI, а на слѣдующій день VII корпусовъ. Полки проходили мимо Императора церемоніальнымъ маршемъ; затѣмъ сдѣлала стрѣльба въ цѣль изъ орудій, одновременно съ которой стрѣляли и стрѣляніе всего корпуса, по 48 челов. отъ каждого баталиона. 4-го и 5-го октября были произведены маневры всей 2-й арміи на пространствѣ 18-ти верстъ, отъ Тульчины до р. Буга и обратно до мѣстечка Клеанчи. По окончаніи маневровъ, было совершено молебствие, а затѣмъ для Государя совершалъ обѣдъ, къ которому удостоились приглашения всѣ генералы и штаб-офицеры. По объ стороны заблаговременно устроеннаго обширнаго воздѣйствія, въ которую обѣдалъ Императоръ, были устроены мѣста для зрителей; войска стояли покойно, въ сожжутыхъ колоннѣ, прымыкая флагами къ эстрадѣ для зрителей. За войсками возвышались густыя ряды палатокъ, въ которыхъ приготовили обѣдъ для офицеровъ и всѣхъ нижнихъ чиновъ. Послѣ молебствія и возглашенія долголѣ-
тія Государь отправился пешком к павильону, откуда онъ могъ окунуть взглядомъ цю свою армію. Когда гр. Витгенштейнъ за обѣдомъ поднялъ чашу за здравіе Его Величества, то громогласное «ура!» семидесяти тысячъ воиновъ далеко огласило всю окрестность и долго стояло въ воздухъ. Мгновенно раздалась дружный звонъ изъ 196 орудій, а за нимъ загремѣли беззервильные ружейные залпы по всѣмъ пѣхотнымъ частямъ. Послѣ обѣда Императоръ уѣхалъ въ Тульчинъ, а затѣмъ дальше (7).

Взглянемъ на жизнь въ военномъ поселеніи нашего 2-го батальона; въ апрѣлѣ онъ былъ перепутанъ въ 3-й, а 3-й дѣйствующий батальонъ получилъ названіе 2-го (8). Батальонъ былъ расквартированъ по участкамъ военнаго поселенія, причемъ всѣхъ крѣстилъ обратили въ военныхъ поселенія. Распространеніе военныхъ поселеній въ послѣдніе годы царствованія Александра I уже не встрѣчало явныхъ сопротивленій, тѣмъ не менѣе эти поселенія подвергались принудительной общественной мѣрѣ, внушали ужасъ между народонаселеніемъ. Гдѣ еще не было поселеній, тамъ опасались подвергнуться той же участи, какая постигла военныхъ поселеній. Посѣщеніе различныхъ губерній Государемъ, котораго, бывало, встрѣчали съ восторгомъ и наслаждавши благословеніями, теперь внушило сомнѣніе и страхъ, въ особенности въ тѣхъ порѣ, когда разнеслись слухи, будто бы Императоръ осматриваетъ предназначенныя для военныхъ поселеній мѣста. Народъ нехотѣлъ тѣхъ льготъ, что ему давали, не хотѣлъ тѣхъ удобствъ къ жизни, которыхъ не согласовали съ его нѣжнымъ бытобъ. Но всего тягостнѣе было бремя постоянной отвѣтственности хозяина поселенія участка. Отвѣчалъ онъ и за успѣхъ своей ежедневной работы, и за свой рабочій и домашній скотъ, и за содержаніе въ порядкѣ ограды кругомъ своего двора, и за чистоту улицы передъ его домомъ. Хозяйка отвѣчала за каждую случайную пропавшую домашнюю птицу, за невыметенную изъ избы сору, за ухватъ и кочергу, поставленныя не на мѣстѣ. Коренные жители, лишенные подмоги своихъ подростковъ, обязанныхъ ходить въ школы, должны были работать безъ устали, въ противномъ случаѣ отвѣчались лѣнивцами и подвергались шаеканіямъ; мало того, кому не было 45-ти лѣтняго возраста, тотъ еще обучался фронту, причемъ, по обще-принятому въ тѣ времена обычаю, знаніе маршеровъ и ружейныхъ приказовъ включалось налками.

Очевидно, что военныя поселенія не до того было, чтобы заниматься какимъ-нибудь постороннимъ промысловъ, мутуціямъ, материаловъ для истории русской армии.
независимо от поселенческого хозяйства, доставлять их как-либо другим средством.

Дети поселенцы жили вблизи с родителями, но были в большей зависимости от начальства; кантонисты весь день проводили либо в школе, либо на учебном месте, а дочерей, сестер и братьев выдавали замуж, по назначению начальников.

Называем видеть рабства едва ли не самый тяжелый тот, который стъясняет человека в его домашней жизни, не давая ему даже той ничтожной доли свободы, какой пользуется узник за дверями своей тюрьмы.

Нечего, кажется, удивляться общему неудовольствию корнишон в жителях, одновременно трахивших невзгоды крестьянского и солдатского быта; нежели удивляться и неудовольствию, ропоту новых поселенцев, солдат, которые, отвыкнув уже от земледелия, теперь были принуждены заниматься и сельскими работами, и вблизи с теми строевыми обязанностями.

Что же касается до государственных выгод от военных поселений, то и они, выгоды этих, оказывались более или менее мнимыми. На возобновление вооруженных сил из среды поселенцев едва ли можно было надеяться, так как во многих округах число умерших значительно превышало число родившихся. Продовольствие людей и лошадей в поселениях собственными средствами не могло вознаградить таких расходов, которые требовали заведение и поддержание поселенческого хозяйства. При этом, не мешает отметить то обстоятельство, что в первые годы многих работ производились значительным числом особо наряжаемых для того войск. Спора втвь, что военные поселения могли уничтожить вооруженные силы государства, но не иначе, как на счет других, более производительных сил. Да и образование в государственной особой военной части не могло обрести особенно хорошей послужительности, напротив того, история показывает, что военная сословия, ценимый корней в общем народонаселении страны, всегда угрожали ей мятежами и насильственными переворотами. Что касается до правительственно улучшения военнослужащих посредством военных поселений, то тут выходило совершенно наоборот: полуобразованные кантонисты, в большинстве случаев, отличались несметной и панической пассивностью. Наконец, по отклонении благосостояния поселенных войск лучшее доказательство неудачи принятых к тому меры служило общее неудовольствие,
господствовавшее въ военныхъ поселенияхъ не только между нижними чинами, но и между офицерами (9).

Поселенные баталоны были уничтожены уже при Императорѣ Николаѣ I; округи военного поселения получили названия округовъ, на которыхъ солдатъ, подъ вѣдѣніемъ особаго военного вахтпѣва, и собственно предназначались для расквартированія войскъ на правилахъ воинскаго посѣда.

Ко времени начала царствования Императора Николая Павловича относится одно печальное происшествіе въ нашей полковой лѣтописи: въ числѣ членовъ тайныхъ обществъ, преданныхъ верховному уголовному суду, по манифесту 1-го июня 1826 года, есть одинъ Казанецъ, полковщикъ Павелъ Васильевичъ Аврамовъ (10). 20-го января 1826 года, вѣдь арестованного Аврамова, полковымъ командромъ былъ назначенъ подполковникъ 39-го егерского полка Данило Стефановичъ Розлачъ, въ командованіе котораго Казанцы снова начинаютъ заслуживать «спасибо батюшки Царя.»

7-го июня Казанскій полкъ навсегда выступилъ изъ Махновскаго уѣзда въ лагерь подъ Могилевомъ на Днѣстрѣ, а затѣмъ на витебскій-квартирѣ по м. Новоконстантиновѣ, въ Подольской губерніи. Въ слѣдующемъ 1827 году лагерные сборы для полковъ 18-й пѣхотной дивизіи были назначены при Брацлавѣ и продолжались 8 недѣлъ (11). Казанскій полкъ входилъ въ составъ VII-го пѣхотнаго корпуса и вѣдѣлъ съ Вятскімъ составлялъ первую бригаду (генераль-майора Полещукъ 1-го) 18-й пѣхотной дивизіи (12). 15-го мая 1-й баталіонъ, подъ командой своего полковаго командря, вступаетъ въ лагерь при Брацлавѣ Подольской губерніи; 2-й баталіонъ временно оставался при главной квартиры 2-й арміи, для содержанія карауловъ (13).

По уничтоженіи военныхъ поселеній, 3-й баталіонъ поступилъ въ бригаду резервныхъ баталіоновъ 18-й и 19-й пѣхотныхъ дивизій, генераль-майора Кладищенга и съ 1824 года болѣе уже не присоединялся къ полку. По случаю выступленія изъ Крыма полковъ 20-й дивизіи, третій баталіонь Казанскаго и Вятскаго полковъ, уже съ 12-го февраля 1827 года занимаютъ караулы въ Евпаторіи, Севастопольскомъ, сівернѣй имѣніями и на ближайшихъ (14).

Лѣтомъ этого года мы вступаемъ третій баталіонъ въ лагерьскихъ сборахъ при г. Херсонѣ (15); затѣмъ 24-го декабря баталіонъ этотъ переходитъ на зимнюю квартиру въ Одессу (16), гдѣ вскорѣ въ кадрѣ поступаетъ въ составъ бригады резервныхъ баталіоновъ VII-го пѣхотнаго корпуса (17).
По окончании лагерных сборов подъ Брацлавомъ Казанский полкъ 27-го августа выступилъ изъ Новоконстантинова въ м. Новерницъ, Бессарабской области, гдѣ простаилъ только до 3-го октября, а затѣмъ перешелъ въ м. Фоеншты (18); располагившись здѣсь на винтеръ-квартирахъ, въ февралѣ 1828 года полкъ занялъ новую стоянку въ с. Лапунна, Оргѣевскаго уѣзда. Полковой штабъ помѣстился въ Лапунна; тутъ же былъ назначенъ и сборный пунктъ; подъ батальонные же штабы и роты были отведены ближайшихъ деревень (19).
Прежде, чь́м приступить къ опи́санію турецкой вой́ны 1828—29 годовъ, гдѣ нашь Казанскій полкъ игра́лъ не послѣднюю́ роль, счита́емъ ве́лиши́мъ дать краткій очеркъ тѣхъ собы́тій, которыя постепенно подгото́вляли съ сдѣ́лалы, наконецъ, неизбежны́ми какъ-самый разрыва́ть съ Турціей, такъ и съ нее войну́. Уже начиная со време́ни мирнаго трактата, заключенаго съ Турціей въ Буха-рестѣ́ 16-го мая 1812 года, турецкое правительство становится съ каждымъ днемъ въ болѣ́е и болѣ́е патянутыми отношеніямъ къ Россіи. Пользуясь тогдашней неура́диче́й на политическомъ горизонте́ и въ особенности вто́риженіемъ Наполеона въ самое сердце́ нашей са́рды, турки ворвались въ Сербію,—нача́лись грабежи и убійства, несчастье стра́ну затопили потоки крови. Турецкое правительство обя́жалось предоста́нить Молдавіи и Валахіи мно́гія льготы, а теперъ стара́лось только объ оди́номъ, какъ бы окончательно изу́нурить ихъ, довести до полнаго разоренія непосильными побра́мами. Обя́занная удерживать отъ враждебныхъ дѣ́йствій нашихъ закубанскихъ сосѣ́дей, Турція не только не думала исполнить своихъ обя́зательствъ, но, напротивъ, разными побла́жками и постоянными разжига́ниемъ страстей полудикаго народа, давала имъ въ вольности къ продолженію грабежей и наси́лій. Турція, наконецъ, вопреки всѣмъ мирнымъ постановлени́ямъ, задерживала въ Босфорѣ пани́ торговыхъ суда и отбирава́ грузы.
Тогда́шняя политические́ собы́тія заставили Императо́ра Алекса́ндра I остани́ть безнаказанными во́просы о наху́реніи трактата́ до 1816 года. Начавшее въ этомъ году перего́воры тяну́лись слаби́
комь пять лять, почти безъ всѣхъ результатовъ, когда въ 1821 году вспыхнуло греческое восстание. Всѣдѣтъ затѣмы возстаніе распространилось на Молдавію и Валахію, но турки подавили его безъ большихъ усилий; въ Греціи же война велась съ перелгѣвными счастіемъ и ужасными жестокостями. Турки безпоцадно рѣзали христіанъ, ругались надъ жилими и мертвыми, оскверняли христіанскія церкви. Въ іюнѣ 1821 года Александръ I протестовалъ противъ жестокостей, но его нота осталась безъ всѣхъ послѣдствій.

Бываютъ предѣлы, когда мѣры кротости и долготерпѣнія становятся уже неумѣстными, когда приходится дѣйствовать не словомъ убѣжденія, а силою оружія. Такъ было и теперь. Уже въ 1825 году Императоръ Александръ I рѣшился-было оружіемъ заставить Порту уважать права Россіи, когда смерть внесла прескѣла дни освободителя Европы. Однако, Императоръ Николай Павловичъ не оставлялъ надежденія своего царственного предшественника, и, по его-то настоянію, европейскіе кабинеты должны были, наконецъ, вступиться за возставшіхъ грековъ и покончить съ той неураѣдцей, которая такъ долго царила на Востокѣ. И тутъ переговоры ни къ чему не привели, хотя кончились для Турціи весьма излаженно: 8-го октября 1827 года весь турецко-египетскій флотъ былъ истребленъ союзной эскадрой въ Наваринской бухтѣ. Не смутилъ запосочной Порты этотъ ударъ. Напротивъ, всѣдѣтъ за гибелью своего флота, Турція стала дѣятельно готовиться къ войнѣ, объявивъ Россію непримиримымъ врагомъ мусульманства.

Не ограничиваясь одними словами, Турція стала приводить въ исполненіе свои угрозы,—тактъ, изгнавъ изъ своихъ владѣній всѣхъ русскихъ подданыхъ, она сдѣлала-было попытку склонить Персію къ продолженію войны съ Россіей, и отказавшись отъ исполненія прежнихъ трактатовъ и постановленій, запретила входъ въ Босфоръ русскімъ, французскимъ и английскімъ судамъ; независимо отъ этого, турецкое правительство было намѣрено наложить амбарго на все суда, уже находившіяся въ турецкихъ портахъ. Такое натянутое положеніе дѣй на Востокѣ припугивало Никола I посіѣднѣйшее открытиемъ военныхъ дѣйствій, чтобы покончить съ неураѣдцей и не сдѣлать войну слишкомъ рѣшительной и ожесточенной (1).

Уже въ 1827 году, въ виду близости разрыва съ Турціей, войскамъ второй арміи, расположенному на нашихъ южныхъ окраинахъ, было приказано готовиться къ походу. Для усиленія второй арміи, была отведена часть войскъ отъ первой, тактъ что, при открытии военныхъ дѣйствій, общая численность войскъ дѣйствующей
армии простиралась до 113,000 человек, при 396-ти полевых и 44-х осадных орудиях. Главнокомандующим назначен гр. Витгенштейн. Резервная армия состояла из 60-ти батальонов (преимущественно, трети батальоны полков действующей армии), из 120-ти эскадронов, 9-ти пеших и 4-х конно-артиллерийских рот.

Таким образом, разрыв между двумя державами все не был невозможностью: все уже было готово к походу войск, и войска только ждали повеления своего монарха, чтобы двинуться на защиту братцев-христиан. Вскоре воля Государя была объявлена в высочайшем манифесте от 14-го апреля 1828 года.

По операционному плану VII-й корпус должен был обложить Браилов, а VI-й быстрее занять Молдавию и Валахию предпринять вторжение турок в эти княжества, и обезопасить жителей от набегов и насилия мусульман. III-му пехотному корпусу предписывалось перейти через Дунай, и занять Бабадаг, открыть военную дейстмя против Тульчи, Иесакчи и Мачина. Для поддержания этих войск, из Петербурга шел гвардейский корпус, а IV-й резервный кавалерийский должен был следовать к Измаилу и дальше за Дунай. Одновременно открывались наступательные дейстяя со стороны Кавказа; наконец, для покорения Аварии сформировали отдельный самостоятельный отряд (2).

Начиная от своего вступления в пределы Валахии и вплоть до впадения в Черное море, Дунай служит для Турции первой оборонительной линей против России. Не говоря уже о значительной глубине, Дунай, на всем этом протяжении, не менее ветра в ширину, если суда прибавить тут вавиш, что почти сплошь покрывают, откуда р. Алуты и до Черного моря, весь левый берег, на несколько версть углубляются внутрь придунайских княжеств и в Бессарабию, то эта естественная преграда составит еще более серьезное препятствие для наступающего. Второй оборонительной линей (и опять-таки естественной) служит хребет Балканских гор, цдущий почти параллельно течению Дуная.

Правый фланг первой оборонительной линии, несколько выделяя шерсть, упирается в Черное море; крыло Тульча, Иесакча, Мачинть, Гиреево и Браилов, защищают этот ф. и ст. фронта, а Кюстенджеи и Варна с тыла, парализуют, таким образом, нашествия наступающего со стороны Черного моря. Между этими крепостями лежит, так называемая, Бабадагская область, насе-
ленная в то время враждебными намёт русскими выходцами. Лежащий в тылу Базарджик служит стратегическим пунктом соединения укреплений моста всего правого фланга.

Центр позиции состоять изъ весьма сильныхъ крѣпостей: Спилицкя, Туркуя, Рущука и Журки; какъ для центра, такъ и для всей первой оборонительной линии ключемъ служила сильная и укрѣпленная позиция при Шумли; тутъ же сосредоточиваются всѣ дороги изъ придунавскихъ укрѣпленныхъ пунктовъ и затѣмъ разъ-общаются черезъ перевалы въ Балканахъ. Дѣльны флангъ передовой лини наибольше растянутъ и, включая крѣпость Виддинъ, оканчивался тогда у Новой-Орсова, почти у самыхъ границъ Австрии. Между Рущукомъ и Виддиномъ былъ расположенъ цѣльный рядъ укрѣплений, какъ Никополь, Систово, Рахово и проч., а въ промежуткѣ между Виддиномъ и Новой-Орсовской находилось несколько паданокъ и замковъ. Софія и Ницза служили опорнымъ пунктомъ всему лѣвому флангу; за этимъ же флангомъ были расположены болѣе или менѣе укрѣпленныя мѣста, какъ Ловча, Сельви, Плевна и другія.

Въ началѣ кампании всѣ турецкия крѣпости, имѣя сильные гарнизоны, были хорошо вооружены и съ избыткомъ снабжены какъ продовольствиемъ, такъ и боевыми припасами; всѣ эти крѣпости, впрочемъ, не имѣли вовсе передовыхъ укрѣплений и, преимущество, состояли изъ сухого рва и невысокихъ насыпей. Султанъ предполагалъ—было поставить подъ ружье до 300,000 челов., но, на самомъ дѣлѣ, всѣ турецкия силы не превышали 170,000, если сюда включить всѣ крѣпостные гарнизоны (3).

Познакомив читателя съ положениемъ дѣла на Востокѣ передъ открытиемъ кампании 1828 года, переходимъ къ описанию боевой дѣятельности Казанского полка.

Войска дѣйствующей арміи постепенно стягивались къ границѣ, такъ что къ концу марта въ окрестностяхъ Кишинева уже сосредоточился весь VII-й корпусъ. Въ первыхъ числахъ апреля началось общее движение войск, причемъ нашъ Казанскій полкъ, 20-го апреля выступилъ изъ Лапунцы въ двухбатальонномъ составѣ, 23-го, черезъ Менжири и Леово, прибылъ на сборный пунктъ къ Леку, противъ Фальчи (4).

Переправу черезъ Прутъ сначала предполагали произвести у г. Рени, но здѣсь встрѣтилось естественное препятствіе въ чрезвычайно сильномъ разливѣ рѣки, такъ, что войска долгое время должны были простой безъ всякой дѣятельности; къ 25-му
апреля весенний разлив настолько уменьшился, что можно было безпрепятственно приступить къ переправѣ. Всѣ полки 18-й пѣхотной дивизіи, съ ея артиллерией, переправились черезъ Прутъ у Леки, протянувъ Фальчи, и свѣдьда транзитъ берегомъ за 19-й диви- зіей, переплыли черезъ Серетъ, а затѣмъ расположились на лѣвомъ берегу Бузэо, между Градижскомъ и Максимен (5). Часть войскъ VI-го корпуса двинулась къ Яссамъ, другая къ Бухаресту.

Отдѣление цѣлаго корпуса къ Браилову объясняется тѣмъ, что занятіе этого пункта имѣло важное значеніе на благополучное началь всей кампании, такъ какъ Браиловъ и Мачинъ, препятствуя свободному плаванію судовъ по Дуная, могли мѣнять заготовленію продовольствія въ Придунавскихъ княжествахъ и влиять на наши сообщенія; съ паденіемъ же Браилова и переходомъ черезъ Дунай русской арміи, естественно, долженъ быть палъ и Мачинъ.

30-го апраля къ Браилову подошло нѣсколько казачьихъ и уланскихъ полковъ, вслѣдъ за которыми прибыли остальная войска VI-го корпуса и обложили крѣпость. Одновременно съ этимъ былъ занятъ Бухарестъ. Такимъ образомъ, къ 1-му мая наша операционная линія находилась между Браиловомъ и Бухарестомъ и обезпечивала переходъ остальныхъ войскъ черезъ гранику.

По обложеніи Браилова, было сдѣлано обозрѣніе крѣпостныхъ верковъ и окружающей мѣстности. Укрѣпленія Браилова, при довольно сильной профиля и экскавровой каменной обложенъ, представляли видъ правильнаго многоугольника въ девяти малыхъ бастіонахъ, каждый на 11 орудій, которые соединялись между собою дынными, болѣе 120-ти сажень, куртинами. Лѣвый флангъ укрѣпленій примыкали къ берегу Дунай, а правый къ четырехугольному форту, оборошенному умѣренную часть крѣпости и фарватеръ рѣки. Оба фланга соединялись землянымъ валомъ безъ фланговой обороны; укрѣпленія окружали небольшій гласницъ, скрывавшій, однако, одежду экскавра рва. Въ самомъ городѣ находилась пятиугольная цитадель съ казематированными башнями для фланговой оборонѣ. Внутри цитадели возвышался старый замокъ, передъ которымъ былъ возведенъ окопъ, рѣдко укрѣпленного лагеря, заключавшаго въ себѣ до 60-ти землянокъ, каждая на 100 челов.; съ батареи глад-дынъ жерла 14-ти орудій, обращенныхъ на Дунай. Достаточно слабенная продовольствіемъ и боевыми припасами, крѣпость была вооружена 130-ю орудіями; въ крѣпости мъ гарнизонъ насчитывалось до 12,000 челов.; наконецъ, изъ 30-тысячного населения болѣе 10,000 были способны въ оружіемъ. Въ виду крѣпости стояла
турецкая флотилия, поддерживавшая постоянных сношений Бран-
лова съ Мачиномъ.
Местоположение вокруг Бранлова ровное и совершенно откры-
тое съ праваго фланга, передъ шестью бастіонами; лѣвый флангъ,
примыкая къ самому берегу Дуная, былъ обнесенъ фортификаци,"
отчасти уже выжженными турками. Этотъ-то пунктъ, какъ наибол-
шьшъ прикрытный садами и развалинами, и былъ намѣченъ для
атаки.
Войска расположились въ слѣдующемъ порядке: на правомъ
флангѣ 18-я пѣхотная дивизія, а на лѣвомъ — дивизіонъ Бугскихъ
уланъ и одна бригада 19-й дивизіи; остальная часть этой дивизіи,
составляя резервъ осадного корпуса, примыкала къ дер. Казасу.
Наконецъ, въ центрѣ расположилась Бугская уланская дивизія.
Для большаго стѣсненія турокъ, было рѣшено немедленно за-
нять хуторъ на правой флангѣ осадного корпуса и сады на лѣ-
вомъ (б). Въ ночь съ 30-го апрѣля на 1-е мая Казанскій и Вят-
скій полки, имѣя въ резервѣ первую бригаду уланъ, подъ общимъ
начальствомъ барона Людвигауезенъ-Вольфа, двинулись къ хутору,
отстоявшему на картечный выстрелъ отъ крѣпости; на разсвѣтѣ
хуторъ былъ занятъ Казанскимъ полкомъ безъ всякаго сопротив-
ленія. Одновременно заняли и сады на лѣвомъ флангѣ нашего
боеваго расположения. Это первое предприятіе обошлось безъ вся-
кихъ потерь. Турки, не отваживаясь на вылазку, все время огра-
ничивались только стрѣльбой съ крѣпостныхъ верковъ.
Всѣдѣлѣ затѣмъ было рѣшено овладѣть предмѣстьемъ, разва-
лины котораго могли бы облегчить веденіе осадныхъ работъ. Для
этой цѣли, съ разсвѣтомъ 2-го мая, генераль-маиоръ Полешко 1-й,
вызвавъ охотниковъ Казанскаго полка при ея слѣдующихъ офицерахъ,
приказалъ имъ двинуться нипередь. Турки открыли сильный огонь
съ батареи, но это не остановило наступленія. Напи охотники
дошли до гласиса, остановились здѣсь и продолжали перестрѣлку
изъ-за развалинъ. Непріятель началъ дѣйствовать картечью и
ядрами. Тогда хуторъ былъ занятъ баталіономъ Вятскаго полка;
для наблюденія за Дунаемъ отправили баталіонъ 38-го егерскаго
полка съ двумя орудіями. Такимъ образомъ, нарашиваясь дѣй-
ствія турецкой флотилии, если бы она вздумала пробиться къ Бран-
lову. Г.-м. Полешко 1-й двинулся съ Казанскимъ полкомъ всѣдѣлѣ
за охотниками. Вскорѣ турки стали подаваться назадъ, и уже въ пол-
день предмѣстье было въ нашихъ рукахъ. Для стѣллькомъ, сейчаса-
же устроили закрытіе изъ плетневыхъ заборовъ, досокъ, обгорѣв-
нихъ брвень и проч. Въ 2 часа пополудни на сьмую подошель батальонъ Вятского полка, а Казанцы были отведены назад и, составивъ резервъ (7), оставались на Брангловскомъ предмѣстьѣ и весь слѣдующій день (8). Въ этомъ дѣлѣ мы потеряли убитыми 7 челов. нижнихъ чиновъ; ранены: поручикъ Нагумовичъ, подпоручикъ Штамъ и 21 челов. нижнихъ чиновъ (9); г.-м. Полешко легко контуженъ.

5-го мая, съ прибытіемъ къ Бранголову Его Императорскаго Въсочества Михаила Павловича, немедленно приступили къ возведенію батарей на обоихъ флангахъ нашей позиціи. 7-го мая батареи эти уже могли дѣйствовать противъ непріятельской флотилии.

Открытие траншей всѣсколько затруднялось недостаткомъ материала, необходимыхъ длявязки туроовъ и фашиятъ; къ 18-му мая, однако, заготовили достаточное количество тѣхъ и другихъ, хотя фашины, преимущественно, приходилось вязать изъ плетневыхъ заборовъ и камыша, а туры плели изъ такъ называемой папуры, особаго вида травы, употребляемой туземными жителями на выдѣлку ротозъ и веревокъ.

7-го числа къ Бранголову прибылъ Императоръ Николай I; на слѣдующій день онъ объѣхалъ наши передовые посты и первоначальная укрѣпленія и, обозрѣвъ мѣстоположеніе крѣпости, лично намѣтилъ пункты атаки. На разсвѣтѣ 13-го мая на нашемъ правомъ флангѣ была возведена 24-орудійнымъ батарея къ 180 саж. отъ крѣпостнаго вала. Брангловскому коменданту было сдѣлано предложеніе сдаться на капитуляцію; когда же съ его стороны послѣдовалъ рѣшительный отказъ, Государь приказалъ немедленно открыть усиленный огонь по береговому бастіону, большая часть орудій котораго въ короткое время была подбита. Передъ отѣздомъ изъ лагеря осаднаго корпуса, Императоръ воодушевилъ тѣльными словами свои полки, послѣднихъ больнныхъ и раненыхъ и изъ собственныхъ рукъ раздавалъ знаки отличій Военнаго Ордена. Въ особенности обратилъ на себя вниманіе Его Величества двое стардѣльцевъ, изуродованныхъ непріятельскими ядрами при занятіи брангловскаго предмѣстья. Первый изъ нихъ, рядовой Казанскаго полка, Петра Каликинъ, лишится обѣихъ рукъ, оторванныхъ ядромъ и то время, когда онъ прицѣливался изъ ружья. Государь пожаловалъ Каликину знакъ отличія Военнаго Ордена, единовременное пособіе и, назначить ежегодную пенсию въ 300 руб. ассигн., приказалъ уволить изъ родину. Кроме того, начальнику той губерни, гдѣ бы Каликинъ ножелалъ поселиться, вѣдно было постоянно.
-о немь заботиться; если же у Калькина не окажется родственников, то губернатор должен быть приставить к нему благонадежного шарада изъ местных войск. Другой рядовой, изъ отставившихся за проступки офицеров, поступил на службу добровольно; при первой встречѣ съ неприятелем онъ отважно бросился впередъ, но туть же упалъ съ оторванный ногой. Государь пожаловалъ ему знакъ отличія Военнаго Ордена, установленнаго для нижних чиновъ, какъ воспоминаніе о томъ мужествѣ, которое онъ показалъ теперь въ знамѣ нижнаго чина; возвратиѣ ему прежнѣй офицерскій чинъ, повелѣлъ выдѣлать денежное пособіе и уволить на родину съ сохраненіемъ содержанія. Независимо отъ этого, по повелѣнію Императора, отцу этого офицера было сообщено, что его сынъ храбростью и усердіемъ загладилъ свои прежніе проступки, а пролитой кровью своей заслужилъ награду и прощеніе.

Подготовительная работа, наконецъ, настолько подвинулась впередъ, что можно было приступить къ открытію траншей способомъ ускоренной осады, состоявшімъ въ томъ, чтобы, не дѣлавъ отдѣльно первой и второй параллели, соединить ихъ въ одну общую, и, подавая правильный флангъ по развитіямъ предстоящихъ возможностей ближе къ крѣпости, лѣвый, какъ цѣлую по открытому полю, удалить на 300 сажентъ отъ крѣпостныхъ верковъ (10). Въ ночь на 14-ю мая въ роты были разданы пашеневы инструменты; люди были въ шинеляхъ, фуражкахъ шашкахъ, съ ружьями и патронами сутками; всѣ штабъ и оберъ-офицеры казанского полка, во главѣ съ полковымъ командиромъ, находились при работе (11). Работа подвигалась настолько усердно, что къ разсвѣту, по всему протяженію атакуемаго фронта была выведена общая параллель съ тыльными сообщеніями, достаточно прикрывавшая людей отъ неприятельскихъ выстреловъ. Правый флангъ параллели примыкалъ къ 24-орудійной батарѣ, а на лѣвомъ носовѣстствіи былъ устроенъ квадратный редутъ. Фасы крѣпостныхъ-бастіоновъ были настолько коротки, что безполезно было бы ихъ рикошетировать, а потому въ стѣдующиъ ночь въ параллели были устроены три демонійр-батареи. Достаточно осадить удачными выстрелами съ батарей неприятельской огонь, въ ночь на 21-е число пошли подступы энгагами по направлению капиталей двухъ крайнихъ бастіоновъ; черезъ два дня была выведена третья параллель, находившаяся только въ 30-ти саж. отъ крѣпости, и затѣмъ вооружена тремя пушечными и двумя мортирными батареями. Въ ночь
на 24-е мая изъ третьей параллели открыли подступы двойной ти-хой сапою; подступы оканчивались у самого контръ-эскарна пландарман въ видѣ буквы Т. Для облегчения приступа, было рѣ-шено произвести обвалы посредствомъ минъ, закладываемыхъ сближен-ныхъ горизонтахъ эскарновыхъ контро-эскарновыхъ одеждахъ. 26-го -открыли спускъ изъ передовыхъ пландарманъ и отъ нихъ повели дрѣвъ минния галеренъ съ боевыми ходами, параллельно контръ-эс-карпу.

Въ это время осадныхъ работъ непріятель не переставалъ тре-вожить насъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ и не разъ покус-шался на вылазки: огонь, однако, не причинялъ намъ особенного вреда, а вылазки каждый разъ оканчивались пораженіемъ противника. Между тымъ, къ Бранцловой подошла наша дунайская флотилія; при нервной попутной вѣтрѣ наши эскадра бросилась на турецкую флотилію и, совершенно уничтоживъ ее, прекратила, такъ-же образомъ, сообщеніе между Бранцловымъ и Мачиномъ. Съ приближеніемъ же осадныхъ работъ къ глазамъ, турки все больше-и больше терпѣть отъ нашего огня, но Бранцловскій коменданть и думать не хотелъ о сдачѣ (12).

Къ 23-му мая Казанскій полкъ считать въ своихъ рядахъ 4 штабъ и 24 оберъ-офицера, 127 унтеръ-офицеровъ, 60 музыкантовъ да 1,310 рядовыхъ (13); за время осадныхъ работъ, т. е. съ 13-го мая по 3 іюня, мы потеряли изъ этого числа 9 человѣкъ убитыми и 34 ранеными (14). Тяжелая работы и нецервичная къ новому кли-мату изурительно отзывались на здоровье солдата, такъ что уже къ 27-му мая въ полковомъ лазаретѣ числилось больныхъ 3 офи-цера и 136 нижнихъ чиновъ (15).

Рѣшительный отказъ со стороны наши сдаться на капитуляцію постоянно усиливающіяся вылазки изъ крѣпости вынудили Михаила Павловича назначить штурмъ въ ночь на 3-е іюня. Всѣдѣтъ за взрывнымъ минѣ, войска должны были двинуться на приступъ, двумя колоннами, каждая изъ двухъ эшелоновъ. По диспозиціи, одинъ изъ этихъ эшелоновъ занималъ палы, два бросалось въ крѣпость, а четвертый оставался въ ближайшемъ резервѣ. Вторую-линию боеваго порядка составляла 2-я бригада 18-й пѣх. дивизіи; наконецъ, одна бригада 19-й дивизіи служила общимъ резервомъ для перовыхъ двухъ линий. Что же касается остальныхъ войскъ, то-она часть оставалась въ траншейномъ прикрытии, а другая, въ готовности, подводится къ траншеямъ и здѣсь ожидаетъ своего дальнѣйшаго назначения.
Взрывы предполагалось произвести в 2 часа ночи и затем движение штурмующих колонны на приступ; оказалось, однако, что мины могут быть готовы только к утру, а потому взрывы было приказано произвести в 9 часов, а колоннам начать движение со своих сборных пунктов за четверть часа раньше. Правой колонной (Казанской и Вятской) командовал генер.-майор Погенсн 1-й, а левой (35-й и 36-й егерские) — барон Людвиггаузен-Вольф. Все уже было готово к штурму, когда одно, повидимому, незначительное обстоятельство сделало самый штурм неудачным. Дело в том, что усиленный горизонтальный берегового батюна был взорван по второй, а не по третьей ракеты, как о том было отдано приказание; этот, преждевременный взрыв заставил землю мятежный очаг среднего горна, вследствие чего он остался в бездействии. Однако, дневником зажженного горна был опрокинут весь контр-эскадр против берегового батюна, а выброшенная взрывом земля припала к фасу батюна фут на 2 — 3 от кордон каменной одежды, так что с неизбежным усилением, пожалуй, можно было бы взорвать на бруствер. Дневник третьего горна было настолько удачно, что в опрокинутом контр-эскадре и в левом фасе второго батюна образовались довольно удобопроходимые обвалы.

Колонны уже подошли к второй параллели и, вслед за взрывом, бодро двинулись вперед, даже не подозревая о тяжелых препятствиях, которые их ожидали дальше.

Левая колонна барона Людвиггаузен-Вольфа, а за нею бригада г.-м. Тимрота (Уфимской и Пермской) подвинулись вперед без всяких потерь; застрелили они сбили на ров и дружно бросились к бреши 2-го батюна, но здешь встретились такой отчаянный отпор со стороны неприятеля, что все наши усилия оставались безуспешными. Ни патио задних колонн, ни при-сутствие генералов, подвергавшихся опасности параной: с нижними чинами, — ничего не помогало. Между тем, колонна г.-м. Погенсн 1-го вовсе не нашла бреши. Впереди слыдовой Казанской полк в колонне к атаке, идя в голове своей первым батальоном. Сто двадцать человек охотников сбились в ров и, под градом неприятельских пуль и картечи, успели было вскарабкаться на вал, сквозь амбразуры, где встретились лицом к лицу с ожесточенным неприятелем; все эти сбегающи нашли славную смерть в неравном бою, и только одному унтер-офицеру удалось как-то спастись от тяжелой гибели: бросившись в
До нами, оный добрался до берега. Наконец, брежь найдена... Храбро кинулись роты на приступ, но осыпавшаяся земля до того была рыхла, так что оставалась под ногами, что всем усилия взойти на валы оставались тщетны.

Итак, правой брени не существовало. Тогда генераль-адъютант Сухозанет, «узнав о неприступности правой бреши, гдё, до слонам дошедшее (16), храбрость Казанского полка проложила бы себе дорогу, ежедневно на сие была хотя малёйшая возможность», приказал бригаде Тимрота, перестроившись из двух колоний в одну, взять направление к брени 2-го бастона. Бригада так быстро двинулась вперед, что вскоре дошла до передней колонны и почти перемешалась с нею перед рвом. Для избежания еще большего столкновения, артиллерия этой бригады была оставлена задней; взявши к ст. тяжело было пристановлено движение сюжной бригады 9-й дивизии.

Трудно было одолеть препятствия, но полки бодро двигались вперед. Место взрывов и весь контр-эскарп были усыпанны гиризоном и вооруженными жителями; на атакующих сыпались ручьи гранаты и ядра, обрубки деревьев, кирпичи и камень... Тщетно начальники воодушевляли своих солдат, тщетно наши войска здрави на приступ к слёдах своих генералов и офицеров, чтобы восторжествовать над неодолимыми препятствиями. Сперва не найдя брени, а потому столпившиеся во рву, полки на каждом шагу несли все большие и большие потери. Когда, наконец, убедились, что левая брежь неприступна, что всем нашим усилиям тут больше безуспешны, что, кроме, возраставшей потери в офицерах и солдатах, ничего больше не дождешься, тогда было приказано отступить.

Казанский полк, подъ личным начальством генерал-майора Полешко-I-го, занял оба передние плацдарма с коммуникационными сапазами с третьей параллелью и самую параллель, гдё немедленно были поставлены 4 легких орудия; затем сюда прибыли еще 6 батарейных орудий. Вятский и Уфимский полки получили приказание отступить в траншею и потом в лагерь через пра- вые, а Пермский въехали, 35-й и 36-й егерские полки—через левы коммуникационные энзаги. Между тём, свежие полки, Донской и 37-й егерский, направленные побатальонно на разные пункты, снайпили сильными резервами и поддерживали бодрость духа в отступающих войсках.

«Не могу изъяснить Вашему Императорскому Величеству,—го-
вори Великий Князь Михаил Павлович в своем донесении: — с какой дерзостью и отчаянием действовал неприятель, ободренный неудачей приступа. Устремив весь огонь свой на наши колонны, он шесть раз вдыхал вылазками, направленными от 3-го бастиона, старался ворваться в разстроенные наши батальоны, отступившие от контрэскарпта, и наконец, когда отступление совершилось, то пробовал по разрушенному ядрами и взрывовом львому плацдарму войти в доступ, но всякий раз был с потерей отбит твердостью и храбростью казанского полка.

«Таким образом кончилось это дзело в 12 1/2 часов, и войска Вашего Императорскаго Величества впали в ту же позицию, которую занимали до сражения, исключая львый плацдарм, который был совершенно разрушен, но и тот на другой же день занят. Что же касается до прорыва в параллелях, через которую войска проходили на приступ, то все они были задавлены саперами и пейлонами в продолжение самого сражения, под огнем и в глазах самого неприятеля (17).»

Потери с нашей стороны были довольно значительны. Казанский полк потерял убитыми: 8 унтер-офицеров, 2 музыканта и 84 рядовых; ранеными: 23 унтер-офицера, 6 музыкантов и 231 человек. рядовых. Изъ офицеров выбило изъ строя 13 человек, а именно: поручик Лазарев убит; майоръ Быковъ, штабъ-капитанъ Залесский, поручикъ Полешко, подпоручики Нешерякъ, Иванчиковъ, Удомъ, Штаффъ, поручикъ Коссовской—ранены; подполковникъ Розлякъ, поручики Эртель и Барышевский и подпоручикъ Брангель — контужены. Начальникъ дивизии, баронъ Людисгаузенъ-Вольфъ, умеръ отъ полученныхъ ранъ (16).

Хотя штурма не имѣлъ желаннаго успѣха, однако, турки теперь уже стояли ясно, что имъ недолго продержаться. Уже на следующий день средний горы опрокинули контрэскарп, такъ что брешь была почти готова. Не имѣя въ виду никакой помощи и опасаясь вторичнаго, болѣе рѣшительнаго штурма, браншовский комендантъ 5-го июня просил о заключеніи перемирия на 10 дней; ему дали на размышленіе только одинъ сутки, а затѣмъ приступили къ переговорамъ о сдачѣ на капитуляцію.

Условія, наконецъ, были подписаны, и въ 12 часовъ ночи 7-го июня первые батальоны Казанскаго и 35-го егерскаго полковъ вошли въ брешь съ музыкой и барабаннымъ боемъ; черезъ нѣсколько минутъ русскія знамена побѣдоносно развѣивались на стѣнахъ Брандова. Батальоны заняли тѣ части фронта, куда недавно
ходили на приступ. Вторые батальоны этих полков расположились на разных пунктах, по контр-эскарпу и вблизи с артиллериею составляли ближайший резерв своей первых батальонов; но второй и третий параллелях были поставлены батальон Азовского полка. Вблизи с пехотой в крепость вступили 4 легких орудий, а неприятельские пушки и мортиры были поворочены в крепость. При вступлении наших батальонов, турки собрались цылыми тысячами, по порядку и тишина ничем не были нарушены. Вскоре с минаретов было объявлено, что жители не должны иметь при себе никакого оружия, но и это приказание несколько не нарушило спокойствия в городе.

Почти одновременно с занятием Брянова пали и другие турецкие крепости: Мачинз, Гирсков, Кюстенджа, Тульча. Покорение этих крепостей обезопасило тыл действующей армии, а кюстенджийский порт обезпечивал ее продовольствием и боевыми припасами (19).

Царь не забыл той беззаветной храбрости всех чинов Казанского полка, с какой они ходили на штурм Бряновской крепости; той удали, самопожертвования, с какими Казанцы выдерживали патиссь неприятеля при отступлении и тем дал возможность другим частям отступить в полном порядке: Казанскому полку был пожалован гренадерский бой за отличие при осаде Брянова, в особенности, за штурм 3-го июня (20). Командиры полка, подполковник Раздач, за отличие произведены в полковники (21). Десять человек из нижних чинов награждены знаками отличия военного ордена: фельдфебель Иван Гриворьев; унтер-офицеры: Василий Михайлов, Марк Карасенко, Осип Борисевич, Петр Бутиков и Емельян Долгополов; полковой горничь Василий Защищун; рядовые: Тимофей Решетников, Веденей Москов, Мануйло Широченко (22).
XXXIX.

Казанский полк под Бранловою. — Полк в Базарджике. День 8-го июля. — Обозрение Шумы. — Полк в блокадном корпусе. — Казанский полк в ночном дне 14-го августа под Марашем. — Расположение на зимних квартирах войск действующей армии.

Так как необходимость заставляла содержать во всех покоренных крепостях хотя бы незначительные гарнизоны, то действующая армия была крайне ослаблена. Вследствие этого II-му пехотному корпусу было предписано, выступив из России, спешить на соединение с главной армией, занимавшей позиции у Карасу. Корпус этот, впрочем, мог прибыть не раньше сентября месяца; а потому, в числе других распоряжений, VII-му корпусу было отдано приказание, по окончании осады Бранлова, также съездовать в Карасу (1).

До 19-го июня Казанский полк оставался в лагере под Бранловою, где, очередностью с другими полками своего корпуса, нес карателную службу и содержал гарнизон в Бранловой цитадели и на всех крепостных линиях (2). В полковой карауле сходилось выходило 4 офицера, 6 унтер-офицеров, 1 музыкант и 25 рядовых (3). Осада и штурм Бранловой крепости, а затем ненамеренные спутники всякой войны разыги беды, все это значительно повлияло на уменьшение численного состава полка; дух, правда, по-прежнему, оставался бодрый, по-прежнему, всему хотелось идти вперед и вперед, пока, наконец, не будет закончено то сиюто дельо, во имя которого Монархъ динузул свою армию в неприятельские пределы.

С Бранловою было покончено, а потому стали готовиться к дальнейшим походам. Для содержания гарнизона в Бранлой остался Уфимский полк; остальная же войска VII-го корпуса потянулись за Дунай. 18-я дивизия, во главѣ со своимъ новымъ на-

Послѣ Брандова, на съверномъ склонѣ Балканскихъ горъ остались еще два крѣпости: Шумлѣ и Варна. Въ первой сосредоточивались главныя силы противника, а вторая составляла правый флангъ неприятельской позиціи. Рѣшено было приступить къ по- коренію Варны, но, чтобы отвлечь вниманіе турокъ, слѣдовало устроить демонстрацію противъ Шумлы, стараясь, по возможности, если не разбить, то, по крайней мѣрѣ, парализовать дѣйствія главныхъ силъ неприятеля. Для осады Варны мы еще не могли отдѣ- лить значительнаго отряда; вся осадная артиллерія, кромѣ того, находилась подъ Брандовомъ, а флотъ только недавно вышелъ отъ Апании. Поэтому главной арміи было приказано двинуться на Шумлу черезъ Козлуджу и Енисбазаръ и, для обеспечения этого движения, выслать небольшіе отряды къ Варѣ и Праводамъ. Въ Малой Ва- захѣ, противъ Видинна и Куржикъ, тоже оставались русскіе отряды; для обложенія же Силистрѣ, отдѣлена часть VI-го корпуса. Такимъ образомъ, теперь главная армія, насчитывая въ своихъ рядахъ до 30,000 человѣкъ, состояла изъ 48-ми баталіоновъ пѣхоты и 36-ти эскадроновъ кавалери (8).

4-го июля 18-я и 19-я пѣхотныя дивизіи выступили къ Коз- луджѣ; для прикрытія обоза, былъ назначенъ весь Казанскій полкъ, одинъ баталіонъ, котораго шелъ впереди, а другой позади (9). На
съдующихъ день главная армія передвинулась въ Ясинтьш, откуда произвели рекогносцировку на Енибазаръ. 6-го июля при Туркъ-Арнаутъ-Ларб казаки завязали бываю перестрѣлку съ турками; ночью неприятель отошел къ селенію Енкѣй, но былъ оттѣсненъ авангардомъ къ долинѣ Енибазара, а съ разсвѣтомъ сонѣть удалился къ Шумлѣ. Между тѣмъ, Правды были заняты еще 4-го июля. Занятіе этого пункта было чрезвычайно важно въ стратегическомъ отношеніи, такъ какъ здѣсь, по дорогѣ между Шумлой и Варной, соединяются пути сообщенія между Шумлой и Адрианополемъ, Константинополемъ, Варной и Базарджикомъ.

Согласно отданной диспозиціи, 6-го июля полки 18-й и 19-й дивизій расположились на почлегъ при деревнѣ Козлуджасы (10). Армія двигалась, наконецъ, на Енибазаръ, откуда предполагалось начать общее движеніе на Шумлу.

Въ 6 часовъ утра 8-го июля императоръ Николай Павловичъ, по главѣ своей арміи, сталъ наступать на Шумлу двумя колоннами. III-й пѣхотный корпусъ состоялъ изъ правую, а VII-й лѣвую колонну; падъ этой послѣдней начальство принялъ графъ Дубичъ-Авангаръ, изъ 12-ти батальоновъ и 24-хъ орудій, прылъ лѣвымъ флангомъ къ VII-му корпусу и въ то же время закрывалъ отъ возврата неприятеля правый флангъ нашего боеваго расположения. Пѣхота наступала батальонами каре, причемъ, каждая бригада, построенная въ двѣ линіи, имѣла между батальонами по 12-ти орудій, а оба каре второй линіи выдвигались на 100 шаговъ вправо и влѣво. На правомъ крылѣ егерей было 12 эскадроновъ 3-й гусарской дивизіи въ 24-мя конными орудіями; въ резервѣ находилась 1-я конно-егерская дивизія, при 48-ми конныхъ орудіяхъ. Наступавшій на лѣвомъ флангѣ VII-й корпусъ состоялъ изъ 22-хъ батальоновъ и 3-хъ ескадроновъ; для подбѣгостянъ этому корпусу влѣво былъ посланъ гусарскій прицѣ Оранскаго полка.

Войска уже прошли около 12-ти верстъ по крайнепересѣченной мѣстности и, достигнувъ кургана, лежащаго вѣсколько влѣво отъ дороги изъ Енибазара въ Шумлу, остановились здѣсь на привалъ. Съ этого кургана открывалась вся неприятельская позиція. Турецкая армія, по-видимому до 30,000 человѣкъ *) съ 18-ю орудіями, расположилась шестью эшелонами на другомъ берегу тишаго ручья. Правый флангъ боеваго расположения турокъ былъ скрытъ, а лѣвый

*) Мольтке полагаетъ, что турокъ было не больше 10,000 человѣк. (Воен. Сборн., № 1, 1877 г., стр. 27).
простираясь гораздо дальше нашего правого фланга; артиллерия скрывалась за кустарниками, частью прикрываяшим центр неприятельской позиции.

Послѣ кратковременного отдыха, войска перешли въ наступление. Вскорѣ казаки заняли перестрѣлку съ отрядомъ неприятельской конницы, а гр. Дичичъ сталъ угрожать правому флангу противника, который, въ свою очередь, старался обойти нашъ правый. Открыта въ это время канонада по ближайшей турецкой кавалеріи заставила ее отойти въ незначительность, гдѣ расположилась неприятельская пѣхота. Не смотря на сильный отпоръ со стороны турокъ, анашарды быстро перешли черезъ рѣчку Булашыкъ но двумъ наведеннымъ мостамъ и, отбивъ кавалерійскію атаку, двинулся на неприятельскую позицию; одновременно съ этимъ, VII-й корпусъ перешелъ черезъ Булашыкъ пѣсколько ниже и сталъ угрожать правому флангу. Замѣтивъ это движение, турецкая кавалерія явно повисла на наши полки, но была остановлена сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ. Турки перешли было черезъ Булашыкъ на правомъ флангѣ нашего боеваго расположения, но, разстроенные въ центрѣ и обоимъ VII-му корпусомъ съ фланга, вскорѣ начали подаваться назадъ и даже обратились въ бѣгство. Вся наша линія фронта бросилась на неприятельскую позицию и, опрокинувъ турокъ быстрѣйшимъ натискомъ, заставила ихъ отступить къ стѣнѣ Шумлы. Въ 4 часа пополудни наши войска совершенно овладѣли неприятельской позиціей, гдѣ расположились въ слѣдующемъ порядкѣ: III-й корпусъ сталъ на высотахъ Макака и Булашыка, а VII-й — пра- мѣ древнеи Касаплы, между ручьями, впадающими, отъ Кадикой и Шумлы, въ Праводы и Камчикъ; крайний лѣвый флангъ VII-го корпуса занималъ дорогу, идущую, черезъ Эскы-Стамбѣлъ и Чалы-кавакъ, въ Константинополь.

Общая потеря съ нашей стороны въ этомъ дѣлѣ не достигала 100 челов.; что же касается до урона со стороны турокъ, то опредѣлить его чрезвычайно трудно, такъ какъ неприятель, сражался чутъ ли не у самыя стѣнъ Шумлы, всегда былъ въ состояніи подобрать убитыхъ и раненыхъ.

Послѣ сраженія императоръ объѣхалъ все ряды войскъ, благодарилъ солдатъ и, приказывая роздать имъ табаку и водки, объявилъ, что проведетъ ночь на бивуакѣ. Государь, внимательно слѣдивший за всѣми движеніями войскъ и руководивший ими во время самаго боя, остался чрезвычайно довольенъ полученными результатомъ (11).
«Съ Буланьскихъ высотъ, говоритъ Мольтке въ своея сочиненіи (12): покрытыхъ спаленною травой, русскіе увидѣли, наконецъ, передъ собою вершины деревьевъ и минаретовъ города Шумлы. Знаменитая Шумлинская линія тянулась передъ ними въ равнинахъ, поднимаясь по крутымъ высотамъ, кончались у отвѣсныхъ скалъ, замыкающихъ долину. Нѣсколько выдвинутыхъ укрѣпленій были вооружены многочисленной артиллерией, самый же городъ скрывался за плоскими холмами, и только на-послѣдѣя лежащихъ высотахъ видѣлись зеленія палатки турецкихъ поставъ. Шумлы лежить на восточной подошвѣ отдѣлнаго отрога горъ, совершенно отдѣланного отъ главнаго Балканскаго хребта долиною Камчика. Горы эти оканчиваются плоскою возвышенностью, имѣющею отъ 600 до 800 футовъ превышенія надъ болгарской равниной. Со всѣхъ сторонъ она окаймляется почти отвѣсными скалами различной высоты, удободоступными только въ немногихъ мѣстахъ; отъ подошвы же этихъ скалъ высотность постепенно спускается къ равнины, образуя холмы, покрытые виноградниками и фруктовыми деревьями. Самый городъ построенъ въ тѣсной долинѣ, прорѣзанной глубокими оврагами. Высоты, находящіяся въ востокѣ отъ города, естественно, въ невозможности окружать, но въ сторонѣ равнины оканчиваются гладко-образной плоскостію, такъ что, хотя дома города обозначаются вдали отъ Шумлы, они теряются изъ виду, когда останавливаешься на поляхъ разстоянія. Городъ совершенно открытъ и не окруженъ вовсе съ нао; но, въ разстояніи отъ 1,000 до 1,500 шаговъ отъ него, тянется вдоль гребня гладко-образныхъ холмовъ церковныя линіи укрѣпленаго лагеря, упираясь на отвѣсныя скалы (большею частью въ Странжи, а прямо въ Чингеля), окружающая Шумлу съ сѣверной и южной сторонъ. Турки сочли даже необходимымъ продолжать эти линіи въ тылу и расположили ихъ поэтому среди самыхъ крутыхъ позиций, гдѣ они не могуть принести никакой пользы и уподобляются водонепроницаемымъ. Шумлинская линія состояла, вообще, изъ землянаго вала, безъ всякихъ каменныхъ построекъ, и изъ узкаго, по глубокаго рва, имѣющаго, благодаря твердому грунту, почти отвѣсныя скалы. Протяженіе укрѣпленной линіи отъ Странжи до Ипсьотъ Чингеля простирается въ странѣ 8,000 шаговъ. Въ сѣверной части, ниже Странжи, она состояла изъ двойнаго ряда укрѣпленій и заключала въ себѣ пѣхотный лагерь; кавалерійскій лагерь былъ расположенный въ долинѣ, прорѣзанной двумя ручьями. Такимъ образомъ, войска эти были совершенно обеспечены отъ нападенія въ предѣлѣ. Населеніе города состояло изъ 40,000 человѣковъ, изъ числа.
которых три четверти приходилось на мусульман. Въ пеще находилось множество фонтановъ»... «богатые запасы всякаго рода, собранные въ тылу лагеря. Укрѣпленія Чали-Султанъ и Чингель-Табиасси не существовали еще при приближеніи русскіхъ, но возводились постепенно, одно за другимъ. Это были земляные укрѣпленія, безъ каменныхъ эскарповъ, но которыя въ удобствѣ могли быть поддержаны съ главной ограды лагеря, отстоящей отъ нихъ только на 1,000 саженей, доставляя вмѣстѣ съ тѣмъ туркамъ прекрасные опорные пункты для вылазокъ. Но за то, еще со времени послѣдней русско-турецкой войны, въ Константинопольской дорогѣ существовало укрѣпленіе Ибрагимъ-Назыръ. Наконецъ, въ то время турки работали надъ двумя еще большими редутами, у деревни Ч inglель, которыхъ русскіе придали название Мачинскихъ»... «Волшебная дорога изъ Рушика и Синистрій въ Константинополь не перекрываетъ отрогъ горъ; окружающихъ Шумлу; минуя его, она слѣдуе восточнѣе черезъ Странжу, Шумлу и Чингель. Но, кроме Чингельской тропы, доступной лишь отдѣльнымъ всадникамъ, прочія дороги, поднимающіяся на Шумлинскую плоскую возвышенность отъ Груданія, Кючентія, Новосель, Боулартъ, Градешти и Дорнусъ, вполнѣ удобопроходимы. По всѣмъ этимъ дорогамъ къ турецкой арміи могли прибывать подкрепленія и подвозы всѣхъ мѣствостей, не занятыхъ русскими. Атаки же съ этой стороны ихъ ни чего было опасаться, такъ какъ плоская возвышенность эта покрыта столь густымъ, неповетнымъ еще лѣсомъ, что даже отдѣльнымъ всадникамъ невозможно оттѣхать въ сторону отъ узкой дороги; даже струйкакамъ было бы затруднительно здѣсь пробираться. Такимъ образомъ, приближающееся здѣсь ограниченное число дорогъ образуетъ дефиле въ нѣсколько миль протяженія, среди котораго различныя роды войскъ не могутъ ни развертываться, ни поддерживать другъ другаъ. «Самая слабая часть этой, вообще, столь сильной позиціи находилась въ то время, какъ и понизиѣ, съ той стороны, гдѣ она кажется, повидимому, всего болѣе недоступной, а именно съ хребта Странжи, окаймивающагося съ юга отвѣсными обрывами, но съ сѣвера вполнѣ удобоступнаго. Расположенный здѣсь фортъ, хотя и снабженъ каменными орудіями, весьма слабой профилемъ и нисколько не былъ обезпечень отъ эскалады». По достояніямъ сидѣнійъ, въ Шумлу: сосредоточилось до до 50,000 челов. турецкій войскъ. При такомъ численномъ превосходствѣ и той крѣпкой позиціи, какова была Шумла, конечно, нельзя было и подумать объ атакѣ открытой силой, тѣмъ болѣе,
что главную огнёную, по прежнему, оставалась Варна; приходилось ограничиваться блокадой, въбрёвь, простымъ наблюдениемь, такъ какъ Шумай была достаточно снабжена и продовольственными, и боевыми припасами, и, кромѣ того, туда, то и дѣло, подходили огненные транспорты, даже по приходѣ нашихъ войскъ. Тѣмь болѣе, невозможно было принудить Шуманский гарнизонъ къ сдачѣ голода, что, по крайнему ограниченному числу войскъ, мы могли обложить Шумай только съ одной восточной стороны.

Вся наша армія расположилась лагеремъ, имѣя правый флангъ противъ Станцки, а лѣвый — противъ Чингеля. Расстояние на такъ, значительнѣйший разстояніи, наши войска не были обеспечены отъ немецкаго нападенія, а потому было рѣшено приступить къ возведенію редутовъ, выдигая ихъ землями впередъ; общее число редутовъ вскорѣ достигло 19-ти, а потомъ было увеличено до 27-ти. Для большаго обеспеченія праваго фланга, въ половицу юлия былъ возведенъ редутъ на возвышенности, отдѣляющей отъ непріятельской позиціи той небольшой долиной, въ которой расположена дер. Станцка; этотъ пунктъ, какъ ближайший къ непріятельскимъ укрѣпленіямъ, часто подвергался нападеніямъ, и намъ не мало стоило труда удержать его за собой. Намъ лѣвый флангъ простирался теперь до Мачинскихъ редутовъ у Чингеля.

Послѣ отъѣзда императора изъ подъ Шумай, командиромъ VII-го корпуса былъ назначенъ принцъ Евгений Виртембергскій, а генералъ отъ инфантеріи Вонненъ принялъ начальство надъ всю кавалеріей дѣйствующей арміи (13). Весь июль мѣсяцъ Казанскій полкъ простирался подъ Шумай, приимая непосредственное участіе въ возведеніи редутовъ на лѣвомъ флангѣ; занимая сначала, вѣстѣ съ Вятскимъ пѣхотнымъ, редутъ № XIX-ї, Казанскій полкъ, въ 8 часовъ вечера 31-го юля былъ передвинутъ за ручей, плацположеніемъ въ Бакладжъ, гдѣ и расположился между XV-мъ и XVI-мъ редутами, для поддержкаго дѣйствій 9-й дивизіи; 2-го августа 1-я и 2-я бригады 18-й пѣхотной дивизіи, взяты въ гусарствы графа Витгенштейна полкомъ, заняли позицію при редутѣ № XVIII-й (14).

Изъ главной огнѣной Варну, мы, разумѣется, не могли принять что-нибудь рѣшительное противъ Шумай, но прежнему, принужденные ограничиваться простымъ наблюдениемъ. Положеніе становилось незавиднымъ. Вскорѣ сталъ ощущаться недостатокъ въ фуражѣ. Кавалерія была въ самомъ плачевномъ состояніи. За отдѣленіемъ сильныхъ отрядовъ въ сторонѣ: Эски-Стамбула, Кютена и Чифлика, изъ всего VII-го корпуса оставалось только 4 пѣхотныхъ
полка (Казанскій, Вятскій, Уфимскій и Пермскій), которые должны были поддерживать связь между действующими отрядами и наблюдательным корпусом генерала Рудзевича; изъ всего корпуса, таким образом, у принца Евгения осталось не более 3,800 челов. «И это ничтожное количество войск, говорить онъ въ своихъ запискахъ: было въ самому жалкому состояніи. Оно было расположено въ палаткахъ, въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ должно было выступить въ бою, т. е. баталионъ стоялъ возлѣ баталиона, съ небольшими промежутками между ними; не было принято никакихъ мѣръ предосторожности, въ случаѣ ночного нападенія; лагерная линія на всемъ своемъ протяженіи не была укрѣплена, что такъ строго предписывается въ этой войскѣ; наконецъ, въ довершеніе всего, войска стояли такъ, что, если бы, при малѣйшей тревогѣ, имъ пришлось стрѣлять, пули ихъ неизбѣжно должны были бы перекрешиваться».

Положевиѣ, между тѣмъ, съ каждымъ днемъ становилось все хуже и хуже. Это простое наблюдение Шумлы изнуряло войска, требовало отъ нихъ особенной бдительности и частыхъ поисковъ сильными отрядами къ сторонѣ неприятеля, чтобы хотя нѣсколько обезпечить себя отъ нежданнаго нападенія. Неукрѣпленность въ себѣ, ненадежность относительно намѣреній противника, наконецъ, то постоянно тревожное состояніе, въ которомъ находились войска,— все это было причиной того, что ложныя тревоги поднимали на ноги весь лагерь, происходила перестрѣлка съ невидимыми врагами и почти всегда кончалась смертью или увѣчевіемъ нѣсколькихъ нашихъ солдать (15).

Въ первыхъ числахъ августа генералу Ридигеру было приказано произвести усиленную рекогносцировку на Кютенгтъ со стороны Эски-Стамбула, гдѣ онъ находился съ большию частью войскъ VII-го корпуса. Успѣшно окончивъ экспедицію, Ридигеръ всѣтаки долженъ былъ вернуться обратно къ Эски-Стамбулу, по невозможности одержать за собой такой постъ, которому находился совершенно въ сторонѣ отъ остальныхъ войскъ. Для поддержанія отряда Ридигера, принцъ Евгений перешелъ было къ Маращу, но наанаденіе, которому турки угрожали двумъ напрятиться редутамъ, заставило его переняться на прежнюю позицію, противъ Чишеля. Генералъ Рудзевичъ успѣлъ, однако, принять нужныя мѣры (16), а потому 8 баталионовъ 18-й дивизіи 8-го августа снова заняли позицію при Мараце, укрѣпивъ ее ретраншементомъ, для предохраненія себя отъ внезапнаго нападенія (17).
Экспедиция 3-го августа къ Кютену была нашимъ послѣднимъ наступательнымъ движениемъ подъ Шумлой. Оставаясь здѣсь до покоренія Варны, мы уже не могли продолжать наступательныхъ дѣйствій, а должны были перейти въ оборонительное положеніе; не имѣя достаточно силъ, нельзя было дѣйствовать съ полной увѣренностью на успѣхъ, а необходимость, между тѣмъ, заставляла сохранить за собой занятую позицію; необходимость же заставляла отдѣлять въ сторону цѣльные отряды войскъ, и безъ того, уже ослабленныхъ отдѣленіемъ части ихъ подъ Варну, потерями въ стычкахъ съ неприятелемъ и болѣзнями. А тутъ армія Омеръ-Вріоне пробивается къ Шумлѣ.

Видя наше бездѣйствие, турки рѣшились произвести ночьное наступленіе на оба наши фланги, для чего была избрана ночь на 14-е августа. Атака на правое крыло была произведена тактъ неожиданно, что наши крайній редутъ охватился въ рукахъ у неприятеля почти безъ выстрѣла; защитники редута почти поголовно перебиты, а захваченными нашими шестью орудіями турки стали дѣйствовать вдоль нашей линіи. Поднялась общая тревога. Немного осталось успѣшно отразить наступленіе на стѣнующее укрѣпленіе. Турки, однако, не выдержали рѣшительного натиска и скрылись за стѣнами своей линіи, захвативъ съ собой отбитья орудія.

Въ сущности, наступленіе на правое крыло было исключительно маневромъ со стороны турокъ, чтобы отвлечь наше вниманіе отъ другаго предприятия: они хотѣли подавить численностью нашъ Маранскій отрядъ и затѣмъ броситься на генерала Ридигера, который могъ очутиться въ критическомъ положеніи (18).

Послѣ полуночи 14-го августа въ Маранскому лагерь раздался тревожный крикъ: «турки!..» Послышались близкіе ружейные выстрѣлы. Казацкій и Уфимскій полки уже выстроились во рву укрѣпленія и, въ полной готовности, ожидали выстреловъ лицомъ къ линіи съ неприятелемъ. По приказанію принца Евгсія, были отданы выстрелъ изъ ближайшаго орудія. При безупречномъ свѣтѣ, мы разглядѣли вблизи цѣлую массу турецкой конницы, готовой смятить нашъ незначительный отрядъ. Всѣ орудія мгновенно гримнули картечью. Этотъ неожиданный отпоръ такъ подбійствовалъ на турокъ, что они сбѣснися и, повернувъ назадъ, въ нѣсколько минутъ совершенно очистили поле. Затѣмъ были высланы патрули на разысканіе вблизи не оказались ни одного турка.

Нападенія, повидимому, больше ничего было опасаться; однако, съ разсвѣтъ на дальнемъ горизонѣ стали обрисовываться тем-
лия, еще пепель, очертаний многочисленных, отрядов неприятельского корпуса. Принц Евгений немедленно отправил гонцов на ближайшее посты за гусарскими графа Витгенштейна и принца Оранского полками и батальоном 35-го егерского; охрана вагенбурга и всего обоза была поручена двум ротам Пермского полка; див другая роты этого полка были посланы в деревню Маранги, лежащую в несколько веро от нашего лагеря; оба эти роты, въкъ ст. 7-мъ пионернымъ батальономъ, должны были прикрывать госпиталь. Снявъ лагерь, принцъ Евгений, съ семьей батальонами Казанского, Вятского, Уфимского и Пермского полковъ, при 11-ти пушкахъ, хотѣлъ быть отступить на ближайшія высоты, чтобы самому перейти въ наступление, но, предупредительный неприятель, долженъ быть остаться на прежней позиціи; батальонъ Уфимскаго полка принцъ Евгений послалъ на холмы, возвышавшійся на краю деревни, здѣсь уже раньше стояло пять орудій.

Между тѣмъ, двѣ сильныя колонны регулярной турецкой пѣхоты, съ отглаживами крикомъ, бросились на правый флангъ нашего лагеря. Безъ выстрѣла подступили ихъ на 400 шаговъ, наши батальоны встрѣтили противника огнёмъ и картечью. На въ развернувъ свои колонны, турки готовились быть отвѣчать на нашъ огонь, когда три эскадрона гусаръ кинулись въ атаку. Турки сдѣлались и такъ быстро обратились въ бѣгство, что гусары не могли преслѣдовать ихъ на своихъ пестрыхъ лошадяхъ. Въ какомъ состояніи находилась тогда кавалерія, это лучше всего видно изъ следующихъ словъ принца Евгения: «Въ ночь наши разстѣцды пѣхоты пришли въ лагерь извѣстіе о приближеніи неприятеля, бросить на пути своихъ лошадей, чтобы скорѣе доставить намъ эту печальную вѣсть».

Почти одновременно съ атакой нашего праваго криза, другая турецкая колонна, состоявшая, преимущественно изъ турецкой пререгулярной пѣхоты и кавалеріи, направилась долиной Буюк-Камникъ противъ крайняго лѣваго фланга, угрожая, при этомъ, Маришу, гдѣ находился корпусный госпиталь на 600 человѣкъ и весь вагенбургъ. Вскорѣ завязалась перестрѣлка между турками и прикрыяннымъ деревне тремя батальонами; батальонъ Уфимскаго полка увлекся и, отойдя черезъ чурбукъ далеко, въ короткое время былъ окруженъ превосходными силами противника. Принцъ Евгений немедленно послалъ дивъ роты Казанскаго полка на помощь отрѣзанному батальону, между тѣмъ, какъ генераль Ветцингеръ, проиѣдя черезъ деревню съ Пермскими полкомъ и 4-мъ орудіями, долженъ
быть действовать с другой стороны долины; три эскадрона гусар были посланы вправо от Мараша, а князь Горчаков, с двумя батальонами Вятского, с 8-ю остальными ротами Казанского и один батальон 35-го егерского полка, при 10-ти орудиях, двинулся вглубь к выходу из долины (19). Все эти распоряжения, впрочем, не к чему не привели, и отрезультативный батальон потерял до 300 человек, пока, наконец, к нему подошли на выручку. Атакованные во фланг трём батальонам пехоты с двумя эскадронами гусары, вышедшие из деревни, турки не выдержали натиска и в короткое время были опрокинуты на всех пунктах.

Ночное нападение 14-го августа поставило нас в необходимость более сосредоточить корпуса, наблюдаяше Шумлу; вследствие чего как пришлось Евгению, так и генералу Ридигеру было приказано отойти на позицию перед Шумлой и став на крайнем левом фланге, впереди селения Касанлы. Вскоре редуты на левом фланге были оставлены и даже совершенно срыты, а вся 18-я дивизия переведена на левый берег. Странно, где она, составляя теперь общий резерв всей линии, должна была поддерживать атакованная части или угрожать нападением всякому отдельному движению со стороны противника; правый фланг 18-й дивизии (впрочем, Казанский полк) примыкал к редуту № XXV-й (20).

Между тем, Омер-Брионе, заняв Эски-Стамбуль, открыл безпрепятственное сообщение с Шумлой. Турки, становясь севернее и северо-восточнее, где с помощью раз переходили в наступление; самая ревность атака была произведена в ночь на 28-е августа, но кончилась тщетно, что турки снова потерпели неудачу (21). Хотя это дело опять-таки осталось почти без всякого результатов, но оно имело хорошее влияние на поднятие армии, было упавшего духа войск; солдаты стали бо́лее, ощущая себя и не так уже опасались почных нападений (22). Положение наше под Шумлой все-таки было настолько незавидно, что 29-го августа русская уже отошла к Енибазару, но благоприятность из-за Варны пристано на время это движение. Постоянное уменьшение сил становилось настолько заметным, что войска принялись еще больше сосредоточить и ревностно отказать от всякого наступления. Турки ужё днём не держали вылазок, но вылазки эти, не шли серьёзных по следствий, теперь, преимущественно, были направлены против наших фуражирок.

Хотя 18-я дивизия составляла резерв всей линии и, следова-
тельно, была в тѣхкоторой безопасности отъ неприятныхъ, нападеній, однако, постепенно вылазки изъ Шумлы, то тревожное настроение, въ которомъ находились всѣ войска,—все это было причиной того, что батальоны далеко до разсыпали выступили въ пути, а солdatы, лишенные отдыха и сна, совершенно безцѣльно изнарядались излишнею службой. Желая нѣсколько облегчить тяжелое положеніе солдата, главнокомандующій приказалъ полкамъ пользоваться ночами полными отдыхомъ, и только одному батальону, по очереди, занимать караулъ; дѣй роты дежурного батальона, разсѣявшись стрѣлковъ вдоль лѣваго берега Баклудки, занимали резервъ № XXVI-й, а остальные дѣй роты оставались въ резервѣ. Такимъ образомъ, положеніе нѣсколько улучшилось, и солдатъ, наконецъ, могъ хоть ночью отдыхнуть и забыть про цѣлые дневные труды и тревоги. 10-го сентября 18-я дивизія, сгруппированная 19-ю, заняла боевое расположеніе этой послѣдней (23), но, долго ли она оставалась на позиціи и не была ли снова отпетена изъ резервѣ, об этомъ указанный не сохранился.

Въ двадцатыхъ числахъ сентября къ главной арміи прибылъ VI-й корпусъ, блокировавший Силистрѣ и смѣненный войсками прибывшаго шт. Россій II-го корпуса. 29-го сентября пала, наконецъ, Варна. Теперь можно было бы предпринять что-нибудь рѣшительное и противиться Шумлы, но наступавшее зимнее время престанавливало кампанию. Воѣска нуждались въ отдыхѣ. Нужно было понизить тотъ громадный некомплектъ, которому произошло во всѣхъ частяхъ отъ потерь изъ стычекъ съ непріятелемъ и, въ особенности, отъ болѣзнѣй. Съ половины июля жара не рѣдко доходила до 40° по Реомюру; между войсками стали распространяться болѣзни, извѣстная эпидемійскій характеръ, въ особенности, всѣ разновидности горячекъ и лихорадокъ, такъ что къ концу сентября въ арміи насчитывалось болѣе 20,000 больныхъ.


1-го октября началось отступленіе. Полки 18-й нѣкоторой динамикъ, съ 2-мя ротами артиллеріи, двинулись со своей позиціи на Денко; всѣ лишней тяжести были отправлены въ Ейнбазарскій ваагенбургъ, а за дивизіей сіяхъ вдѣдали только палаточные линіи. Запятъ позицію при селеніи Енкіой и расположившись здѣсь на ночлегъ, 18-я дивизія поступила въ распоряженіе командира VI-го корпуса. Для обезпеченія резервной артиллеріи, главной квартиры,
вагенбурга и полковых тяжестей, на позиции у Енникой остался Уфимский полк; одна бригада въ ночь со 2-го на 3-е октября заняла позицию позади Енниказара, а другая расположилась при рѣчкѣ Алибаба-дерес, низя передъ фронтомъ самую рѣку и приминая лѣвый флангъ къ каменному мосту (25). 3-го октября началось общее отступление всей армии. Наканунѣ турки стали-было собираться въ значительномъ числѣ на раввинѣ противъ нашего лѣваго фланга, но серьезнаго дѣла не произошло. Отступление было произведено въ полномъ порядке и тишины; такъ что непріятель только утрою могъ замѣтить отсутствие нашихъ войскъ.

Все время стояла отрицательная, ненастная погода; постоянные дожди поразили дорогу и сделали ее мѣстами едва проходимой; однако, оба корпуса, VI-й и VII-й, почти безпрепятственно достигли Варны, откуда Казанскій полкъ, вмѣстѣ съ другими полками своей дивизіи, 24-го октября прибылъ на зимнюю квартиру въ Базардженкъ (26).

Въ началѣ ноября вся нація армія расположилась на зимнихъ квартирахъ частью въ Болгаріи, частью въ Молдавіи и Валахіи; только гвардейскій корпусъ ушелъ въ Россію. VII-й корпусъ занялъ Базардженкскую область, Праводы, Девно и Гебенджи; корпусная квартира находилась въ самомъ Базардженкѣ.

Съ наступлениемъ зимы, военные дѣйствія почти совсѣмъ прекратились; только изрѣдка происходили незначительныя стычки съ Турками, бродившими около нашихъ позиций, въ надеждѣ отыскать себѣ даровой кусокъ хлѣба по окрестнымъ селеніямъ (27). Наступило затишье, произошелъ перерывъ той кровавой драмы, какою была каждая война; драма еще не кончилась, еще много прольется слезъ и крови… пока утомленный противникъ не взмолится о пощадѣ къ торжествующему побѣдителю, поднявшему оруженіе во имя святой идеи, во имя поврежденныхъ и попираемыхъ правъ своихъ собратій, связанныхъ ею нить узами родства и вѣрованій. Война еще не кончена, но перенесенные труды и непопады военныхъ дѣйствій изнурили силы обѣихъ сторонъ. Обѣ стороны пождались въ отдыхѣ; покой на нѣкоторое время, тѣмъ болѣе, что зимние морозы и строжайшая вьюга служили такимъ препятствіемъ къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ, которое не подъ силу преодолѣть даже самымъ закаленнымъ, самымъ неутомимымъ и неутомимымъ бойцамъ…
Войска на зимних квартирах.—Зимняя занятость.—Казанский полк в Козлодуе.—Открытие кампании 1829 года.—Адрианопольский мир.—Очерк боевой деятельности Казанского полка в общей кампании.—Казанский полк в 16-й дивизии.—Приведение в кадры.

Войска дейстующей армии пользовались на зимних квартирах многими удобствами, которых им так давно не приходилось видеть. Всё мѣста, занятые отъ береговъ нижняго Дуная до Варны, къ самая Варна былъ приведень въ оборонительное положеніе, такъ что за безопаснную стоянку можно было вполнѣ ручаться. Солдаты ежедневно получали мясную и винную порции; изъ огорода и садовъ деревень можно было доставать лукъ, чеснокъ, хрѣнь и прочия овощи. Въ лѣсахъ водилось много разнообразной дичи и одичавшаго домашняго скота, разбойничавшагося при переселеніи болгарских семействъ. Словомъ, солдатъ, не въ чемъ не нуждаясь, пользовался изъ кормою роскошью, постоянно имѣя возможность разнообразить свои пищу. Только климатъ натянуло дѣйствовалъ на здоровье.

Расположенные въ Болгаріи войска получали довольствіе отъ казны въ слѣдующихъ размѣрахъ: ежедневно отпускалось на каждого человѣка 3 фунта ржанаго хлѣба или 1 3/4 ф. сухарей съ полугородной дачей крупы, что составляло въ мѣсяцъ 2 1/7 гарнца: говядина отпускалась по 1/2 фунта на человѣка; такъ какъ не всегда представлялась возможность постоянно имѣть свѣжую говядину, то войска сами заготавливали солонину изъ отпущенного имъ на всю зиму (по 16-е апреля) скота, причемъ, отъ казны отпускалось по 4 фунта соли на пудъ мяса и по 1/2 ф. селитры на 10 пудовъ. Для приготовленія и храненія солонины, было разрѣшено употреблять опорожненные отъ спирта бочки. Такимъ образомъ, сверхъ говядины по положенію, войска безвозмездно приобрѣтали въ свою пользу сало, головы, поти, шкуренности и самья кожи. Для увеличенія постойной пищи въ теченіе велікаго паста, войскамъ, расположеннымъ отъ Кюстенджи къ Варнѣ, было приказано отпускать,
имѣло говядины, деньги, по 5 руб. за пудъ. Сверхъ опредѣленаго количества для солонинны, на каждаго человѣка отпускалось по 1 фунту соли въ мѣсяцъ.

Винная порция производилась на заграничномъ положеніи: строевымъ по три, а нестроевымъ по два раза въ недѣлю; стоявшихъ же на передовыхъ постахъ въ Правоходѣ, Денигѣ, у брода у Гебенджки и задними редуты при Газарджекѣ, Козлуджѣ и Дервеятѣ, казачьихъ колкамъ на форпостахъ, всѣмъ рабочимъ и нарѣкаемымъ въ караулъ въ крынкости Варнѣ винная порция отпускалась ежедневно.

Сдѣлао было распоряженіе пополнить 10-ти-дневный запасъ продѣйства. Войска получали пропианть изъ ближайшихъ магази-новъ, а муку, по испеченіи хлѣба, должны были всѣмѣнно обратить въ сухари. Изъ числа этого запаса 4-хдневная дача состояла на людяхъ; остальное количество было приказано помѣстить во всѣхъ пропиан-скихъ и фуршетскихъ фурахъ причемъ, строго запрещалось напол-нить повозки чѣмъ-нибудь другимъ, хотя бы, по некомплекту лю-дей, пропианты выходило гораздо больше, чѣмъ на 10 днѣй.

Въ теченіи зимы армія укомплектована людьми и лошадями; оружіемъ, амуниціи и проч., испорченнымъ или растрѣпаннымъ въ предыдущихъ походахъ, исправлены и пополнены (1). Резервные ба-талоны 18-й пѣхотной дивизіи (въ томъ числѣ и Казанскій) въ концѣ августа находились въ Исаковѣ (2), а маршевы, уже въ перъвыхъ числахъ августа расположены въ Вабадатѣ, слѣдили къ своимъ полкамъ, стоявшиимъ тогда подъ Шулой (3). По распре-дѣленіи людей маршеѣшихъ баталоны въ полкѣ своей дивизіи, численный составъ Казанскаго полка настолько увеличился, что въ 1-му января 1829 года можно было вывести въ строй, при 3-хъ штабъ и 29-ти оберъ-офіцерахъ, 129 унтер-офицера, 51-го музыканта и 957 рядовыхъ (4).

Не смотря на довольно удобное размѣщеніе на зимнихъ квартирахъ, не смотря, ваконецъ, на всѣ мѣры, предпринимаемые для сбереженія здоровья и силъ солдата, не привычный къ зимѣ, начали дѣваться себя знать; случаи заболевания и смертности были на-столько значительны, что рѣдкая рота могла вывести въ строй до 40 рядовыхъ; полуроты, при самомъ ограниченномъ домашнемъ расходѣ, преимущественно, состояли изъ 15—16 рядовыхъ. Много жертвъ унесла какая-то загадочная болѣзнь, что-то въ родѣ чумы, появившаяся спра-чала въ Молдави и Валахіи, а потомъ занесенная въ Болгарію (5).

По высочайшему утвержденію предположенію, въ слѣдующемъ 1829 году дѣйствующая армія должна была комплектоваться два
раза: первое укомплектование предполагалось произвести к 1-му марта, во 2-м местах зимнего расположения войск, а второе—к 1-му августа. Убыль в полках 18-й пех. дивизии (утверь-офицерами, музыкантами и рядовыми) составляла 1,135 человек; за отправление первоначального укомплектования из Бердера в Базарджик, в 18-й резервной бригаде оставалось 6,447 человек, в том числе и всего оживаемые рекруты. Для второго укомплектования предназначалось 4,200 человек, которые распределялись по полкам, по усмотрению начальника дивизии (6).

После трудовой минувшей кампании, войска были приказано дать необходимый отдых, но в то же время, не оставляя их в полной бездействительности, подвергнуть подготовке к новому походу. С какой боевой подготовкой, с какими знанием мышц из России, каковы были вооружение и строительства, это лучше всего может быть охарактеризовано следующими словами одного из участников этой войны: «Кремневыми ружьями, которые были вооружены наши пехота, не пользовали ни одного качества, необходимого для ведения стрельбы: они отдавали так же сильно, что люди боились прикладывать к ним шеку, без чего нельзя было цели; на троне, болтаясь в дуль, также вызывали вредное наказание, а частые осечки, замирающие от тревог или от плохого состояния боевой пружины, редко позволяли надеяться на то, что ружье действовало правильно. Может всего больше тогда впечатлений на стрельбу, обусловливал один темп, да и маршировки в три щёки, будто в этом заключалась вся загадка непобедимости. Кроме того, существовали между солдатами предрассудки, что не слушаются вести в противника, чтобы самому не быть убитым, что пуля сама найдет виноватого, но волей Божией. Поэтому люди стреляли весьма дурно и мало надеялись на ружье, как на способ быть неврятителем издалека, предпочитая действовать штыком» (7).

Недостатки в стрельбе, замирающие от плохого состояния оружия, конечно, немыслимо было устранить, но все-таки, при большом прицеле, и толковом отношении к дисциплине, можно было бы достигнуть лучших результатов как в самом строобразе, так и в облучении солдата; можно было, наконец, вселить в солдата и, что касается донедели к ружью, единственному его защитнику на все его разстояниях. Сознаюшаяся прежняя ошибки и заблуждения, теперь мы стали серьезно относиться к всем отраслям обучения; солдат начали обучать прицеливанию, стрельбе в цели; производились общие учения, примеры боевых движений и разыгранных строев не

Материалы для истории русской армии. 21
на ровном плацу, какъ это дѣталось раньше, а привыкаюсь къ перестѣченной мѣстности.

Въ Болгаріи, кромѣ того, войска заготовляли дрова для госпиталей и другихъ пояснискихъ помѣщеній къ зиму, такъ и къ предстоящему лету; на войска также была возложена обязанность заблаговременно заготовлять фаншины и туры, за что низшие чины, не въ зачетъ, отпускалось по 6 коп. въ сутки на человека изъ экстраординарныхъ сумъ, находящихся въ распоряженіи корпусныхъ командировъ (8).

Сохранялось всѣсколько отрывочныхъ указаній о томъ, что 18-я дивизія (и Казанскій полкъ) даже зимой не пользовалась полными отдыхомъ, а зарѣдка должна была принимать болѣе рѣдкительныхъ мѣры противъ бродячихъ шаекъ, нарушавшихъ нашъ покой и опустошавшихъ сосѣднія селенія. Такъ, въ первыхъ числахъ января по Енисейской дорогѣ стали показываться непріятельская партии. Развездъ, посланный изъ Чумурлы, что близъ Базарджика, утрою 10-го января былъ въ извьстно атакованъ турецкою конницей и едва успѣлъ спастись подъ защиту вновь строящагося укрѣпленія; турки отчаянно преслѣдовали нашъ малѣнкий отрядъ до самого укрѣпленія, но, встрѣченные сзади дружными огнями 150 человѣкъ рабочихъ изъ полковъ 18-й дивизіи, постепенно отступили и снова скрылись по Енисейской дорогѣ. Заѣздъ было получено донесеніе, что турки заняли селеніе Экіччи. Немедленно былъ сформированъ лежучій отрядъ изъ трехъ баталионовъ пѣхоты, двухъ лѣгкихъ орудій и 75-ти казаковъ, подъ начальникомъ командира Казанскаго полка, полковника Розача. Отрядъ этотъ, выступивъ изъ Базарджика 11-го февраля, утромъ, на слѣдующій день прибылъ въ Экіччи, но турки уже отступили, и жители разбѣжались по опрагамъ и густыми лѣсами. Разореніе селенія и захватъ 60 штукъ рогатаго скота, полковникъ Розачъ вернулся со своими отрядомъ въ Базарджикъ. На нѣкоторое время снова наступило было затишье, и полки опять зажили мирной жизнью, исподволь готовясь къ походу, продолжая возводить начальъ укрѣпленія, занимаясь стрѣльбой и ученьемъ. 28-го марта Казанскій и Вятскій полки, шесть орудій 18-й артиллерійской бригады и 30 казаковъ выступили изъ Базарджика въ Козлуджку, гдѣ пробыли только нѣсколькаго дней и вернулись обратно въ Базарджикъ 5-го апреля (9).

Въ продолженіе зимы все наши военные дѣятельности, не считая мелкихъ стычекъ, ограничивались занятіемъ нѣсколькіхъ назначен-
тельных укреплений; турки тоже ничего не предпринимали, так что начало кампании 1829 года можно считать май месяц, когда, наконец, были приняты ревностными меры к правильной осаде Силистра. Вслед за обложением этой крепости и неприятель начинает готовиться к энергичному отпору, бросившись сначала на Праводы, а потом переида в наступление на отряд генерала Рота, занимавшего позицию при Эски-Арнаут-Ларч (10). Объ по- пытки подавить насть численностью, правда, не имели успеха, но мы не были гарантированы от них на дальнейшее время. Поэтому отряд генерала Рота был усилен полками 18-й дивизии, а в Базарджик остался один казанский полк, на обязанности которого теперь лежала как окраина города от независимого наладения, так и содержание гарнизона в самом городе. Были приняты все меры предосторожности. Все редуты и укрепления, построенные вдоль города, срыты, а взамен этих, 3-го мая приступили к постройке штаба на 2 батальона (11). Таким образом, казанский полк уже не мог принять участия в дальнейших походах, а должен был все время оставаться на своем посту в Базарджик, только издали слышать от выдающихся успехах русской армии, перелетевшей через Балканский хребет и принимавшей наконец, блистательную порту просить сначала перепись, а потом и самого мира, который был заключен в Адрианополе 2-го сентября 1829 года. За Россией были упрочены следующие крепости: Поты, Айапа, Ахалцык, Акхурь и Ахалкалаки; Госфор и Дарданеллы были открыты для международной торговли. Турция, признавая независимость Греции, обязалась уплатить всё убытки и издержки, понесенные нами в обе кампании; наконец, отдельным актам были установлены права и преимущества Сербии и Молдаво-Валахии (12).

Наконец, кончилась эта долгая война, стоявшая нам много тяжкор, чута ли не на половину опустошительной ряды полков; можно было подумать и о возвращении в Россию, подъ родимое небо; правда, не такое голубое и безоблачное, какъ на югѣ, но за то каждому желанное и дорогое. Суровъ нашъ климатъ; пить у насъ снѣговьихъ, топящихъ въ облакахъ горь, густой и пылистой зелени, неразрыпывныхъ рощъ и цвѣтущихъ розами долинъ; но раздоѣ полей и непроходимыхъ степей, нашп непроходимые, широкие леса, нань снѣжные вьюги и метели, наконец,— все это дорого сердцу русскаго человѣка, и не будетъ радостнѣй вѣсти, какъ добыть о возвращеніи на родину... Но много еще времени пройдеть, пока
осуществлена загубная мечта о возвращении домой, пока наше русское войско, не родное. К этому времени ещё народ сложит свои kostи на чужой земле. Много ещё храбрецов, полных удачи и отваги, бодро вынесших все труды и опасности военного времени, покинут ряды своих полков, не врагом обидженные в неравной борьбе, а сложившие свои буйные головушки в непосильной борьбе с лихою богоюю и смертью...

Набросаем теперь краткий очерк всей боевой службы Казанского полка за время кампаний 1828—1829 годов. Переправившись через Прут у Леки 25-го априла 1828 года, Казанский полк 1-го, 2-го и 3-го мая был при занят в брановского фортификации; с 3-го мая по 3-е ионя приезжает непосредственное участие в осаде Бранова; 3-го июня находится в числе штурмующих войск и за оказанную при этом храбрость всемилостивейше награжден гренадерским боем. 19-го июня полк переправился через Дунай, а 8-го июля принимал участие в сражениях против турецкой каналерии под Шумли; находясь затем в блокаде: въ корпусе, 14-го августа находился в ст. Памятнике панаги за турками на лагерь при деревке Маранг. По снятию блокады ст. крепости Шумли, 30-го сентября выступил в поход и прибыл на зимние квартиры в Базарджикъ 24-го октября (13); назначенный затятъ 3-го мая 1829 года, для содержания гарнизона в Базарджикъ, оставался здесь до заключения Адріанопольского мира, уже не принимая непосредственного участия в последующих походах и делах русской армии (14).

Въ конце 1829 года состоялось распоряжение о перемещении полковъ 18-й дивизии в 16-ю, а затмь предполагалось отправить ихъ моремъ въ Россию, черезъ Одессу (15). Казанский полкъ теперь состоялъ въ IV-мъ корпусъ генераль-лейтенанта Савонина и, по прежнему, остались въ 1-й бригадѣ своей дивизии (16). Полки 16-й дивизии, въ новомъ ея составѣ, должны были быть призваны въ кадры, но въ Казанскомъ, Вятскомъ, Уфимскомъ и Пермскомъ полкахъ налицо находилось не болѣе 2,800 человѣкъ; такимъ образомъ, людей было черезчур мало даже для того, чтобы сформировать каждый полкъ въ 800 человѣкъ (17).

По расположению войскъ дѣйствующей армии на зимнихъ квартирахъ, Казанский полкъ былъ выведенъ изъ бараками и, въ ожидании своей дивизии; находившейся еще за Балканами, размѣстился въ землянкахъ возлѣ самаго Базарджика.
Звозвращение въ Россію.—Приведение Казанскаго полка въ однобатальонный состав.—Соединение съ 26-мъ егерскимъ полкомъ.—Казанский егерский полкъ.—День полковаго праздника.—Церковь полка.—Передвиженія.

20-го марта 1830 года Казанский полкъ изъ своихъ землянокъ выступить въ лагерь подъ Базарджикомъ, а 29-го получилось, наконецъ, данно ожидаемое приказание выступить въ походъ. Пропали томительные дни безконечного ожиданія; повеселились, просвѣтились суровые лица у солдатъ и офицеровъ; коротки, веселы были сборы въ далекій походъ.

Ко времени выступленія въ походъ въ полку числилось лицъ 2 штаба и 34 обер-офицера, 81 унтер-офицеръ, 28 музыкантовъ и 320 рядовыхъ. Выдержавъ 40-дневный карантинъ, сначала при Рени, а потомъ при Дубницарѣ, 22-го августа Казанцы пришли въ Брацлавъ, гдѣ простояли только до 4-го сентября, а потомъ снова тянулись на сьверъ, во Владимірскую губернію. Много деревень и селъ, много большихъ и маленькихъ городовъ промелькнуло на пути; наступила осень съ ея наимурными, дождливыми днями; тутъ и зима приспѣла со своими вьюками и мятежами, а Казанцы все еще шли да шли. 14-го декабря были уже въ Тамбовѣ и готовились—было пить дальше, но тутъ было приказано дать роздыхъ до весны; въ Тамбовѣ простояли всю зиму, до 5-го апреля 1831 года, тогда было приказано выступить въ Москву. Въ это время Казанскій полкъ былъ приведенъ въ однобатальонный составъ, причемъ роты 2-го батальона составили второй подъ роты (по-тогдашнему, взводы) параллельныхъ ротъ первого батальона, и состоять въ резервной арміи генерала отъ піхоты Волстаго, въ сводной бригадѣ 16-й піхоти. дивизіи, генераль-майора Кладищева. Прибыли въ Москву 4-го мая, Казанцы рас-
положились въ Хамовичскихъ казармахъ. Втъ Москвѣ приняли большие года, до 15-го сентября 1832 года.

Втъ июлѣ 1831 года полкъ снова былъ переформированъ въ двухбатальонный составъ и, впроятно, пополненъ либо рекрутами, либо людьми изъ другихъ полковъ, такъ какъ къ этому времени въ полку числилось на лицо, при 8-мъ штабѣ и 45-тѣ оберть-офицерѣ, 107 унтер-офицеровъ, 56 музыкантовъ и 1,026 рядовыхъ. Стоянка въ Москвѣ, при мирной обстановкѣ, конечно, не могла озамешаться чѣмъ-нибудь особеннымъ; полкъ занималъ казармы, производились ученія, церемоніальные маршіи, парады, стрѣльба и проч. Только разъ былъ нѣсколько нарушенъ загородныйъ ходъ полковой жизни: мы говоримъ о командированіи 1-го батальона, въ течение августа мѣсяца 1831 года, въ село Заицово, Клинскаго уѣзда, для водворенія тишины и спокойствія между крестьянами. Затѣмъ нельзя не упомянуть о назначеніяхъ новаго командира, Ивана Гродненовича Коровякова, переведеннаго изъ лейб-гвардии Измайловскаго полка 11-го декабря 1831 года; что же касается доблестнаго полковника Розлана, подъ чьей командой Казанцы ходили въ войскѣ, то онъ былъ назначенъ командующимъ 1-й бригады 11-й пѣхотной дивизіи и навсегда уже покинулъ ряды нашего полка.

Втъ июлѣ мѣсяцѣ 1832 года Казанскій полкъ снова былъ переформированъ въ однобатальонный составъ и назначался Казанскимъ батальономъ 1-го споднаго пѣхотнаго полка, по-прежнему, оставался въ ея дѣйствіи 16-й пѣхотной дивизіи. 15-го сентября полкъ выступилъ въ походъ, а 8-го октября пришель, наконецъ, въ городъ Мелекесъ, Владимірской губерніи, гдѣ и расположился на постоянныхъ квартирахъ. Резервный (3-й) батальонъ Казанскаго полка въ 1-му января 1832 года находился въ составѣ резервныхъ войскъ и занималъ квартиры въ селѣ Дергачахъ, Ульяновской губерніи; въ декабрѣ этотъ батальонъ передвинулся въ городъ Зміевъ (1).

Втъ началѣ 1833 года состоялся высочайшій приказъ, по которому предполагалось уничтожить пѣхотные и всѣ нумерные егерскія полки и, незавѣдомо въ составъ остающихся полковъ, привести всѣ дивизіи, изъ 6-ти-полковаго въ 4-хъ-полковой составъ. На основаніи этого положенія, 13-я пѣхотная дивизія, состоявшая изъ Владимірскаго, Суздальскаго, Углицкаго, Ярославскаго пѣхотн. 25-го и 26-го егерскихъ полковъ, соединилась съ 16-й дивизіей, которая состояла изъ Казанскаго, Вятскаго, Уфим-
скаго, Пермскаго пѣх., 31-го и 32-го егерскихъ полковъ; въ 13-й дивизіи сохранялись Владимірскій, Суздалскій и Угличскій полки, а въ 16-й—Казанскій (2).

Казанскій полкъ соединился съ 26-мъ егерскимъ и становился изъ пѣхотнаго егерскаго, звѣрь обѣлой лосиной амуніціи на черную. Тоже самое происходило и съ Угличскимъ, соединившимся съ 25-мъ егерскимъ полкомъ; Владимірскій и Суздалскій, по присоединеніи къ первому Ярославскому, а ко второму Вятскому полку, оставались пѣхотными. Нумера на киверахъ и погоны тоже измѣнились: Владимірскій принималъ № 19-й и погоны красные, Суздалскій — № 20-й и погоны обѣлые; Угличскій № 19-й и погоны сѣвтлосиніе, Казанскій—№ 20-й и погоны зеленые съ красною опушкою. Дивизія получила № 10-й.

Объ успѣхѣ сдачи и приема переформировываемыхъ частей полковъ командиры должны были, черезъ каждые десять дней, донести военному министру для доклада Государю, съ объясненіемъ тѣхъ причинъ, которыя замедляли бы приемъ или сдачу.

Вслѣдствіе этого преобразованія всей пѣхоты, сформированной Казанскій батальонъ 20-го мая 1833 года выступилъ изъ Меленокъ въ Москву, куда еще 9-го сентября 1832 года прибылъ изъ Днѣпра 26-й егерскій полкъ, 12-го июня оба полка соединились въ одинъ, Казанскій пѣхотній егерскій полкъ, причемъ 1-й и 2-й дѣйствующіе и 5-й резервный батальоны составлены изъ 1-го, 2-го резерваго батальоновъ Казанскаго полка, а 3-й и 4-й дѣйствующіе и 6-й резервный—изъ 1-го, 2-го и резерваго батальоновъ бывшаго 26-го егерскаго полка. Резервные батальоны переформированы были отдѣльно отъ полковъ, на Украинѣ. Командиromъ Казанскаго егерскаго полка назначенъ бывшій командиръ 26-го егерскаго, полковникъ Родіонъ Александровичъ Чичаговъ 2-й, а полковникъ Коряковъ получилъ въ командованіе резервную бригаду 12-й пѣхотной дивизіи (3).

Не обошлось дѣло безъ недоразумѣній: полковникъ Чичаговъ 2-й, какъ оставляшійся, по соединеніи полковъ, командиромъ Казанскаго егерскаго полка, считать, что уничтожены Казанскій пѣхотный и 26-й егерскій переименованы въ Казанскій; на этомъ основаніи, онѣ предписывалъ приказы по полку всѣхъ офицеровъ бывшаго Казанскаго пѣхотнаго полка, впередъ до высочайшаго указа, считать прикомандированными къ Казанскому егерскому. Но вотъ состоялся высочайшій приказъ, вопреки всѣмъ ожиданіямъ полковника Чичагова, о зачисленіи офицеровъ бывшаго 26-го егерскаго
полка, какъ совершенно уничтоженаго, къ Казанскій егерскій. Тогда полковникъ Чичаговъ сочинилъ такой приказъ по полку: «25-го сентября 1833 года отдать высоочайший приказъ — гг. штабъ и оберъ-офицеры бывшаго 26-го вт. Казанскій егерскій полкъ нераспредѣнны, а какъ того полка, равно и бывшаго Казанскаго пѣхотнаго уже состоять по сихъ состоянию въ формированию Казанскомъ егерскомъ полку, а потому ей послѣдніе, т. е. бывшаго Казанскаго пѣхотнаго полка, инженерные гг. штабъ и оберъ-офицеры изъ числа прикомандированныхъ исключаются» (4).

Возникло также недоразумѣніе относительно празднованія дня полковаго праздника.

Казанскій пѣхотный полкъ праздновать день Усеченія Божіей Матери, а 26-й егерскій — Казанскія Божіей Матери. Вт. августѣ 1833 года состоялось повелѣніе, «дабы полковые праздники праздновать при тѣхъ полкахъ, конъ намѣненіанія сохранили, но переобразовані й армейской пѣхоты и кавалеріи; полковые же праздники тѣхъ полковъ, конъ нимъ причислены, могутъ быть праздновать въ батальонахъ и эскадронахъ, имѣтъ полкахъ принадлежавшіхъ» (5). Такимъ образомъ, полковой праздникъ, по-прежнему, остался 15-го августа, день Усеченія Божіей Матери; вт. этотъ же день могли праздновать свои баталіонные праздники 1-й и 2-й дѣйствующіе баталіоны Казанскаго егерскаго полка; что же касается 3-го и 4-го дѣйствующихъ баталіоновъ, какъ составленныхъ изъ баталіоновъ бывшаго 26-го егерскаго полка, то, на основаніи вышеуказанныхъ повелѣній, они имѣли право на празднованіе своихъ баталіонныхъ праздниковъ 22-го октября, вт. день Казанскій Божіей Матери.

Всѣ вѣнцы и церковную утварь церкви Казанскія Божіей Матери 26-го егерскаго полка было предписано частью присоединить къ полковой церкви Усеченія Божіей Матери Казанскаго егерскаго полка, частью же сдать въ комиссиарское вѣдомство. Вмѣстѣ съ тѣмъ и состоянія при церкви 26-го егерскаго полка денежныя суммы въ 6,040 руб. 77 коп. ассигнаціями присоединены къ церковнымъ суммамъ Казанскаго полка, состоявшимъ изъ 181 руб. 18 коп. серебромъ и 4,299 руб. 36 коп. ассигнаціями (6).

Послѣ переформированія Казанскій полкъ расположился въ атаманъ для производства государственныхъ работъ по соединенію верховья рѣкъ Москвы и Волги, вт. Клинскомъ уѣздѣ Московской губерніи, а полковой штабъ — вт. Подольской горѣ; вт. сентябрѣ передвинулись на новыя квартиры въ городѣ Ростовѣ.
11-го июля 1834 года полкъ перешелъ въ Москву для содержания карауловъ, а 29-го декабря, послѣ лагерныхъ сборовъ на Ходынскомъ полѣ, выступилъ въ Тульскую губернію, въ городъ Ефремовъ, гдѣ простоялъ весь слѣдующій годъ. 1-го мая 1835 года Казанцы снова выступили на государственные работы по соединению Москвы-рѣки и Волги. Послѣ работъ и затѣмъ занятія карауломъ въ Москвѣ, 28-го сентября 1837 года Казанский полкъ снова выступилъ на свои прежніе квартиры въ г. Ефремовѣ. (7). 26-го апреля 1835 года, высочайшимъ приказомъ, 4-й пѣхотный корпусъ былъ перепомерованъ въ 6-й, а взмѣсто съ тѣмъ и 10-я дивизія въ 16-ю пѣхотную.
XLII.

Основание С.-Петербургага.—Батальная С.-Петербургских городовыхъ дѣят.—Батальная вдомства конторы домовъ и садовъ.—Софи́йскій пѣхотный полкъ.—Сраженіе при Чардокосках.—Сраженіе при Парасальмѣ.—Походы на галерныхъ флотѣ.—Сраженіе при Купинѣ. Морское сраженіе при Роченсальмѣ.

Набросаемъ краткій очеркъ исторической жизни 26-го егерскаго полка.

Въ 1703 году, во взятіи Ніеншанца, Петръ В. предложилъ на военномъ совѣтѣ вопросъ: укрѣпить ли Канцы, или искать другаго мѣста для основания торгового города, такъ какъ каменщая крѣпость, при своихъ незначительныхъ размѣрахъ, въ то же самое время находилась въ значительному разстояніи отъ моря. По обсужденіи этого вопроса, было рѣшено искать другаго мѣста. Остановились на Янись-Саарі, переименованномъ въ Люстъ-Элань, и тутъ-то, 16 мая 1703 года, въ день св. Троицы, было положено основаніе Петербурга.

Прежде всего была заложена Петровавловская крѣпость, состоявшая изъ шести болверковъ (бастіоновъ). Для возведенія крѣпостныхъ верковъ и прочихъ работъ, въ самомъ началѣ было потребовано изъ новгородскихъ уѣздовъ нѣсколько тысячъ плотниковъ и каменщиковъ, сюда же были высланы и солдаты. Черезъ полгода крѣпость уже была готова наполовину. Въ это время Петръ нискалъ князю Гомодановскому, что «добрыхъ людей довольство нѣколько, нынѣ же здѣсь нужда есть, чтобы нѣсколько тысячъ воровъ (а именно если возможно 2,000 человѣкъ) приготовить къ будущему лѣту: по всѣмъ приказамъ, ратушамъ и городамъ со-брать по первому пути тѣхъ, которые посланы въ Сибирь, а нынѣ еще въ Вологдѣ» (1).

Всѣ эти воры и моненники, превращенные, по царскому велѣнію, въ рабочихъ, требовали особенного надзора, и съ этого
времени для наблюдений за работавшими стали составлять особые команды изъ солдат и мастеровых, выдѣланныхъ и стоявшихъ тогда въ Петербургѣ колонъ *). Эти отдѣльныя команды, постепенно увеличиваясь въ численности людей, къ 1710 году образовали особый батальонъ. С.-Петербургскихъ городовыхъ дѣль, штабъ команды эта также называлась батальономъ Ивана Спицина. А въ 1717 и 1718 годахъ батальонъ Спицина мы уже находимъ въ составѣ петербургского гарнизона, въ числѣ другихъ гарнизонныхъ полковъ (2): Чесесова (посомъ Бахметьев), Вѣлозерскаго, Колтовскаго, Зезенина. «28-го (февраля 1718), сказано въ записной книжкѣ С.-Петербургской гвардии наказного канцелярии: были въ строю у Троицы на площади Вѣлозерскій полкъ да батальонъ городныхъ дѣль: были того же числа у прислуги и крестьянъ цѣлованія», по поводу объявленія наслѣдника престола Петра Петровича.

Впослѣдствіи бывшій батальонъ Ивана Спицина до того увеличился, что его пришлось раздѣлить на два отдѣльныхъ бата́льона, которые съ 7 сентября 1765 года стали называться батальонами вѣдомства которыхъ домовъ и садовъ (3). Такимъ образомъ до 14-го января 1785 года, когда оба батальона были соединены, и изъ нихъ «учиненъ пѣхотный полкъ, подъ названіемъ Сойфискаго (4). Затѣмъ въ 1788 году, «чтобы во надобности въ сѣверномъ краѣ употреблять сухопутная войска», всѣ пѣхотные полки, въ томъ числѣ и Сойфискій, «составлены были изъ двухъ ротъ гренадерскихъ и всѣмъ мушкетерскихъ, каждая изъ 212 человѣкъ рядовыхъ, по приложенному при томъ примѣрному штату, который до окончанія войны и до будущаго соизволенія служить штатъ» (5).

Вблизи шведской границы въ то время было весьма немного сухопутныхъ войскъ, такъ какъ наши силы были отвлечены на югъ для войны съ Турцией. Шведы уже перешли наши предѣлы. Отправивъ палестрину врага собранная войска, Императрица Екатерина II велѣла сосредоточить у Осиновой рощи, въ окрестностяхъ Петербурга, подходившія изъ внутренней Россіи, а также находившіяся въ самой столицѣ полки, для образования резервного корпуса, на случай наступленія шведовъ на Петербургъ (6). Начальство надъ этимъ корпусомъ принялъ гр. Александровъ Матвѣевичъ-Мамоновъ. Кроме Кексгольмскаго и Сойфискаго пѣхотныхъ полковъ, въ составѣ резервного корпуса вошли три гвардей—

*) Гурикова, Треидаева, Бризова, Толбухина, Петерта, Гамильдона и Бердевикова.
скіе батальона, три конно-гвардейскіе эскадрона и егеря гвардійской команды (7). Оба гренадерскія роты Софійского полка были сведены изъ съ кекегольскими гренадерскими ротами въ одинъ гренадерскій баталіонъ и отправлены въ Выборгъ. Полковая артиллерія Софійского полка была соединена съ артиллеріей Кекегольскаго полка и, за исключеніемъ двухъ орудій, оставленныхъ при гренадерскомъ баталіонѣ, поступила въ составъ финляндскаго егерскаго корпуса (8). Всё Софійскій полкъ, изъ девяти мушкетерскихъ ротъ, во все продолженіе войны со шведами такъ и оставался въ составѣ резервнаго корпуса.

Гренадеры Софійскаго полка, выступивъ въ Финляндию, 11-го іюня уже участвовали въ сраженіи при Пардокоскахъ, где шведы заняли позицію и построили на ней редутъ. Для захвата этого редута, г.-п. Михельсонъ отрядилъ гренадерскій баталіонъ (изъ ротъ Софійскаго и Кекегольскаго полковъ). Напрямь, маленькій отрядъ двинулся впередъ. Оказалось, что мостъ черезъ р. Пардокоски разобранъ. Это пеправдѣ, однако, не остановило гренадеръ: они переправились вплавь, неприятель мостъ, и редутъ былъ взятъ, причемъ, захвачено одно орудіе и взято въ пленъ нѣсколько шведскихъ солдатъ (9 *).

Въ слѣдующемъ году, 29-го апрѣля, гренадерскій баталіонъ снова вступилъ въ Финляндию (11), въ составѣ корпуса Михельсона. По занятіи 1-го іюня Христинь, Михельсонъ на разсвятѣ 7-го числа сбилъ неприятельскій пикетъ при Парасальяркъ. Остановившись здѣсь, онъ построилъ свою отрядъ въ боевой порядокъ, причемъ, софійскіе гренадеры были назначены въ резервъ. Затѣмъ, отрядъ сталъ приближаться къ неприятелю, который уже открылъ артиллерійскій огонь по нашимъ колоннамъ. Наступила ночь. Михельсонъ остановилъ свой отрядъ и приказалъ немедленно приступить къ наведенію батарей. Къ утру батареи были уже готовы, тотчасъ началось обстрѣливаніе неприятельской позиціи.

Наші егеря стали угрожать правому флангу неприятеля, которому, въ свою очередь, выслалъ панстручь значительную пѣхотную часть. Тогда г.-м. Бергманъ скрытно прошелъ подъ прикрытиемъ горы, съ девятью ротами Лейб-Гренадерскаго полка, на помощь егерямъ и ударилъ на шведовъ слѣва, а четыре роты Софійцевъ и Кекегольцевъ, находившихся въ резервѣ, соединились.

*) Послѣ сраженія, для прикрѣпленія взятаго дѣтachmenta, было назначено 150 Софійцевъ (10).
съ одной лейб-гвардейской ротой и стали наступать на неприятельское укрепление съ другой стороны. Неприятель пытался-было остановить наступление огнём двух орудий и свежими вспомогательными частями, но г.-м. Бергманъ, также поддерживающий артиллерийский огонь, производил наступление такъ стремительно, что шведы вскорѣ повернули назадъ, къ своему ретраншементу. Одновременно атакованные на лѣвомъ флангѣ подполковникомъ Абламовымъ, шведы пришли еще вѣлѣшнее замбцательство и стали производить разныя передвиженія, видимо клонившійся къ началу отступленія. Михельсонъ приказалъ двумъ ротамъ гренадеръ примкнуть штыки и ударить на батарею, где засѣло около 200 челов., шведы сдѣлали два выстрѣла и бросились бѣжать, но были настигнуты и почти поголовно перебиты. Между тѣмъ, неприятель уже бросилъ редутъ и обратился въ такое посѣбнее бѣгство, что невозможно было настигнуть его. Шведы бѣжали къ Сентъ-Михаелю, вблизи котораго находилась позиция; дорога проходила здѣсь по тѣснинѣ; туть же находился полуразрушенный мостъ. Достигнувъ этой позиции, шведы остановились. Михельсонъ приказалъ немедленно приступить къ начинкѣ моста; стали подходить подкрѣпленія (400 челов.), не успѣлъ. Однако, начать отрядъ построиться въ боевой порядокъ, какъ шведы снова побѣжали. Они еще разъ остановились—бѣжали по раввинѣ, въ видѣ порядочнаго строя, который также весьма скоро отъ приближенія нашихъ гренадеръ превратился въ кучу гошлаго стада». Неприятель поспѣшно бѣжать, позади кирки, на дорогу къ Юласу, взорвавъ на воздухъ пороховой погребъ. Взрывъ этотъ, однако, не причинилъ намъ ровно никакаго вреда. Михельсонъ неотступно преслѣдовалъ неприятеля до тѣснинъ у д. Киль-Палакоску. Пораженіе шведовъ было полное; обезумѣвши отъ страха, они повсюду бѣжали, думая только о своемъ спасеніи.

Послѣ этой побѣды софійскіе гренадеры продолжали подвигаться впередъ, къ отряду Михельсона и къ д-му Кнутилда-Меки, въ 24-хъ верстахъ отъ Сентъ-Михеля, наткнулись на отрядъ шведской пѣхоты, которая не выдержала удара въ штыки и поспѣшно очистила ретраншементъ (12).

4-го августа Софійцы были поставлены на гребной галерный флотъ и подъ начальствомъ принца Нассау-Зигена совершены походъ къ острову Менду-Кари-Салета (13), а 13-го числа, на томъ же галерномъ флотѣ, принимали участие въ пораженіи неприятельской флотовъ у острововъ Мусала и Кутцамъ-Мулементъ-Котка и «при взятіи немалаго числа въ плѣнь неприятельскихъ судовъ» (14).
21-го августа гребной флот принца Нассау-Зигена подошел к ю. берегу Финляндии между Гайпаксом и Кунисом, съ цѣлью произвести пьезадку десанта. Шведы заблаговременно построили здѣсь два батареи для обстрѣльивания дороги, по которой приходилось проходить высаженному отряду. Стрѣльба началась съ нашей коноперскихъ плюпокъ; шведы, въ свою очередь, отвѣчали сильными артиллерийскими огнемъ. Между тѣмъ, принцъ Нассау-Зигенъ приказалъ высадить при деревушѣ Стенсенъ, на лѣвомъ берегу рѣки, отрядъ бригадира Буксгевдена, изъ двухъ батальоновъ Кексгольмского, одного батальона Тентинскаго и 200 человѣкъ Софійскаго полка. Этотъ отрядъ подошелъ къ мосту при Кунисѣ, около 6 часовъ пополудни сбылся нѣсколько посвѣдѣ, но встрѣчены былъ значительными неприятельскими силами, вышедшими изъ города. Куниса, должень былъ отступить. Принцъ Нассау-Зигенъ двинулся на помощь бригадиру Буксгевдену; одновременно началось наступленіе на неприятельскую позицію съ фронта. Шведы оказали, оставивъ намъ 44 орудія и множество припасовъ (15).

Два дня спустя послѣ этого сраженія, 23-го августа, Софійцы заняли позиціи на самой границѣ, у рѣки Кюменъ, на островѣ Плес-сарестѣ (16). Съ расположеніемъ войскъ, 12-го октября, на зимнихъ квартирахъ, кампания этого года окончилась.

Въ кампаніи 1790 года на долю Софійцевъ выпало участіе въ сраженіи при Пумалазундѣ, 23-го апреля. Послѣ 8-ми часовыхъ боевъ, шведы были вытѣснены изъ семи батарей и, отступивъ въ построенный ими редутъ, начали здѣсь «въ великою упорностью защищаться». Къ неприятелю, между тѣмъ, подошли силы полку подъ куренемъ, состоявшимъ изъ двухъ пѣхотныхъ полковъ. Узнавъ обѣ этимъ, полковникъ Апенъ, командовавший нашимъ отрядомъ, приказалъ своимъ колоннамъ отступать, захвативъ съ собой и пѣхотныхъ шведовъ. У Софійцевъ въ этомъ сраженіи убитъ поручикъ Ваннингъ и раненъ капитанъ Брюшентъ (17).

28-го июня Софійцы принимали участіе въ морскомъ сраженіи при Роченсальмѣ, при нападеніи адмирала Чичагова на шведской «корабельный и галерный флотъ, предводимый королевскимъ братомъ, герцогомъ Зюдерманландскимъ». Сраженіе окончилось къ нашему полаву. Въ числѣ особенно отличившихся офицеровъ показаны Софійцы: секунд-майоръ де-Роберт и поручикъ Фоне (18).

3-го августа 1790 года изъ Верельской долины, близь р. Кюменъ, былъ подписанъ мирный договоръ, и Софійскій полкъ выступилъ на свои прежня квартиры изъ С.-Петербургъ.
Походь въ Англію.—Стоянка въ Сердоболь.—Софійцы въ Лифляндіи.—Походь флота-ротъ въ Голландію.—Сраженіе при Бергенѣ.—Бой при Кастрикумѣ.—Роты въ Англіи.—Передвиженія.—Отчисленіе одного батальона въ Калужскій полкъ.

Съ 1790 по 1796 годъ Софійскій полкъ продолжалъ стоять въ Петербургѣ. Полкомъ тогда командовалъ полковникъ Борисъ Владимировичъ фонъ-Ломанъ (1). Въ это время Софійцы совершали далекое путешествіе къ берегамъ Англіи. Вотъ что разказываютъ объ этомъ послужные списки: «794 года генваря 31-го командированны были къ городу Архангельскѣ для препровожденія отъ оного кораблей и прочихъ судовъ къ командою оного же полка 438 человѣкъ и послажены были на корабль «Память Евстафія» и продолжая путь чрезъ Бѣлое море подъ Наркоскіе берега и океаномъ къ шотландскимъ берегамъ, а потомъ впущены были въ Лицкой заливъ близъ города Единбурга въ съ оного выступа сентября 1-го плыли Нѣмецкимъ моремъ и проливомъ шведскаго и датскаго владѣнія, къ городу Корнегагену, оттуда Балтійскимъ моремъ къ крошталдскому порту привыли того же года сентября 27-го числа». Въ февралѣ 1796 года Софійскій полкъ передвинулся изъ Петербурга въ Сердоболь, въ «команду» г.-п. Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова, а на лѣто перешелъ въ кампанию при свободѣ Юнкивары, въ Сердобольскомъ уѣздѣ.

Въ марѣѣ мѣсяцѣ слѣдуующаго года Софійцы выступили изъ Сердобола въ г. Бойскъ, гдѣ и поступили въ составъ Лифляндской дивизіи (восстѣдствіе Лифляндская дивизія переименована въ Лифляндскію пісняцію). Еще 18-го декабря 1796 года состоялся вы- соцайшій указъ о сведеніи гренадерскихъ ротъ мушкетерскихъ полковъ въ сходные гренадерскіе батальоны (отъ двухъ полковъ одинъ батальонъ). Такимъ образомъ, въ Лифляндской дивизіи, въ числѣ:
четырехъ сводныхъ гренадерскихъ батальоновъ, однитъ быть составленъ изъ гренадерскихъ ротъ Софийскаго и Черниговскаго полковъ (2), подъ командой майора Вульфа (3). Лифляндской дивизией въ это время командовать генераль отъ инфантерии гр. Эльяшъ, въ кото раго въ концѣ 1798 года, при переименованіи дивизіи въ инспекціи, быть назначенъ инспекторъ по тѣхоть генераль отъ инфантерии Беккендорфъ (4). 14-го сентября 1797 года обѣ софийскихъ гренадерскія роты (съ майоромъ Осиповымъ, капитанами Ельчаниновымъ и Плевееевымъ, поручиками Болтовымъ и Потешнымъ, подпоручиками Медвѣдевымъ, Мазуровымъ, Русинымъ и Быковымъ) откомандированы въ мѣстечко Шанцы, въ устьѣ рѣчки Ествы *).

Въ 1798 году состоялось повелѣніе о переименованіи полковъ, по фамплемъ ихъ шефовъ; поэтому 31-го октября Софийскій полкъ былъ названъ мушкетерскімъ г.-м. Дохтурова полкомъ (5). Въ концѣ этого года Софийцы, по-прежнему, оставались въ Лифляндской инспекціи, квартировали въ г. Вицдевѣ; тутъ же квартирь вали и обѣ гренадерскія роты, или по-тогдашнему флигель-роты, входившей въ составѣ своднаго гренадерскаго батальона майора Осипова (6).

При восстѣніи на престоль, Императоръ Павелъ объявилъ, что хотя Россія, находившаяся въ безпрерывныхъ войнахъ со своими союзниками съ 1756 года, и нуждается въ спокойствѣ, однако, онъ и на дальнѣйшее время будетъ поддерживать своихъ союзниковъ и всѣми силами станетъ бороться противъ французской республики, «угрожающей всей Европѣ: совершеннымъ натискомъ законовъ, правъ, имущества и благочестія». Французская дирекція, между тѣмъ, усиленно готовилась къ какому-то предприятію. Тогда Англія и Австрія обратились съ просьбой о помощи къ русскому императору (7). Павелъ сочувственно отнесся къ этой просьбѣ и началъ приготовлять сухопутныя войска къ выступлению въ походъ.

Въ началѣ 1799 года на нашей западной границѣ уже стояло двѣ арміи: первая армія (Ласси)—у Гродно и вторая (Гудовича)—у Каменець-Подольска. Армія Ласси состояла изъ двухъ корпусовъ: Беккендорфа и Ласси; въ составѣ корпуса Беккендорфа входили и Софийскій (Дохтурова) полкъ. Затѣмъ въ маѣ послѣдовало

*) 1-го сентября 1797 года въ гренадерскихъ ротахъ состояло: въ ротѣ Ельчанинова—4 оберъ-офицера, 9 унтеръ-офицеровъ и 125 рядовыхъ; въ ротѣ Вульфа—1 штабъ и 3 оберъ-офицера, 9 унтеръ-офицеровъ и 139 рядовыхъ (Московск. Отд. Арх. Г. Шт. Месячн. рапорты Софийскаго полка).
повеление сформировать отряд г.-м. Эссена 1-го, изъ семи батальоновъ и двухъ эскадроновъ; сюда возвратъ съ сводный гренадерскій бата-
лионъ майора Осипова, состоящий, какъ мы уже упоминали, изъ гренадерскихъ ротъ Софійскаго и Черниговскаго (Эссена 1-го) полковъ и расположенный въ м. Тауровенъ. Этотъ отрядъ долженъ былъ расположиться у мѣстъ Лодес, чтобы имѣть возможность наблюдать берегъ Балтійскаго моря отъ Ревеля до Риги, въ виду возможности высадки французовъ. Но 2-го июня это распоряженіе было отмѣнено, и сводный батальонъ майора Осипова поступилъ въ со-
ставъ десантнаго корпуса Германа.

Еще въ маѣ мѣсяцѣ 1799 года лондонскій кабинетъ изъявилъ желаніе, чтобы, ервера отправленныхъ уже за границу русскихъ корпусовъ, были назначены другія войска, для новаго предприятия противъ французовъ; въ виду же этого, что эти подкрепленія, по дальнѣй разстояніи, не могли бы своевременно прибыть на театръ войны, Англія предлагала перевезти ихъ моремъ и высадить на берегахъ Голландіи. Дѣлать эти предложенія, хитроумные сыны гу-
маннаго Альбіона, главнымъ образомъ, уширали на возстановленіе нитагальтерства въ домѣ Оранийскихъ, но тутъ скрывалась тайная цѣль, и этой цѣлью было уничтоженіе гольландскаго флота.

Принимая предложенія лондонскаго кабинета, Императоръ Павелъ приступилъ къ сформированію 17-ти-тысячнаго десантнаго корпуса изъ двухъ дивизій: генераль-майора Эссена 1-го (въ эту дивизію возвратъ сводный гренадерскій батальонъ майора Осипова) и гене-
ралъ-майора Жеребцова (8).

9-го июля началась посадка батальоновъ генераль-майора Эссе-
на 1-го на суда эскадры Чичагова, а 20-го эскадра отплыла изъ Ревеля. Вторая дивизія постѣдова за нею 6-го августа. 3-го сен-
тября эскадра Чичагова прибыла на тексельскій рейдъ, а на слѣдуюіій день начала высадка войскъ. Гребныхъ судовъ у насъ было очень немного; къ тому же сильное волненіе до того затрудняло высадку, что десантъ успѣлъ собраться на берегу только къ вечеру 6-го числа *).

Съ первыхъ чиселъ сентября въ Голландіи наступила совершенно осенняя погода. Постоянныі сѣверо-западный вѣтеръ нано-

*) Строевой рапортъ Германа отъ 3-го августа 1799 г. (Милотипъ: «Война 1799 г. Томъ III). Составъ батальона майора Осипова показанъ слѣдующій: по спискамъ состояло 18 офицеровъ и 610 человѣкъ нижнихъ чиновъ; всего 661 человѣкъ; налицо: 18 офицеровъ и 592 человѣкъ нижнихъ чиновъ; всего 643 человѣкъ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ. 22
силу дожди и холод: на море бушевали сильные и продолжительные бури; низменная, влажная почва Голландии представляла изъ себя необычайно болота. Русская войска были расположены на бивуаках. У них не было палаток; не изъ чего было дѣлать палатки. Закутавшись, въѣхавъ съ своими ружьями, въ измоченныя плацы, солдаты ложились на моховый песокъ, подчасъ просто въ болото либо на грязныхъ плотинахъ. Русскимъ приходилось гораздо больше переносить невзгодъ, чѣмъ англичанамъ, также воинственнымъ въ составѣ десантного корпуса. Незуровенныя продолжительнымъ морскимъ переходомъ, наши солдаты въ добавокъ не могли свыкнуться съ новозеландской пищей: охотно промѣняли бы болѣе пшенничные сухари на свои ржаныя, а порцію колонны и рюмку—на кислую капусту да на косушку водки (9).

Една успѣла дивизія Эссена окончить высадку, какъ уже было приказано выступать въ походъ; къ вечеру 7-го сентября они перешли къ Петтену. На слѣдующий день герцогъ Йоркский, подъ начальствомъ котораго поступали весь десантный корпусъ, назначилъ атаку республиканской арміи, позиціи которой тянулись отъ д. Кампъ до Алькиара (черезъ Грутъ и Скорль). Батареи Осипова поступали въ составъ авангарда генераль-майора Сутгофа, въ колоннѣ генераль-лейтенанта Жеребцова. Всѣ днѣ прошли въ походъ; вечеръ, отчасти почь занятъ на приготовленія къ предстоящему бою.

Въ вечернемъ приказано было объявлено, чтобы намокшіе плацы оставить на батареяхъ. Солдатамъ было раздано по двѣ порціи рюмоку, со строгимъ приказаниемъ, чтобы каждый выпилъ передъ сраженіемъ только по одной порціи, а другую оставить до окончания боя. Сухарями запаслись на двое сутокъ.

По дивизіи, наступление начиналось на разсвѣтѣ. По какому-то странному, до сихъ поръ оставшемуся нераскрытой загадкѣ, нedorазумѣнію, всѣ русскія колонны двинулись впередъ часу въ четвертомъ утра, когда было еще на столько темно, что даже вблизи съ трудомъ различали человѣка. Авангардъ Сутгофа двинулся по плотище Слюперь-дейка къ д. Грутъ. Передовые егерія разсыпались по сторонамъ, по низменнымъ и топкимъ лугамъ. Затрепещала ружейная перестрѣлка, и авангардъ, а за нимъ и прочія колонны стремительно бросились на неприятельскія батареи. Хотя французы успѣли пустить вдоль плотище нѣсколькія ядеръ, однако, блиницъ изъ головъ колонны охотникъ смѣло спустились въ ровъ и съ криками «ура!» мгновенно ворвались въ деревни Грутъ и Кампъ. Ворвавшись въ деревню и въ темнотѣ, не видя своихъ сосѣднихъ
частей, войска не знали, куда имъ направиться дальше. Начальники растеряли свои части. Проводникъ ихъ имъ не было. Наконецъ, батальоны, постепенно выходя съ плоты, до того перемѣнились, что и авангардъ и первый, и вторая лини, все сливалось въ одну не- стройную толпу. Однѣ колонны прямо устремились на песчаные холмы дюне, другія безотчетно бросились по дорогѣ на Скорлъ и Бергенъ. Подобно какому-то неукротимому потоку, эта нестройная толпа быстро неслась впередъ, смила, выбила неприятеля изъ Скорлы и безостановочно продолжала движенье къ Бергену. Между тѣмъ, запимался рассвѣтъ. Французы, озадаченные, сначала неожиданнымъ и энергичнымъ нападеніемъ, съ разсвѣтомъ стали приходить въ порядокъ, и русскія войска, бросившись впередъ, увидѣли передъ собой противника, стоящаго въ боевомъ порядкѣ. Французъ встрѣтили наступающихъ нерекрестными огнемъ, а мы долго еще не могли выдвинуть впередъ свою артиллерию; солдатамъ удалось, наконецъ, вткнуть на днѣ пѣсколько полковыхъ орудій, и послѣ непродолжительного обстрѣльванія неприятельской позиціи наши колонны однимъ смѣльнымъ патиоломъ ворвались въ Бергенъ.

Было 8 часовъ утра. Англичане не подавали никакой помощи. Наші союзники двинулись, наконецъ, къ Бергену часовъ около 11-ти. да было уже поздно: одинъ, не поддержанный во-время, мы не могли долго держаться противъ превосходящихъ силь противника. Генераль Жеребцовъ пробовалъ было выстроить, привести въ порядокъ свои батальоны, чтобы ударить въ тылъ на французовъ, но картечь замерзла, синьла его съ лонади. Французы, между тѣмъ, ворвались въ Бергенъ. Тутъ все приняло въ совершенное разстройство. И наши войска, и неприятельская соединилась. Самъ Германъ, раненный Жеребцовъ, пѣсколько офицеровъ были въ пѣту. Начальство приняло генераль Эссентъ; онъ пытался возстановить какой-нибудь порядокъ, но уже не было ровно никакой возможности. Русские отступили на свою прежнюю позицію. Англичане тоже были отбиты.

Софийская флангъ-роты потеряли пять офицеровъ: поручикъ Потеляхинъ убитъ; капитанъ Ельчаниновъ и Любимовъ, поручикъ Гурьевъ, подпоручикъ Русинъ ранены.

Первая неудача не лишила, однако, союзниковъ надежды на лучшей успѣхъ новой попытки: на 21-е сентября снова было назначено общее наступление. На этотъ разъ заблаговременно были приняты все предосторожности для безпрепятственнаго движения колоннъ. Самая диспозиція показываетъ, что первый неудачный
опыт послужил полезным уроком для вторичного предприятия. Строго предусматривалось, чтобы каждая колонна наступала в порядке, постоянно равняясь направо по своей соединенной части.

Сводный батальон майора Осинова, по-прежнему, поступал в составе авангарда и направлялся плотной Слоперт-девиз на Груть и дальше к Бергену, через Сxorль. Движение началось в 6 часов утра. Колонна генерала Эссена, осторожно и медленно поднималась вперед, зашла деревней Груть, подошла к Сxorлю и, угрожая обходом флангов, при содействии остальных войск заставила французов отойти со своей позиции к Бергену. Подойдя к Бергену, союзники медленно начали атаки; тогда французы сами атаковали англичан, но их атака не имела успеха. Союзники простояли на своей позиции против Бергена до вечера и, не решаясь атаковать французов, к ночи отступили в несколько назад. Дивизия Эссена расположилась между деревнями Сxorль и Сxorльдем.

Потери сводного батальона майора Осинова состояли из 8-ми человек из 8-ми чинов, убитыми, и 21 человеком ранеными *).

Незначительный убитый, одержанный союзниками в бою 21-го сентября, не доставил их никаких существенных выигрыш: французы скопились отступили на новую позицию, превосходя, гораздо слабее прежней. Последствием межевого отдыха союзная войска снова приготовились к бою. В 8 часов утра 25-го сентября вся линия союзных войск двинулась вперед. Русский авангард, под начальством генерала Седмороцкого, атаковал деревню Бакум и, не смотря на довольно сильные артиллерийские батарен и укрепления, почти истреби овладел его. Французы отошли к деревне Кастикум, но и отсюда были выбиты нашими авангардом. Во время этого авангардного движеня главные силы генерала Эссена (в составе главных войск вошел гренадерский батальон Осинова) были расположены у деревни Эгмонд-Бинден. Французы, между тем, получив подкрепление, перешли в наступление на генерала Седмороцкого, который едва-едва удерживал напор превосходных неприятельских сил. Генерал Эссен послал на помощь полковника Дубийского с тремя сводными гренадерскими батальонами и шестью пушками. Однако, это подкрепление было через-

*) До сражения в батальоне Осинова состояло: по спискам 16 офицеров и 489 нижних чинов; в строю находилось 12 офицеров и 301 человек. Нищих чинов: с нест. налич. 381 человек. (По рапорту Эссена от 13-го сент. 1799 г.).
чуря, ничтожно, в сражении с тьмя силами, которыми располагал противник: длиная линия 11-ти французских батальонов обхватила с обоих флангов наши шесть слабых батальонов. И все-таки авангард с изумительным упорством держался больше трех часов; письком раз наши батальоны были вытеснены из деревни и снова врывались в нее. Наконец, авангард стал отступать. Для прикрытъ отступления полковнмъ Дубянскнй бросился впередь съ гренадерскими батальонами Осипова, Штрыка и Огарева. Тутъ русские снова увлеклись своею отвагой, порвались въ д. Кастрикуытъ и изъ отбитыхъ у противника орудий открыли по немъ же огонь. Храбрые гренадеры вскорѣ были окружены со всѣхъ сторонъ и едва успѣли отступить, оставивъ въ рукахъ у пиратъ большое число пѣхотныхъ. Глазукоамдующий французскую арміей такъ отозвался о русскихъ солдатахъ: «Ваші солдаты держутся какъ львы; они стреляютъ всѣ на мѣстѣ, чѣмъ сдѣлается въ насть; но вискорбно видѣть эту кровь, проливаемую вт. угоду англичанамъ.»

Общія потери въ гренадерскомъ батальонѣ Осипова были слѣдующія: убито 13 человѣкъ нижнихъ чиновъ; ранено 25 человѣкъ, изъ томъ числа адъютантъ Соколовскій.

Послѣ неудачаго сраженія 25-го сентября, союзники, простоявъ въ бездѣйствіи весь слѣдующій день, къ вечеру отступили на свои прежнія позиціи на Зейндъ (9). Французы согласились на заключеніе перемирия, съ тьмъ условіемъ, однако, чтобы союзныя войска были послѣдныя на суда до конца октября, и весь десантный корпусъ выѣхать въ Англію 8-го ноября. Только въ слѣдующемъ году, въ июль и июль, наши войска стали отправляться изъ Порт-муза въ Россію и постепенно прибывали въ Ревель въ течение іюня, июля, августа и сентября месяцы. Тѣмъ и кончился походъ въ Голландію *).

Возвращается къ Софійскому полку. По отдѣленіи гренадерскихъ ротъ въ десантный корпусъ, весь Софійскій полкъ, по-прежнему, оставался въ составѣ арміи Ласси, сосредоточился въ мѣстечкахъ Сори, Кейдапахъ и окрестныхъ селеніяхъ (10). "22-го

*) Первое сражение при Вергепѣ, 8-го сентября 1799 г., своимъ неудачнымъ исходомъ произвело такое сильное впечатлѣніе на Императора Павла, что онъ, какъ сказано въ вышеизложенномъ приказѣ отъ 24-го октября, за несохраненіе порядка дисциплины и ослушаніе отнялъ бои у полковъ: Таврическаго и Фанагорийскаго гренад., Вѣліозерскаго, Днѣпровскаго и другихъ, въ томъ числѣ и у гренадерск. батал. Осипова (Михайловъ. Война 1799 г., III).
июля 1800 года полкъ названъ мушкетерскимъ генераль-маиора Нечаева. Въ январѣ слѣдующаго года состоять въ числѣ войскъ, предназначенныхъ для обороны береговъ Балтійскаго моря; входя въ составъ корпуса генераль-лейтенаanta Эссена 1-го, полкъ былъ расположенъ у Гольдингена и Виндавы. При восшествіи на пре-
столъ Императора Александра I, т. е. 12-го марта 1801 года, со-
стоялось предположеніе о переименованіи всѣхъ гренадерскихъ, мушкетерскихъ и егерскихъ полковъ, назвавшихся до этого времени по фамилямъ своихъ шефовъ, но названіямъ городовъ или по нуме-
рахъ; поэтому, на основаніи высочайшаго приказа отъ 29-го марта того же года, полкъ генераль-маиора Нечаева, по-прежнему, сталъ называться Софійскимъ полкомъ. Въ 1802 году мы уже на-
ходили Софійцевъ въ Везенбергѣ. Послѣ переименованія 4-го мая 1806 года прежнихъ инспекцій въ дивизіи, Софійскій полкъ попалъ въ 14-ю дивизію, вѣствственно Рязанскаго, Бѣлозерскаго, Углиц-
скаго, 23-го и 26-го егерскихъ полками.

Еще 21-го сентября 1805 года одинъ изъ батальоновъ полка (командирскій батальонъ подполковника фонъ-Гооля) былъ отчис-ленъ во вновь формируемый въ г. Понявѣжѣ Калужскій мушкетер-скій полкъ, вѣстя убывшаго батальона, въ полку сформированъ новый. Затѣмъ 13-го іюня 1806 года отдѣлены еще три роты (маиора Черкасова, капитановъ Еремѣева и Овцѣна), для сформиро-
вания 25-го егерскаго полка, а взамѣнъ ихъ составлены въ полку новые роты.

Софійскому полку предстоялъ походъ. Русская армія уже пере-
ходила границу и двигалась на помощь пруссакамъ, разбитымъ Наполеономъ при Іенѣ и Ауерштадтѣ. 
XLIV.

Поход 1806—1807 гг.—Сражение подъ Präyssnitz-Эйлау-Шарницъ.—Бой у Гейльсберга.—Сражение при Фридландр.—Возвращение въ Россию.

Въ октябрѣ 1806 года Софійскій полкъ, назначенныій въ армію Буксгевдена, состоявшую изъ 5-ї, 7-ї, 8-ї и 14-ї дивизій и названную тогда Вольнскою, выступила въ походъ, вмѣстѣ съ прочими полками арміи, къ прусской границѣ. Перейдя 16-го ноября, при Гродно, рѣку Нѣман, онъ 22-го числа вступил въ Островеньку. Въ то же время русскій корпусъ Бенигсена, назначенныій сначала на помощь прусскимъ войскамъ, дѣйствовавшимъ противъ арміи Наполеона, остановившись у Пултуска, получилъ извѣстіе, что прусская армія уничтожена въ сраженіяхъ при Іенѣ и Ауерштадтѣ. Скоро французская армія приблизилась къ Вислѣ; Наполеонъ прибылъ въ Варшаву. Почти одновременно главнокомандующій русской арміей, фельдмаршаль Каменскій, приѣхалъ въ Пултускъ.

По приѣздѣ главнокомандующаго, былъ составленъ планъ дѣйствій, по которому корпусъ Бенигсена долженъ былъ идти изъ Пултуска къ Колозомбу и Сохочину, гдѣ, переправясь черезъ Вкрѣ, атаковать непріятеля; корпусъ же Буксгевдена, въ которомъ, какъ извѣстно, былъ Софійскій полкъ, долженъ былъ раздѣлиться на дивизіи колонны: 5-я и 7-я дивизіи должны были идти тоже къ Вкрѣ и составить правое крыло Бенигсена, а 8-ю, 3-ю и 14-ю дивизіи велико было передвинуть къ Понову, чтобы охранять лѣвое крыло арміи и пространство между Бугомъ и Наревомъ. Въ 14-ю дивизію Айрена входили, вмѣстѣ съ Рязанскими, Бѣлозерскими, Углицкими и 23-мы и 26-мы егерскіми полками и Софійскій полкъ.

10-го декабря, согласно приказанию главнокомандующаго, дивизія Айрена двинулась къ Понову, откуда 13-го числа фельдмаршаль направилъ ее сначала къ Пултуску для подѣрвленія Бенигсена, ожидавшаго наступленія Наполеона, но потомъ приказалъ
ей цдтн къ Остроленкѣ. Въ это время, 14-го декабря, французы атаковали Бенигсена у Пултуска *) и заставили его отступить къ Остроленкѣ, гдѣ къ нему придвиинулись 3-я и 14-я дивизіи. Между тѣмъ, Буксгевдентъ, двинувшийся правымъ берегомъ Нарева къ Пултуску съ двумя дивизіями, послѣ боя съ французами у Голимина, сталъ отступать тоже къ Остроленкѣ правымъ берегомъ Нарева. Но 17-го декабря Бенигсентъ перешелъ у Остроленки на лѣвый берегъ Нарева, оставивъ такимъ образомъ Буксгевдена съ 2-мя дивизіями на правомъ берегу рѣки, причемъ послѣ переправы сжегъ мостъ. Это все повело къ безостановочному движению вверхъ по рѣкѣ для соединенія обѣихъ частей арміи. Движеніе это по гравійному дорогамъ, при ненастьѣ и ночныхъ морозахъ, было весьма обѣдствіемъ для войскъ. Иные солдаты, не вынося голода и холода, бродили толпами и грабили селенія. Наконецъ, обѣимъ частямъ арміи удалось соединиться 28-го декабря у Тикоцина, откуда 30-го армія двинулась къ Іоганнсбергу и 1-го января 1807 года прибыла въ Бѣлу, гдѣ Бенигсентъ былъ назначенъ общимъ главнокоман- дующимъ (2). Былъ составленъ новый планъ дѣйствій, состоящий въ томъ, чтобы не допустить Наполеона занять Кенигсбергъ, тѣмъ какъ паденіе второй столицы Пруссіи было бы вторымъ ударомъ для прусскаго короля. Всѣхъ этихъ рѣшеній русская армія предприняла фланговый маршъ черезъ Райнатъ, Вишноградъ къ Гейльс- бергу, прикрываясь слѣва тремя авангардами: Маркова, Барклая-де-Толли и Багговута; въ составъ послѣдняго авангарда вошелъ и Софійскій полкъ. 15-го декабря Бенигсентъ перешелъ къ Морунгну, гдѣ думалъ застать Бернадота, наканунѣ атаковавшаго Маркова, но узналъ, что французы отступили на Торгтъ. Послѣ этого Бенигсентъ остановился у Стенраде, Алленсейна и Зебурга и, поста- вивъ авангардъ Багратіона, въ которому, накъѣ, стъ отрядомъ Баг- говута, вошелъ Софійскій полкъ, оставался въ такомъ положеніи до 20-го января, когда, узнавъ о движении Наполеона, началъ сти- гивать свои войска къ Янковскому переправѣ. 22-го подошелъ Наполеонъ, и Бенигсентъ, не будучи въ силахъ удержать его, ночью предпринялъ отступленіе, оставивъ авангардъ Багратіона съ Со- фійскимъ полкомъ, обратившися теперь въ арьергардъ. Оставившись въ арьергардѣ, князь Багратіонъ раздѣлилъ его на три отряда, приказавъ каждому прикрывать движение одной изъ трехъ колонъ.

*) Во время боя подъ Полтускомъ Софіицы двигались къ мѣсту сраже- нія, "пригото́влясь въ ордерь-баталии, но, не доби́дь котораго, въ пяти пер- етахъ въ дѣсу были остановлены для составленія-резерва". (Формулиры полкъ).
отступавшей армии. Отрядами командовали: центральными Марков, правым Багговут, у которого, по-прежнему, находился Софииской полк, а д'Ивов - Барклаи-де-Толли.

Отойдя несколько верст от Япкова по дороге к Вальтерсмеу, Багговут остановился, потому что прикрываемая им котла на находилась в недалеком от него разстоянии. Французы приблизились к позиции Багговута и готовились атаковать ее. Хотя наша кавалерия и опрокинула передовую часть противника, но он настойчиво двинулся вперед на центр и наши фланги. Софииской полк, под начальством генерала Сухина, в несколько раз отражал атаки французов на фланги, пока шел бой в центре. Давая отпор неприятелю, Багговут приказал отступать и в три часа утра 24-го января пришел в селение Варлац, где соединился с Марковым. Последнего день Софийцы, нападая снова из состава арьергарда Багратиона, продолжали прикрывать отступление русской армии. Глубокий снег, узкая дорога и леса затрудняли движение войск; орудия и повозки цеплялись за деревья, солдаты прижались были рубить лес, увязая в снегу по пояс (3). 26-го января арьергард Багратиона остановился у Ландресберга, куда в это время прибыл Мюрат, составлявшаяся авангард Наполеона. Князь Багратион, упирался флангами к лесам, держался у Ландресберга более часа. Потом отступил к селению Грюнгфхейм на выгодную позицию, выбранную ранее. Отряды Маркова и Багговута расположились между замерзающими озерами Тенкштейн и Башкенштейн. Во втором часу полуди Мюрат двинулся на высоты, занятые нами. Ни огонь артиллерии, ни огонь стрелков не остановили стройную шедевши три передовые колонны, перед которыми двигались, конные стрелки. Они шли под картечным огнем, но и это не могло остановить их стремления вперед. Тогда генерал-майор Марков, получая приказание Багратиона остановить французов, ударил на них с Софийскими и Пековскими полками в штыки, опрокинув одну неприятельскую колонну, «и истребить ее» (4). Неприятель, после отражения этой колонны открыл свою артиллерию и двинулся на наши полки другими четвертью колоннами, а пятой начал обходить наш левый фланг. Софийцы и Пековинаны, потеряв большой урон при первой атаке неприятеля, не могли уже противостоять превосходным силам французов, почему, по полученному приказанию, начали отступать. Теперь Мюрат, собирая у Грюнгфхейма свои отбившиеся колонны, начал подготовку новой атаки. Когда подошли
сюда части корпусов Ожеро и Сульта, тогда французская пехota опять пошла в атаку: Мюрать на нашей центр, Ожеро на наш правый фланг, а Сульта со стороны Ванкейзерского озера. Нападение Мюрата было вновь отбито штыками полков Софийского, Исковского, Московского гренадерского и 24-го егерского. Фланговые атаки французов также были отбиты. Наконец, когда на поле сражение прибыло Наполеон по охоту, лично распоряжаясь, атаковал наш центр и начал обходить наши фланги, тогда только Багратион, приказав отступать, спешить пройти через город Эйлау. Французы настойчиво преследовали. Хотя расположеньный в садах, у выходов из города, отряд Барклая встретить неприятеля внезапным и ружейным огнем, но, остановленные на мгновение, французы вломились в город, где началась ужасная бойня: неприятель нападал отчаянно, но встречал ожесточенный отпор. Вскоре город Преислиц-Эйлау наполнился французами; тогда Багратион и Барклай стали отступать; к 5-ти часам вечера вся русская арьергардная войска вышла из города. Отряд Маркова был направлен к селению Шлодамен, где стал на позиции биваком. Так, за Эйлау, боевая линия армии Бенигсена тянулась по холмам от селения Шлодамен до высоты, находящейся между селениями Сернален и Саусгартен. Генерал Михайловский-Дашковский про всё эти арьергардные дни говорил: «Ни в одной из ведомых до сих пор войн не действовали по зимам так ожесточено, как в эту эпоху. Русское и французское предотвращали морозы, глубокие снега, бездорожье, и только мрак январских ночей полагать конец кровопролитию. По прекращении битвы, войско кидалось на мерзлую землю для краткого отдыха и засыпали мертвым сном. Когда при мерзлой заре надлежало подниматься, трудно было разбудить усыпленных. В просошках глидили они как одуревшие, а слабливы, отойдя небольшое пространство от бивачного места, ложились на снег и опять засыпали.»

Грозная будущая ночь на 27-е января застала Наполеона и Бенигсена в приготовлениях к бою. Последний надеялся отразить или, по крайней мере, ослабить неприятеля и тем лишить его возможности продолжать наступление. К 5-ти часам утра русская армия расположилась на холмистой равнине, покрытой на полянами снегом, и стала в ружье; войска построились так: отряд Маркова в центре, вправо от него 5-я и 8-я дивизии, сенья 2-я и 3-я; остальные дивизии, 4-я, 7-я и 14-я, — в резерве;
отряды Багговута, къ которому принадлежалъ Софийскій полкъ, и Барклай-де-Толли—у Серенена, впереди Саугартена. Наполеонъ, расположивъ свою армию по обѣ стороны Прейснит-Эйлау, предполагалъ движение вперед корпѣса Даву, превзывавшаго въ Бертенштейнѣ, обойти русскихъ съ лѣваго ихъ фланга. Сраженіе началось канонадой 150 орудій русскихъ и 100 французскихъ. Наполеонъ, желая отвлечь Беннингта отъ его лѣваго фланга, приказалъ одной дивизіи корпуса Сульта, стоявшаго лѣвѣ Эйлау, занять мельницу, находившуюся впереди нашего праваго фланга. Французы атаковали, но были отбиты и болѣе не возобновляли покушеній на мельницу, ограничиваясь весь день канонадою. Наполеонъ ожидалъ подкрѣпленій. Но вскорѣ передвиженіе нашихъ войскъ на правомъ флангѣ привлекло внимание Наполеона; у него явилось предположеніе, что мы намѣряемся начать наступленіе противъ корпуса Сульта. Чтобы отклонить это, онъ приказалъ, въ ожиданіи прибытия Даву, Сент-Илеру атаковать наше лѣвое крыло, а Ожеро также идти впередъ, сохраняя связи съ дивизіей Сент-Илера. Но едва лишь войска Сент-Илера и Ожера, около 9-ти часовъ утра, двинулись съ мѣста, какъ пошелъ снѣгъ, обратившийся въ густую снѣговую. Ожеро, сбившись съ пути, наткнулся на русскій резервъ, встрѣченный картечью, сбѣжался. Дивизія Сент-Илера тоже сбилась съ дороги и была разсѣяна нашимъ кавалеріей. Наполеонъ направилъ на помощь Ожеро 73-хъ-эскадронную массу кавалеріи, но она, послѣ минутного успѣха, была отражена (5). Затѣмъ, съ 10-ти до 11-ти часовъ, войска обоихъ сторонъ, разстроившись боемъ, стали восстанавливать порядокъ въ своихъ рядахъ. Непрерывная канонада гремѣла по-прежнему. 

Въ началѣ двѣнадцатаго часа появились въ виду нашего лѣваго крыла передовыя войска маршала Даву. Оттѣснивъ русскіе наблюдательные отряды, французы направились къ Саугартену. Генераль Багговутъ, съ Софийскими и другими полками, не будучи въ состояніи устоять противъ неисправно сильнѣйшаго неприятеля, зажегъ Серналенъ и отступилъ къ Саугартену; Беннингтонъ подкрѣплялъ его резервомъ лѣваго крыла; войска обоихъ генераловъ расположились подъ угломъ, по сторонамъ селенія Саугартена. Послѣ новой неудачной атаки французы снова начали на селеніе и, послѣ упорнаго боя, овладѣли Саугартеномъ. Вслѣдствіе этого войска нашего лѣваго фланга перемѣнили фронтъ лѣвымъ флангомъ назадъ; на окончательности фланга пристроились войска Багговута, въ томъ числѣ и Софийскій полкъ. Къ этому времени подошли под-
кръпилеи къ нашему лѣвому флангу, и общимъ наступлениямъ войскъ лѣваго фланга удалось заставить Даву отступить къ Сауегартену. Колонада продолжалась еще не сколько часовъ; солдаты облѣн- нихъ сторонъ, утомленные продолжительными боемъ, ложились на голой, покрытой снѣгомъ землѣ, при заревѣ нѣмѣщихъ селеній. Наконецъ, уже около 9-ти часовъ вечера, все смолкло. Софійцы имѣли налицо лишь 380 штыковъ *). Послѣ сраженія при Преисинь-Эйлау, Бенигсенъ, имѣя цѣлью укомплектовать ряды арміи, приказалъ войскамъ отступать къ Кенгинсбергу. За преиснинъ-эйлауское сраженіе были данны отличившимся особѣ преиснинъ-эйлауские золотые кресты на георгіевской лентѣ. Въ сраженіи убіты Софійцы: штабск.—капітанъ Солодухинъ, поручикъ Пона- лицкий 2-й и Разуваевъ, подпоручикъ Бородинъ; проиали безъ вѣсти: «жестко-раненые» поручикъ Нестаковъ и прaporщикъ Назаповъ 2-й.

Въ полдень 28-е января войска, покрытаго бинуачнымъ дымомъ, оледенѣлымъ низомъ, въ прострѣленныхъ киверахъ и шине- ляхъ, начали отступать къ Кенгинсбергу, куда прибыли на другой день. Аріергардъ князя Багратіона былъ составленъ теперь только изъ легкой кавалеріи, потому Софійскій мушкетерскій полкъ присоединился къ своей 14-й дивизіи.

Между тѣмъ, Наполеонъ, направилъ свои войска отъ Преиснинъ-Эйлау за рѣку Пассаргу, расположилъ ихъ тамъ на зимнихъ квар- тирахъ. Бенигсенъ, узнавъ объ этомъ, перевелъ свою главную квартиру въ Бартенштейнъ, а войска расположились на зимнихъ квартирахъ въ окрестностяхъ Геильтсберга. Въ такомъ положеніи обѣ враждебныя арміи оставались почти до конца мая. Причины такого продолжительного бездѣйствія были: сначала суровое время года и изнуреніе войскъ, потомъ надежда на помощь Австріи, заставлявшая отдѣлять развѣзку дѣла, и, наконецъ, недостатокъ въ продовольствіи. Относительно способа продовольствія здесь кстати замѣтимъ, что нижние чины въ ноябрѣ и декабрѣ 1806 года получали ежедневно хлѣбную и винную порціи отъ прусскихъ обывателей, а фуражъ для лошадей отъ прусскихъ комиссіонеровъ подъ квитанціи. Втъ январѣ и февралѣ 1807 года было наоборотъ: хлѣбная и винная порціи получались отъ прусскихъ комиссіонеровъ,

*) Всего 4 штабъ и 30 оберъ-офицеровъ, 53 унтеръ-офицера, 23 музыканта и 327 рядовъ. Итого 34 офицера и 403 нижнихъ чина. (Мѣсяч. рапорты Софійск. полка).
а фуражъ подъ кварталъ отъ русскихъ обывателей. Въ марѣ,
апрѣдѣ и маѣ фуражъ получали, по-прежнему, подъ кварталъ отъ
русскихъ обывателей, но хлѣбная и винная порции доставлялись
российскими комиссионерами.

20-го февраля Софійцы совершили ночное движение къ деревнѣ
Цехерги, где произошла стычка съ французами (б).

Наконецъ, обеспечивъ себя провиантомъ, Беннингсенъ рѣшился
атаковать Ней, отдѣльно стоявшаго впереди прочихъ французскихъ
войскъ у Гутгатдта. Въ этомъ наступлѣніи принялъ участіе и
Софійскій полкъ, находившийся у генерала Олсуфьевна, командован-
наго 14-ю дивизіей. Генералъ-майору Олсуфьеву было предписано
наравнѣть съ деревнѣ Шарицъ и очистить отъ французовъ здѣсь,
находившуюся за нею. Олсуфьевъ выполнилъ порученіе, кончившееся
отступлѣніемъ Ней. Софійцы во время этого дѣла находились въ
прикрытии артиллеріи. Потеря полка заключалась въ тяжеломъ ране-
номъ штабс-капитанѣ Сараевѣ, умершемъ на полѣ сраженія.

Русская армія остановилась у Глотау и Квеца.

Прибывъ 26-го мая къ корпусу Ней, Наполеонъ приказалъ и
прочнымъ корпусамъ пдти туда же на помощь. Узнавъ, что Беннин-
сенъ остается на одной мѣстѣ, французскій императоръ рѣшился
самъ перейти въ наступленіе. Съ своей стороны Беннингсенъ былъ
тоже не прочь отъ боя, но находился въ нерѣзкительности, гдѣ
принять его: подъ Гутгатдтомъ или у Гейльсберга. Наконецъ,
оставивъ арьергардъ подъ начальствомъ князя Багратіона на Пас-
сарѣ, Беннингсенъ расположилъ армію на позиціи у Гутгатдта.
Когда 27-го мая французы въ большихъ силахъ начали переходить
на правый берегъ Пассарги, Беннингсенъ, избѣгнувъ свое памѣреніе,
оборонялся у Гутгатдта, отвелъ армію къ Гейльсбергу, подъ при-
крытиемъ двухъ арьергардовъ.

Позиція у Гейльсберга образуется высотами праваго берега
Алле, значительнѣ присутствующими надъ лѣвымъ берегомъ и впе-
реди ихъ къ западу лежащими пространствами; эти высоты, на
которыхъ лежитъ мѣза, въ продолженіе трехдневнаго бездѣй-
ствія были сильно укрѣплены. Беннингсенъ, ожидая непріятеля съ
правой стороны рѣки, располагалъ впереди мѣзы значительнную
часть войскъ и прикрывалъ ихъ авангардомъ Багратіона. Осталныхъ
же войскъ, а въ числѣ ихъ и Софійскій полкъ, заняли позицію
впереди города, за рѣчкою Спизбахъ. Наполеонъ, глядя въ виду
отрѣзать Беннингсена отъ Кенигсберга, откуда мы получали весь
запасы, двинулся къ Гейльсбергу по лѣвой сторонѣ рѣки Алле...
Послѣдовала атака французовъ на нашъ центръ. Вт. это время Бенигсенъ, удостовѣряясь, что на правомъ берегу нѣть противника, переплылъ на лѣвой всѣ войска, вт. томъ числѣ и 14-ю дивизію, вт. которую, какъ извѣстно, входили Софійскій полкъ *), оставивъ только гвардию.

Послѣ неудачи вт. центрѣ, Наполеонъ воспользовался прибытиемъ къ дому полковъ Ламба и повелъ атаку свѣжими силами на нашъ правый флангъ позиціи, прикрытый кавалеріею Уварова. Бенигсенъ немедленно послалъ туда 14-ю дивизію Олефьева, но едва лишь она успѣла посторониться вт. боевой порядокъ, какъ Олефьевъ былъ раненъ; мѣсто его занялъ генералъ-маіоръ Алексѣевъ. Для противодѣйствія сильной непріятельской канонадѣ, графъ Кутайсовъ выставилъ нѣсколько новыхъ батарей, которыя, открывъ частый картечный огонь на непріятельскій колоннамъ, привели ихъ вт. разстройство. Генералъ Уваровъ приказалъ Алексѣеву атаковать французовъ. Воїска 14-й дивизіи,—Софійскій, Рязанскій и Углицкій полки,—вмѣстѣ съ Тульскимъ и Виленскимъ, опрокинули противника, а нѣсколько удачныхъ атакъ кавалеріи довершили его разстройство. Сраженіе ограничилось сильною канонадою, вт. продолженіи которой французы, уже къ ночи, отошли за Синбахъ. При приближеніи нашихъ подкрѣпленій, Бенигсенъ не рѣшилъ перейти вт. наступленіе, потому что гвардіи Наполеона и корпуса Нея и Даву уже находились вблизи мѣста сраженія (8). Вт. дождливую ночь, послѣ тейльсбергскаго сраженія, Наполеонъ, отложивъ свое намѣреніе навѣсить атаковать русскихъ изъ ихъ крѣпкой позиціи, рѣшился выманить оттуда нашу армію маневрированіемъ. Вт. 6 часовъ утра 30-го мая русская армія стояла вт. ружьѣ, ожида непріятельской атаки. Софійскій полкъ былъ передвинутъ для усиленія праваго фланга. Туземъ долго не позволялъ видѣть, что происходитъ вт. непріятельскихъ войскахъ; только вт. десятомъ часу утра было, наконецъ, замѣчено, что французы потянулись по дорогѣ къ Кенигсбергу. Бенигсенъ, сознавая трудность предугрѣзить непріятеля на его маршѣ, двинулъ свои главныя силы на правому берегу Алле къ Бартенштейну, куда прибылъ 31-го мая. Наполеонъ, узнавъ объ этомъ, также постѣлъ на правый берегъ Алле часть кавалеріи для преслѣдованія Багратіона. Между тѣмъ, большая часть непріятельскихъ войскъ и самъ Наполеонъ повер-

*) Вт. полку было къ 1-му мая налицо: 4 пшабъ, 40 оберъ-офицеровъ, 70 унтеръ-офицеровъ, 33 музыканта и 649 рядовыхъ (Мѣсячн. рап. Софійскаго полка).
пули къ Фридланду, а часть французовъ продолжала идти къ Кенигсбергу. Бенигсень, получивъ ложное извѣстіе о томъ, что главныя силы Наполеона идутъ къ Кенигсбергу, рѣшилъ атаковать французской отрядъ у Фридланда, для чего близь этого города большая часть арміи была переведена съ праваго берега Алле на лѣвый. На правомъ берегу осталась только 14-я дивизія, въ которой, по-прежнему, находился Софійскій полкъ. Въ бой полкъ вступалъ въ составѣ 56 офицеровъ и 914 строевыхъ нижнихъ чиновъ.

Въ 8 часовъ 2-го июня началось сраженіе и кончилось пораженіемъ нашихъ войскъ. На 14-ю дивизію вышла трудная обязанность прикрыть отступленіе за рѣку Алле нашей разбитой арміи. Начался бой за переправу, бой кровавый, такъ какъ попросту шелъ о жизни или смерти. «Переправа сія, говорить Бенигсень, съ крайнимъ упорствомъ защищаема была батареями, уже по правую сторону рѣки на высотахъ устроенныхъ, и ружейными огнями полковъ, около переправы находившихся.» «Съ утѣшениемъ засыпать положившиі жизнь свою, и уязвленный гордился своими ранами, какъ драгоцѣннѣйшимъ даромъ, принесеннымъ въ жертву отечеству.» Такъ заключаетъ Бенигсень свое донесеніе о несчастливомъ для него сраженіи (10). Убиты: шефъ полка, генераль-маіоръ Сукнай, и штабсъ-капитанъ Горшковъ; остальная потеря полка неизвѣстна.

Отступши за Алле, русская армія двинулась на сѣверъ, къ Белую. Прекрасная лѣтия ночь освѣщалась къ это время ножами окрестныхъ селеній. Около полудня 3-го июня армія, достигнувъ Белая, переправилась здѣсь черезъ рѣку Прегель и, уничтоживъ мости, продолжала отступленіе къ Нѣману. 4-го июня Софійцы переплъ Нѣманъ и расположились на высотахъ пропитъ мѣстечка Рагнек, гдѣ полковой командиръ Софійцевъ, подполковникъ Иванъ Семеновичъ Кутузовъ, по приказанію генералъ-лейтенанта князя Горчакова, принялъ начальство надъ бригадой изъ Черноговскаго, Углицкаго и Софійскаго полковъ и «удерживалъ пеприятельскую на сюю сторону рѣки переправу до возвращенія въ свои границы» (11). 27-го июня былъ заключенъ миръ въ Тильзитъ, и нашемъ войскамъ приказано было возвратиться въ Росію.

По окончании войны 1806—1807 гг., Софийский полк перешел в Архангельскую губернию, оставаясь в той же 14-й дивизии и в 1-й бригаде генерала-майора Герсдорфа; был расформирован в Олонецкой губернии. 1-я дивизия, гдё стояли полковой штаб, а два батальона, гренадерский и мушкетерский полковника Кутузова, в Холмогорском уезде; мушкетерский же батальон полковника Крааса и был командирован в Олонегорск для защиты порта и берегов от неприятеля, отвив шведов и англичан. 19-го октября 1810 г. Софийский мушкетерский полк был перенумерован в 35-й егерский. Перенумерование в 107-м мушкетерских полков, выделенных в егерские, было сближено с тем целью, чтобы в каждой дивизии было два егерских полка. 6-я дивизия, к которой поступил полк, была составлена: 1-й бригада из Брянского и Новгородского, 2-й бригада из Углицкого и насекого 35-го саперного и 3-й бригада из Азовского и 3-го егерского. Таким образом, Софийцы навсегда разъялись с прежним именем, которое носили с 1785 года, в течение 25-ти лет. Название же Софийского было передано новому полку, сформированному из гарнизонных рот, плацему 2-му пехотному Софийскому Его Величества, в 1-й дивизии.

Вследующем 1811-м году два батальона 35-го егерского полка были отчислены на сформирование 49-го и 50-го егерских полков. Такая простая полк в Архангельской губернии и кампанию 1812, 1813 и 1814 гг. Перед войной 1813 года было предложено 23-ю дивизию составить вновь из двух полков.
корпуса графа Штейнгеля, Углицкаго и 35-го егерскаго и изъ двухъ новыхъ, сформированныхъ изъ Московскаго гарнизоннаго полка, подъ названиемъ Бородинскаго и Тарутинскаго (1). По это предположеніе не было выполнено. Только въ мартѣ 1816 года егеря выступили изъ Архангельской губерніи въ Москву. Съ этого времени полкъ, въ 1819 году переименованный изъ 35-го въ 26-й, располагался то въ Москве, то въ Кимрахъ, въ Тверской губерніи (2). Въ 1827 году 26-го января подполковникъ Чичаговъ 2-й принялъ полкъ отъ полковника Мельгунова 1-го, и въ его командованіе состоялось соединеніе Софійскаго полка съ Казанскимъ въ одинъ полкъ. Но до соединенія, до 1833 года, Софійцы вынѣли еще однимъ походомъ. 1831 годъ засталъ егерей въ Москвѣ, расположеннымъ въ Спасскихъ казармахъ. Въ апрѣлѣ полкъ двинулся на новья квартиры въ Смоленскую губернію, въ г. Порѣбчье. Въ конце 1830 года произошло въ Польшѣ восстание, для усмиренія котораго назначенъ былъ фельдмаршалъ графъ Дыбичъ. 14-го мая 1831 года польская армія была разбита при Остроленкѣ, и за эту победу послѣдовалъ штурмъ Варшавы. Въ это время, тотчасъ же послѣ остроленскаго боя, два отряда польской арміи, Хлоповскаго и Гельгуда, въ чисѣ 13-ти тысячъ человекъ, при 26-ти орудіяхъ, вторглись въ Литву и стали угрожать Вильно.

9-го апреля 1831 года послѣдовало высочайшее повелѣніе о сформированіи резервной арміи подъ начальствомъ генерала графа Толстаго; она должна была состояться изъ 4-го пѣхотнаго и 2-го кавалерійскаго корпусовъ, а также изъ резервныхъ батальоновъ и эскадроновъ дѣйствующей арміи. Въ составѣ этой арміи вошла и 13-я пѣхотная дивизія 4-го корпуса, составленная изъ полковъ: Владимировскаго, Суздальскаго, графа Сакена (Углицкаго), Ярославскаго, 25-го и нашего 26-го егерскаго.

Но еще эта армія не прибыла въ Вильно, какъ Гельгудъ, послѣдний полковника Шимановскаго съ 1,200 человѣкъ въ Смоленіи и Дембинскаго съ 2,500 человѣкъ и 4-ми орудіями въ Ширвиндтъ, атаковать Вильно, но было отбѣгать.

Съ 8-го июня начали уже вступать въ Вильно части резервной арміи. 9-го июня прибыла 13-я дивизія, а съ нею и 26-й егерскій полкъ, который еще въ апрѣлѣ вступалъ въ Мивскую губернію, въ Баранцы; примѣднія части расположились бивакомъ подъ Вильно. 12-го июня, по распоряженію графа Толстаго, собранія у Вильно войска выступили для преслѣдованія непріятеля, разбросаннаго по всѣмъ направлениямъ послѣ пораженія при Вильнѣ. Въ материалахъ для истории русской арміи.
послѣднем городѣ остался отряд генерала Храповицкаго, въ составѣ котораго вошла 13-я пѣхотная дивизія.

Солдаты неприятельских войскъ были совершенно потеряны послѣ боя подъ Вильно; имѣлись лишь самыя неопределенные свѣдѣнія объ ихъ направленіи. Наконецъ, 15-го іюня было получено извѣстіе, что одинъ изъ польскихъ отрядовъ, а именно отрядъ Дембинскаго, занялъ Вилькомиръ. Въ этотъ же день генералъ Храповицкій приказалъ одному гусарскому и трехъ пѣхотнымъ, въ томъ числѣ и 26-му егерскому, полкамъ, съ 10-ю орудіями, выступить для пронапія Дембинскаго изъ Вилькомира; но приказаніе графа Толстаго отозвало Храповицкаго въ Вильно обратно, а начальство надъ отрядомъ было передано генералу Каблукову 2-му. Ему было предписано, вернуть одинъ полкъ въ Вильно, исполнить слѣдующее: «въ началѣ ограничиться наблюденіемъ за неприятелемъ, расположеннымъ въ Вилькомирѣ, и если онъ убьдетъ, что тамъ находится одинъ только Дембійскій, то атаковать его, но не паче какъ съ содѣйствіемъ Гельфреяга». Вследствіе этого отрядъ Каблукова *) остановился предварительно въ Мейшигольѣ.

Въ это время другую колонною русской арміи, наткнувшейся на передовыя посты Дембійскаго, было разсѣяно, что Дембійский имѣетъ едва семь тысячъ человѣкъ, при 6-ти орудіяхъ. Поэтому отрядъ Каблукова получилъ приказаніе произвести изъ Мейшигольы наступленіе на Дембійскаго, который, между тѣмъ, въ ночь на 20-е іюня очистилъ Вилькомиръ и пошелъ къ Попенвѣкану, куда пришелъ 22-го. Отрядъ Каблукова, получивъ приказаніе преслѣдовать полковъ, двинулся на Вилькомиръ, а оттуда вслѣдъ за Дембійскимъ къ Попенвѣкану, гдѣ и напалъ его 23-го іюня. Дембійскій, занявъ Попенвѣканъ, лежащий на открытой поймѣ, расположилъ часть своихъ силъ съ 2-ми орудіями на Вилькомирской дорогѣ, а другую часть, также съ 2-ми орудіями, на Ремишовской; остальными его войсками выставились 2 орудія поставлены были въ резервъ, въ самомъ городѣ и позади его.

Съ разсвѣтомъ 23-го іюня Каблуковъ приказалъ подполковнику Владиславленицу произвести атаку по Вилькомирской дорогѣ съ четырьмя эскадронами гусаръ, за которыми слѣдовали батальонъ егерей (3) съ 2-ми орудіями.

*) Отрядъ Каблукова состоялъ:
пѣхота: 25-я егер. полкъ, 2 баталіона—1,119 человѣк.
26-й егер. 2 1,042
Кавалерія: Павѣсьскій гусар. п. 8 эскадр., Новоингерманландскій п. 6 эск. Всего отрядъ 4,174 человѣкъ и 12 орудій.
Осталныя свои силы, т. е. въ томъ числѣ и три батальона егерей, онъ расположилъ по обѣ стороны дороги, примкнувъ ихъ здѣсьъ флангомъ къ болотистому лѣсу. Вначалѣ сраженія долгое время оставалось не рѣшительнымъ, такъ какъ Дембинскій упорно защищалъ городъ, чтобы выиграть время для отъѣзда назадъ обоза и революционныхъ начальства; наконецъ, Каблуковъ рѣшился предпринять болѣе энергическіе нападеніе (4). Два батальона егерей, поддержанные четырьмя эскадронами гусаръ, получили приказаніе штурмовать городъ и выбить изъ него непріятеля; въ то же время генералъ Гудовичъ, съ батальономъ егерей и четырьмя эскадронами, долженъ былъ двинуться къ Шавельской дорогѣ, чтобы угрожать пути отступления противника. Опасаясь быть оттѣсненными отъ помышленной дороги, Дембинскій началъ отходить къ Невѣскѣ, и, переправясь черезъ нее, приказалъ зажечь мостъ, заранѣе наставленный соломою, и развернулъ свои свои силы на правомъ берегу рѣки. Отрядъ Каблукова къ вечеру 23-го, преслѣдуя казарму Дембинскаго, подошелъ къ рѣкѣ Невѣскѣ и, увидя мостъ черезъ нее разрушеннымъ, остановился на лѣвомъ берегу. За «взятіе Новѣскага приступомъ» получили знаки военного ордена: фельдфебель Петръ Арбузовъ, унтер-офицеръ Кононъ Никитичъ, рядовые: Дмитрій Пышкинъ, Кузьма Антипинъ, Николай Рогожинъ и Петръ Зуевъ (5).

Такъ русскій отрядъ оставался, вслѣдствіе непостижимыхъ причинъ, до 27-го іюня. Между тѣмъ, въ это время Дембинскій дошелъ до Шавля, гдѣ сошелся съ другими отрядами, бывшими подъ начальствомъ Гельгуда. 26-го іюня поляки штурмовали Шавлю, занятые русскими отрядомъ Крюкова, но были отбиты; вслѣдствіе чего Дембинскій двинулся со своимъ отрядомъ черезъ Куршаны къ Грудзянкѣ, куда прибылъ къ вечеру 27-го. Въ этотъ день, наконецъ, генералъ Каблуковъ выступилъ къ Шавлямъ, но, дойдя до Смилегъ, снова остановился и стоялъ пять дней въ бездѣйствіи, пока не былъ смычень генераломъ Савонинымъ, командиромъ 4-го пѣхотнаго корпуса (6). За это время Дембинскій, приведя свой отрядъ къ порядку, 28-го іюня двинулся изъ Грудзянѣ къ Минскому, гдѣ захватилъ почту. Отсюда 1-го іюля пришелъ въ Понеппіжкъ, изъ котораго, какъ извѣстно, 27-го іюля генералъ Каблуковъ выступилъ, оставивъ здѣсь свой обозъ, подъ прикрытиемъ эскадрона гусаръ. Дембинскій захватилъ обозъ и 2-го іюля выступилъ на Оранту. Въ этотъ же день Савонинъ, получивъ подкрѣпле-
ніе *), двинулся къ Поперѣжку, гдѣ узналъ, что Дембинскій выступилъ оттуда только за семь часовъ до его прибытия. Послѣ небольшаго отдыха, Савонинъ въ 11 часовъ вечера двинулся далѣе. Дембинскій испортить за собою дороги и уничтожить мосты, причислилъ большую остановку въ движении отряда Савонина. Только утромъ 3-го числа нашъ отрядъ прибылъ въ Роговы и отсюда направился по слѣдамъ Дембинскаго черезъ Троицу въ Конаковъ, гдѣ ночью переправился вбродъ черезъ рѣку Свенту, плывущую весьма быстрое течение. 4-го числа, послѣ краткаго отдыха въ Скемпаххъ, двинулись они далѣе на Ованту, гдѣ, наконецъ, въ 3 часа пополудни, настигли Дембинскаго. Послѣдній занялъ въ полумилѣ позади города удобную позицію на высотѣ; передъ фронтомъ была рѣчка Вирнита. Савонинъ тотчасъ приказалъ 4-му копытному орудію выехать на берегъ; подъ прикрытиемъ нихъ былъ возстановленъ мостъ черезъ Вирниту. Вслѣдъ затѣмъ войска перешли по мосту и атаковали правое крыло противника. Атака русского отряда, произведенная стремительно, ставила Дембинскаго въ опасное положеніе. Послѣ упорнаго боя, ему удалось отойти къ Малатамъ, гдѣ онъ занялъ сильную позицію. Но Савонинъ и здѣсь атаковалъ его кавалерией, а затѣмъ егерями. Дембинскій сталъ отходить на Интурику, куда прибылъ утромъ 5-го июня. Отрядъ Савонина, сдѣлавший въ два дня болѣе 95-ти верстъ, за истощеніемъ и за наступившую темнотою, не могъ преслѣдовать противника. Прибылъ въ Интурику, Дембинскій двинулся по длинному мосту, проложенному черезъ самую середину озера. Если бы этотъ мостъ былъ сломанъ, то Дембинскій, будучи прикастъ къ озеру, былъ бы уничтоженъ. Переида мостъ, онъ приказалъ сбложить его соломою и сечь. Генералъ Савонинъ, прибывъ къ озеру, увидѣлъ мостъ, оббатый пламенемъ и принужденъ былъ двинуться въ обходъ озера, проселочными дорогами, а затѣмъ пошелъ за Дембинскими по его пути отступления въ Подбордзь. Но когда онъ прибылъ туда 6-го июня, въ 10-ть часовъ утра, то узналъ, что польскій отрядъ уже выступилъ оттуда 18-ть часовъ тому назадъ, а самъ онъ встрѣтилъ вторично препятствіе въ сожженномъ мостѣ; черезъ Жеймлину. Отсюда Савонинъ направился къ Нѣмеччину, переправился здѣсь черезъ Виллю въ ночь на 7-е

*) Теперь отрядъ состоялъ изъ: 25-го и 26-го егерскихъ полковъ, 1-й роты 3-го морскаго полка, 2-хъ эскадръ, уланскаго Михаила Павловича полка, 6-ти эскадръ Нарвскаго гусарскаго полка, 6-ти эскадръ Новонгерскаго гусарскаго полка, 70-ти титарскихъ казаковъ, 4-хъ батарейныхъ, 4-хъ легкихъ и 6-ти конныхъ орудій.
июля и, послѣ краткаго отдыха, двинулся дальше въ Выстрицу, куда прибылъ къ ночи 8-го числа, имѣя въ виду встрѣтить неприятеля на этой сторонѣ. Виллінъ, такъ какъ ему донесли, что послѣдній на- правился на Михаиловскъ. Поздно вечеромъ онъ послалъ разъездъ къ Михаиловцамъ, чтобы собрать свѣдѣнія. Разъездъ донесъ, что, въ трехъ верстахъ не доходя этого пункта, неприятелю снова повер- нулся назадъ и потянулся къ Сирию. Дембискій же отъ Михаилов- шекъ прошелъ икоторое разстояніе дорогою на Полнок, что и подало поводъ русскому разъезду донести, что онъ потянулся къ Сирию. Савонинъ въ движении Дембинскаго къ Сирию видѣлъ же- ланіе противника вновь переманить его на правый берегъ Виллінъ, поэтому онъ рѣшился оставаться на мѣстѣ и ограничиться тѣмъ, что на слѣдующій день, 8-го июля, занялъ лучшую позицию у Слободки. Но, извѣстивъ разъездами о переправѣ Дембинскаго у Данилово и о движѣніи его на Сморгонь, Савонинъ поспѣшилъ рано утромъ 9-го июля къ Опимянѣ, куда ему были извѣстны изъ Вильно свѣткія продовольственныя припасы. Обезпечить себя такимъ образомъ, Савонинъ выступилъ изъ Опимянъ на Боруны, предполагая, что Дембинскій идетъ на Воложинъ. 11-го июля, въ 3 часа утра Савонинъ сдѣлалъ изъ Опимянъ въ 30 часовъ 77 верстъ среди юльской жары, подходилъ уже къ Ивье и началъ перестрѣлку съ польскимъ арріергардомъ. На следующій день отрядъ Саво- инъ переправился черезъ Нѣманъ по мосту, устроенному у Мор- рина, пошелъ за Дембинскому и, посредствомъ усиленныхъ маршей, снова приблизился къ нему на небольшое разстояніе отъ его арріе- гарда. Почти безъ отдыха, три дня и три ночи шелъ Савонинъ по слѣдамъ Дембинскаго. чрезъ Всельябъ, Бочковичи, Дзецнолъ, Вельку-Воло, Деречинъ, Зельку и Назебльны, не будучи въ со- стояніи настичь его, потому что, какъ говорить онъ въ своемъ донесеніи, «движение Дембинскаго отъ Нѣмана было настоящимъ удивленіемъ; чтобы никого и ничего не обреченія его, онъ освобо- дилъ всѣхъ пленныхъ, егда излининъ обозъ и, повсюду забирая лопадей, сажалъ на нихъ свою пѣхоту».

Приблизившись къ Парозону, Савонинъ получилъ отъ генерала Ро- зена извѣстіе, что 10-ти-тысячный корпусъ (Ромариню) поляковъ переправился у Дрогичина. Вслѣдствіе этого генералъ Савонинъ пре- кратилъ на время преслѣдованіе Дембинскаго и отступилъ 16-го июля, къ Волконскому, гдѣ занялъ наблюдательную позицію. Но 18-го июля онъ получилъ отъ Розена опроверженіе прежнаго извѣ- стія относительно Ромариню и длился продолжать преслѣдованіе.
Дембницкого через Свислочь. Выступив в 2 часа утра из Волковыска и сдѣлавъ форсированный переходъ в 40 верст, Севонинъ 18-го же достигъ Свислоча. 20-го июля досѣдъ до Брэйска, а на другое утро онъ остановился въ Брэйске, узнавъ, что Дембницкий перешелъ уже къ Радзывиму и двинулся къ Варшавѣ. Въ августѣ 26-й егерскій полкъ былъ уже подъ Вѣлостокомъ, куда онъ перешелъ изъ Брэйска, по прекращеніи преслѣдованія Дембницкаго. Затѣмъ перешелъ на тѣсныя квартиры въ мѣстечко Тикошихъ. Въ концу года егеря, чрезъ Дрогичинъ, возвратились въ Вильно.

Полкъ со славою вынесъ трудные дни безпрерывныхъ пересѣдовъ. Войска прошли въ течение 18-ти дней болѣе 700 верстъ, вредивъ числомъ по 40 верстъ въ сутки, и при этомъ еще имъ приходилось на каждомъ шагу строить и почищать мосты и переправляться чрезъ такихъ рѣкъ, какъ Свента, Вилия, Нэманъ, Шара.

Въ ноябрѣ 1831 года егеря выступили изъ Вильно въ Дина-бургъ, въ Александровскія казармы (7). Въ мартѣ слѣдующаго года 26-й полкъ перешелъ въ г. Осташковъ, а затѣмъ въ Москву, где и расположился въ Спасскихъ казармахъ.

Наконецъ, въ февралѣ 1833 года 26-й егерскій полкъ совер- шилъ свой послѣдній походъ въ Московскую губернію, въ село Павлово (Вохна), где и соединился 12-го іюня (8) съ Казанскимъ пѣхотнымъ полкомъ.

Изъ 26-го егерскаго, какъ мы уже говорили, образовались 3-й, 4-й дѣйствующіе и 6-й резервный батальоны Казанскаго егерскаго полка. Затѣмъ эти батальоны мало-по-малу исчезали изъ состава Казанскаго полка. Такъ, въ 1833 году расформированъ былъ 6-й батальонъ; въ 1845 г. 3-й батальонъ отчисленъ отъ полка, въ полномъ составѣ, въ Виленскій егерскій полкъ, а вмѣсто этого батальона изъ людей 1-го и 2-го батальоновъ стараго Казанскаго пѣхотнаго и 4-го батальона, прежняго 2-го 26-го егерскаго полка, сформированъ новый 3-й батальонъ, получивший знамя такое же, какое унесъ съ собою отчисленный 3-й батальонъ; слѣдовательно, этотъ новый 3-й батальонъ, существующій и нынѣ, по 2/3 своего состава принадлежитъ Казанскому старому, а по 1/3 Софійскому полку. 4-й же батальонъ расформированъ въ 1864 году на составленіе резервныхъ батальоновъ. Такимъ образомъ, только нынѣшній 3-й батальонъ можно считать нынѣщимъ условное происхождение отъ прежняго Софійскаго пѣхотнаго полка.

По соединеніи полковъ, Казанскаго и 26-го егерскаго, 3-й и 4-й батальоны новаго Казанскаго егерскаго полка, принадлежавшіе,
как мы видели, до соединения 26-му егерскому, не приобрели права на гренадерский бой, полученный Казанским пехотным полком в 1828 году. Этого права не было даровано в 1845 году и новому 3-му батальону. Только в 1884 году, по росписанию полков, высочайше утвержденному 18-го марта, 3-й батальон приравнили в отношении боя к 1-му, 2-му и 4-му батальонам.

Но еще в 1871 году наш неутомимый и талантливый командир, полковник Виктор Степанович Цитович, уже возбуждал вопрос о пожаловании гренадерского боя 3-му батальону. «Из нынешнего 3-го батальона», говорит он *): «2/3 состава имели право на гренадерский бой и 1/3 его не имели. Поэтому справедливость требует предоставить этот бой всему 3-му батальону, но это может быть сделано не иначе, как с высочайшего соизволения.» Только через тринадцать лет суждено было исполниться его словам.

Историю 26-го егерского, бывшего Софийского полка, мы оканчиваем первый период жизни нашего полка. Этот период начался для нашего полка с 1642 г., со времени появления на свет его основных частей, и кончается 1836 годом. Новый же период начинается 1837, 1838 и 1839 годах, годами, памятными полку новыми милостями Державного Вождя.

*) См. приложение VII.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

XLVI.

Пожалование ленты и косы — Ошибка в надписях на скобах — Смотр на Бородинском поле — Назначение Августейшаго Шефа — Слова Императора Александра II — Отчисление третьего батальона — Кончина Шефа — Назначение шефом Его Императорского Величества Великого Князя Михаила Николаевича — Празднование 150-летнего юбилея — Царский смотр — Полковой праздник — Приготовление к походу.

«...Келая сохранить в память не забываемого ея основателя и в каждом полку передать поучительное по потомству досточтимые их подвиги, и тем возбудить и в новых поколениях храбрых российских войск соревнование к столь же славным на поле брани заслугам, установляемые при знаменах и штандартах еще особые знаки отличия *).»

*) 1. Приказ военного министра. Сб., июня 25-го дня 1838 г. № 69.

Государю Императору благополучно было ознаменовать высочайшее благоволение свое к храбрым российским войскам установлением особых знаков отличий, в воспоминание подвигов, совершенных ими со времени первоначального их сформирования.

Знаки сие состоять в орденских лентах и особенных скобах, прикрепляемых к древкам знамен и штандартов, с изображением года основания полка, первоначального его именования, вензелевого имени высочайшего его учредителя и отличий, пожалованных ему за военные подвиги, в надписи на знамен пап штандарт.

То и другое вновь установляемые отличия всемилостивейше жалуются полкам, существующим на левом и правом, последним же всем без исключения войскам, имеющим знамена и штандарты.

Последняя объявить по войскам о сем монархом соизволении, прилагая копию с высочайшего указа, по предмету сему, на память данному.
Такъ говорить Императоръ Николай I въ приказѣ по войскамъ отъ 25-го июня 1838 года.

Этотъ высочайший приказъ, опредѣленный старинною сформированія полковъ, былъ слѣдствиемъ выработки новой хроники. Хроника полковъ—дѣло не новое на Руси. Еще въ 1720 году, по повелѣнію Петра В., въ каждомъ полку была составлена «сказка», иначеъ въ родѣ полковой лѣтописи, куда входили всѣ перемѣны въ названіяхъ полка, измѣненія въ личномъ составѣ, въ вооруженіи; къ сожалѣнію, послѣ 1720 года полки уже не вели своихъ «сказокъ». Въ 1799 году, въ царствованіе Императора Павла, появляется хроника полковъ, составленная княземъ Долгорукимъ, но

Армія россійская, поощряемая симъ новымъ доказательствомъ постояннаго вниманія Государя Императора къ ревностному прохожденію знаменитаго своего служенія, потихоньку сохраняетъ во всѣхъ случаяхъ древнюю славу свою,—славу непоколѣбимаго мужества и храбрости и безпредѣльной любви къ преданности къ престолу и отечеству.

Подписывая: генералъ-адютантъ графъ Чернышевъ.
2. Господинъ военному министру.

Желая сохранить въ побѣдоносной Нашей арміи память незабвенаго ея основателя, и въ каждомъ полку передать позднѣйшему потомству достохвалыя ихъ подвиги, и тѣмъ возбудить и въ новыхъ поколѣніяхъ храбрыхъ Россійскихъ войскъ соревнование къ столь же славнымъ на полѣ брани заслугамъ, устанавливаемъ при знаменахъ и штандартахъ еще особые знаки отличія.

Отличія сіє присвоиваются на сдѣлующихъ правилахъ:
1) Въ тѣхъ полкахъ и отдѣльныхъ частяхъ, кои со времени своего первоначального учрежденія, хотя и измѣнены въ наименованіи, но въ продолженіе 100 лѣтъ и болѣе не были расформированы, имѣть въ пѣхотѣ на знаменахъ, а въ кавалеріи на штандартахъ, особья орденскія ленты, съ бахрамой, по утвержденному образцу.
2) Лентамъ сіє быть: въ гвардіи Андреевскимъ, а въ Арміи и Гарнизонѣ—Александровскимъ.
3) На лентахъ имѣть шиты золотомъ или серебромъ, сообразно цвету пуговицы полка надписи, означающей:
На лицевой сторонѣ—годъ основания и первоначальное наименованіе полка.
На внутренней сторонѣ, въ войскахъ, имѣющихъ знамена и штандарты съ разными надписями за отличія или подвиги,—годъ пожалованія ихъ и самыя отличія.
4) Вывязу лентъ надъ бахромой быть коваными изображеніями:
Подъ означеніемъ года основания полка—вензеловаго письма основателя.
Подъ означеніемъ года пожалованія отличій на знама или штандартъ—вензеловаго имени государя, пожаловавшаго сіе отличіе.
На противоположномъ концѣ внутренней стороны — двуглаваго россійскаго орла.
недостаток материалахь и, въроятно, същност работы заставили автора ограничиться одними общими указаниями на время сформированія и наименованіе полковъ. Наконецъ, въ 1837 году была издана хроника А. В. Висковатова, содержащая въ себѣ краткій историческій очеркъ каждой части войскъ. На основаніи этой хроники, написанной Казанской полкъ, какъ мы уже говорили, признавался происходящихъ отъ стараго Казанского, будто бы только временно переименованнаго въ Кабардинский; вся же историческая

5) Вверху на бантѣ у перегиба ленты имѣть особую выштукатуру надпись, означающую годъ пожалованія ленты.

6) Ленты принимать къ знаменамъ и штандартамъ у верхней части древка, подъ орломъ или концемъ, особымъ шнуromъ, продѣтнымъ сквозь кольцо у перегиба ленты подъ бантомъ.

7) Отличія сія считаются принадлежностью знаменъ и штандартовъ, но употребляя ихъ только во время полковыхъ праздниковъ, при водосвяшеніяхъ, на высочайшихъ смотрахъ, въ почетныхъ караулахъ, назначаемыхъ: къ особамъ Императорской фамиліи, къ коронованнымъ особамъ, къ генералъ-фельдмаршаламъ и къ шефамъ своямъ, а также и на инспекторскихъ смотрахъ.

8) Въ сихъ случаевъ хранить ленты въ полковыхъ казенныхъ ящикахъ за ключомъ и печатью полковаго командира.

9) Всѣмъ полкамъ, или частямъ, имѣющимъ знамена или штандарты, по 100 лѣтъ срѣдку еще не существующімъ, имѣть на древку мѣдную круглую, позолоченную скобу, продѣтую снизу черезъ подтокъ и прикрепленную на плату подъ полотномъ знамени или штандарта.

10) На сего скобу изображать: имя основателя полка, годъ основанія, первое полка название, тѣ отличія, кои даны полку въ надпись на знамя или штандартъ, годъ пожалованія сего отличія и наименованіе полка и батальона, а въ кавалерій дивизіона, кому знамя или штандартъ принадлежит.

11) Скобы сія имѣть и въ тѣхъ войскахъ, комымъ жалуются установленія сихъ Указомъ ленты.

О таковомъ всестороннеѣмъ нашемъ соизволеніи, предоставляющемъ намъ сдѣлать известнымъ всему военному вѣдомству, а съ тѣмъ вмѣстѣ распорядиться и наготовление жалуемыхъ сихъ указомъ отличій, по особо утвержденному нами росписанию.

При числѣ пяти времени основанія полковъ, тѣмъ полкамъ, кои не разныя части сформированы, считать старшинство по сформированной части, въ составѣ его поступившей, если часть сія не менѣе полубатальона или двухъ эскадроновъ; ежели же полку составленъ изъ другихъ полковъ въ меньшемъ составѣ части, то старшинство, или сформированіе полка, полагать со дня послѣдовавшаго о томъ укзан.

На подлинникѣ собственнѣ Его Императорскаго Величества рукою подписана: Николай.

25-го июня 1838 года.

Взято: генералъ-адмиралъ Клейнмихель.
жизнь Казанского полка за все то время, когда он носил имя Ширванского, т. е. до 1819 года, принося новому Ширванскому, бывшему Кабардинскому. Конечно, это заблуждение составителя хроники не могло не отразиться на надписях, пожалованных высочайшим приказом 28-го июня 1838 года Казанскому и Ширванскому полкам на скобы и александровских ленты. Мы получили к простым знаменам прежнего Казанского полка скобы и ленты с надписью: «1700. П'яхотный Ивана фонь-Дельдена полкъ», т. е. ту надпись, которая, по праву сформировання, принадлежит п'яхотному 80-му п'яхотному Кабардинскому полку, какъ прежнему Казанскому, и не им'ется положительно ни мал'ьшаго отношения къ п'яхотному 64-му п'яхотному Казанскому полку, бывшему Ширванскому; надпись же: «1700. Ивана Буна и Ивана фонь-Дельдена п'яхотные полки», или в'шрифе, какъ мы вид'ли, «1700. Матвьи Тре'йдена и Ивана фонь-Дельдена п'яхотные полки», была придана знаменамъ п'яхотныхъ 84-го п'яхотного Ширванского полка, стараго Кабардинского. В'вст'чъ съ этой перетасовкой надписей и наши Георгіевскія знамена за Краств были окончательно закрѣплены за п'яхотнымъ Ширванскимъ полкомъ. Такимъ образомъ, благодаря заблужденію г. Висконватова, нашему полку приходилось забыть свое происхожденіе, забыть свои боевые преданія, вопреки всему, и одно только помнить: что «Казанский полкъ, но нынъ по ономъ (противъ французовъ) походъ не былъ, но находился въ Грузіи».

Въ этомъ же году, 4-го ноября, Казанскій полкъ перешелъ къ новому полковому командиру, полковнику Василию Емельяновичу Карбышеву; прежний же командиръ, Родионъ Александровичъ Чичаговъ, постоянно твердившій, что Казанский полкъ прежде былъ Ширванскимъ, былъ произведенный въ генерал-майоры и навсегда разстался съ полкомъ.

1839 годъ принесъ нашъ новую награду. Императоръ Николай I, пожаловалъ полку гренадерскій бой за спасеніе чести русскаго оружія на неудачномъ штурмѣ Брандена, видѣлъ несравненную награду за подвигъ и готовилъ новую награду: нефаризь августейшей фамиліи. Это отличіе предположено было пожаловать полку въ день открытия монумента на Бородинскомъ полѣ, двадцать седьмую годовщину Бородинскаго боя.

Въ конце ІІІ ІІІІ на Бородинское поле собрались весь ІІІІ корнисть (въ томъ числѣ и Казанскій полкъ) и расположился лагеремъ по Московскому (1). 16-го августа прибываютъ Государь, и, послѣ объ-
Зада лагерей всѣхъ сосредоточенныхъ у Бородина войскъ, нача-
лись ежедневные смотры и упражненія на особо-избранныхъ и от-
кнутомъ военномъ полѣ, между рѣками Москвой, Калочей и Войной. Всѣ приказаія исходили отъ самого Государя (2).

Въ день открытия памятника, въ лагерѣ, передъ выступлениемъ на нарядъ, передъ полкомъ былъ прочитанъ собственноручный при-
казъ Императора.

«Ребята! такъ начинался приказъ: передъ васъ памятникъ слав-
ныхъ подвиговъ вашихъ товарищей! Здѣсь, на этомъ славномъ мѣ-
стѣ, за 27 лѣтъ передъ симъ, надменный врагъ возмѣтъ побѣ-
дить русское войско, стоявшее за Вѣру, Царя и Отечество! Богъ-
наказалъ безразсуднаго: отъ Москвы до Нѣмыана разметаны кости
дерзкихъ прппельцевъ, и мы вошли въ Парижъ.

«Теперь настало время воздать славу великому дѣлу. Итакъ,
да будетъ вѣчная навсегда безсмертнымъ для насъ Императору Але-
ксандру I. Его твердью вѣрою спасена Россія, вѣчная слава пад-
шимъ героиской смертю товарищамъ нашимъ, и да послужитъ
подвигъ ихъ примѣромъ назвать позднейшему потомству. Вы же
всегда будете надеждою и оплотомъ вашего государя и общей ма-
тери вашей Россіи!»

По окончаніи чтенія, по всему полю процессія садилась началось громкое «ура!»;
къ 8-ми часамъ войска стали стягиваться на Бородинское поле и здѣсь построились въ батальонныхъ колоннахъ вокругъ памят-
ника (3). Черезъ часть сюда прибылъ Государь съ крестнымъ хо-
домъ изъ приходской церкви села Бородина и лично сокомандовалъ
войскамъ на караулъ, когда хоругви приблизились къ памятнику. По-
слѣ молебствія, совершенаго преосвященнымъ Филаретомъ съ колѣнъ преклоненіемъ и проношение памятной вѣчной памяти въ Богѣ,
почившему Императору Александру I и всѣмъ воинамъ, на бранн
убѣденіемъ, изъ орудій была произведена салютационная пальба
диадамъ двумя выстрѣлами; когда духовенство удалилось, войска,
послѣ променіальными маршеемъ, причемъ Императоръ, слѣдую
по главѣ отряда, отдалъ честь памятнику (4).

На слѣдующей день начались маневры, служившіе какъ бы по-
порядкомъ, скорѣе, вариаціями на битву, происходившую, много
лѣтъ тому назадъ; въ дѣйствительности. 29-го августа было про-
изведено подобное Бородинскаго сраженія на той части боевой по-
зіи, гдѣ въ дѣйствительномъ году кипѣла наиболѣе упорная битва.
VI-й вѣкотный корпусъ занималъ деревню Семеновскую, сохраняв-
ившая еще укритія стѣнъ, впереди этой деревни, и часть лѣса.
... на старой Смоленской дороге. Следовательно, Казанский полк, бывший в 1812 году на батарее Ревеского, теперь находился на левом фланге расположения русской армии (5).

31-го августа произведен общий смотр войск, который выстроились на левом берегу реки Москвы, против деревни Рахманово. В этот день Император Николай назначил шефом нашего полка великого князя Михаила Павловича.

Когда в 1880 году депутация от Казанского полка *) имела честь представляться в Бозе почищенному Императору Александру II, по случаю 25-летия его царствования, Его Величество, приняв депутацию в Оружейной зале Зимнего дворца, изволил внемолчань о назначении его шефом Бородинского, а великого князя Михаила Павловича — Казанского полков. Его Величество говорил: «Утрём шеф такой сильный дождь, что в 25-летних шатах ничего не было видно. Император Николай, великий князь Михаил Павлович и я вышли в поле, где уже были выстроены полки. Император, подскакав к какому-то полку, указал рукой на него великому князю Михаилу и сказал: «назначаю тебя шефом этого полка»; а затем обратился ко мне и, указывая на другой полк, прибавил: «а ты будешь шефом этого». Я и великий князь Михаил подъехали ближе к своим полкам и узнали, что это были полки Казанских и Бородинских.»

После назначения августовского шефа, наш полк стать называться Егерским его императорского высочества великого князя Михаила Павловича; чаще же просто назывался полком его высочества.

2-го сентября посланная высочайший объезд всех лагерей, посетила войска VI-го пехотного корпуса начали выступать в Москву, откуда полк его высочества в послешних числах сентября возвратился на свои прежние квартиры в г. Ефремове (6). Простояв в Ефремове всю зиму, в сентябре следующего года, послы обычных лагерных сборов на Ходынском поле, перешли на новую зимнюю квартиры в Костромскую губернию, в городе...

*) В день депутации принимали участие: командир IV корпуса Скобелев; временно-командующий, за болезнью полковника Маневского, полком, подполковник Блюковский; командир 1-го батальона, майор Кнёвлевский; командир роты Его Высочества, штабс-капитан Мошинский 2-й; полковой адъютант, подпоручик Алексеев; фельдфебель 1-й роты и еще несколько нижних чинов. Сохранилась фотографическая карточка: офицеры снятые в парадной форме, нижние чины — в походной.
Нерехту, а в 1843 году в г. Калызнин, Тверской губернии; вт. Калызнин х простоял вплоть до кампании 1854 года, переходя, для занятія карауловъ, въ Москву, по очереди съ другими полками. Какую службу приходилось нести полку въ Москве, во время за- нятія карауловъ, можно видѣть изъ ежедневныхъ нарядовъ: шло въ карауль 24 офицера и 1,333 челов. нижнихъ чиновъ, что со- ставляло 60% наличаго состава, такъ какъ четвертый батальонъ не выступалъ въ Москву, а оставался вт. Калызнин: *).

Въ 1847 году въ лагерные сборы на Ходьинскомъ полѣ: Казан- ский полкъ вышелъ и рекрутъ, чего раньше не бывало. Полкъ, представлялся на смотръ Государю и удостоился похвалы; въ на- граду награждено нижнимъ чинамъ по 50 кон., а рекрутамъ по 20 кон. на человѣка; многие изъ офицеровъ также удостоились по- лученія наградъ **).


**) Полковникъ Кашперону 2-му — св. Анны 2-й ст. съ императорской короной; полковникъ Федоровъ—св. Владимира 4-й ст.; подполков. Лютгер—чинъ полковника; майору Микулинъ—св. Анны 2-й ст.; майорамъ Поповъ и Ясеви- ницу—св. Анны 3-й ст.; шт.-капитану Чалкину—чинъ капитана; шт.-капит. Крыловъ въ Шванебаху—св. Анны 3-й ст.; поручикамъ Ладыгину 1-му,
Еще раньше этого времени, в апрель 1845 года, 3-й батальон Казанского полка (прежде имевший из 1-го батальона 26-го егерского полка), в полном своем составе (*), со знаменем, отчислен в Виленский егерский полк (**) . Были убиты убывшие, сформирован новый 3-й батальон из кадров, отъездивших от остальных трех батальонов; батальон получил новое знамя, подобное прежнему.

22-го марта 1847 года был назначен новый командир полка, полковник Василий Яковлевич Кашперов 2-й. Съ первых же дней прибытия полка на зимнюю квартиру, полковник Кашперов начал обращать особенное внимание на боевую готовность полка, на его исправление. Каждая рота из расположенных в 1-м полковом штабе, по очереди с другими ротами, должна была приходить в 1-й Калыванский, где полковой командир лично осматривал ее вооружение, снаряжение, мундирную одежду, как тутовую, так и навозную построенную; затем рота заступала в караул и, отбыв свою очередь, возвращалась на свои квартиры. На время зимних переходов роты снабжались полушубками, башмаками, шерстяными гетрниками. Строго подтормаживалось ротным командирами, чтобы походить, во время мятел или вьюги, заходить в ближайшую селения и там пережидать, пока погода пройдет.

Иногда отдельные части полка отправлялись в «походы», командировались для «возстановления спокойствия и порядка» между крестьянами в имениях различных помещиков. Так, в апрель 1848 года 3-й батальон, полковника Лютера, передвигался в имение помещика Дружинина, в Новоторжском и Вышневолоцком уездах, где и было поддано «спокойствие».

Копия копию и Чичагову—чину шт.-капитана; подпоручиков Кнокскому и Толгу—чину поручика; полковому штаб-лекарю Попорскому—св. Анны 3-й ст.; батальонных лекарей Домбровскому и Кармазинскому—единовременно по 250 р. 90 коп. сер.

*) Высочайшим приказом от 28-го арт. 1845 г. переведены в Виленский полк: подполковник Тушубев; майор Зеленецкий-Коботь; шт.-капит. Софьоновъ, Скалозубовъ, Постовский; поручики Потаповъ, Руссовъ, Лютеръ, Кирпеченковъ, Широковъ; подпоруч. Зеленовъ, Порушъ, Ивановъ, Тышеневъ; приборц. Саадецкий, Руссовъ, Пахомовъ, Николъ, Мельниковъ, Клычникъ. Кроме того, батальон взял с собой 4 патронные ящики и 8 прованскихъ галет.

**) 3-й батальон Казанского полка поступил в Виленский егерский полкъ вместо убывшихъ на сформированіе Кубанского егерского полка двухъ батальоновъ.
В этом же году в первый разъ встрѣчаетсяъ въ полковыхъ приказахъ извѣстіе о смотровой стрѣльбѣ. По приходѣ батальоновъ на полковые сборы у Калѣзина; бригадирий командръ обратилъ особенное вниманіе на стрѣльбу; 28-го мая была произведена «цѣльная» стрѣльба застрелщиками; отъ каждой роты выведено по 2 унтер-офицера и по 24 рядовыхъ; всего участвовало на смотрѣ 32 унтер-офицера и 384 рядовыхъ (7).

Всѣдѣ за этими смотрами изъ полка убыло 29 офицеровъ, певеденныхъ на укомплектованіе резервныхъ и запасныхъ батальоновъ I-го и II-го пѣхотныхъ корпусовъ, приходившихъ въ военный составъ *). Всѣ эти приготовленія не могли пройти незамѣтно: стали поговаривать, что полку вскорѣ предстоить походъ. Собирались-было выступать въ лагерь водь Московской, на Ходынскомъ полѣ; лагерные сборы, однако, были отмѣнены, и полкъ сначала было предписано размѣстить въ районѣ полковыхъ сборовъ, не по сараямъ, а по квартирамъ, въ виду заболеваний холерой **). Затѣмъ вся 16-я дивизія была выведена въ Тверскую и Смоленскую губернія ***). 29-го августа Казанцы уже расположились на новыхъ квартирахъ, въ городѣ Сычевскѣ Смоленской губерніи; роты группировались около своихъ батальонныхъ штабовъ; каждая рота занимала нѣсколько деревень и сёлъ.

Наступалъ роковой для Австріи 1849 годъ. Возстаніе, начавшееся въ Венгриї въ 1848 году, разрослось до громадныхъ размѣровъ и охватило всю Венгрию и Трансильванію; невѣрітель уже стоялъ въ нѣсколькоихъ переходахъ отъ Вѣнны, гдѣ взводованные умы далеко еще не успокоились. Взоры Австріи обратились на северъ: она искала, ждала отъ Россіи защиты и поддержки.

18-го апреля 1849 года III-й и IV-й корпуса переплыли границу; вмѣстѣ съ тѣмъ было приказано передвинуть къ западной границѣ 16-ю и 18-ю пѣхотныя дивизіи.

Весною Казанской полкъ уже сталъ готовиться къ обычному

*) Капитаны: А. В. Михалевский, А. С. Соловьевъ I-й; штабс-капитаны: Жиллетъ, Григоровскій, Сталчувъ и Орвянниковъ; поручики: Савенковъ, Ушиновъ, Поляковъ, Василюевъ 2-й, Быстрицкій и Козловичъ; подпоручики: Стернишевъ, Викентьевъ, Одинецъ-Дробовский, Серафимовичъ, Горшковъ, Борецкий, Юревичъ, Мокрищенковъ, Шульгинъ, Закревский, Поляковъ; пропорщики: Шульгинъ, Гнезновъ, Соколовъ и Мануйловъ.

**) Въ полѣ въ полковомъ лазаретѣ умерло отъ холеры 55 человек.

***) Изладимирскій полкъ сталъ въ Твери, Суздальскій—въ Старичѣ, Угличскій—въ Ржевѣ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ. 24
выступил въ лагерь подъ Москвой, даже получилъ маршрутъ, какъ вдругъ приходитъ предписание начальника дивизионъ приготовиться къ походу въ 24 часа; при этомъ предупреждалось, что все полковые склады остаются въ г. Сычевкѣ. Это было 4-го мая. Всѣдѣть затѣмъ снова сообщеніе: по высочайшей волѣ, всѣ отпуска и отставки приостановлены. Начались суетливая, сгущившая приготовленія къ походу. 5-го мая назначены офицеры въ формировавшееся въ Москве резервные и запасные батальоны. Роты собирались на тѣсные сборы: 1-й и 3-й батальоны въ Сычевкѣ, 2-й и 4-й въ ближайшихъ деревняхъ. Полкъ началъ укомплектовываться до военного состава. Затѣмъ предписано выступить къ задней границѣ. 15-го мая выступили въ походъ двумя эшелонами и, чрезъ Вязѣму, Дорогобужъ, Ельню, Рославль, Чирково, въ двадцатыхъ числахъ июня прибыли въ окрестности Гомеля; 1-й батальонъ располагался въ Гомельской слободѣ, 2-й—въ Вѣлѣкѣ, 3-й—въ Уваровичахъ, 4-й—въ Вѣлѣцахъ, полковой штабъ—въ Гомелѣ. Такъ полкъ простоялъ до 10-го сентября. Междѣ тѣмъ война въ Венгріи приближалась къ концу. Главнокомандующій венгерской арміей Геррой 1-го августа уже сдѣлалъ оружіе передъ войсками Ридигера; еще оставалось окончательно уничтожить отдѣльныя отряды инсургентовъ. Незавѣтъ было держать войска на задней границѣ, и полки мало-по-малу стали отходить на свои прежнія квартиры. Выступили изъ окрестностей Гомеля, Казачи переѣли 28-го сентября въ Рославль. На походѣ мы узнали, что 28-го августа въ Варшавѣ скончался нашъ августейший шефъ, имя котораго неразлучно связано съ подвигомъ полка на штурмѣ Брестовъ.

«Если ужъ Михаилъ Павловичъ похвалился—значить, за дѣло», говорили бывало солдаты о смотрѣтъ великанъ князю (8). «Царь похвалить всегда, потому онъ мілостивъ, а великій князъ на то и служить царю, чтобы знать да вѣдать, какъ все по правдѣ дѣляется», говорили они тогда, какъ говорить еще и теперь въ подобныхъ случаяхъ, и эта традиція можетъ считаться вполнѣ укореняющимся убѣжденіемъ нашего солдата (9). «Плачьте ребята! говорилось въ приказѣ (10): Соединимъ всѣ вѣсты слезы наши у престола Всемогущаго. Его высочествомъ былъ справедливый начальникъ и понечительный отецъ вамъ. Плачьте и молитесь милосердному Богу, да приметъ и успокоитъ Онъ душу его во святыхъ своихъ обителяхъ.»

Но, лишившись своего любимаго шефа, николаевскіе служки
твердо в'ерили, что «за Богою молитва, а за царем служба не пропадает». И, действительно, надежды полка вскоре оправдались: на том же походе егеря привыкнувши назначение шефом Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича, Императора. С той высочайшей было повелено занести в послужные списки офицеров, что, по случаю войны в Венгрии в 1849 году, полк находился в п.ходе армиею к западным пределам империи с 15-го мая по 17-е августа 1849 года (11). И с этого-то времени, с 19-го сентября 1849 года, можно полкъ въ уже тридцать восьмой годъ носить имя своего Августъйшаго Шефа. Походное время лишило Казанцевъ возможности отразить въ полнѣе новой награды *)


Простоявъ до 14-го августа въ лагерѣ подъ Смоленскомъ, полкъ перенесъ на зиму квартиры въ Москвѣ, въ Снагинскомъ казармахъ. Во время лагерныхъ сборовъ ждали приѣзда Государя и дѣятельно готовились къ смотру, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Въ числѣ этихъ приготовленій, не совсѣмъ обыкновенныхъ для нашего времени, полковой приказъ сохранять намъ одно крайне интересное приказаніе корпуснаго командира, наглядно показывающее, до чего

*) Въ ознакомленіе для назначенія Августѣйшаго Шефа всемилостивѣйшее пожалованы деньги—строевымъ нижнимъ чинамъ по 1 руб., а. строевымъ по 50 коп. на человѣка; всего 3,678 руб. (Приказъ 1851 г.).

**) 4-й батальонъ, какъ бывшій 2-й 26-го егерскаго полка, имѣлъ старшинство съ 1710 года, а 150-тысячный юбилей въ 1860 г. Этотъ батальонъ расформированъ въ 1864 году, для образования резервныхъ батальоновъ.
могло доходить увлечение красотой строя, увлечение, совершенно забывавшее, отодвигавшее на второй план боевой качества. Это о подборе людей в ротах, даже во взводах. Опускал самое приказание, буквально приводимое: «выпуск» (13): «1-й гренадерский взвод должен состоять из людей ростом не ниже 8-х вершков, широкошлемных, с полными усами и бакенбардами; 3-й гренадерский взвод — почти варяги; 2-й гренадерский взвод — из людей не выше 8-ми вершков, широкоплечих, с полными усами и бакенбардами».

3-й гренадерский взвод — почти наравен со вторым гренадерским, по преимущественно изъ боюковых; 4-й гренадерский взвод — из людей, неспособных быть в первом гренадерском за молодостью росту и с небольшими усами; стрелков молодых, по службе расторопных, в 1-м и 2-м батальонах темных волосом, а в 3-м и 4-м блюковых. В 1-й, 4-й, 7-й и 10-й ротах — из людей блюковых; в 3-й, 6-й, 9-й и 12-й ротах — из людей сужленных; во 2-й, 5-й, 8-й и 11-й ротах — из людей малого роста; в четверные взводы блюковых, а пятере бронетов. Сорт людей должен быть преимущественно состоять в 1-м батальоне более ростом, потому в 4-м, за ним во 2-м, и, наконец, в 3-м батальоне меньше роста, преимущественно в средних ротах 3-го батальона».

Почти каждый приказ по полку за это время содержал быв-скания и подтверждения даже офицеров о появлении волос и усов на формах. Вообще это был период крайнего напряжения для всех, от генерала до последнего рядового, период приготовления самого себя и своих подчиненных к «указанному образцам». Служащему снимался и получал награды тот, кто, не мудрствуя лукаво, буквально ни в чем не отступать от формы, кто в других умел замечать малейшее уклонение от образца. Это стремление к «указанной форме, к образцу», распространялось и на боевой порядок, вовсе частей, начиная с батальона и до церковных армий. Появились «нормальные» боевые порядки. Исключение правил на поле сражения заключалось в хитрых и сложных движениях колонн, с соблюдением интервала и дистанции. Эти маневры напоминали на планы, которые раскрашивались различными цветами по моментам расположения войск и покрывались цепью строя пунктирных линий, показывающих движения каждой части. Но, по выражению Суворова, «под Ландскроной все исчезло», Севастополь отрезал наступление. Еще задолго до Крымской войны мы чувствовали, что творим, что-то неладное; но
наппе увлечёние зашло слишком далеко, и мы ограничивались лишь одними средними м³рами. Уже съ сороковыхъ годовъ обращается большое серьёзное внимание на стрѣльбу; результатомъ являются призы, составляющіе одно изъ средствъ успѣха этой отрасли военного образования. Составляются правила, для храненія артеленыхъ и съѣстныхъ сухмъ. Учреджаются особые капиталы, имѣющіе целью обезпечить или вознаградить нижнихъ чиновь въ нѣкоторыхъ случаяхъ (14). Начинаютъ больше обращать вниманія на нравственность солдата, поддерживаемую заботами полковыхъ командировъ и практическими бесѣдами полковыхъ священниковъ *). Наконецъ, обращается вниманіе на облегченіе фронтовыхъ занятій, что сначала выразилось въ нѣкоторыхъ перемѣнахъ въ частяхъ обмундированія; правда, фронтовые занятія, выправка, маршевка, пріемы остаются безъ измѣненія, а также уставная построенія мало измѣняются. Встрѣчается попытка устроить полковую библиотеку **). За стрѣльбу начинаютъ получать денежныя награды офицеры и нижние чины, какъ за смотры, такъ и, въ отдѣльности, лучшіе стрѣльки на призовыхъ состязаніяхъ: офицеры—штучера, нижние чины—серебряныя часы.

Въ приказахъ по полку мы уже рѣже встрѣчаемъ наказанія за проступки, соединенные съ прогнаніемъ сквозь строй въ такихъ...

*) Впрочемъ, у насъ въ Казанскомъ (Ширванскомъ) полку бездѣлы съ нижними чинами велись уже въ 1810 году полковымъ священникомъ, про- тодярхомъ Мансюевымъ, въ видѣ краткихъ поученій. Эти поученія, издан- ныя въ 1818 году, хранятся въ библиотекѣ Главнаго Штаба, подъ № 385, 8, 47. № 20988. «Краткія христіанскія поученія для войскъ, сказываемыя въ церкви Успенія Божіей Матери, при Ширванскомъ пѣхотномъ полку, состоящемъ въ 24-й дивизіи. 1810 и 1811 г. въ Дубинѣ и Старо-Константиновѣ. Спб. 1818 г.—«Продолженіе. Принося безкровную жертву Богу посреди воинства Его Императорскаго Величества, я поставляла необходимою для армейскаго священниковъ и служителя должности поучать своихъ духовныхъ дѣтей обязанносты христіанского-воина, налицо въ загрѣвомъ время, когда весь полкъ находится въ мятежѣ, и въ великую четырехдесятницу, когда воен- ные люди несутся. Вотъ происходженіе предлагаемыхъ здѣсь поученій».— «Я проповѣдывалъ сдѣланное для нижнихъ воинскихъ чиновъ; и сіѣ дѣлая по извѣстнымъ тогда всего 24-й дивизіи принципамъ. Поученія I—ХIII. На гравюрѣ надпись: «Отъ сочинителя. 27-го февраля 1819 года».

**) Полковая библиотека Казанского полка начала окончателльно устраиваться послѣ Крымской войны, въ 1856 году. Въ свое время мы болѣе подробно коснемся этого вопроса, какъ относительно первыхъ попытокъ завести свою библиотеку, такъ и относительно съ дальнѣйшаго устройства.
размѣрах, какъ то было въ периодъ военныхъ поселеній *). По-бѣги изъ службы, впрочемъ, повторяются и теперь: нельзя сказать, чтобы благодарности, объявляемый, бывать; но тогдашнему обыкновенію, тѣмъ ротнымъ командромъ, въ ротахъ которыхъ не было побѣгтовъ въ течение известнаго времени,—нельзя сказать, чтобы эти благодарности понадалясь часто. Но за то другихъ проступковъ уголовнаго характера почти нѣть (15).

Кромѣ того, въ приказахъ по полку впервые вступаются инструкции о ротныхъ праздникахъ; полковой праздникъ Успенія Божіей Матери, въ первый разъ заявленный въ 1810 году, начинаютъ ежегодно праздновать особенно торжественно.

Дѣлаются попытки облегчить войскамъ походы. Такъ, въ видѣ опыта, 12-го июня 1852 года Казанскій полкъ съ частью обоза совершаетъ въ Твери посадку въ вагоны пяти поездовъ на Нико-

(*) Вотъ примѣръ: въ приказаніе полку отъ 8-го января 1851 г., за № 8.
(Для удобства чтенія, не придерживаюсь точной орографіи).

По разсмотрѣніи командиромъ 2-й бригады 16-й пѣх. дивизіи, госп. г.-м. Шонертомъ, слѣдственного дѣла съ допросами, отобранными въ переславльской городской полиціи и въ полку отъ пойманного изъ экспедиціи рядоваго мѣщи дня, Маркеля Тарасова, его превосходительство, находя, что рядовой этотъ учинилъ изъ службы первый побѣгъ, за исклѣченіемъ отлучки, продлѣвшійся одинъ мѣсяцъ и 24 дня, спросъ и утрату разныхъ вещей, безъ побудительныхъ со стороны службы причинъ н, единственность, для укрывательства отъ одной, сколько бы представлялось возможнымъ,—за каковыми преступлениемъ (его превосходительство) опредѣлилъ изволить рядового Маркеля Тарасова наказать шпагуной нырѣ 500 человекъ, два раза, съ записаніемъ штрафа въ формальному о службѣ его списокъ, и потому оставить на службу, по-прежнему, во вѣренномъ мѣщъ полку подъ строгимъ надзоромъ ближайшаго начальства; о выписаніи конфирмации этой доносить е. нр., съ представленіемъ экзамендуріального листа*.

Вследствіе чего предписываю командиру 2-го баталіона, г. полковникъ Моксвѣнцу, завѣтренія числа, съ разсѣяніемъ дни, вышепрописанные конфирмации выполнить на польномъ дворѣ при вѣренномъ е. в. баталіонѣ, для чего вывести отъ каждой роты по 125 человѣч. рядовъ, со всеми состоящими въ ротахъ на лицо гг. офицерами, съ полнымъ числомъ унтерѣ-офицеровъ и барабанщиковъ; огѣтъмъ быть на этой экзамении—гг. офицерами въ сюртукахъ, при полусабляхъ, наказахъ и шарфахъ, а низкимъ чинамъ—въ шинеляхъ, каскахъ, въ караульной амуніціи, съ руками. Для прочтения конконіаций быть полковому аудитору Кузьмину, а при наданіи помощи находиться полковому штаб-лейтенанту, коллежскому ассессору Кадомову, съ нужными медицинскими пособіями. По показаніи же Вислеева (тоже преступленіе, тоже нынѣ) и Тарасова, отправить, за надлежащимъ карауломъ, въ полковую канцелярію, для отправленія въ Московскій Военный госпиталь на излеченіе (?). О выполненіи же прописанныхъ консоніаций мѣщ донести рапортомъ, съ представленіемъ экзамендуріальныхъ листовъ въ двухъ экземплярахъ, для представленія по командѣ.*
лаевской желтой дороги и, послѣ 45-ти-часового перебаза, прибывает въ Петербургъ. Пища заблаговременно была приготовлена на нѣкоторыхъ станціяхъ. Послѣ смотровъ, Казанцы вернулись 28-го августа въ мѣста своего прежняго квартированія (16).

Но все это были лишь зачатки тѣхъ реформъ, которыя стали приводить въ исполненіе послѣ Крымской войны. А теперь наступать пореформъ, окончившийся послѣ паденія Севастополя, прогрессъ въ дѣлѣ развитія дисциплины въ войскахъ, въ дѣлѣ развитія военного образования.

Не смотря на приготовленія къ войнѣ въ Турціи, въ 1853 году жизнь полка пропила мирно. Только въ концѣ года, въ ноябрѣ, пришлось выступить по направленію къ Крыму, а затѣмъ къ границѣ Трапсилваніи. Въ теченіе года, до похода, начали убывать офицеры и нижние чины въ кадры V-го пѣхотнаго корпуса. Пока и все. Передъ выходомъ въ лагерь, полкъ собрались на тѣсьмѣ квартиры при полковомъ штабѣ у Калызина въ апрѣль вѣснѣ; въ виду скораго вступленія на Ходынку, предписывалось не устраивать ни кухонь, ни пекарень; котлы просто были навѣшаны въ ямахъ, а хлѣбъ пекли въ крестьянскихъ избахъ. 4-й батальонъ оставался въ Калызинѣ; такъ какъ расходъ людей, для нарядовъ въ караулы, не былъ особенно значителенъ въ этомъ батальонѣ, то отъ каждой роты, по предписанію начальника дивизіи, взято по 20 человѣкъ ста- рослужащихъ; всѣ эти люди, на время лагерныхъ сборовъ, были прикомандированы къ первымъ тремъ батальонамъ (17). 18-го мая выступили въ лагерь, а 18-го сентября, послѣ высочайшаго смот- ра *), ушли на зимнюю квартиру въ Калызинѣ. Чуть успѣли собрались на своихъ постоянныхъ квартирахъ, какъ снова было приказано выступить (22-го октября) въ Москву, для занятия карауловъ, такъ какъ резервная дивизія III-го пѣхотнаго корпуса уже получила повелѣніе приготовиться къ походу. 4-го ноября Казанцы уже были въ Москвѣ; 1-й и 2-й батальоны заняли Покровскія ка-

*) 4-го сентября императоръ Николай I проправелъ смотръ полку на Ходынскомъ полѣ; за смотръ объявлена высочайшее благодареніе: генераль-маору Кашперову 2-му (за отличіе по службѣ произведены въ генераль-маоры 30-го мая 1852 года), подполковнику Москвичу, майорамъ Труневскому, Мелентьеву и Милокону; кроме того, генераль-маору Кашперову—ев. Останинскому 1-й ст. (Прик. по VI пѣх. корп. отъ 26-го октября 1853 г., № 141).

За походъ къ западной границѣ въ 1849 г. получили награды: полковникъ Кашперовъ—монаршее благодареніе; полковникъ Ивановъ, майоръ Труневскій, капитанъ Кривошеевъ—ев. Анны 2-й ст.; штабс-капитанъ Карѣевъ 1-й и Григоровъ—ев. Анны 3-й ст.; батальонные лекаря Домбровскій и Погорѣцкій—единовременно по 125 р. 47 коп. евр.
зармы, а 3-й размѣстился за городом. Вскорѣ постало высочайшее повелѣніе полкамъ 16-й пѣхотной дивизіи быть готовыми къ походу 1-го января 1854 года. При всѣхъ перемѣщеніяхъ полка 4-й батальонъ оставался въ Калашинѣ; теперь и этотъ батальонъ пришлось къ полку и сначала расположился—было въ Дмитровскомъ уѣздѣ; для удобства приготовленій къ походу, роты 3-го и 4-го батальоновъ были затѣмъ стянуты ближе къ своимъ батальоннымъ штабамъ.

Съ 24-го ноября началось приведеніе полка Его Высочества на военное положеніе. Исключены рекруты изъ ожиданія 10-го, 11-го и 12-го декабра произведены осмотръ оружія. Съ 1-го декабря начинаютъ прибывать нижние чины изъ годовыхъ и безсрочныхъ отпусковъ (18). Закуплены лошади для полковаго обоза; дворянство Московской губерніи пожертвовало въ полкъ 28 подъемныхъ лошадей (19). Заведены на всѣхъ нижнихъ чиновъ теплые мѣховые воротники, перетягиваютъ рукавицы, по двѣ пары перчатокъ и валенки со обыкновенными подошвами; наушники, по двѣ пары совершенно новыхъ и просторныхъ сапогъ, набрюшики. Полковой складъ оставался въ Калашинѣ; тамъ же оставлены полковой архивъ и всѣ ротные письменныя дѣла за старые годы (20).

Во все время приготовленій къ походу, штаберная команда занималась стрѣльбой въ цѣль. Эта команда состояла изъ 96 застрѣльщиковъ, по 24 на батальонъ, вооруженныхъ Литтихскимъ штучерами; остальные люди въ ротахъ были вооружены ружьями, перевязанными, въ теченіе 1853 года, изъ кремневыхъ въ удар- ницы (21); эти перевязанные ружья до того плохо стрѣляли, что самые лучшіе стрѣльцы не ручались за попаданіе въ трехъ-этажный домъ съ разстоянія 300 шаговъ *). Съ такими оружіемъ выступили на врага, вооруженнаго парѣзными штучерами.

Сначала 16-ю пѣхотную дивизію предполагали передвинуть въ Калужскую и Тульскую губерніи; затѣмъ явились предположеніе направить ее изъ приморской части Херсонской губерніи; наконецъ, было окончательно рѣшено двинуть ее въ Крымъ (22).

*) Дальность прямаго выстрѣла изъ перевязанныхъ ружей, калибромъ въ 7,1 лин., принималась въ 150 шаговъ. Въ мишени, вышиною 2 м. ширина, шириной 1 арш. 14 верш., при отличнѣйшихъ стрѣлькахъ, попадало: съ 150 шаговъ 60%, съ 200—50%, съ 250—40%; дальше стрѣльба становилась невѣрной, и пуля теряла достаточную силу удара съ 600 шаговъ.

Литтихскій штуцеръ имѣетъ стволъ съ двумя дорожками 7-ми-линейнаго калибра, съ гессенскими прицѣломъ, штыкъ въ видѣ тесака. Въ мишени 2 м. x 1,14 арш. попадало: на 500 шагъ 55%, на 600—50%, на 800—27%; дальность 1,120 шагъ. Патроновъ на людяхъ было по 40 патронъ.
Затруднительное положение России перед войной.—Казанский полкъ на пути въ Крымъ.—Полкъ въ Трансильвании.—Полкъ въ Симферополь.—Высадка союзниковъ въ Крыму.—Полкъ на рѣкѣ Альмѣ.—Канунъ битвы.—Планъ атаки англо-французовъ.—Въ ожиданіи битвы.—Позиція на рѣкѣ Альмѣ.—Расположеніе войскъ.

Отвергая всѣ наши требования, Турія въ 1854 году нашла поддержку у западныхъ державъ. Сионское потребленіе турецкаго флота привело къ открытому разрѣшь между Россіей съ одной стороны и Франціей, Англіей, Турціей съ другой. Союзная державы, владѣя при помощи своего сильнаго флота, Чернымъ моремъ, угрожали высадкой въ Крымѣ. Взятѣ съ тѣхъ и Австрія, забывъ ту помощь, которую ей оказала Россія въ 1849 году, теперь держалась двуличной политики. Намъ приходилось беречься со стороны Австріи и принимать мѣры противъ угрозъ союзныхъ державъ. Вследствіе такого положенія дѣйствовалось сосредоточеніе русскихъ войскъ какъ на границахъ Трансильвании, для прикрытия тыла арміи, дѣйствовавшей на Дунай, у Силестіи, такъ и въ Крыму, въ предупрежденіе высадки союзныхъ войскъ.

11-го января 1854 года Казанский полкъ выступилъ изъ Москвы и Дмитрова *) и черезъ Подольскъ, Тулу, Черны, Орелъ, Курскъ двинулся въ Крымъ (1). На походѣ штабъ полка всегда останавливался на станціяхъ, полненованныхъ въ маршруты, роты же шли и по просёлку, имѣя ночлеги почти всегда вдалекѣ отъ своихъ штабовъ. Дѣлялось это изъ-за экономическихъ интересовъ: не стѣсняя жителей, хотѣли приобрѣтать отъ нихъ

*) Въ двухъ эшелонахъ: первый эшелонъ, 3-й и 4-й батальоны, выступили изъ Дмитрова 11-го января; 1-й и 2-й батальоны съ полковымъ штабомъ, во второмъ эшелонѣ, выступили изъ Москвы 18-го января. Потомъ первый эшелонъ шелъ на одинъ переходъ впереди второго. (Полков. Арх.)
уступку провианта в т. пользу нижних чиновъ. Бывало, по маршруту видно: такого-то числа, станция такая-то, верстъ, положимъ, двадцать; да солдатъ уже зараньѣ знаятъ, что идти придется добрыхъ тридцать верстъ, если не больше. Напримѣръ, принялось ротъ ночевать верстахъ въ десяти отъ большой дороги, т. е. отъ полковаго штаба; на слѣдующий день этой ротѣ необходимо выйдти опять на большую дорогу, потому слѣдовать до новой станціи верстъ, положимъ, двадцать; у станціи встрѣчаютъ квартиры и снова ведутъ роту въ сторону съ большой дороги, верстъ за 5, за 6, а то и за всѣ за 10. Иногда приходилось той же станицѣ, только что пройденной, возвращаться назадъ и ночевать невдалекѣ отъ того селенія, откуда уходили утрою. 

На пути помѣщиковъ радушно принимали офицеровъ. Въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ помѣщики не было дома, офицеры и юнкера, по приказанію отсутствующихъ владѣльцевъ, принимались или управляющими, или приказчиками. Въ нѣкоторыхъ домахъ помѣщики даже оставляли просительныхъ письма, чтобы проходящіе съ полками офицеры распоряжались всѣмъ, какъ своей собственностью, и только бы подписывали свои фамиліи: были, дескать, такіе-то, пили-ѣли и хозяину спасибо свѣдѣтельствуютъ. 

День ото дня все дальше и дальше оставалась за нами средина Россіи. Появи степи; населеніе рѣдкѣ; кругомъ дышало природомъ. Разстоянія между станціями увеличивались. Бывало во весь переходъ никто не встрѣчается; развѣ изрѣдка попадается малороссъ, везущий хлѣбъ на волахъ, либо обозъ русскихъ мужичковъ. Начали встрѣчаться курганы, могилы, по мѣстному выразенію, съ торчащими на нихъ камнями, или каменными бабами, какъ ихъ здѣсь называютъ (2).

Но дойти до Крыма не удалось: стъ Обояни, въ марте; мѣсцѣ, маршрут былъ измѣненъ на Екатеринославъ къ Вознесенску, а потомъ къ Бендерамъ. Такъ былъ образецъ, выйдя Крыма, полкъ двинулся въ Молдавію. Не доходя до Бендеръ, Казанцы остановились у Жеребкова, какъ такого центральнаго пункта, отъ котораго можно было двинуться къ Одессѣ, для прикрѣпленія города отъ дессанта, и къ Бендерамъ, противъ Австріи (3). Отъ Жеребковъ полкъ перешелъ къ Тирасполю, откуда выйдя стъ Угличами, выступилъ 2-го мая въ Лево (4). На этомъ переходѣ, 6-го мая, въ селѣ Плюскомъ, Казанцы линились своего полковаго командира, генералъ-майора Кашперова 2-го, скончавшагося отъ болѣзни. Дальше полкъ уже двинулся подъ начальствомъ командира.
2-го батальона, полковника Моксевича. Въ июлѣ прибылъ новый командиръ, полковникъ Иванъ Николаевичъ Селезневъ, назначенный приказомъ отъ 22-го мая.

Постоянно направлялись къ Фальфи и Фокшанамъ, полкъ перешелъ въ концѣ мая въ Гроссенги, молдаванское жестячко, а затѣмъ въ июлѣ передвинулся въ Окны, на границу Трансильваний (5). Во время стоянки въ Трансильвании, полкомъ производились работы по усилению границы, возводились оконы, на случай войны съ Австріей.

Въ составѣ южной арміи, подъ начальствомъ князя Горчакова, полкъ, однако, пробывъ не долго, такъ какъ, въ ожиданіи высадки въ Крыму союзной арміи, туда уже стали стягиваться войска. 16-я пѣхотная дивизія получила приказаніе идти въ Крымъ для усиленія состава крымской арміи. Высадки союзниковъ ожидали съ часу на часъ. Поэтому наша дивизія, по ближайшему распоряженію барона Остен-Сакена, выступила изъ Окнъ 13 іюля, шла обыкновеннымъ маршемъ до Эрэсполя, а потомъ посадена на подходы (7). Въ послѣднихъ числахъ августа казацкій полкъ, черезъ Катаржи и Перекопъ, прибылъ въ Симферополь.

Между тѣмъ, английские и французскіе пароходы стали показываться въ виду Севастополя все чаще и чаще; они осматривали берега и дѣлали промѣры, опредѣляя глубину моря. Многіе говорили о томъ, что непріятель собирается высадиться на берегъ Крыма, что онъ произведетъ высадку вблизи Севастополя, но достовѣрно никто ничего не зналъ о намѣреніяхъ противника. Гроза войскъ, висѣвшая надъ Севастополемъ, разразилась только 1-го сентября и привязала жителей къ усиленной и торопливой дѣятельности. Часомъ около 10 утра 1-го сентября въ Севастополѣ замѣтили приближившіеся со стороны моря два карабля, а за ними густое облако дымъ, въ которомъ еще неясно рисовались отсертія большаго числа пароходовъ. Это былъ союзный флотъ, везший пѣхоту, кавалерію и артиллерию. На немъ перевозились войска трехъ державъ: Франціи, Англіи и Турціи, числомъ болѣе 63,000 человѣкъ, всѣ они были разсѣяны на 389 большихъ и малыхъ судахъ. Часу въ девятомъ вечера флотъ началъ становиться на якорь (8). Въ это время русскій флотъ, около 51,000 человѣкъ, были раздѣлены на два главныхъ части. Одна изъ нихъ, назначавшаяся для защиты Севастополя и расположенная въ юго-западной части Крыма, состояла подъ непосредственнымъ начальствомъ князя Меньшикова; другая же, назначенная для обороны юго-восточной части Крыма.
и вообще азовского. Прибывшъ, была подъ командой генерала отъ кавалерии Хомутова. Армія князя Меншикова, въ составѣ которой возвелъ Казанский полкъ, состояла изъ 42-хъ батальоновъ, 16-тысячныхъ, 9-ти сотенъ казаковъ и 88-ми орудій съ прислугой; всего 38,000 человѣкъ (9).

На разсвѣтѣ 2-го сентября непріятельскій флотъ весь сосредоточился у Евпаторіи, и, спустивъ въ море боты, лодки и другія гребныя суда, началъ высадку. Къ вечеру уже было высажено на берегъ 45,000 челов., при 83 орудіяхъ.

Пока противникъ высаживался, наши войска стягивались съ разныхъ концовъ Крымскаго полуострова и располагались на лѣвомъ берегу рѣки Альмы, впадающей въ Черное море. Поэтому, по распоряженію князя Горчакова, егерскій Его Высочества полкъ, съ 6-ю орудіями легкой № 2-й батаренъ 16-й артилліи, бригады и съ гусарскими гросс-герцога Саксен-Веймарскаго полкомъ, выступили изъ Симферополя, къ ночи со 2-го на 3-е сентября прибылъ на Альму (10), гдѣ и присоединился къ 1-й бригадѣ своей дивизіи.

Всю ночь лилась безъ перерыва дождь, начавшийся еще въ первомъ часу дня. Бивуаки подошедшихъ къ Альмѣ войскъ тянулись верстъ на восемь по хребту горъ, вдоль которыхъ, внизу, протекаетъ Альма. Между бивуаками нѣкоторые были раскинуты батареи артиллеріи.

На слѣдующій день, 3-го сентября, утро было прекрасное. Дулъ тихій прохладный вѣтерокъ. Игралъ зоро. Солдаты поднимались. Чашики, ложки и прочія принадлежности стола несли къ костру, гдѣ были навзяшены ротные котлы. Эдѣсь былъ первый ранній бивуачный обѣдъ (11).

Мирная лагерная жизнь продолжалась еще нѣсколько дней, до той знаменитой альпинской битвы, гдѣ наши полки, правда, отступили, передъ превосходными силами враговъ, но отступили съ честью, потому только отступили, что нельзя было не отступить...

Насталъ канунъ битвы.

"День былъ ясный. Провіанта выдавался снѣдъ, а солдату былъ бы хлѣбъ, да если къ этому чарка вода, да хорошей день, то ему все помочъ. Въ такія минуты онъ счастливъ, на лицѣ его написано самодовольство, но въ видѣ его движенияхъ видна размашистость; онъ даже значѣ льнѣе набиваетъ свою трубку, даже значѣ угощаетъ своего товарища, непремѣнно какъ-то особенно толкуетъ его и назоветъ по отчеству: "Максимычъ, Иванычъ", а если не
знает отчества (что бывает редко), то фамилию перевернет на отчество; например, если товарищ татарин, и его зовут Абдурахман Мутамедулли, солдать скажет: «а что, господин Абдурхман! Габаудулли, покурили-ка трубочки...» Зовут товарища Аntonий Налазов или Пётров, а солдать величит его: «Назычт! Пётрович!» Все это я привел потому, говорить однин
из участников в альпинском бою: что 7-то сентября всë и всë мы были довольны и спокойны как-то (12.)»

Разставленныя на позиции орудия глядят своими дулами въ сторону неприятеля. Позади орудий стояли передки и зарядные ящики; еще дальше виднѣлись пулеметы и толны артиллеристов.

Правь енаго черезъ Альму, на покатости горы, оканчивалась постройка укреплений, каждый уголок котораго Казанцы облизали своею кровью на сѣдующий день. Еще правь и нѣсколько сзади, на самой вершинѣ, строилось другое. Нѣсколько сотъ солдатъ, какъ муравьи, копошились въ этихъ укрѣпленіяхъ; нѣ̀ть-за пасынки, невидимо кѣмъ, ежеминутно выбрасывались лозы земли. Сопротивлялись шумомъ, сыпануть и острытами, работа шла усиленно.

Весь хребетъ горъ, состоявшихшихъ лѣвой берегъ рѣки Альмы, былъ усиленъ толами пѣхотинцевъ, сновавшихъ взадь и впередъ; одинъ тащили дрова къ ротнымъ котламъ, другіе собирали хворостъ для костровъ. Во всѣхъ сторонѣ виднѣлись солдаты, несущіе изъ деревни Вурлюкъ двери, колы, заборы, доски. Тамъ и сямъ, состоящие ружья въ козлы и растянувъ на нихъ свои шнапсы, сидѣли кучки людей, скрывавшихся отъ солнечныхъ лучей. Кто стоятъ, кто растянувшись на землѣ, кто сидятъ, всѣ толкаются, острили, разсказывали.

Въ задней линиѣ биваковъ, у дымящихся котловъ, стояла толна народа, въ ожидалн обѣда. Тутъ же раздавали винцамъ порціи. Солдаты, перекрестившися, подносили манерки ко рту, цѣлили свозъ зубы подку и, утерпивъ рукавомъ шнапсы, отходили въ сторону, къ ротнымъ котламъ; цѣляя толна окружала кашеваровъ и, по очереди, подставляла свои деревянныя чашки.

Высланные на аванпосты далеко вперед, казаки № 57-го полка, наблюдалъ за всѣми движениями неприятеля. Потомъ, въ подкрѣпленіе казакамъ, былъ отправленъ эскадронъ гусаръ.

Часовъ около одинадцати утра пикеты замѣтили движение въ неприятельскомъ лагерь и умѣрѣниение патрокъ; черезъ нѣсколько времени уже не было ни одной патрона: союзники стали выстрильяться и вскорѣ двинулись впередъ.
Около 3-х час. пополудни въ Бородинском и Тарутинском полки приняли приказание взять отъ каждого взвода по полувзводу, а прочимъ оставаться на мѣстѣ.—"Идемъ встрѣчать французовъ," говорили солдаты остающимся на мѣстѣ тонкими рядами. И, дѣйствительно, около этого времени въ виду нашихъ войскъ появилось два полка англійской кавалеріи.

Окончивъ высадку, союзники въ 6 час. утра 7-го сентября двинулись вдоль морскаго берега, по направлению къ Севастополю. Рядомъ съ ними, вдоль того же берега, двигался флотъ. Французы или въ одномъ обицѣмъ каре, составленномъ изъ четырехъ французскихъ дивизій и турецкаго контингента; въ серединѣ каре размѣщались инженеры, артиллерія, госпитальныя позовки и обои. По флангамъ или цѣпи стрѣльковъ. Англійская армія наступала на лѣвый флангъ французовъ. Союзники проходили по мѣстамъ безводнымъ и пустыннымъ; кое-гдѣ видѣли разрушенныя хижины съ почернѣвшими отъ дыма стѣнами; впереди передъ ними поднимались густой, безпрестанно увеличивающіеся облака дыма, а затѣмъ заровно, служившее признакомъ пожара татарскихъ селеній.

Тамъ и сямъ шныряли черныя массы казаковъ, издали наблюдавшихъ за движеніемъ непріятеля. Казаки то показывались на высотахъ, то скрывались въ лощинахъ; длинны шны казачьи, блестѣвшия на солнцѣ, указывали союзникамъ, что русскіе зорко слѣдятъ за ихъ движеніемъ.

Къ двумъ часамъ пополудни непріятель подошелъ къ берегу пересохшаго въ то время русла рѣчки Булганаекъ, переправилъ на ея лѣвый берегъ и остановился близъ рѣки Альмы, въ шести верстахъ отъ нашей позиціи. Союзники тотчасъ же выслали на рекогносцировку два полка англійской кавалеріи; это-то и были тѣ полки, что появились въ виду нашихъ войскъ около трехъ час., пополудни.

Для наблюденія за непріятелемъ, какъ мы уже говорили, кромѣ казаковъ, съ нашей стороны были высланы на аванпосты сначала одни эскадронъ гусаръ, а потомъ, для поддержкіи его и для обозрѣнія расположения непріятельскихъ войскъ, составленъ особый отрядъ, подъ начальствомъ генерала Кирьякова Въ составѣ этого отряда вошли части Бородинскаго и Тарутинскаго полковъ, съ легкой № 4-й батареей 17-й артиллерійской бригады, два полка гусаръ, 9 сотенъ казаковъ, 12-я конная и донская № 4-й батареи.

Переѣдя Альму; Бородинцы и Тарутинцы двинулись впередъ, лице въ головѣ батареи лѣнней артиллеріи, а съ правой стороны—
неколько взводов гусар. Подходя к неприятелю, гусары опередили их, остановили их, развернулись и, разыгравшие фланкеры, завязали перестрелку. Перестрелка продолжалась около 20-ти минут и не принесла никакого вреда ни нам, ни неприятелю. Никоторое время наш отряд передвигался в различных направлениях, а потом стал отходит назад.

Тут со стороны неприятеля показался посланный раньше других эскадрон наших гусар. Он медленно приближались к нашим войскам. Одни из больших кителей, противно приказанию быть в серьезных носках, гусары были приняты за отряд неприятельской кавалерии. Пышная артиллерия засуетилась, задымилась фитиля, а гусары все ближе и ближе. Оставшиеся на бивуаках полки вышли на гребень горы и, приталкив дыхание, смотрели, как передовые их товарищи будут драться с французами. Вдруг из одного орудия блеснул огонек, показался клуб дыма, и вслед за ним раздался выстрел. Когда дым разбежался, наши солдаты с удивлением увидели, что эскадрон марш-маршем бросился на правый фланг наших, где стояли гусары; последние подали назад, и скакавшие были приняты в свои ряды. Скоро загадка разъяснилась: своими гусары мы приняли, но их кителями, за неприятельских кавалеристов. Их пришлось выдержать, хотя и безвредно, первый выстрел, «для почину», как говорили, посылающихся, солдаты.

С отступлением нашего отряда, неприятель тоже отступил, и на правом берегу Альмы осталась только казачья цепь, следившая за движением союзников.

К почта союзники расположились на левом берегу реки Булгана. Их бивуаки тянулись от деревни Затрук, лежащей на морском берегу, до устья Булгана, до почтового дома, на дороге: из Камышлы к Бурлюку; на правом фланге расположились французы и турки на левом—англичане.

Два противника стояли теперь лицом к лицу и могли свободно осматривать друг друга; их разделяла речка Альма да полотенку времени, прежде чем они сошлись и помешались силами. На одной из вершин и почти в центре расположения наших войск видна была башня, на которой стояло несколько человек. Башня эта на стороне возвышалась над местностью, что свободно можно было с нее вершины окунуть взглядом окрестности на 30-ть верст. Здесь был устроен телеграф, откуда князь Меншиков со своей штабной, смотрел в телескоп на би-
вуаки и корабли союзников, старались определить силу неприятеля и угадать цель его движения. Казалось, что он противник точно так же оценивает себя, высоты своих главных позиций и распределения их на всей войск.

Недалеко от Севастопольской дороги, на правом фланге позиции и за эшелонированной батареей, была разбита съезда палатка главнокомандующего, возле которой стояли хоры музыкантов и певчих Тартунского полка. Музыканты, сделились с певчими, играли марши и русские гимны. Певчихи пели известную гимну, сочинённую командующим южной армией, князем Н. Д. Горчаковым:

Жги тот лишь один, дыный,
Кто на смерть всегда готов,
Православный русский воин,
Не считая быть врагов.
Что французы, англичане?
Что турецкий глухой строй?
Выходите, басурмане,
Вызвываем вас на бой!
Вызвываем вас на бой!

Под вечер союзные главнокомандующие произвели самый поверхностный обзор на нашей позиции. Тёмно не менее, на основании этого обзора, был составлен общий план атаки.

Так как вся цель экспедиции союзников заключалась в быстром набеге на Севастополь, то стратегическое соображение должно было состояться на сторону обхода правого фланга, который был как ключом нашей позиции, так и ключом Севастополя. Верстах в трёх выше селения Берлюк, доступ на левый берег р. Альмы был совершенно открыт. Обойдя наш правый фланг, союзники могли заставить нас бросить свою позицию из-за опасения быть прижатыми к морю; как, однако, не казался сообразительности этого маневра, оба главнокомандующие должны были понять, что успелкого такого движения более чётырех созидается.

В самом деле, обход нашего правого фланга, сильно и хорошо защищенного артиллерийей, представлял довольно значительных затруднений, тём более, что на нашей стороне было преимущественство в кавалерии. Если бы обход этот удастся, то наша немногочисленная армия могла бы быть приката к морю, поставленная между двух огней, быть может, окончательно уничтожена. Не то было бы, в случае неудачи. Тогда союзникам пришлось бы сдаться более далёкое обходное движение, для приобретения временного превосходства и соблюдение основной задачи. Но время было уже на исходе, и пришлось бы сдаться более далёкое обходное движение, для приобретения временного превосходства и соблюдение основной задачи. Но время было уже на исходе, и пришлось бы сдаться более далёкое обходное движение, для приобретения временного превосходства и соблюдение основной задачи.
тения успѣха и достиженія главной цѣли экспедиціи—захвата Севастополя; а такое движение становилось почти невозможнымъ, въ виду отсутствія самостоятельности въ союзной арміи. Не имѣя перезовочныхъ средствъ, не имѣя, наконецъ, достаточно кавалеріи, союзники были поставлены въ необходимость держаться возможно ближе къ своему флоту; словомъ, союзная армія, такъ сказать, не имѣла самостоятельной жизни.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, становилось совершенно яснымъ, что хотя стратегическія соображенія и требовали обхода праваго фланга, тактическій успѣхъ этого движения былъ почти невозможенъ.

Напротивъ того, въ обходѣ лѣваго фланга было гораздо больше вѣроятности на успѣхъ. И, действительно, лѣвый флангъ позиціи не прымыкалъ къ самому морю; здѣсь оставалась пустая промежуточъ въ дѣвъ версты, вовсе незанятый войсками; здѣсь не было артиллеріи; оконечность лѣваго фланга едва-едва доходила до дороги изъ селенія Альма-Тамакъ. Союзники могли разсчитывать почти навѣрно, что подъ прикрытиемъ огня со своихъ судовъ, имъ не только удастся взобраться на высоты, но и удержаться на нихъ; обойденные слѣва, наши войска уже не могли бы отстоять свою позицію, были бы отброшены по направлению къ Бахчисараю и тѣмъ очистили бы дорогу къ Севастополю. Но за то успѣхъ на этомъ пунктѣ не имѣлъ бы послѣдствіемъ окончательное пораженіе русской арміи, не лишалъ бы части сообщенія съ внутренностью Крымскаго полуострова. Слѣдовательно, обходъ лѣваго фланга, будучи тактически вѣрнымъ, стратегически былъ бы опибоченъ, тѣмъ болѣе, что союзники, не имѣя возможности отдаться отъ главнаго базиса дѣйствій, отъ моря, были бы поставлены въ необходимость, даже въ случаѣ поѣзда, оставить наши войска безъ престѣдвианія.

Имѣть ли маршалъ Сентъ-Арно въ виду эти соображенія или нѣть, памѣтъ неизвѣстно; изъ его распоряженій, однако, видно, что, не рѣшаясь атаковать одинъ изъ фланговъ нашей позиціи, онъ избралъ лѣвый средисъ. По составленному наканунѣ плану дѣйствій, было рѣшено сначала одновременно атаковать оба фланга, чтобы привлечь туда наше вниманіе и тѣмъ принудить насъ ослабить центръ, а тогда дѣй французскіи дивизій долженъ былъ, быстрою патискомъ, разорвать позицію на дѣвъ части.

Задавшись ошибочной идеей одновременно атаковать оба фланга и центръ, Сентъ-Арно ослабилъ ударъ на всѣхъ пунктахъ атаки

материала для истории русской арміи.

25
и уже не мог разсчитывать на важных последствий боя. Выигрыш сражения он ставит выше победы, считая его необходимым для нравственного обслуживания войск, которых он командовал. Сент-Арно был уверен, что одно только отступление русских и затяжь затяжное союзники поля сражения на столько воодушевит экспедиционную армию, что достоинства главной цели будет уже д'юлом недугом для торжествующих французонов. Первая удача д'юет каждого француза необыкновенно стойким, храбрым и самоуверенным, тогда как успех производит на него совершенно обратное действие. Возьмите историю французских войн, проследите внимательно последнюю франко-французскую кампанию и вы убедитесь, насколько было справедливо мнение французского маршала о своей нации. Следовательно, в этом отношении разве что Сент-Арно были совершенно в'яры, но за то он жертвовал д'юлом для минутного успеха.

2-я дивизия Боске, которому также были подчинены турецкая войска, назначалась для наступления против нашего левого фланга; 1-я дивизия генерала Капробера и 3-я пришла Наполеона для д'юствия против центра; 4-я дивизия Форе оставлена в резерве. Против нашего правового фланга должны были действовать англичане. Для содействия Боске, было назначено восемь пароходов.

Возвращается к нашим войскам. К вечеру 7-го сентября батальоны моряков и 6-й стрелковий были переправлены на противоположную сторону Альмы и размещены в д'юм, в гадах и за аулом Вурлюк (13).

Смеркалось. Приказанию было меньше класть костров. По нескольку человек от рот ушли в д'юм за аул.

Безконечно тяжел был вечер 7-го сентября. На солдата стала ложиться какая-то неуверенность и задумчивость. На нашей позиции горели редкие, тусклые огоньки. Вблизи опустевший аул: были голодными собаки. Вдали и тут же кругом раздавались голоса, топоть и ржание, и все это, сливаюсь в один непреклонный гул, наводило тоску и уныние. Во время ужина многие солдаты чуть догорели до д'юды. Ночь прошла в тоскательных ожиданиях (14). Тяжела и холодна была эта ночь, ночь перед Альминским сражением. Для многих она была послѣдней в жизни. Вдали, на возвышенности, в ночи темнота: выдѣлялись бестучные костры союзников; а тамъ, д'юке насть, блестящая часть моря была усиlena ярко освѣченными пражскими судами.
Наша позиция находилась на левом берегу речки Альмы, образуемом плато от 150 до 350 футов. над уровнем моря. На западе, переходящей в восточную оконечность селения Альма-Тамак, возвышение левого берега обрывистые и доступны только по крутым и узким оврагам. Дальше высоты плюраются к югу, отходя от речки и простираться по обе стороны от большой дороги, ведущей на Ениаторию к Севастополю; на этом пространстве они более доступны и имеют вид покатых террас. Дорога проходит вдоль балки, спадающей почти под прямым углом к речке, против селения Бурлюка. К востоку от балки и от большой Севастопольской дороги возвышается гора, на северо-восточном склоне которой, в разстоянии не более 300 сажен от берега речки, находится довольно высокий холм; здесь проходят две дороги, от Тарханларского тракта к речке Качки. На всех пространствах от устья Альмы правый берег покрыт виноградниками, садами и строениями деревен: Альма-Тамак, Бурлюк и Тарханлар; дальше же, к югу, правая сторона реки представляет обширную равнину. На всем пространстве течение Альмы был только один деревянный мост у селения Бурлюка, но за то во многих местах встретились броды (15).

Разсмотрый более подробно местность правого фланга, где пришлось держать Казанского полку. Как уже сказано, вправо от большой дороги, саженях в 500 от нея, лежала гора, неразделяемая со весям сторон и лесными; двум из них простиралась до 400 сажен в длину. Горы эта командует всей окружающей местностью. Весь бой сосредоточился на неей. Вправо возвышается другая гора, значительно ниже первой. Между ними, саженях в 300 от берега реки, высокий холм. Начиная от вершины первой, командующей горы, местность круто опускается к берегу Альмы; саженях в 300 от речки местность переходит в более пологую, а потом, сразу у самой речки оканчивается обрывом. Правый берег, совершенно пологий и был покрыт строениями деревни Тарханлар, садами и виноградниками, что, несмотря затруднения движения союзной армии, в то же время доставляли ей превосходные позиции, из-за которых неприятельские стрелки могли на выбор поражать наших, офицеров и солдат.

Наши войска расположились следующим образом. На левом крыле, прикрытая флангом к дороге, ведущей из сел. Альма-Тамак к сел. Адыбулта, были расположены 5-й и 6-й батальоны Востокского полка; за ними, по второй линии,
Тарутинский полк, а в т. резерв: Московский и легкая № 4-й бата. 17-й арт. бригады. 2-й батальон Мinskого полка стоял л'вьё и позади первой линий, у деревни Аквзь, в'я разстоянии около версты отъ морского берега. Въ центре, л'вьё дороги изъ Евпатории, для ея обстр'ливания, находились легкая №№ 1-й и 2-й батареи 16-й арт. бригады, а за ними, въ колоннахъ къ атакъ, Бородинскій полк.

Правьё дороги *), саженяхъ въ 350 отъ р'ки, были расположены въ одну линию, въ колоннахъ къ атакъ, четыре бата. Егерскаго Его Императорскаго Висостьства Великаго Князя Михаила Николаевича полка. Впереди интервала между средними батальонами, на картечный выстр'ль отъ р'ки, находилась за эпопеемъ батареиная № 1-й батарея 16-й арт. бригады. Правьё полка Его Высочества, частью въ ротныхъ колоннахъ, частью въ колоннахъ къ атакъ, расположился Суздальскій п'хотин. полкъ. Впереди его были выдвинуты дв'я батареи 14-й арт. бригады: 3-я легкая на л'вомъ флангъ, а 4-я легкая на правомъ. Во второ. рой линии были расположены: Владимірскій п'хотин.—за полкомъ Его Высочества, а за Суздальскимъ—Углицикой полкъ. Позади Владимірскаго полка въ лощинѣ стояли дв'я донскія батареи.

Сл'довательно, на правомъ флангѣ, т. е. вправо отъ Евпаторийской дороги, были расположены сл'дующія части: Казанской (16), Владимірскій, Суздальскій и Углицикой полки, одна батареиная, дв'я легкихъ и дв'я донскихъ батарей; кромѣ того, для наблюдения за неприятелемъ здѣсь находились два казачья полка.

Всѣмъ праьымъ флангомъ командовалъ генераль отъ инфанте. рін князь Горчаковъ, а л'вымъ—генераль-лейтенантъ Кирьяковъ.

Въ главномъ резервѣ, за центромъ позиціи, стояли все Волжскій полкъ, три батальона Мinskаго, легкая № 5-й батарея 17-й арт. бригады, гусарская бригада 6-й легкой кавалерийской дивизіи и легкая конная № 12-й батарея (17).

*) Здѣсь была расположена вся 16-я п'хотин. дивизія.
Начальникъ дивизіи, генер.-лейт. Кн.цицкий.
1-я бригада—генераль-майоръ Щелкановъ.
Владимирскій и Суздальскій п'хотъ полки . . . . . 8 бат.
2-я бригада—генераль-майоръ Шонрект.
Углицикй егерек и Егерскій Его Высочества п. . . . 8 бат.
XLVIII.

Утро на русской позиции.—Наступление англо-французов.—Первая атака на англичан 3-го и 4-го батал. Казанского полка.—Второй момент боя.—Отступление.—Потери Казанского полка.—Альпийская позиция после сражения.—Критическая оценка.—На пути к р. Кач.—Положение раненых, оставшихся на Альме.—Русские на Каче.

К полудню шумный говор стих; наступило всеобщее молчание. Расположившись небольшими кучками в полной боевой амунition, солдаты готовились к бою: кто горячо молился, кто склонял ружье и приговаривал амунition; были и такие, что, предоставляя себя воле Божьей, спали крепким сном.

Костры догорели. Кое-где еще мелькали огоньки, а вдали уже зашепталась заря. Ночь прошла в томительной ожидании наступающего утра.

Перед разведчиками адмиралского корабля раздался выстрел заревой пули. Во французском лагере послышался боевой заря, всё затихло, заиграли зарю у англичан, а потом и у нас, с духовным гимном: «Коль славен наш Господь в Сионе».

Содержание этого гимна вполне соответствовало настроению слушавших, было лучшим выражением их желаний. Прекрасные музыкальные звуки этой молитвы, прославляя Творца вселенной, переносили слушателей в иной мир, точно служили примирением с предстоящим кровавой сценой. Пребужденные молитвой, с молитвой встретили наши войска утро 8-го сентября, день Рождества Богородицы. С появлением первых лучей солнца, еще при бleeкующей росе, в полках служили молебны, священники обходили ряды, освящая их крестом и окропляя освящённой водой. Горячо молились солдаты; многие из офицеров становились на колени.
Послѣ раннія и поспѣшнаго обѣда солдаты стали приводить въ порядок оружіе и амуніцію; всѣ одѣвали чистое бѣлье. Всѣ шумно и обычной солдатской суеты, безъ острыя и шутокъ свершилось приготовленіе къ столь торжественной минутѣ.

Былъ уже девятый часъ утра, когда со стороны нашего праваго фланга послышались звуки полковаго марша: это были два батальона Московскаго полка, втягивавшіеся на позицію съ музыкой и пѣніемъ. Ность 40-верстнаго перехода изъ Керчи.

Непріятель уже подходилъ. Въ 5 1/2 часовъ утра дивизія Боксе двинулась вдоль морскаго берега; часовъ около 7—восемь батальоновъ французовъ спустились у самаго устья Альмы. Былъ девятый часъ, а среди англичанъ еще не замѣчалось никаго движенія. Но вотъ началось общее наступленіе. Правые французы двигались развернутыми баталіонами англичане, также подъ прикрытиемъ батареи и густой цѣпи застрѣльщиковъ. Примыкая къ французамъ, шла 2-я англійская дивизія Лесі-Энанса, построенная въ двойной линіи, по три полка въ каждой *); правые ея и въ такомъ же порядкѣ слѣдовала легкая дивизія Бруна; въ интервалѣ между обѣй имѣли дивизіями находилась одна батарея артиллерія. Вторую линію англійскихъ войскъ составляли: 3-я дивизія Инглендъ и 1-я герцога Кембриджскаго; обѣ дивизіи въ такомъ же порядкѣ, какъ войска первой линіи; правые герцога Кембриджскаго наступала 4-я дивизія Каткарта, который выдвинулся вплоть легкую кавалерійскую бригаду въ обозначеніе отъ покушеній со стороны нашей кавалеріи.

Англичане подвижались медленно, шагъ за шагомъ, точно выжидая, что предпримутъ французы. Не соглашался съ маршаломъ Сентъ-Арно, требовавшимъ выхода праваго фланга, и считая это дѣломъ чрезвычайно рикованьымъ, лордъ Рагланъ нарочно медлилъ. Это замедленіе въ наступленіи союзниковъ, вслѣдствіе неподвижности англичанъ, при другихъ условіяхъ, могло бы имѣть вліяніе на успѣхъ атаки; теперь же оно не принесло намъ ровно никакой пользы, такъ какъ, со времени послѣдней рекогносцировки, наши войска оставались неподвижными (1).

«У насъ не было никакихъ приготовленій,—говорить одинъ изъ участниковъ,—и всѣ мы какъ-то равнодушно смотрѣли на непріятельскую позицію (2).»

*) За исключеніемъ весьма немногихъ, почти всѣ английскіе полки состояли изъ одного батальона въ 10-ти ротномъ составѣ, отъ 800 до 1,000 человѣкъ.
Наши передовые полки стояли под ружьем, в полной готовности встретить противника. Творя крестное знамение, солдаты стали уже различать цѣль неприятельских мундиров и разсуждали между собой о том, кто поедет против них—французъ ли или англичанинъ. Впереди всей линиѣ союзниковъ шла густая цѣль застрѣльщиковъ; у французовъ она состояла изъ зуавовъ, пѣшихъ егерей и африканскихъ стрѣльцовъ, а у англичанъ были разсыпанны британскіе стрѣльцы.

Штурмъ ихъ огонь неприятеля производилъ весьма неприятное впечатлѣніе на нашихъ солдатъ. Не понимая разницы въ вооруженіи, они удивлялись тому обстоятельству, какъ это неприятельскихъ стрѣльцовъ еще не видно, а въ нашихъ рядахъ уже появлілись и раненые и убитые (3).

Союзники приближались.

Двигавшися весьма медленно англичане подошли въ половинѣ втораго къ правому берегу Альмы. Войдя въ сферу нашего огня, они приостановились. Дивизіи Брунна и Лесси-Эванса развернулись въ одну линію развернутаго двухчерепожнаго фронта, а стрѣльцы и вьюхавшія на позицію двѣ кошця батареи открыли живой, частый огонь.

Разсыпанныя въ виноградникахъ, наши стрѣльцы цѣли 6-го стрѣльковаго и своднаго московскаго полубаталионъ встрѣтили неприятеля мѣткимъ ружейнымъ огнемъ, а батареи—участвующими выстрелами. Англичане залегли за неровностями местности. Ихъ штурмы живо отвѣчали на огонь нашихъ стрѣльцовъ и освияли пулями войска, расположенныя на лѣвомъ берегу. Вооруженные разными ружьями, англичане стрѣлили чрезвычайно мѣтко и на выборъ поражали офицеровъ, солдатъ и артиллерійскую принслугу.

Наконецъ, англичане снова двинулись впередъ.

Запылала деревня Бурлюкъ, зажженная отступившими стрѣльцами. Дивизія Лесси-Эванса направилась частью правѣ, частью лѣвѣ деревни; дивизія Брунна двинулась къ садамъ и виноградникамъ деревни Тарханлартъ. Передъ центромъ или двѣ батареи. Не смотря на нашъ сильный огонь, наносившей неприятелю чувствительныя потери, англичане стойко подвигались впередъ (4). Поражаемые штурмами казанскаго *) и Бородинскаго полковъ и двумя батареями, расположенными на высотахъ, англичане гибли.

*) Въ Альминскомъ бою находились: 5 штатовъ и 65 оберъ-офицеровъ, 301 унт.-офиц., 134 музыканта, 1,408 рядовыхъ. (См. г.l. XLVII, прим. 16).
массами, но все-таки шли вперёд, невидимые изъ-за облаковъ. Дымъ съ той высоты, на которой расположились Казанцы. Бригада Кондрягтова, дивизион Броуна, направлялась на мостъ, но, встргчнная ружейнымъ и артиллерийскимъ огнемъ и поиски значительная потеря, свршилась и въ полномъ безпорядкъ отступила за Бурлюкъ (5). Дивизионъ Эванса и Броуна, тоже потерявшихъ отъ нашего огня, получили приказание остановиться и лечь (6). Да и тутъ эти дивизионъ не избавились отъ картечъ и пуль штурмовъ Казанского полка. Напрятельскіе стрѣльцы, скрываясь за оградами садовъ, въ свою очередь, открыли огонь и причинили намъ войскамъ громадный уронъ. Пули далеко летели и били людей въ Казанскомъ и Владимировскомъ полкахъ; мы же не могли и думать о стрѣльбѣ на такое разстояніе. Туть у штурмовъ начали патронъ выходить, остаться шрапнели негдѣ; не смотря на всѣ поиски, патроновъ ящиковъ не нашли (7). Тогда Бородинскій полкъ, терпя отъ града пуля противника и теряя массу людей, сталъ отходить на резервъ.

Въ третьемъ часу англичане снова получили приказание наступать. Хотя Альма почти вездѣ проходила вбродъ, однако, англичане упорно стремились къ мосту, правда, испорченному нашими стрѣльцами, но теперь уже исправленному противникомъ. Наконецъ, 5 батальоновъ Кондрягтова переправи мостъ и бросились къ эпопленту, около котораго стояли Казанцы. Князь Горчаковъ приказалъ двумъ батальонамъ Казанского полка, стоявшимъ лѣвѣ ложенемъ, двинуться навстрѣчу пяти батальонамъ Кондрягтова и атаковать ихъ изъ штыковъ (8), а Угличанамъ перейти съ праваго фланга за Владимировскій полкъ.

4-й батальонъ, подъ командой майора Млюкова, а за нимъ 3-й, майора Копкина, во главѣ съ полковымъ командиромъ, полковникомъ Селезневымъ, быстро и съ полномъ порядкомъ, какъ на учёньѣ, двинулись къ мосту, навстрѣчу англичанамъ, но, при своемъ движении, закрыли батарею, стоявшую въ эпоплентѣ, и, заставивъ ее замолчать, линионъ, такимъ образомъ, съ поддержкой. Англичане не приняли удара въ штыки, а отступили и, подпустивъ Казанскія колонны на самое близкое разстояніе, открыли убийственнѣй, мѣткий огонь. Командиръ полка, полковникъ Селезневъ, оба батальонные командиры были убиты; большая часть ротныхъ командировъ и младшихъ офицеровъ или перебита, или переранена *).

*) Въроятно, во время этой атаки 3-го и 4-го батал. убитъ: штабс-капитанъ Плехановъ и пропорщикъ Лютыкъ; ранены: штабс-капитаны Чу-
Понесла громадную потерю, остатки наших батальонов начали отступать, направляясь на эполемент, почему снова закрыли батарею и снова лишились её поддержки (9). Поднявшись на гору и подойдя к батареи, наши батальоны раздались в сторону, и батарея открыла огонь по 23-му пехотному полку, который был в движении Кондригтоном вслед за отходившими Казаками (10). За 23-м полком или 7-й и 33-й полки бригады Кондригтона. Никакой неподдерживаемой, Казаки должны были отступить перед напором превосходных неприятельских сил. Остальные наши два батальона, 1-й и 2-й, подполковника Труневского и майора Воиссяцкого 1-го, во время атаки 3-го и 4-го батальонов, стояли правее эполемента, на совершенно открытой местности, подверженные неприятельскому огню, как артиллерийскому, так и штуцерному, оба батальона были на столько ослаблены (11), что не моглиоказать серьезного сопротивления войскам дивизии Бюона, наступавшим на эполемент. Два орудия батарейной № 1-й батареи 16-й артиллерийской бригады, из которых у одного был избит передок, а у другого убиты коренные лошади, остались за эполементом, по невозможности увезти их; англичане сейчас же овладели укрывленяем. Остальные орудия отошли за Владимирский полк. На нашей батареи появилось английское знамя.

В то время, когда 3 полка англичан одолели Казанский полк, наши прочие полки, не получая никаких приказаний, оставались за эполементом без участия зрителей — сначала Владимирцы, за ними Угличане, а Суздальский полк правее.

Казаки отходили назад. Наконец, четыре батальона Угличского полка двинулись как бы на помощь, по скоро оставились (12). В эту критическую минуту князь Горчаков двинул вперед 1-й и 2-й батальоны Владимирского полка, под личным началством генерал-лейтенанта Кнышицкого. Владимирцы грозно полезли в атаку, но, встреченные огнём противника, укрывшегося за эполементом, остановились–было, а затем ударил в пыль и выбили

баровъ и Алексеевич, поручики Кирпич и Морозовъ, подпоручики Газенкамыш, працорники Дело, Геммельманъ 2-й, Вадбольский; пропалъ без вести працорник Игнатьевъ.

Працорникъ Игнатьевъ сначала былъ показанъ убитымъ и исключенъ изъ списковъ полка, а затымъ, спустя ровно годъ, 7-го сентября 1855 года, снова записанъ въ списки Казанского полка Высочайшимъ приказомъ, какъ ошибочно показанный въ числа убитыхъ и оказавшийся находящимся въ живыхъ у неприятеля.
англичаны изъ укрытия. Неприятель поспѣши отступить къ рѣкѣ, проповѣдываемый штыцерными Владимирскаго полка; наши же штыцерные, вступивши въ бой раньше, уже разстрѣляли свои патроны.

Выйдя изъ сферы огня гладкоствольныхъ ружей, англичане стали устраиваться. Къ этому времени къ нимъ подошла бригада Буллера, дивизіи Броуна; приблизилась и перешла рѣку дивизія герцога Кембриджскаго, состоявшая изъ английскійской гвардіи; наконецъ, присоединилась бригада Пеннифатера, изъ дивизіи Леси-Эванса. Соединялись до пятиадатати полковъ. Кромѣ того, изъ-за ихъ лѣваго фланга выдвигались шесть полковъ Каткарт. Всего готовилось къ атакѣ 21 батальонъ (английскіе полки, преимущественно, были однобатальонного состава).

Новая атака англичанъ была неизбѣжна; она, видимо, подготовлялась. Такимъ образомъ, наступалъ новыі моментъ боя.

Пока вышеописанное происходило на нашемъ правомъ флангѣ, на лѣвомъ уже началось отступленіе русскихъ войскъ. Еще въ половинѣ перваго французская дивизія Боске перешла рѣку Альму вбродъ, у самаго ея устья, и, взобравшись на совершенно неохраняемыя нами скалы лѣвааго фланга позиціи вѣстѣ съ дивизіями Капрера и Наполеона, повела на насъ атаку съ фронта и фланга. Наши войска бросались въ пыльки, по противнику, не принимая удара, подавался назадъ и принималъ наши войска бѣглымъ ружейнымъ огнемъ. Наконецъ, превосходство неприятельскихъ силъ вынудило войска лѣваго фланга начать отступленіе по Евпаторійской дорогѣ.

Вернемся снова къ дѣйствіямъ на правомъ флангѣ позиціи.

Передъ началомъ втораго момента боя, войска праваго фланга были расположены: четыре батальона Казанскаго полка стояли въ одну линію за эполементомъ; правѣ ихъ два батальона Владимирскаго полка, а остальные два—за правымъ флангомъ лини батальоновъ Казанскаго полка; правѣ первыхъ двухъ батальоновъ Владимірцевъ стояли одинъ батальонъ Угличскаго полка; рядомъ съ этимъ батальономъ—Судальцы въ одну линію, съ общими батареями; за ними три батальона Угличанъ. Въ эполементѣ не было артиллеріи, такъ какъ батареи, потерявшия, во время первого отступленія, большую часть лонадей и прислушиваться, не могли поднять 10-ти оставшихся орудій и уже не продолжала боя. Донскія батареи были потребованы на лѣвый флангъ. Можно было бы двинуть сюда легкую батарею, стоявшую почти безъ дѣла при Судальскомъ полку, но, при этомъ передвиженіи, ей предстоялъ трудный обойдъ по дну оврага, и она не могла во-время подоспѣть (13).
Англичане двинулись. На их правом фланге шла бригада Пеннефатера, дивизии Лесн-Эванса; в центре — бригады Кондригтона и Буллера; на левом фланге — гвардия герцога Кембриджского, а за нею дивизия Каткарта.

Жестокий огонь густой неприятельской пушки в короткое время лишил нас большей части офицеров. Взяв остактики Казанского полка, князь Горчаков бросился с ними в тыль на бригады Брунна, но повторилось то же самое: англичане отступили и начали обстреливать наши колонны перекрестными огнем. Отражая атаки 7-го батальонного полка, под командой Ласси, и претерпевая громадные потери, Казанцы были вынуждены «медленно отступать, как бы негодуя на судьбу», как выразился наш английский историк. Для преследования их, были двинуты английские разведчики (14). Под князем Горчаковым была убита лошадь; вся его пушечь пролитена пулями. Впрочем, с генералом Квящинским, Горчаков снова повел в атаку два батальона Владимирского полка. Результат этой атаки был тот же самый, что и с Казанским полком. Кромë́, сильное огнём со стороны английцев, наши войска стали поражать 23-ю орудийную батарею, выдвинутую французами на телеграфную гору. Англичане двинулись, но слезами Владимирцев, к эполементу, все еще незаряженному артиллерийей. Желая увести два орудия, оставленных еще при первой атаке, английцев, генерал Квящинский остался с Владимирским полком удерживать противника (15). В это время англичане подошли к эполементу, и шотландский № 42-й полк, подъ начальством Камерона, первый вступил в бой с двумя батальонами Казанского полка и подошедшими к нему волхровскими батальонами. Неудалось драться два батальона Судальского полка, а зато, на самом фланге позиции, удерживали противника другие два батальона. Уничтожение держались на вершины высоты.

Начинаясь дробь, англичане отдали громадные груда тьмы покрыли все пространство. На помощь ко Камерону постепенно подошли 98-й и 97-й полки дивизии герцога Кембриджского, которые, один за другим, въехали на гребень горы, поражая по флангу русских, подходивших на помощь Владимировцам и Казанцам, и производили в их рядах страхущий гул орудийного огня (16). Владимирцы оставили укрывшиеся. Начальник дивизии, генерал-лейтенант Квящинский, и командир 1-й гриппады, генерал-ма́йор Щелканов, были тяжело ранены. Неприятель не преследо-
вать остатки храброго полка, къ которому вскорѣ присоединились также сильно пострадавшіе Казацки 
*
Подъ прикрытиемъ Угличанъ, остатки Владимировскаго и Михаила Николаевича полковъ стали подыматься въ гору по дорогѣ, проле- гавшей за правымъ флангомъ Угличаго полка.
Съ отступленіемъ Владимирова, князь Меншиковъ ясно уви- дѣлъ, что уже нѣть возможности возстановить сраженіе въ нашу пользу. Опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ Сенастополя, онъ прика- залъ князю Горчакову распорядиться отступленіемъ Суздалескаго полка и двухъ легкихъ № 3-й и 4-й батарей 14-й арт. бригады.
Когда стали отступать и эти части, англичане втащили нѣ- сколько орудій на гору, гдѣ только-что стоялъ Суздалскій полкъ, и открыли по отступавшимъ полкамъ штуцерный и артиллерийскій огонь, поддерживающий до тѣхъ поръ, пока войска не вышли изъ подъ выстѣлень.
По отступленіи войскъ центра и праваго фланга на высоты, гдѣ до самой рѣки Качи разстилалась равнина съ небольшими воз- вышенностями, неожиданно все пришло другой порядокъ. Нераз- строенны полки: Суздалскій и Углискій, два баталіона Бородин- скаго и части другихъ, съ артиллеріей въ промежуткахъ, состави- ли, по самому уже направлению съ позиціи въ время отступленія, видъ правильнаго шахматнаго движенія назадъ. Присоединившись кавалерія, которая откуда-то выѣхала къ намъ навстрѣчу, оконча- тельно придавала общему отступленію стройный и грозный видъ.
Въ такомъ положеніи застали насъ съмерки; начальникъ остался въ заблужденіи относительно нашего общаго разстроенія и не рѣ- шался на преслѣдованіе. Англичане покушились-было выдвинуть впередъ свою кавалерію, но, встрѣченье артиллерийскімъ огнемъ нашего арріергарда, остановились и прекратили наступленіе.
Такъ кончилось около семи часовъ вечера Альминское сраже- ніе, въ которомъ, въ теченіе четырехъ часовъ, часть русской арміи удерживала своею грудью гораздо многочисленнѣйшаго и луче вооруженнаго противника.

.
.. «Боясь князя, чтобы большими силами не быть прижатымъ къ берегу и поставлену между двухъ огней. Начата была атака съ лѣваго фланга, фальшивая; скоро главная началась съ праваго фланга. Войска французская, англійская или четырьмя густыми колоннами. Натискъ ихъ удерживали полки 16-й дивизіи. Егерскій Его Высочества полкъ три раза штыками отбивалъ нашу батарею и покрылъ себя славою»...
Наша войска тянулись к рѣкѣ Качѣ, оставив на Альыкѣ, убитым, раненым и контуженным, 5 генералов, 23 штаб-офицеров, 170 оберъ-офицеровъ, 5,511 человѣкъ нижнихъ чиновъ. Потери союзниковъ простирались до 3,500 человѣкъ, причемъ на долю англійчанъ приходилось до 2,000 (17).

Казанскій полкъ потерялъ въ Альминскомъ бою: 3 штабъ и 7 оберъ-офицеровъ, 497 человѣкъ нижнихъ чиновъ убитыми; 17 оберъ-офицеровъ и 525 нижнихъ чиновъ ранеными; 1 оберъ-офицера и 232 человѣка нижнихъ чиновъ безъ вѣсти пропавшихъ *)). Всего, слѣдовательно, выбилось изъ строя 3 штабъ и 25 оберъ-офицеровъ и 1,254 нижнихъ чиновъ **).

Въ числѣ убитыхъ: командръ полка полковникъ Селезневъ; майоры М.Юковъ и Конкинъ; капитанъ Зубчаниновъ; штабъ-капитанъ Шехановъ и Пырковскій; подпоручикъ Яховтовъ; прaporщики Архангеловскій, Лютыкъ и Ступницъ. Взять въ пленъ: прaporщики Игнатьевъ. Ранены: штабъ-капитанъ Алексѣевъ, Осинновскій и Чубаровъ; поручики Кирѣевъ, Морозовъ, Федоровъ и Кауровъ; подпоручикъ Газенкапфъ; прaporщики Гемельманъ 2-й, Сафайловъ 1-й, Чемесовъ 1-й, Чемесовъ 2-й, Вадбольскій, Делло, Завадскій, Гладыревскій ***) и Храповицкій (послѣдняе два были въ бою въ юнкерской формѣ, по неполученіи высочайшаго приказа о производствѣ 2-го сентября 1854 года) (18).

Полкъ Альминскій битвы представляло необыкновенное зрѣлище: убитыхъ солдатъ лежать совѣсѣтъ одѣтыми и вооруженными, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ получили смертельную рану; многихъ такъ быстро постигла смерть, что члены ихъ быстро окоченѣли, руки и оружіе остались въ томъ положеніи, какое имѣли въ моментъ смерти. Это особенно было замѣтно въ тѣхъ случаяхъ, если смерть поражала солдата въ минуту, когда онѣ стрѣляли; при

*) Громадная потеря пропавшими безъ вести объясняется тѣмъ, что много нашихъ раненыхъ осталось на полѣ битвы, въ особенности въ послѣдній моментъ боя, и затѣмъ были поднятъ союзниками.

***) У Тотлебена потери полка определены: 3 штабъ и 25 оберъ-офицеровъ и 1,224 человѣкъ нижнихъ чиновъ; въ числѣ нижнихъ чиновъ показано на 30 человѣкъ меньше, чѣмъ то выходитъ по полковымъ источниковъ. Выть можетъ, составленныя вѣрныя, первоначальныя свѣдѣнія не были точны, тѣмъ болѣе, что по мѣсячнымъ отчетамъ за октябрь, ноябрь и декабрь, вполоскѣ встрѣчаются очень много дополнений и измѣнений.

**) Прапорщику Гладыревскому ноказанъ орденъ св. Анны 3-й степ. за отличія мужество и храбростъ, оказанныя 8-го сентября 1854 г. (В. Уч. Арх., II, 451. Отзывъ Воен. Мин. отъ 5-го июля 1855 г. № 4687).
этом убитый лежал навзничь, съ вытянутыми вперед руками, какъ бы готовясь спустить курокъ поднятаго ружья.

Говоря вообще, одежда на убитыхъ скрывала ихъ раны отъ взоровъ зрителей, и поражающее безобразие смерти являлось во всемъ своемъ ужасѣ только въ тѣхъ случаяхъ, когда у солдата была оторвана голова, или когда смерть произошла отъ пушенаго ядра. Раненные, большей частью, лежали моча. Только изрѣдка кого-нибудь изъ нихъ просилъ напиться или нетерпѣливо осведомлялся, скоро ли его перенесутъ и позаботятся о его ранахъ (19).

Сотни хищныхъ птицъ, привлеченные запахомъ труповъ и человѣческой крови, отовсюду селялись, и ихъ пронзительные крики мѣшались со стономъ раненыхъ. Длинные ряды лощаковъ перевозили на суда раненыхъ французовъ, англичанъ и русскихъ. По всему полю, на мѣстѣ разыгрывшейся здѣсь кровавой драмы, замѣтно было усиленное движение: тутъ хоронили павшихъ, собирали окровавленные, повсюду раскидывали куски человѣческаго тѣла; здѣсь подбирали изорванную одежду и наковыренное оружіе; сложившихъ ихъ въ одну кучу, предали пламени.

А рѣчка Альма, между тѣмъ, равнодушная къ событию, по приобрѣвшая извѣстность въ сердцахъ русскаго народа, по-прежнему, катила свои мутныя воды въ море, подъ кустами зелени и виноградниковъ, измѣняющихъ проходившимъ здѣсь войскамъ, подъ раскидистыми деревьями, обезображенными и разцепленными пролетавшими снарядаами. И долго потомъ мѣсто это сохраняло слѣды страшнаго побоища. Изрытая ядрами земля, разсыпанные патроны, повсюду валяющіеся осколки гранатъ, обломки разобраннаго оружія, русскіе ранцы и французскіе эполеты,—все это краснорѣчно говорило, что бой былъ упорный. Развалины Бурлукскаго селенія и свѣжія песчаныя могилы *) довершили печальную картину окружающей мѣстности.

*) „Три обширные могилы принадѣляли въ свои нѣдра, кажется отѣльнымъ, русскимъ, англичанъ и французамъ. Церемонія происходила безъ паникадилъ и надгробныхъ убѣй. Друзья въ слезахъ, молчалъ, искренне какъ горе присутствующихъ, да рыхлая земля насыпала—вь цвѣтъ и пепелъ. Намъ было невозможно сознать всѣдѣсь, особенной честь нашихъ сотоварища, убитымъ русскимъ офіцерамъ,—въ сраженіи они не отличаются орденомъ отъ солдатъ. Они въ солдатскихъ шинеляхъ. Безъ сомнѣнія, они извѣстны своими талантами и храбростью: русскіе различаютъ своихъ начальниковъ въ супатовъ бою. Но когда, еслѣ офіцеръ отдохнуть въ сраженіе не какъ на бой, прощай плѣнѣ начальника!" (Journal humoristique du siège de Sebastopol. Изъ приключеній Альбіна къ переводу главы XLV, соч. Кинглера «The invasion of the Crimea». Военный «Сборникъ», 1870 г., № 2-й).
Кончилось дело. Велики были наши потери; много было увьчных и раненых. Первое наше столкновение с неприятелем было неудачно: Альминское сражение проиграно, но оно казало противнику на геройскую стойкость и самоотвержение русского солдата. Отчего же мы проиграли бой? не оттого ли, быть может, что некому было увидеть распорядиться?.. (20).

Сделаем критическую оценку этого достопамятного боя. Нась невольно должно поразить отсутствие строго обдуманного плана: точно не было руководителя, который бы во-время, узелкой рукой мог бы кинуть поддержку туда, где она оказывалась наиболее нужной; кто бы управлял ходом сражения, ловил бы удобный момент, умился бы воспользоваться этим моментом. За отсутствием руководящей силы, все дело сводилось к частным начальникам; все зависело от того, съумеют ли один-два батальона справиться со противником, отстоят ли они свой угловой позиции, или нет. И, действительно, атаки против англичан пойдут на себя отсечку частных схваток войск, ближайших к наиболее угрохаемому пункту. Атаки эти не были подготовлены, оттого и произведены малыми силами, без всякой поддержки со стороны остальных войск. Если бы мы допустили переправиться, под сильным караульным огнем, большее число английских войск и затым атаковать их не двумя батальонами Казанского полка, а, например, двумя полками, поддержанными резервами, тогда мы были бы в праве надеяться на больший успех.

Разстроенные сильным караульным огнем и атакованные двумя полками, англичане пришлись были бы отступить и, конечно, не могли бы вскора ускорять изъ нашних рук вновь, так как ускорить одних их батальонов; а тьм, что остались бы на наших берегу, неизбежно погибли бы на штыках наших солдат. Атака двух батальонов егерей, ничтобы не подготовленная, даже не усиленная своевременно подготовленными, только привела к огромным потерям, понесенными Казанцами.

Альминское сражение, безъ ожидающихъ отъ него послдствий, не имло для насъ никакого значения, ни стратегического, ни тактическаго; но, благодаря необыкновенной стойкости нашей войскъ, оно замѣчательно правственнымъ влияніемъ на послдующій ходъ восшнихъ дѣйствій.

Далеко превосходя насть численностью и превосходствомъ вооружения, союзники имъ въ бой самоподнятно и силь. Правда, имъ удалось выиграть сражение, но этотъ выигрышъ былъ купленъ до-
рогой цѣной: цѣной большой потери лучших войскъ. Стойкость, мужество и храбрость русского солдата восбудили глубокое уважение къ нему среди нашихъ враговъ. Они видѣли, что всѣ полки, съ которыми имъ приходится имѣть дѣло, оказываютъ чудеса храбрости; что всѣ частные начальники, полковые и батальонныя командиры, лично ведутъ своихъ солдатъ въ штыки и самоотверженно умираютъ передъ колоннами. Это имѣло такое сильное влияніе на англо-французовъ, что самонадѣйянность смѣнилась осторожностью, какъ прямымъ слѣдствіемъ глубокаго уваженія къ доблестямъ русскаго солдата.

Однако, переходимъ къ разсказу.

Оставляя поле сраженія, наши войска потянулись по направлению къ рѣкѣ Качѣ.

«Ночь была темная, говоритъ очевидецъ: тучи обложили все небо. До сутерекъ мы долго плутали по оврагамъ и долинамъ. Мы или не дорогой, чтобы не тѣсниться всѣмъ вмѣстѣ и чтобы дать время проѣхать повозкамъ и орудіямъ (21).»

Войска или быстро, викѣмъ неруководимы, отдѣльными частями, перегоняя другъ друга и торопясь все впереди и впереди. Весь правый берегъ рѣки Качи былъ покрытъстроеніями и садами, обнесенными высокими оградами; поэтому переправа могла быть произведена только по единственному броду, къ которому велъ узкий переулокъ. Тутъ происходила ужасная давка. Столпившаяся повозки пережимались съ артиллеріей, суетились между собою и до такой степени перепутались, что могли окончить переправу только къ утру.

Войска напрасно проѣзжали переправы до самой ночи и, вестаки не дождавшись ея, стали переправляться поодиночкѣ. Солдаты пробирались между обозами, перелезали черезъ ограды и коскакъ достигали до высотъ лѣваго берега рѣки, где и расположились биваками.

За отступавшими тянулась вторая искалѣченная армія: огромная толпа раненыхъ. Ихъ положеніе было, въ полномъ смыслѣ, безоградно. Разсыпавшись на огромной площади, между Симферополемъ, Бахчисарайемъ и Севастополемъ, и не зная, куда отступила армія, наши ушкожи и контуженные брели на удачу, только бы найти гдѣ-нибудь приютъ и облегченіе своимъ страданіямъ. Одни успѣли добраться до Симферополя; другіе пришли изъ Бахчисарай; наконецъ, третій, двигаясь по направленію къ Севастополю, добралъ до Качи и были встрѣчены поспешными своихъ ушкожиныхъ товарищами.

Раненые уѣхали весь путь отъ рѣки Альмы вплоть до самой
Качи. Воть одинъ изъ нихъ сдѣлаеть два—три шага и безпомощно валится на землю. Другие отъ боли скрежещутъ зубами, издаютъ такіе стонь, что отъ однихъ этихъ звуковъ сердце надрывается даже у самаго привычнаго ко всѣмъ ужасамъ войны человѣка...

Тамъ плется солдатъ, опираясь на свое ружье, какъ на кость; здѣсь другой ползкомъ пробирается, преодолѣвая страшную боль, чтобы только не попасть въ плѣнъ къ бусурманамъ.

Ползетъ-ползетъ шной и, наконецъ, накрестъ вѣнцомъ, накладаетъ въ пшеможепіи, вползъ предстоящія свою участь возь Божіей. Попадались и такіе, у которыхъ буквально не было куска живаго мяса, и все-таки они еще ташчились всѣдь за войсками, кто какъ могъ, со стопами и скрежетомъ зубами, перенося тутъ жгучую боль, тутъ невыносимую жажду, которую трудно изобразить словами, но которую испытываетъ почти каждый раненый.

У всѣхъ было только одно желаніе: не отставать отъ своихъ. И оно, это желаніе, было на столько сильно, что многіе двигались черезъ силу.

Такъ, одинъ изъ нихъ шелъ съ оторвавшою рукой, выстѣ кото-рой только болтались одни окровавленные обрывки рукава шпаги; въ другой рукѣ онъ тащилъ ружье да еще помогалъ товарищу, трудясь его раненому. Воть другой бодро подвигается вперед, опираясь на ружье, а раздробленная нога болтается во всѣ стороны. У иного пуля прошла черезъ ступни обѣихъ ногъ и оторвала пальцы, а онъ, съ помощью того же ружья, какъ-то удудривился идти на пяткахъ. Вотъ раненый въ голову... Заковылялся кровь, словно корой, облепила лицо; глаза помутнели отъ боли; онъ ощущалъ, но слуху пробирается, безпретенциозно спотыкался и падая; болезненъ, грому вскрикиваетъ и падаетъ; упадаетъ и снова ташчитъ впередъ, и кос-какъ доберется до викука своихъ товарищей.

Санитарная часть находилась тогда въ самомъ печальномъ видѣ; о помощи раненыхъ никто не думалъ. Въ корпіи и бинтахъ чувствовался значительный недостатокъ; небольшой запасъ ихъ при казартахъ фуража расходовалось чуть ли не на всѣ золота, и солдаты должны были рвать свои рубахи для перевязки ранъ. А кладовая санитарной почтовой конторы были переполнены тюками съ корпіей и бинтами, присылаемыми жертвователями со всѣхъ концовъ Россіи (22).

Положеніе оставшихся на полѣ сраженія и преимущественно тяжело раненныхъ было еще того хуже.

Предоставленные попеченію непріятеля, они не встрѣтили ни-
материаля для истори русской арміи.
какой помощи. Въ дѣятельности, союзники оказались, повсе не такъ человѣколюбивы, какъ протрубилъ о томъ Сентъ-Арно въ своемъ допросѣ объ Альминскомъ сраженіи, а за пимъ повторили многие французскіе историки. Правда, итальянцы изъ нашихъ раненыхъ были подобраны, перевезены на корабли и потомъ отправлены въ Константинополь; но что они вытерпѣли, что перенесли, лучше объ этомъ и не вспоминать. Достаточно указать на тѣхъ, которые были перевезены на англійскомъ пароходѣ въ Одессу. Перенесенные, послѣ битвы, па берегъ Альмы, они оставались тамъ изъ продолженіе шести дней безъ крова и почти безъ пищи. Лишь у нѣкоторыхъ были перевязаны раны, да и то съномъ и соломой, взятой корпин, что, разумѣется, принесло имъ не пользу, а вредъ. Когда ихъ привезли въ Одессу, почти всѣ раны были поражены антисьдымъ огнёмъ, и 23-го сентября уже умерли 31 человѣкъ изъ числа привезенныхъ 342; между этимъ ранеными было 138 Казачество *)). «Сласть этихъ страдальцевъ, говоритъ англійскій историкъ (23): была такъ велика, что одесскій губернаторъ напелъ невозможнымъ опредѣлить: сколько между ними было рядовыхъ солдать и сколько лицъ другихъ званій.» И еще: «Всѣ 500 человѣкъ, обезображенныхъ, валявшихся на землѣ, оставленныхъ на починеніе единственно врѣца и его прислушенника, были такъ нерѣзены, что не въ силахъ были помочать всѣмъ нѣбудь другъ другу; очень многіе пѣльны разбитые члены; другіе, терзаемые предсмертными страданіями, лежали навзничь, призывая смерть; третьи были уже мертвы.» По словамъ г. Алабина (24), на всѣхъ этихъ раненыхъ было оставлено двинувшися всѣрѣдъ англіо-французами десять мѣшковъ сухарей, бочонокъ рому, немного чая да сахара на песку. Нашимъ раненымъ, несмотря, приходилось голодать, если докторъ Томсонъ (помощникъ лекаря 44-го полка, самоотверженно оставившийся при раненыхъ съ единственно прислушенникомъ) однажды самъ

*) Командиръ, по распоряженію главнаго штаба, въ Петербургѣ и Москве, для сбора материала о составленію полковой исторіи, подъ руку съ Брионосомъ имѣлъ счастіе представиться Августѣнному Шефу въ 12 часовъ утра 6-го февраля 1886 года. Его Высочество, вспомнивъ о войне на Крымскомъ полуостровѣ, между прочимъ, изволилъ говорить о рядовомъ Иванѣ Зубковѣ, съ которымъ онъ вѣдѣлъ переписку до сихъ порь. Рядовой Иванъ Зубковъ служилъ въ Семаргскомъ полку, 8-го сентября 1854 года раненъ въ Альминскомъ бою и затѣмъ былъ перевезенъ въ Одессу, где Его Высочество видѣлъ его, поѣздывши, пропадомъ въ Крымъ, одесскій военный госпиталь.
застрёпили дни: татарская корова и представила ихъ раненымъ, раздѣлилъ между собой.

Многие изъ раненыхъ, оставшиеся неподобными, присоединились къ отряду на второй, на третий, даже на четвертый день, сражения и все это время оставались безъ переправы.

Взглянемъ на бивакъ нашихъ войскъ. Певезелъ быть онъ, этотъ бивакъ, послѣ такого ужаснаго побоца... Русскій солдатъ, не любитъ отступать даже тогда, когда не въ силахъ преодолѣть завѣдомо многочисленного врага. Онъ предпочитаетъ сложить свою молодую головушку въ неравномъ бою, чѣмъ уступить врагу ключекъ родной земли. Такъ было и теперь. Хотя каждый ясно видѣлъ во время самаго боя, что на одного приходилось болѣе чѣмъ два врага, а все-таки наши солдаты были недовольны отступленіемъ. Сознавая, что дрались, какъ Богъ и государь велиль, полки шли молча къ рѣкѣ Чачѣ, молча они расположились на бивакѣ.

Бивакъ представляли мрачную картину. Кругомъ непроглядная тьма. Надъ головой нависли черныя тучи. Нигдѣ ни говора, ни шума; нигдѣ не видно веселъ шляпавшихъ бѣгать костровъ. Бѣдное мерцаніе луны, но временами вынырнувшей изъ-за тучъ, освѣтилъ на мглѣ короткій унылый лица и кучки солдатъ, собравшихся не для говора, а для совершения молитвы надъ только-что умершимъ товарищемъ.

Тамъ, въ сторонѣ, слышится голосъ грамотнаго солдата, читающаго отходную надъ землякомъ и другомъ. Эдѣсь рота хоронитъ своихъ товарищей, которыхъ принесли съ поля битвы. За нѣмѣемъ тушей и незаправленного инструмента, солдаты рыли могилы тесаками, но, по твердости грунта, не могли далеко углубиться; они ограничивались тѣмъ, что обсыпали умершаго землей или прикрывали только одно его тулупикъ. Пробѣганія по временамъ вѣтеръ разносилъ по биваку звуки молитвы, предсмертные стоны раненыхъ да шумъ фельдфебелей, поѣдравшихъ свой роты, снѣтавшихъ оставшихся въ живыхъ.

Не до разговоровъ было въ эту торжественную ночь; никто не рѣшался говорить, а если говорилъ, то ненадолго. Самый разговоръ состоялъ только въ разспросахъ о товарищахъ и землякахъ, за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ: живыхъ и здоровыхъ, а теперь отпевшихъ въ злѣчность главною смертью. Никто, однако, не наслѣдуетъ духомъ; наоборотъ, каждый стремился въ новый бой, чтобы отомстить врагу. Угрюмыхъ лица и зацвѣтная злоба въ сердцахъ, солдатъ снѣтѣлиственно, что въ войска можно заставить отступить, но не побѣдить ихъ (25)...
XLIX.

Переход Казанского полка к Бельбеку.—Бивуаки на Куликовом поле.—Полк в авангарде.—Привал у Мекензи.—Отарь-кой.—Случай на Инкерманских высотах.—Разыскной строй.—Казанский полк в черномском отряд.—Тревога.—Переход в деревню Юкакы-Караель.—Полк на Северной стороне.—Состав и потери полка.

На следующий день, 9-го сентября, подъ прикрытием армейского, изъ Бородинскаго и Вольскаго полковъ, при двухъ бата-реахъ 14-й артиллерийской бригады, наши войска, снявшись с бивуаковъ на рѣкѣ Качѣ, и продолжали отступление дальше к Бельбеку. Обозы были отправлены назадъ еще ночью. Не смотря на значительный транспортъ раненыхъ, стѣсненный движение войскъ, это отступление, при всей его быстротѣ, съ которой оно совершалось, было произведено въ полномъ порядкѣ.

Около полудня войска подошли къ Бельбеку и, перейдя по каменному мосту на лѣвый берегъ рѣки, расположились здѣсь на привалъ, такъ какъ люди были крайне изнурены непрерывнымъ утромъ и нудились хотя бы въ кратковременномъ отдыхѣ.

Не имѣя возможности остановиться на Бельбекѣ, кн. Меньшиковъ предполагать занять фланговую позицію, къ востоку отъ почтовой дороги, расположить войска на пространствѣ между Бельбекомъ и долиной Черной рѣчки. Но вся мѣстность здѣсь была чрезвычайно пересѣченная и поросла густымъ дубникомъ. Для дѣйствія войскъ здѣсь не было ни одной выгодной оборонительной позиціи; наступление массами по густому кустарнику, ямамъ и холмамъ было почти невозможно. При отступлѣніи же на Вахинсарая по таковой закрытой и пересѣченной мѣстности, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчались затрудненія для движения колоннъ, такъ надзора за обводомъ ходомъ боя,—въ случаѣ неудачи, здѣсь не было бы рѣшительно никакой возможности управлять войсками (1).
Таким образом, приходилось отказаться отъ мысли вступить неприятеля по съверную сторону рейда. Вместѣ съ тѣм, сознавая необходимость устроить войска, пополнить боевые и продовольственные запасы, подкрѣпить севастопольскій гарнизонъ, сдѣлать, наконец, необходимым́ распоряженія для обороны, князь Мешниковъ рѣшился двинуться на южную сторону Севастополя.

Сущь привала на Бельбекѣ, войска спустились въ долину Черной рѣчки и по Ичерманской гати поднялись на Сапунъ-гору. Къ вечеру наша армія подошла къ Севастополю и расположилась бивуакомъ въ виду города, на Куликовомъ полѣ, между Караантинною и Сараиданкиною балками (2). Здѣсь принялъ начальство надъ 16-й пѣхотной дивизіей генераль Жабокритскій, назначенный въ изрѣченное въ бою генер.-лейт. Квінцекаго (3).

Союзники заняли Бельбекъ и расположились въ виду съверныхъ укрѣплений. Отдѣленная широкой бухтой, наша армія не могла бы подать помощи Съверной сторонѣ; наконецъ, было основаніе опасаться за сообщеніе съ Россіей. Поэтому было рѣшено оставить городъ и перейти къ Бахчисараю, чтобы, восстановивъ свои связи, угрожать противнику во флангъ и тылъ. Для этого движенія была избрана ночь на 13-е сентября.

Авангардъ генераль-маора Жабокритскаго еще наканунѣ перешелъ въ хуторъ Мекенизы. По окончаніи варки пищи у хутора, авангардъ получилъ приказаніе выступить дальше, къ деревнѣ Отарь-кой, по направленію къ Бахчисараю. Вт. 4 часа пополудни, по сѣдѣдамъ г.-м. Жабокритскаго, должны были двинуться войска 17-й пѣхотной дивизіи и у хутора Мекенизы замѣнить авангардъ Жабокритскаго. Наконецъ, за 17-й пѣхотной дивизіей слѣдовали остальная войска, подъ начальствомъ кн. Горчакова. За войсками шелъ самый необходимый обозъ; остальная его часть отправлена въ Севастополь.

Выступивъ въ назначенное время, авангардъ г.-м. Жабокритскаго расположился на привалѣ у хутора Мекенизы, а ген.-лейт. Кирьяковъ понесъ-было не той дорогой и, потерявъ много времени, замѣнилъ движеніе колонны Горчакова; перешедшись небрѣдъ между Ичерманскими и Трактирными мостами, Кирьяковъ подошелъ къ хутору Мекенизы. Наконецъ, главныя силы спустились въ Сапунъ-горы къ Черной рѣчкѣ и затѣмъ расположились на привалѣ у селенія Черкестъ-Керменъ, въ трехъ верстахъ отъ хутора. Авангардъ Жабокритскаго двинулся дальше, а у хутора Мекениза расположились войска 17-й дивизіи. Къ утру всѣ войска
уже стянулись к Отарь-кой. На следующий день, 14-го сентября, оставили авангард г.-м. Жабокритского у Отарь-кой, Меншиков отвел остальных войск на Качу, где и простоял до 16-го числа, в ожидании подвоза продовольствия из Симферополя.

Между тм, французы переплыли Черную рчку и расположились на Федюхиных горах, а англичане заняли Балаклаву (4). Высланные по разным направлениям, разъезды донесли, что пепретеля ожидаемо перешел на южную сторону Севастополя; поэтому 16-го сентября началось сосредоточение нашей армии к северной стороне. Авангард г.-м. Жабокритского перешел от Отарь-кой к Бельбеу. Здсь мы нашли свежие следы пребывания противника: повиши ядохлад, наши растрепанные рани, при которых не оказалось ни одной пары запасных сапог; между же их валялись кабо, впрочем, брошенные французами, всходствие неприменимости этой обуви к нашей южной осени грязи (5).

17-го сентября наша армия расположилась на высотах между Севастополем и Бельбеком, а авангард Жабокритского, перешедший к Инкерманскому сниску, открыто сообщение с северной стороной Севастополя. На следующий день на позиции при соединились обозы. Мы были поражены радостью вестью о свободном сообщении. Никто не мог найти причину, побудившую противника почему-то приступить к правильной осаде с южной стороны, между тм, как, ему представлялась возможность почти безнапятственно занять город.

23-го сентября англичане начали возводить батарею на Сапун-гору, у утеса над правым берегом Каменоломного оврага, к юге, черной рчк. Начальник авангарда, г.-м. Жабокритский, разсоплал штуцерных на противопеременных высотах и заставил противника прекратить работу. Ночью повторилось то же самое. На следующий 25-го число была произведена рекогносцировка со стороны Мекензевих высот, поддержанная двумя полками 16-й гв. дивизии и двумя батареями, выдвинутыми из нашего авангарда к хутору Мекензи (6).

Противник уже окончил вооружение своих батарей, а 5-го октября приступил к первому бомбардированию Севастополя *). Между тм, из России подошли подкрепления. 13-го октября кн. Меншиков произвел наступление со стороны Чоргуна по па-

*) Полков. Арх., ивсяч. отд. за 1854 г. К 1-му октября в Казанском полку состояло: по списку—7 шт. и 81 об.-офиц., 341 ун.-оф., 141 муз. и 2,660 рядов; налицо—2 шт. и 39 об.-офиц., 219 ун.-оф., 105 муз., 1,568 рядов.
правленію къ Балаклавѣ. Результатомъ наступленія было занятіе кадыкійскихъ редутовъ. Казанскій полкъ, однако, не принималъ участія ни въ самомъ наступленіи, ни въ балаклавскомъ сраженіи, а все время простоля у Инкерманскихъ высотъ. Во время стоянки у Инкерманскаго снукса, полкъ ходилъ въ нѣкъ къ развалинамъ Инкермана и посвѣтно дежурилъ на Мекензійской горѣ, для охраненія дороги, плещущей изъ долины Черной рѣчки.

Изъ въ виду готовящееся усиленіе союзной арміи, кп. Меншиковъ, вождь по приходѣ, подкрѣпленій, рѣшился атаковать правый флангъ осаднаго корпуса англо-французовъ, съ цѣлью занятія всей посточной части Херсонскаго плато; въ крайнемъ же случаѣ, можно было бы попытать счастье утвердиться на высотахъ, лежащихъ по обѣ стороны Килелбачи. Занятіе этихъ высотъ, освобождая восточную часть Севастополя отъ осады, связано бы гарнизонъ города съ арміей кп. Меншикова и, быть можетъ, даже заставило бы неприятеля снять осаду. 24-го октября произошло Инкерманское сраженіе. Во время боя Казанскій полкъ находился въ составѣ отдѣльного отряда, поставленнаго на Бахчисарайской дорогѣ, для обозначенія отъ покушеній противника съ этой стороны (7). Къ этому времени полкъ считалъ въ своихъ рядахъ 2,026 штыковъ. Инкерманскій бой окончился отступленіемъ нашихъ войскъ на прежнія позиціи.

Въ продолженіе всего октября Казанцы оставались на Инкерманскихъ высотахъ; служба состояла въ занятіи цѣлью развалинъ Инкермана, по очереди съ другими полками дивизіи, или въ сутченомъ дежурствѣ у Мекензійской горы, для охраны дороги путь долины Черной рѣчки. Дѣйстъ въ окрестности былъ уже вырубленъ, и потому съ большихъ трудомъ удалось снабдить кое-какія землянки. Полкъ также ходилъ на работы по устройству батарей на Инкерманскихъ высотахъ (7). Для предохраненія рабочихъ отъ выстрѣловъ съ Сапунт-горы, работы производились ночью; днемъ же заготовляли туры и фашни для укрѣпленій Севастополя. Въ свободное отъ нарядовъ время иногда производились учения, причемъ особенно много вниманія обращался на разычной строй. При построеніи къ боевой порядокъ 8-й сотни дивизіи съ тремя батареями, четвертый батальонъ четвертаго полка, составляя первую линію, становился въ ротныхъ колоннахъ съ интервалами въ 150—200

*) Въ полку состояло шашечнаго инструмента: топоровъ 22, лопатъ 37, кирокъ 16, мотыгъ 8 (Полк. Арх. Приказы по VI-му корп.).
шагов, в каждой интервале — по одному дивизиону артиллерии; впрочем, сознательно той местности, на которой придется дислоцировать, артиллерийская батарея могла располагаться в двух, даже в одном интервале. Остальные три батальона полка составляли вторую боевую линию и располагались в колоннах к атаке, примерно в 200—300 шагах от первой линии, против середины ся интервалов. Третью линию, наконец, составляли третьи полки, ставившиеся в 600 шагах от первой боевой линии, в резервном порядке, в полузвоночных колоннах из середины. Первая бригада и дивизион батарей строились, в резервном порядке, в разстоянии не меньше 200 шагов от линии третьего полка. Ротные колонны первой боевой линии высылали густую пыль, которая усиливалась, по меру надобности; стрелковая цепь разыгрывалась в 150 шагах от своей роты. Все линии боевого порядка, по возможности, укрывались за неровностями местности. В случае перехода противника в наступление, первая боевая линия немедленно открывает самый учащенный ружейный огонь; все взводы ротных колонн могут быть разсыпаны в пыль. Вторая линия предназначалась для удара в тыл, когда противник начнет подходить к батареям; третья боевая линия дислоцировалась как вообще определено для резерва. Наконец, первая бригада употреблялась или для продолжения боевой позиции, выстраиваясь по одному из флангов передней линии, или же для резервных атак (8).

В начале погода стояла холодная и дождливая; редко редко выдавался солнечный денек, чтобы можно было чуточку обувьться и обогреться. Посыпались более хлопья снега и, падая на мокрую почву, увеличивали и без того толстую грязь (9). В половине ноября вода в Черной речке стала сильно прибыть, в 25-м числу разлив воды на столько увеличился, что сообщение войск, находившихся на левом берегу, стало крайне затруднительным, а от этого и положение их было не совсем безопасно. Невыгодна такая разобщенность, а также желание более сосредоточить части IV-го и VI-го корпусов, заставили главнокомандующего сдлать переби касательно перемены в размещении войск. Владимирский и Угличский полки были переведены с Инкерманских выше в деревню Чоругу, на скамью 2-й бригады 12-й пехотной дивизии. На следующий день, 26-го ноября, Его Высочества и Сухдарской полки, с батареей 10-й артиллерии, бригады, скрылись в бригаду 12-й дивизии, которая также переписала на Инкерманск где бы
соты къ своей второй бригадѣ. Затѣмъ войска чорунскаго отряда расположились слѣдующимъ образомъ: Владимировскій пѣхоты полкъ съ 6-ю орудіями—на батареѣ, устроенной у входа въ д. Чоргуля, и на горѣ, гдѣ находился телеграфъ; Судальскій и одна батарея—въ редутѣ, позведенномъ на горѣ, для обстрѣливания подступы къ Камешковскому мосту; егерскій Его Высочества—на горѣ, образующей мысъ при впаденіи Шули въ Черную рѣчку; Угличане—въ ущельѣ рѣки Шули; 2-я бригада 17-й пѣх. дивизіи съ одной батареей—въ общемъ резервѣ, въ д. Чоргуля; кавалерія и артиллерія были расположены въ Черкессѣ-Керменѣ, Юкары-Каралесь, Отарѣ-кое и Комары.

При оставлении позиціи на лѣвомъ берегу рѣки Черной, какъ остались деревянныя материалы отъ бараковъ, въ которыхъ помѣщались наши войска. Рано утромъ 29-го ноября на прежнюю позицію были отправлены два баталіона, чтобы захватить съ собой оставленные материалы. Появленіе нашей пѣхоты произвело тревогу въ непріятельскомъ лагерѣ; выдвинулись—было чѣсколько впередъ около пяти баталіоновъ съ орудіями, но дѣла не завязали.

8-го декабря союзники произвели рекогносцировку чорунской позиціи. Въ поддень въ долину спустились 8 эскадронаовъ драгунъ, и африканскихъ егерей и, выславъ впередъ фланкеровъ, направились къ третьему редуту. Непріятельская цѣль отбросила наши передовыя посты и затѣмъ, поддержанная сомкнутыми эскадронами, быстро двинулась къ Телеграфной высотѣ. Отдѣльные всадники подскакивали къ самой горѣ. Непріятельские фланкеры пѣхоты въ определенное время продолжали перестрѣльку съ нашими стрѣляками. Эта тревога почти не имѣла никакихъ послѣдствій, и около трехъ часовъ пополудни наши аванпосты снова заняли свои прежнія мѣста, а непріятель отступилъ къ деревцѣ Кадыккой.

Съ перекоходомъ на правый берегъ, нашъ чорунскій отрядъ, правда, возстановилъ свои сообщенія съ прочими войсками, тѣмъ не менее это очень мало улучшило его положеніе, такъ какъ все дороги были перорочены осенью сильнотою, и подвозъ продовольствія становился крайне затруднительнымъ. Это обстоятельство побудило князя Моншникова оставить у Чоргуна только часть отряда, а остальная войска отошли за Мекензіеву гору. Поэтому 16-я пѣхоты дивизія, съ двумя батареями 10-й артилы, бригады съ двумя ротами 6-го стрѣльковъ баталіона, по частямъ стала сниматься съ позиціи. Угличанѣ и Его Высочества полки направились въ деревню Юкары-Каралесь 14-го декабря, а на слѣдующій день Вла-
димирцы перешли в Черкесс-Кермен, Судальцы — в Орта-Каралесь. Егерская бригада 17-й пехотной дивизии и одна батарея оставались на высотах правого берега Черной. При наступлении противника в превосходных силах, оставшейся части чоргунского отряда было предписано отступать так, чтобы, задерживая его в удобных местах, дать возможность 16-й пехотной дивизии обойти наступающего (10).

Пребывавшее полка в Юккы-Каралес, кромк отдыха, приносило ему немалую пользу. Солдаты зажили здесь в казарменной квартире, употребляя свободное время на усердное ремонтирование белья, мундирной одежды, изорванной колющими кустарников, обувь; при всем том, находилось достаточно времени для рыбной ловли; за неиминищем неводов, солдаты просто-напросто загоняли съестных из которых частью своей одежды; т. к. ни местная рыба была превосходная.

Из резервных батальонов стали присылать рекрут на укомплектование; рекруты оказались чрезвычайно слабыми в строевом образованнии, так что приходилось постоянно производить учения, не обращая внимания на погоду, подчас по колено в снегу. Наше покойное квартирование было нарушено только раз, 18-го декабря, полученными известиями о нападении союзников на Чоргун; на выручку немедленно выступила часть войск, но почти сейчас же вернулась обратно (11). Мирная жизнь продолжалась до 8-го марта 1855 года, когда стали готовиться к переходу в Севастопольский гарнизон. Пока-что происходили учения с примчанием к местности, ходили на работы по устройству батарей и укреплений; изредка происходили смотры; так, например, в 11 часов утра 3-го февраля флингер-адъютант полковник барон Вильбрард смотрел оба комплекты пушечных и пушечных чинов в полной военной амуниции. Зима стояла суровая. Полурукий у нас было очень мало, на весь полк только 73 штуки; в феврале выдали еще 1955, так что теперь хватало почти на каждого солдата по теплому полуруку. Оттого, наконец, переднюю прицелов к нашиим старинным "фузелям"; новый прицел был изобретен подполковником Эльвингом, для стрельбы полувальными со стерженьками пулями; прицел оказался довольно удобным, и теперь было гораздо больше шансов на сносную стрельбу с дальнейшего расстояния (12).

18-го февраля кн. Меньшиков был уволен от командования армей и выехал из Севастополя; почти одновременно получили
мы начальную весть о кончинѣ Императора Николая I. «Въ общей глу́бокой горести, обра́цался его высокий приемникъ къ своимъ войскамъ: о кончинѣ нашего Благодатья да будетъ вамъ утѣшениемъ непременно русская храбрость, съ которою взврѣненная вамъ войска (рекриртъ дань на имя кн. Меншикова) встрытили неприятеля и противодѣйствуютъ его покушениямъ. Поблагодарите отъ Меня всѣхъ доблестныхъ защитниковъ Севастьополя за блестательные подвиги, которы оны украстили наші военный дѣтникъ. Переплетеный въ жизнь вѣчную царственную ность православнаго востока благословляетъ свыше ихъ стойкость и безропотную неустранимость» (13).

8-го мартъ Казанскій полкъ перешелъ съ Инкерманскихъ высо́ть на Сѣверную сторону, на Бельбекъ, причемъ 3-й батальонъ, подполковника Савельева, сдѣлавшийся въ деревянъ Черкесъ-Керменъ, былъ сдѣленъ батальономъ Бутырскаго полка. На Сѣверной сто́ронѣ простоли до 23-го мартъ *), когда насть перешли черезъ бухту и назначали на Малаховъ курганъ. Такимъ образомъ, Кazaницы вошли въ составъ доблестнаго севастьопольскаго гарнизона; туть началось для полка новая дѣятельность, съ которой онъ вонь не былъ знакомъ.

Обратимъ здѣсь вниманіе на ту́ числовыя данныя, по которымъ можно заключить, какъ отозвались походъ и соединеніе съ ними лишения на числѣ больныхъ и умершихъ, какъ менялся наличный составъ полка, сообразно съ обстановкой. Въ теченіе всего 1854 года и двухъ мѣсяцевъ слѣдующаго, т. е. почти по день перехода въ Севастьополь, убыль полка, за исключеніемъ переведенныхъ въ другія части, убитыхъ и пропавшихъ въ Альпамъ сраженій, возрастваля слѣдующимъ образомъ: въ январь 1854 года на тысячу человѣкъ списочного состоянія приходилось умершихъ и больныхъ 1,03; въ сентябрь—уже 11,6; въ октябрь—16,7; въ ноябрь—24,8; а въ февраль 1855 г., на снокойной столицѣ, потеря уменьшилась до 1,6 (14).

Изъ числа раненыхъ на Альпѣ до марта мѣсяца уже умерло 95 человѣкъ, по эта цифра далеко не вѣрна, такъ какъ число умершихъ за январь ненамѣстно (въ полку вѣсть отчетовъ за этотъ

*) Тотъ же день относить время вступленія Казанскаго полка въ севастьопольскій гарнизонъ на 10-е мартъ; въ послужныхъ же спискахъ (Полков. Арх. Списаніе за 1858 г., кн. № 65) сказано: «23-го мартъ переправился въ г. Севастьополь».
мѣсяца); кромѣ того, изъ многихъ госпиталей, вѣроятно, еще не дошли свѣдѣнія къ 1-му марта.

Теперь разсмотримъ число больныхъ за весь періодъ. Въ число больныхъ включены также и раненые, такъ какъ по мѣсячнымъ отчетамъ мѣстъ возможности отдѣлить однихъ отъ другихъ. На тысячу человѣкъ списочнаго состава къ 1-му января 1854 года приходится 17 челов., а къ 1-му марта 1855 г. это число возрастаѳь до 417; среднимъ числомъ 194 челов. ежемѣсячно. Цифра громадная, но она вполне объясняется тѣмъ исключительными условіями, той обстановкой, въ какихъ находился нашъ полкъ со времени выступленія въ походъ. Особенно число больныхъ (однихъ больныхъ, потому что тогда еще не было раненыхъ) начинаетъ увеличиваться съ мая мѣсяца, когда полкъ вступилъ въ Молдавію; на развитіе болѣзни, вѣроятно, много повлиялъ непривычный для русскаго солдата климатъ.

Полкъ выступилъ изъ Москвы, имѣя палице 94% штатнаго состава, а къ октябрю это число уменьшилось до 45%. Наличный составъ больше всего измѣнился, конечно, послѣ 8-го сентября, когда полкъ даже былъ переформированъ изъ четырехбатальоннаго въ трехбатальонный, причемъ всѣ чины 4-го батальона, хотя и были раскомандированы въ остальные три батальона, по-прежнему числились состоящими въ своихъ ротахъ. Мы не знаемъ, когда именно былъ пополненъ полкъ, когда онъ снова приведенъ въ четырехбатальонный составъ; достовѣрно известно только одно, что къ 10-му февраля въ приказѣ по полку уже встрѣчаются всѣ четыре бата́льона (16).
К 23-му марта Казанцы уже находились на Малаховом кургане (1), а через два дня мы застаем их на Селенгинском и Волжском редутах. Трудно определить, безсильно ли находился полк на этих редутах, или передовился с другими полками. Единственного записки Вяземского, сохранившегося, многие подробности из жизни полка в Севастополь, чаще упоминают о Селенгинском редуте; приказы же по полку за 1855 год говорят о потерях как на Селенгинском, так и на Волжском редутах. Мы не решились выпустить целиком ряд картин, выясняющих ход жизни нашего полка на Севастопольских укрепленнях, тем больше, что жизнь эта описана лицом, служившим в Казанском полку почти по весь период обороны Севастополя *).

До 25-го марта, по день перехода на Селенгинский и Волжский редуты, полк потерял 29 человеческих убитыми и 1 раненым (2). Успели уже Казанцы несколько оживиться с новой жизнью, с безвыходными испытаниями укрепленных, то и дело слышна над головами визг ружейных пуль и артиллерийских снарядов. А на Селенгинку да Волжину снаряды так и сыпались; не даром эти два редута да еще Камчатский люнет съяли

*) Александр Александрович Вяземский был переведен в Казанский полк приказчиком 14-го февраля 1855 года из гусарского генерал-фельдмаршал. кн. Варшавского гр. Паскевича Эриванского полка; 27-го ранен на батарее Жерве, а 1-го марта 1856 года переведен в кавалерію.
в Сенатополо, под названием «трех отроков в цепи огненной»; действительно, на них, как на передовых укрывленных, всегда был сосредоточен самый сильный огонь противника (3).

Было 26-е марта, канун Святого Воскресения. Приказом по гарнизону приостановлены и прекращены всякие работы, кроме тых, которые вынуждались необходимостью. Весь гарнизон приготовлялся встретить великий день. Казаки занимали Селенгинский редут, а на Вольском находился один батальон Минского полка. В последний день страстной недели противникъ вел сравнительно слабую перестрелку, быть может, потому, какъ память тогда казалось, что папы Пасха совпадала в один день с праздниками его на Западъ. Ночь на канун Свято Воскресения была темная и холодная. Въ Селенгинском редутѣ собирались отслужить утреню и обѣдню. В албазуры безбояного орудія, стоящаго на правом фасѣ, близъ выхода изъ порохового погреба, помѣщена вѣдійный крестьянка, а къ туру прикрѣплены листья вѣдной бумаги, на которыхъ церковь и чернильнымъ былъ нарисованъ ликъ Богосатерицары. Этотъ образъ потомъ перенесенъ на передней фасъ редута и прикрѣпили къ туру, немного правѣ канонира; передъ образомъ зажгли восковые свѣчи; солдаты и матросы всю ночь ставили пе-редъ папы свѣчки и усердно молились. Богослужение совершалось при гулѣ пущечныхъ выстреловъ; иногда церковное вѣднѣ зату-шалось крикомъ сигнальщика, предупреждавшего о полетѣ снаряда черезъ головы молящихся ротъ. Въ эту ночь папы полкъ не дѣлалъ ни одного выстрѣла; прапорщикъ поддерживалъ перестрѣлку, но очень видалъ.

Настало 27-е марта, день Святого Воскресенія Христова. Погода стояла прекрасная; небо чистое, ни одного облачка. Чуть разсвѣтъ занимался, а по Селенгинскому редуту уже былъ открытъ огонь, съ каждой минутой все больше и больше усиливающимися. Ружейныя пули такъ неправились по всѣмъ направлениямъ, да какъ-то безпѣльно, безъ толку, вѣроатно, потому, что, какъ говорили, стрѣляли не французы, а турки, занимавшіе въ этотъ день пе-тріятельскій траншеи. Къ вечеру погода начала измѣняться; по-попало черный тучи по небу, поднялся сильный вѣтеръ; въ добрѣмъ полгть послѣдней дождь. Ночь была тихая-тихая, за то чрезвычайно темная. Промокшія люди кое-какъ приютились на бан-кетахъ, у трапезы; офицеры поприходили къ дверямъ порохова-го погреба. За редутъ высылали цѣль. Вдругъ раздалось несколько выстреловъ, а всѣдѣ затѣмъ по всей линіи цѣль замѣтить огоньки.
Со стороны противника доносились какие-то неясные возгласы, точно бы наше «ура». Все на редут подползлись на ноги; люди стали по банкетам, в полной готовности встретить противника. Выстроили все ближе и ближе; наша цепь, видимо, отступала. Приступа стояла на орудиях; еще мгновение, и посыплется картечью. Наша цепь зашла за фланги редута; послышался сигнал, что фронть очинен. Вольненский редут грязнул; заговорила и Селенгинская осыпала мгновику картечью. Вскоре засверкала вся лина укрывленей, от 1-го бастопа до Малахова кургана. Стрелили наудачу, потому что ночь была до того темна, что в труднм различили бы человеческую фигуру на контэскариль курвленей. Между тем, крики со стороны неприятеля не приближались; мы медленно еще ст открытием ружейного огня, когда послышалась команда: «стрельай!». Стрелы 1-й карабинерной Его Высочества роты, стапившись на банкет, около орудий, дали залп; за ними други роты начали стрелять. Недоразумение разъяснилось: командировали для орудий. Ружейный огонь удалось тотчас же прекратить. Вскоре замолчал и Вольненский редут. Тревога оказалася ложной. Все ночь шел безпрерывный дождь (4). Мы потеряли 9 человéк ранеными, в том числе капитана Карпов (5).

На следующий день, около 5-ти часов утра, раздался страшный громъ и вскользь сотъ орудий, возвзявшийся объ открытии неприятеля, давно задуманного второго бомбардировки. Двух-трех минуты заманивства, произведенного неожиданностью, — и всé бросились в свои м'есты, и по всей лини пошла живая номьная канопада. Ногода стояла самая неблагоприятная для артиллерийского д'яла: густой туман застилал всю окрестность; шелг проливной дождь, при сильномъ в'ятрь. Стал отв'ятить противнику и Селенгинский редут, но изъ порохового погреба вскорь дали знать, чтобы поменьше расходовали снарядовъ, такъ какъ ихь-то и забыли доставить въ достаточномъ количествь, хотя порохъ приезжал очень много. На Селенгинской и Вольненской редуты доставка боевыхъ принесов была пелегка; ихь обыкновенно подвозили въ катахъ къ буточекъ, въ полуверстъ отъ редутовъ, за саперными блиндажами, и оттуда по рекахъ посыли на гору, обстреливающую неприятелемъ огнемь.

По в'ятру, того, какъ ослаблить огонь съ батареи нашего редута, неприятельские снаряды падали все чаще и в'ятрь. Ежеминутно лопанились бомбы были людей на башняхъ и платформахъ. Едва успели негеносить раненныхъ къ неревизованному пункту; уби-
тых стаскивали туда же. К вечеру огонь противника заметно ослабел, но не прекращался всю ночь. Самая сильная повреждения были причинены передовым укреплением; наш Селенгинский редут в течение этого дня был приведен в развалины. Многие орудия на переднем фасе были подбиты. Бруствер редута, и без того больше похожий на бруствер стрейковой траншеи, теперь стал кучами глины и щебня, откуда торчали прутья фашинь да изломанные трубы. Платформы у амбразуры переднего фаса были разрушены бомбами; бруствер горжевого фаса, состоящий из двух рядов трупов, в местах совершенно опрокинут. Почти все земляники завалены. С наступлением ночи приступили к восстановлению повреждений; не смотря ни на какие потери и трудности, работы беспрерывно продолжались всю ночь. Между тем, осаждающие, не прекращая прицельного огня, начали усиливать навесной и штурмовый. Напиш оба редута да камчатский лунет буквально были забрасываемы снарядами. Здесне не стало никакой возможности отвечать противнику, и теперь все внимание было исключительно обращено на восстановление повреждений. Не смотря на странный огонь, не смотря на разбивающуюся от духа почву, благодаря незаметным усилениям и необыкновенно усердно всех чинов гарнизона редутов, в ночь мы успели привести в неправое состояние укрепления, так что к утру редут представлял взорам союзников не слабей, чем был накануне.

Не прекращая всю ночь огня, в 5 часов утра 29-го марта неприятель снова открыл бомбардировку. Погода по-прежнему стояла ненастная; по-прежнему висел густой туман над всюю окрестностью и лил дождь; к 10 часам, однако, ветер стал стихать, небо прояснилось. К счастью, сейчас по高尔夫е осадили батареи стали одолевать наш редут: у нас были завалены все амбразуры, а на Вольском редут уцелел только три. Вскоре мы были признаны совершенно замалчать. Снова началось восстановление того, что за день было разрушено, и к утру редут снова был готов выдержать бомбардировку (6).

5 часов утра 30-го марта. Копопада все усиливается и усиливается. Против Селенгинского редута противник уменьшивает прицельный огонь, но зато продолжает действовать усиленными мортильными; к вечеру штурмовый огонь увеличился. На следующий день Казанцы сравнительно отдыхали,—вместо того, чтобы довершить наше разстройство, союзники почти совесть прекратили огонь; но всеей вбродности, и его батареи значительно пострадали (7).
Въ ночь съ 31-го марта на 1-е апреля Селенгинка почита отдыхала, что дало возможность окончательно привести въ исправность редутъ; зато безъ отдыха работали до самого разсвѣта.

Во время этого бомбардирования истомленные батальоны Казанскаго полка изрѣдка находили кое-какой отдыхъ, лучше сказать, защиту на короткое время отъ безпрестанно падающихъ снарядовъ, за балкой, гдѣ былъ учрежденъ перевязочный пунктъ. Здѣсь въ одномъ мѣстѣ волны подмыли отвѣсный берегъ, мягкій известнякъ осыпался, и образовалось углубленіе съ нависшими надъ нимъ каменными утесами и съ полоской земли у бухты. Утесь служилъ хорошей защитой этому мѣсту. Только ударившись въ самой край утеса, снарядъ могъ бы отвалить глыбу камня, либо бомба, разорвавшись въ нѣсколькохъ аршиняхъ отъ воды, посыпала свои осколки въ ти нору, гдѣ отдыхали Казаки. Однажды такъ и случилось. Осколки бомбы разлетѣлись дуихъ солдатъ, а третьему оторвалъ обѣ ноги. Все-таки тутъ не было того адъ, какой видѣли съ утра до глубокой ночи надъ передовыми укрѣпленіями. Солдаты подкладывали подъ головы патронныя сумки, офицеры—люскѣ куски пропищанаго сырости еюшаго камня; вотъ и ложе мягкое, чтобы хоть немного освѣжиться сномъ и отдохнуть (8).

1-го апреля бомбардирование снова возобновилось и продолжалось вплоть до 7-го. Каждую ночь мы несли самыя большия потери, каждую ночь усердно работали надъ неправленіемъ произведенныхъ поврежденій, и къ утру редутъ уже былъ готовъ отвѣчать противнику. Наконецъ, на одиннадцатый день, 7-го апреля, общее бомбардирование прекратилось. Прекращение канонады дало намъ возможность приступить къ капитальному неправленію всѣхъ поврежденій въ редутѣ. Съ 4-го бастіона предложили французамъ заключить перемиріе, для уборки убитыхъ и раненыхъ; согласіе послѣдовало; можно было легче вздохнуть (9). За одиннадцать дней бомбардированія намъ полку потерять 7 челов., убитыми и 161 ранеными, да изъ числа 30 человѣкъ, отправленныхъ въ распоряженіе команданта редутъ, капит.-лейтен. Шестакова, для при- слуги при орудіяхъ, два убито и трое ранено; всего полкъ лишился убитыми и ранеными 173 челов., низшихъ чиновъ (10). За второе бомбардированіе въ Казанскомъ полку получены награды: командиру полка, полковнику 1-го фуз. — золотая польсабля съ надписью «за храбрость»; подполковн. Савельеву — св. Анны 3 ст. въ бантѣ; пт.-капит. Максеничу и поруч. Клокачеву—съдующіе чины; пт.-капит. князю Гунгладтту — св. Владиміра 4-й ст. съ бан-
тому; пт.-капит. Штромбергу, поручик. Галахову, Моховикову, Прозоркину, Авдьевичу, Гамбургену—св. Аницы 4-й ст. съ надписью "за храбрость"; прикомандированию для командования батальоном 5-му батарею Симбирского егерского полка Дембинского—св. Владимира 4 ст. съ бантом (11).

Въ теченіе пребыванія на контр-апронныхъ редутахъ, нами батальоны, по очереди, раза два-три приходили въ Корабельную слободу и оставались тутъ около сутокъ. Сода хотя и залетали неприятельскіе снаряды, но очень рѣдко. Поэтому сутки, проведенныя въ сухомъ и почти безобразномъ мѣстѣ, были дѣйствительныя, освѣжающими отдыхомъ, необходимыми для поддержания физическихъ силъ офицеровъ и солдатъ. Съ 8-го апреля на нашихъ редутахъ наступило затишье. Оба редута, Селенгинскій и Вольнскій, имѣли большое значение для успѣшнаго хода обороны Севастополя, тѣмъ болѣе, что съ ихъ наденіемъ наврядъ ли была бы какая-нибудь возможность сохранить за собой и Камчатскій лонетъ. Во время наступавшаго кратковременнаго затишья не только занялись неправленіемъ старыхъ батарей, но и возводили новые. Вѣдь отъ Вольнского редута было построено двѣ батареи и, въ помощь Селенгинскому, правдѣ его, третья четырехорудиная. Такъ продолжалось до 13-го апреля, пока Казанскій полкъ остался въ гарнизонѣ Селенгинскаго редута, а къ вечеру смѣнился и перешелъ въ Корабельную слободку (12). За время пребыванія на контр-апронныхъ укрѣпленіяхъ, съ 7-го по 14-е апреля, полкъ потерялъ еще 3 челов., убитыми и 24 раненными; кроме того, по 10-е и 14-е апреля было ранено и контужено 34 унт.-офицера, 5 музыкантовъ и 149 рядовыхъ; люди эти пожелали оставиться въ строю, за что получили наградныхъ по 5 руб. на каждомъ штаб-офицера и по 3 руб. на рядоваго (13). Втъ это же время были получены награды за Альминское сраженіе (14): пт.-капит. Алексееву, Осипенкову и Чубарову, поруч. Федорову и Газенкимфу, подпоруч. Гемельману, Сафайлову 1-му, прaporщик. Чемесову 1-му, Чемесову 2-му, Вадбольскому и Делло—св. Аницы 3-й ст. съ бантом; пт.-капит. Каргеву—св. Владимира 4-й ст. съ бантомъ; прaporщику Завадскому—св. Аницы 4-й ст. съ надписью "за храбрость".

13-го апреля, вечеромъ, Казанцы перенесли въ Корабельную слободу *, гдѣ получили приказаніе пѣти на Городскую сторону.

*) Полновъ. Арх. Приказъ по 5-му отдѣленію отъ 11-го апреля 1855 г., за №15. Приходимъ разсчетъ полковъ для выполнения усиленныхъ работъ на укрѣпленіяхъ 5-го отдѣленія.
К вечеру 14-го наши батальоны подошли к набережной Южной бухты и стали переправляться на южандах, так как мост был совершенно разрушен неприятельскими снарядами; перевозили чрезвычайно медленно, небольшими частями. После переправы полк расположился на плоцади, между Николаевской батареей и домом благородного собрания. Как каждой вновь прибывшей части, сначала нашему полку не было назначено определенного пункта, и ему приходилось то ходить на работы на 4-й бастю, то находиться в прикрывтин за Роспислявским редутом, то занять передовую трапиен перед редутом Шварца. Ограничения эти с мест на место продолжались десять дней, вплоть до 24-го апреля. Они исключительно подрывы. 16-го Казанцы должны были занять передовую трапиен перед редутом Шварца, недавно вырытого и еще не вполне оконченного. Вечером наши батальоны двинулись через Чесменский редут и ба- тарею Завалищина к редуту Шварца и спустились в ров укрепления; изо рва нове жили в проход к трапиеням; в одном месте, на протяжении нескольких сажен, этот проход едва углубили в землю, так что проходивший человек почти не находил здесь защиты от неприятельского огня. Быстро проби- завший этот проход, Казанцы заняли трапиен, из которых одна из артиллерию линией батарей, тянувшихся вправо от редута Шварца, а другая выгиналась впереди первой. В трапиенях уже работали Владимиры. Съ наступлением темноты, перестрелка между осадными и нашими батареями усилилась; неприятель стал обстреливать занятыя Казанскими полком трапиен из мортир небольшого калибра. Впрочем, гранаты ложились довольно счастливо для нас: между налетом и разрывом этих снарядов проходило нѣсколько секундъ времени, так что солдаты уснѣвали при-

<table>
<thead>
<tr>
<th>Вступаетъ Селенгинскій и уходитъ полкъ Его Высочества.</th>
<th>Вступаетъ Его Высочества, уходитъ Минскій полкъ.</th>
<th>Вступаетъ Минскій, уходитъ Селенгинский полкъ.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13-го апреля вечеромъ</td>
<td>14-го апреля вечеромъ</td>
<td>15-го апреля вечеромъ</td>
</tr>
<tr>
<td>16-го</td>
<td>17-го</td>
<td>18-го</td>
</tr>
<tr>
<td>19-го</td>
<td>20-го</td>
<td>21-го</td>
</tr>
<tr>
<td>22-го</td>
<td>23-го</td>
<td>24-го</td>
</tr>
<tr>
<td>25-го</td>
<td>26-го</td>
<td>27-го</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Эта таблица наглядно показываетъ, что каждый изъ трехъ полковъ (Казанскій, Селенгинскій и Минскій), заступивъ въ вечеръ, находился на работахъ двое сутокъ, а затымъ отдыхалъ одинъ сутки. 13-го апреля Казанцы смѣнили и уже больше не работали на 5-мъ отдѣленіи. Вѣроятно, такая же очередь велась и до 13-го.
нить предосторожности отъ осколковъ. Французы еще съ вечеру
открыли ружейный огонь, а ночью еще больше усилилъ его; наши
tраншеи стали отычивать, и перестрѣлка разгорѣлась до значительн-
ныхъ размѣровъ (15). Во время этой перестрѣлки командиръ Казанскаго
полка, полковникъ Гасфорть, контуженъ въ голову, а че-
резъ четыре дня контуженъ въ лицо приорщикъ гр. Зубовъ (16).

Не смотря на усилевший огонь противника, наши контр-апонки
впереди редута Шварца, уже имѣвшія около 750 шаговъ проти-
женія и доставлившія помѣщеніе на цѣлый батальонъ, въ слѣдую-
щіе дни были почти окончательно устроены, снабжены транцерами
для обезпечения отъ въ стрѣльцовъ изъ подступовъ у клаобица и
связаны съ оборонительной линіей ходами сообщенія. Стрѣлки до
поставленны въ траншеи 9 мортръ не переставали тревожить
работы французовъ въ ближайшихъ ложементахъ.

19-го апреля, вечеромъ, Казаццы были начислены Вольненскому
полковъ; траншеи были заняты однимъ батальономъ Углицкаго
полка. Ночью французы пошли въ атаку и, послѣ упорнаго боя,
овладѣли траншеями. Это ночное нападение подняло на ноги всю
западную половину города. Нашъ полкъ быстро собрался и, узнавъ
причину тревоги, ождалъ, что его поведутъ отбивать потерпившія
укрѣпленія. На слѣдующій день, дѣйствительны, предполагали было
отнять у французовъ наши траншеи и даже назначили для этого
Казанскій, Минскій и Колыванскій полки, подъ начальствомъ г.-м.
Семякина; наступленіе предполагалось произвести въ 6 часовъ по-
полудни одновременно изъ редута Шварца и изъ Городскаго опорага.
Затѣмъ это предположеніе было измѣнено—назначили по одному
батальону отъ Колыванскаго и Владимировскаго да 180 охотниковъ
отъ разныхъ полковъ. Какъ вообще всякая эредня мѣра, это не
привело ни къ какому результату; насть отбили, и траншеи остали
ся за французами (17).

Съ 24-го апреля Казанскій полкъ поступилъ въ постоянный
гарнизонъ редута Шварча. Нашъ полкъ теперь уже былъ не въ че-
tырехбатальонномъ составѣ, а только въ вдѣлубатальонномъ, приче-
мъ люди 3-го батальона были прикомандированы къ соответствую-
щимъ ротамъ 1-го, а 4-го ко 2-му. Послѣ переформированія въ
полку было налицо 179 унтер-офицеровъ и 1,418 рядовыхъ (18).
Если сравнить то число людей, какое полкъ долженъ былъ нимать,
по штату, съ тѣмъ числомъ, какое оно, въ дѣйствительности,
имало, въ моментъ переформированія (19) въ двухбатальонный со-
ставъ, то мы увидимъ, что разница между штатною и наличными
силами для офицеров—до 55, для унтер-офицеров—до 50, для рядовых—до 35, а для всего полка—до 40%: иначе говоря, из 24-му апрель Казанский полк имел 40 человек из 76 ста, которых он должен был иметь по штату.

До конца июня наши два батальона чередовались: один оставался на редуте Шварца, а другой днем отдыхал в городе, а ночью стоял в резерве за Ростиславским редутом; с постъдних же чисел июня и весь июль Казанский полк безсменно занимал свой редут, чередуясь с другими полками.

Правый фланг редута Шварца (это редут более походил на лунет, а потому и боковые его фасы больше частью называли фланками) смыкал съ лицевей батареи, щедших от 5-го бастиона; левый примыкал къ батареи Забудского. Фланки не были соединены между собои; въ тыльной части редута стояла папюкская батарея Завалищина, по пространству между ея экспозицей и батареей Забудского имѣть не было занято. Часть батареи Забудского входила въ самый редут и закружилась здесь колыбебобразно, подъ названіемъ Вышни. На Вышни стояли двѣ пудовья мортиры и небольшая коронада, обращенная во внутренность редута и исключительно предназначенная для того, чтобы обдать неприятеля кортежью, если бы онъ прорвался къ намъ (20). Фасы редута были вооружены тяжелыми морскими орудиями; въ переднемъ переходящемъ угу была прорѣзана амбразура для орудій большого калибра; вправо отъ него стояло пудовое единорогъ. Правый фланг редута былъ вооруженъ 12-ти-фунтовыми пушками на крѣпостныхъ стапкахъ; одна коронада стояла на уступѣ этого фланка, сдѣланномъ для фланкирования праваго фаса. Внутри редута стояло нѣсколько маленькихъ кегроповыхъ мортирокъ (21). Для охраненія редута было шлюпъ достаточно одного батальона. Сверхт того, по ночамъ приходили еще двѣ-три роты, иногда весь батальонъ, для непрерывного наблюдения, произведенныхъ за день неприятельскими шероховатостями, для утѣшения рва и прочихъ работъ. Наши штурмъ-присыльники ночью обыкновенно уходили съ редута, потому что тогда мѣстьость ихъ стрѣльбы не могла имѣть примѣненія, а за почь, между тѣмъ, мы бы, чего доброго, потеряли нѣсколько хорошихъ стрѣльцовъ. (22). Стрѣльковыми командами завѣдывалъ прапорщикъ Сысоевъ; въ помощь ему были назначены прапорщикъ Русецкій и Завадскій. Они чередовались на редутѣ черезъ два дня итъ третий (23).

Поврежденія на редутѣ иногда неправлялись самимъ полкомъ,
штабы же на работе назначали другия части. На работах обыкновенно приходилось нести гораздо большие потери, чьем во время занятия траншей, потому что неправильно-то приходилось повреждение в таких местах, которые наносятся обстрелялись. К 1-му мая горячая стеника редута была сломана, и ходу сообщений к батареи Завалышнины срыт. К обоним фланкам пришли длительния крылья; впереди лёгкого крыла вырыт ров. Таким образом, после перестройки, наш редут принадли виду люнета. Противникце всеми силами старался препятствовать нашим работам как артиллерийским, так в особенности непрерывным ружейным огнем. Не смотря, однако, на сильный огонь, не смотря на тягущие затруднения, какия представляли едущий грунт, не всего главных работы, по перестройкё редута, были приведены в исполнение.

Для единства командовання начальство над всеми войсками Гродской стороны было возложено на генер.-лейт. Хрулева (24). За тым, приказом по севастопольскому гарнизону, полковник Гасфорть 29-го апреля назначен начальником всех сухопутных войск, состоявших на бастюш № 5, в Чесменском, Ростиславском и Шварца редутах и во всём укреплениях, принадлежащих к ним. 3-го мая полковнику Гасфорту было предписано сдать начальство над всеми войсками старшему в чине, командиру Подольского полка, а самому быть командантом редута Шварца (25).

Между тём рвение было приступить к постройке контринкрепионной как выезди 5-го бастёна, так и у Карантинной бухты; к работам приступили в ночь с 9-го на 10-е мая; по диспозиции, наблюдение за неприятелем и охранение работных было возложено на секреты, составленные изъ охотников отъ полковъ Казанскаго и Владимировского и баталоновъ другихъ полковъ, хорошо знавшихъ впереди лежашую мѣстность. Въ съѣдующую ночь французы атаковали эти траншеи, но были отбиты (26). У насть ранены принориции Бѣлаго и Стеновой; кроме того, на редутѣ Шварца 3-го мая былъ раненъ пулею въ грудь подполковникъ Савельевъ (27).

Пушечная пальба сильнѣе всему была по ночамъ; съ разсвѣтомъ, она значительно уменьшалась и такъ шла до вечера, когда, передъ закатомъ солнца, обыкновенно наступало затишье часа на полтора. Въ сумерки пальба возобновлялась и постепенно все больше и больше разгоралась. На оборотъ, ружейная перестрѣлка была жарчее днёмъ; впрочемъ, днёмъ потери отъ ружейного огня были меньше значительны, чьемъ ночью, когда паническое буйство часто бывали принуждены выходить на мерлоны и даже работали на экскаваторъ и контръ
эскарий. Днем было не то. Днем, конечно, никому не придет манить под гробницу бруствера либо траншеи, и стряпчих приходилось мять в боевицах. Тьма ночи, когда мы не были на редутах, наши батальоны стояли в резерве за Рос- тиславскими редутами, а иногда гораздо рѣже, за Чесменскими. Улицы за этим послѣдними представляли груды развалин, тогда какъ за Ростиславскими редутами все-таки уцѣлѣло нѣсколько домовъ, хотя и значительная участь всѣхъ артиллерийскихъ снарядовъ. Составивъ ружья въ козлы, люди ложились спать тутъ-же, посреди улицы, кто подложивши себѣ подъ голову камень, кто на- роною сунку.

Въ послѣднихъ числахъ мая пришлось быть задѣлать алмазуру, находящуюся въ проходящемъ углу нашего редута. Нѣсколько разъ она была разрушена неприятельскими снарядами, нѣсколько разъ ее снова возобновили. Французъ такъ пристрѣлялись, что въ одномъ мгновеніи были разметаны и завалены всѣ наши исправленія. Многихъ жизней стоило Казанцамъ исправленіе этой злосчастной алмазуры,—и, наконецъ, ее задѣлывали и насыпали въ этомъ углу барбеть, куда, въ случаѣ штурма, должны были взойти два горнаго единорога для стрѣльбы картечью черезъ барбеть. Во рву редута вырыли колодцы, а изъ нихъ были выведены впередъ галеренъ, для обеспече нія отъ подземныхъ работъ противника. Около этого же времени у насъ появились первые больные холерой (28).

До начала третьаго бомбардированія, потери въ нашемъ полку были сравнительно незначительны; изъ числа офицеровъ выбыли изъ строя поручикъ Ольденборгеръ, раненый 20-го мая на редутѣ Шварца.

25-го мая непріятель открылъ сильную канонаду: это начиналось третье бомбардирование Севастополя. Самый сильный и учащенный огонь былъ направленъ противъ передовыхъ укрѣплений лѣваго фланга, а на слѣдующій день, въ вечеру, оба редута, Селенгинскій и Вольнскій, и Камчатскій люнет перешли въ руки французы. Бомбардированіе продолжалось до 30-го мая. Въ этотъ день полковникъ Гасфорть занялъ, по тревогѣ, редутъ Шварца вторымъ батальономъ Казанскаго полка, подъ командой майора Дембинскаго. По гарнизону былъ отданъ приказъ, чтобы во время бою не кричать ура, развѣ по приказанію начальника, когда непріятель пойдетъ въ тылъ; но сигналу сейчасъ же прекращать огонь; пулей дорожить, стрѣлять не на воздухъ, а хорошенько пригѣлн-
нись *). Ницым чинам вшущалось, что за малейшее отступле-
ние виновные будут строго наказаны. Въ бою почти невозможно
избѣжать суматохи, но ее можно все-таки значительно уменьшить,
и всѣ эти мѣ ры клонились къ тому, чтобы легче было управлять
частью въ самый рѣшительный моментъ, при ударѣ въ нитки.
Штурма можно было ожидать еженично, тѣмъ болѣе, что про-
тивникъ уже одержалъ надъ нами верхъ на лѣвомъ флангѣ. По-
слѣдовало приказаніе, чтобы всѣ чины были при своихъ частяхъ
къ тремъ часамъ пополудни, въ полной готовности сейчасъ же
вступить въ дѣло; въ случаѣ крайней необходимости, разрѣшалось
уволнять людей въ городъ съ 5-ти часовъ утра до 2-хъ пополудни;
пупу приказано было готовить заранѣе, съ такимъ разсчетомъ,
чтобы роты могли поужинать около 4 часовъ пополудни (30). Всѣ
готовились къ отраженію штурма, но неприятель не рѣшился атаковать
севастопольскихъ укрѣплений, а приступилъ къ новому бомбари-
дированию. За третье бомбардирование Казанской полкъ потре-
рѣлъ: 13 человѣкъ убитыми, 35 ранеными и 37 контуженными; всего
85 человѣкъ нижнихъ чиновъ (31). Изъ офицеровъ, раненыхъ: полковникъ Гасфорть 29-го мая и поручикъ Авдѣевъ въ ночь на 1-е
июня, оба на редутѣ Шварца (32). Община наши потери съ пере-
хода на правый флангъ укрѣплений до начала четвертаго бомбардиро-
вания состояли изъ 38 человѣкъ убитыми и 516 ранеными и кон-
tуженными; всего 554 человѣкъ, нижнихъ чиновъ (33). Наличный со-
ставъ полка къ 1-му іюня былъ слѣдующій: 1 штабъ и 41 оберъ-
офицеръ, 284 упт.-офиц., 109 музыкантовъ и 1,959 строевыхъ ря-
dовыхъ (34).

*) Еще 21-го мая въ приказъ по полку была отдана копія съ приказанія
корпуснаго командира слѣдующаго содержанія: «Изъ евѣдмыхъ о разходѣ
патроновъ войсками видно, что патроны расходуются въ немовѣрно большомъ
и, можно сказать, безнамѣномъ числѣ, такъ что если бы сосѣсть часть ихъ
попада по назначенію, то дано не было бы уже ни одного неприятеля на
русской землѣ. Положительно можно полагать, что низшіе чины стрѣлюютъ
безъ надобности на воздухѣ и теряютъ патроны, что можетъ имѣть вліяніе
на ходъ настоящей войны, ибо нѣтъ возможности заготовить несмѣтное число
патроновъ на пополненіе. Низшіе чины употребляютъ также пули на подра-
званіе знакамъ отличія военнаго ордена. Сбереженіе патроновъ и вѣрное на-
правленіе выстрѣловъ есть важнѣйший предметъ заботливости ближайшихъ
начальниковъ». 
Четвертое бомбардирование.—Отдых на 7-м бастоне.—Казанский полк на батарее Будищева.—Переход на батарею Жерве.—Потери до 27-го августа.

Съ разсвétом 5-го июнь противник открыть четвертое бомбардирование севастопольских укреплений.

Один батальон Казанского полка был расположен на редуте Шварца, а другой—в Артиллерийской слободке, в ближайших резервах Чесменского редута и 5-го бастона.

Бомбардирование продолжалось весь день. Съ наступлением темноты, неприятель прекратить канонаду и усилил навéбный огонь, направляя его во внутренность укреплений и въ мéсто расположения резерва. Не смотря на жестокий огонь, намъ удалось къ двумъ часамъ ночи замкнуть подбитья орудия и исправить главный повреждения въ брустверахъ редута; затéмъ работы было приказано прекратить, для уменьшения постоянно возрастающей убыли въ людяхъ. Въ 3 часа противникъ бросился въ атаку одновременно на 1-й, 2-й и 3-й бастоны; бои продолжались до 7 часовъ утра, и союзники были повсюду отбиты. Около полудня канонада затихла, и снова все пошло своимъ обычнымъ ходомъ (1).

Въ течение полутысячъ сутокъ, пока продолжалось бомбардирование, въ Казанскомъ полку выбило изъ строя: 27 человéкъ убиты, 47 ранеными и 45 контуженными (2); изъ числа офицеровъ раненъ штабс-капитанъ Чубаровъ. Вся убыль, слéдовательно, состояла изъ 120 человéкъ.

За отбитие штурма 6-го июнь всЃмъ защитниками севастопольскихъ укрéплений были выданы наградные деньги; эти деньги были получены уже вт февраль слéдующаго года, но два рубля на каждаго, н выданы 718 человéками, находившимся тогда въ строю. 13-го июня послéдовал приказъ во южной армии: «Государь Императоръ, съ особымъ удовольствиемъ получивъ, по телеграфу, все-
подданнейшее донесение мое об отражении 6-го числа сего месяца упорного неприятельского приступа на севастопольский оборонительный линии, высочайше созволенный мнёв, повелеть поздравить защитников Севастополя съ новымъ подвигомъ и объявить храброму гарнизону царекое спасибо. Его Величество надобется, что этотъ блестательный успѣхъ еще больше укрепить мужество нашихъ воиновъ, и остается спокойнымъ за честь и славу русского оружія» (3).

Послѣ штурма 6-го іюня Казанцы перестали чередоваться съ другими полками, а оставались на редутѣ Шварца безвинно. Все ночное время было занято дѣятельнымъ исправленіемъ произведеніяхъ за день поврежденій; по ночамъ высаживались секреты и цѣпи. Считая наступленіе со стороны противника въ теченіе дня дѣломъ маловѣроятнымъ, наши роты проводили всю ночь въ полной готовности встрѣтить приступъ. Кромѣ общиыхъ средствъ обороны, мѣшавшихся на всѣхъ батарейкахъ, у насть были припасены ручные гранаты для бросанія въ ровъ, когда бы онъ наполнился штурмующими. Эти гранаты были набраны изъ числа тѣхъ, которыхъ пущены во флотѣ для абордажей. На экскави: передняго фаса было подвѣшено тѣло огромнаго подбитаго чугунного орудія, съ отбитыми цапфами. Если бы, въ моментъ штурма, обрубить веревки, удерживавшія это орудіе, оно бы свалилось внизъ по экскави, все расплывало бы дорогъ.

Съ 8-го іюня по 24-е іюля, когда Казанской полкъ окончательно разстѣлся съ редутомъ Шварца, жизнь полка, по-прежнему, текла однообразно (4). За все это время у насть было ранено 11 человѣкъ офицеровъ, а пленно: капитанъ Воиницкій и прапорщикъ Заблякній—8-го іюня; прапорщикъ Смагинъ—12-го, прапорщикъ Львовъ—15-го, поручикъ Никитинъ—16-го іюня; полковнику Гасфорту, майору Карпову, штабс-капитану Индюкову и Сергиеву—въ ночь съ 23-го на 24-е іюня; поручика Санича—въ ночь на 14-е іюля; подпоручика Сысоева—17-го (5). За это же время убито 84 и ранено 547 человѣкъ нижнихъ чиновъ, въ тѣхъ, что, послѣ перевязки, показали остаться въ строю (6).

Чтобы дать нѣсколько отдохнуть нашимъ крайне истомленнымъ батальонамъ, ихъ сняли съ редута Шварца и перевели на 7-й бастіонъ 24-го іюля. Штурма на этомъ бастіонѣ трудно было ожидалъ; солдаты могли спокойно отдыхать по ночамъ. Въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ, проведенныхъ на редутѣ Шварца, люди совершенно отъ нихъ отъ ночного ела; «въ первые два—три
дня на шей новой стоянки, говорить Вязмитиновъ: мнѣ по ночамъ не спалось, а клюнно ко сну днемъ» (7).

Съ 29-го июня командование полкомъ принялъ подполковникъ Брилскаго полка Богдановичъ 4-й *) ; нашъ полковой командиръ, полковникъ Гасфортъ, получивъ тяжелую рану и уже не могъ находиться въ строю. Недолго прокомандовалъ полкомъ подполковникъ Богдановичъ; во время работы на 3-мъ отдѣленіи, онъ былъ раненъ 3-го августа въ ногу и передалъ командование старшему штаб-офицеру, подполковнику Савельеву. Съ 17-го августа командование Казанскими полкомъ перешло къ полковнику Камчатскаго полка Китаеву (8).

3-го августа Казанцы сошли съ 7-го бастіона и переправились черезъ Южную бухту на Корабельную сторону. На 7-мъ бастіонѣ мы потеряли 6 человѣкъ убитыми и 16 раненными (9).

Переправляясь черезъ бухту, нашъ полкъ узналъ, что идетъ на Корабельную сторону для принятия участія въ больномъ дѣлѣ, которое предполагалось на слѣдующій день. 4-го августа началось несчастное сражение при Черной рѣчкѣ. По диспозиціи для вылазки съ Корабельной стороны, Казанскій полкъ долженъ былъ оставаться для обороны верковъ на 1-мъ бастіонѣ (10). Бой на Черной рѣчкѣ, какъ известно, кончился для насъ очень злонѣчно; весь наши атаки были отбиты, и мы отступили на всѣхъ пунктахъ.

6-го августа перешли на батарею Будищева на лѣвому флангу 3-го бастіона, а 23-го окончательно переселились на ту батарею Жерве, гдѣ, черезъ нѣсколько дней, намъ пришлось облить своею кровью каждый уголокъ. На батарей Будищева ранено три офицера: прaporщикъ Сафайдовъ—11-го, прaporщикъ Храповицкій—15-го, подпоручикъ Дребесъ 17-го августа. Спустя полчаса послѣ прихода на батарею Жерве, у насъ былъ убитъ прапорщикъ капітанъ Чубаровъ. Это была наша первая потеря на этой батарей. На слѣдующій день раненъ подпоручикъ Москвинъ, 25-го августа—прaporщикъ Соколовскій; наконецъ, 26-е число завершилось че́тырьмя жертвами: прaporщики Казюровъ и Залѣскій убиты, Аристовъ и Ширяевъ ранены; изъ нихъ первые трое были завалены землянкой, на которую упала пушечная бомба. За время перехода на Корабельную сторону у насъ убито 156 и ранено 274 человѣка, нижнихъ чиновъ (11).

*) Подполковникъ Богдановичъ 8-го сентября 1855 года былъ назначенъ командующимъ Елецкимъ пѣхотнымъ полкомъ. (В. Уч. Арх., II, 338, 3603.)

Тревожно провели наши войска ночь на 27-е августа... Из секретов, то и дело, получались донесения о сборе значительных отрядов в неприятельских траншеях, о разных приготовлениях к чему-то. Все были уверены, что с разведением начнется штурм. Штурму отчасти радовались, потому что убийственная канонада, вот уже несколько дней ни на минуту неумолкающая, только бесцельно выводила людей из строя, а доля мы не видели. В ожидании штурма, орудия было приказано зарядить картечью. Солдатики уже стояли на бараках, и, зорко всматриваясь в темноту, чутько прислушивались к малейшему шороху, готовясь дать отчаянный отпор неприятелю. Резервы были подведены к укреплениям. Словом, не было ничего забыто; все готовилось к обороне и встрече врага.

Время близилось к разведению. Забрежжало утро; яснее стали обрисовываться разные предметы. Дул северный порывистый ветер, нагонявший с моря мрачные тучи, которые то разрывались и уносил всю влагу, то снова нависали над головой черными массами. Противники стояли в грозном молчании друг перед другом; тихо у нас на батареях и редутах, тишина царила и в неприятельском лагере.

И вот, загудел выстрел, другой...

Вскоре выстрили неприятельских и наши орудий сливались в один оглушительный рев, в котором трудно было бы различить какой-либо посторонний звук. Неприятельские снаряды разрывались над головами, раскидывали бинты, рвали, ломали все встречное, повсюду унося жертвы, незавидно производя страшное опустошение. Стоит раненых, изрежда командное слово, — и снова оглушительный рев, треск, непрерывно разрывающихся снарядов;
кругом обезображенные, окровавленные троны людей, обломки рас- 
виданных блиндажей, цѣлыя груды чугунных черепков. Съ ми- 
нуты на минуту здѣли штурма, а штурма все еще не было.

Потомъ стрѣльба съ непріятельскихъ батарей стала рѣже, но 
за то болѣе мѣткою: каждый выстрѣлъ наносилъ намъ значительн- 
ныя потери. Самый убійственный, жестокій артиллерійскій огонь 
былъ направленъ на Малаховъ курганъ и на 2-й бастіонъ.

Поднимаясь вѣтромъ цѣлыя облака пыли и густые клубы 
порохового дыма по временамъ застилали всю окрестность, такъ 
что не было возможности различить, что дѣлается въ непріятель- 
скихъ траншеяхъ. Дымъ выгддалъ глаза. Въ горѣ преросло. 
Сердце точно выскочить хочется изъ груди. Только дымъ впереди, 
только оглушительный ревъ со всѣхъ сторонъ...

Потери наши становились на столько ощутительны, что опять 
послѣдовало приказаніе отвести резервы назадъ, а на балкетахъ 
было оставлено самое ограниченное число людей. Къ 11-ти часамъ 
утра бомбардировкѣ стало стихать. Рѣже отвѣчали непріятелю нан 
нами батареи; прошло полчаса—и непріятель почти замолч; только 
нарѣдка раздавался гдѣ-нибудь какъ бы запоздалый выстрѣлъ. 
Дымъ разсѣлся. Въ непріятельскихъ траншеяхъ было замѣтно 
значительное скопленіе народа; непріятельскія войска то подходили, 
то снова уходили назадъ. На это, впрочемъ, не обращали особен- 
наго вниманія, потому что въ предыдущее дни замѣчались та- 
кія же перенаправленія.

Батарея Жерве была занята двумя батальонами Казанскаго 
полка при 43 офицерахъ, (1), 100 унтер-офицерахъ, 95 музыкан- 
тахъ и 866 рядовыхъ.*); полкомъ командовалъ полковникъ Ки-

*) У Тотлебена (Оборона Севастополя, 2) всего 900 челов.; судя по пол- 
ковому приказу и мѣсячнымъ отчетамъ, около 1,350.—Алабинъ (Походные за- 
писки, 2) приводить свѣдѣніе о числѣ войскъ, составленное въ штабѣ отряда 
генер.-лейт. Хрулева къ 25-му августа 1855 г.; намъ казалось, что этому свѣ- 
дѣнію можно больше вѣрить, чѣмъ полковымъ отчетамъ, составленнымъ къ 
1-му сентября. Наконецъ, ни приказовъ по полку, ни изъ отчетовъ вовсе 
не видно, какъ великъ былъ домашній расходъ, сколько и когда посылались 
людей на работу. Если же принять къ руководству сообщаемое г. Алабинымъ 
свѣдѣніе о числѣ войскъ, то получается число, которое гораздо ближе къ числу 
900 (у Тотлебена), чѣмъ то, какое можно приблизительно вывести изъ 
мѣсячн. отчетъ за августъ. По Алабину, Казанскій полкъ выводилъ, по тре- 
бов., на башк.: 113 ун.-офиц., 99 музык. и 1,074 рядовыхъ. Въ теченіе 
послѣдніхъ трехъ дней изъ строя выбило убитыми и ранеными: 13 унт.- 
офиц., 4 музыканта и 208 рядовыхъ; такимъ образомъ, къ 27-му августа могло 
быть въ строю: 100 унтер-офицеровъ, 95 музыкантовъ и 866 рядовыхъ.
таевь; первымъ батальономъ, въроятою, капитанъ Манцевичъ, какъ самый старший изъ ротныхъ командировъ, а вторымъ—маиоръ Дембницкий. Всего, стдравательно, на банкетъ могло быть 1,104 человѣка; если же исключить всѣхъ музыкантовъ и барабанщиковъ, то получится 966 штукъовъ,—нотъ и все, съ чѣмъ Казанскій полкъ могъ отстанивать батарею Жерве отъ нокушийній непріятеля.

Наступило обѣдненное время. Непріятельская батарея совсѣмъ была стихла, но, послѣ получасового перерыва, загудѣли еще громче; теперь уже стрѣляли залпами и, преимущественно, картечными гранатами. Все живое стремглавъ побѣжало занимать свои мѣста по банкету. Тутъ произошло что-то необыкновенное: быстро выскочили французы изъ своихъ траншей и въ одно мгновеніе были уже на курганѣ... Нападеніе было такъ стремительное, такъ неожиданное, что защитники Малахова кургана, опечаленные, застѣнчивые врасплохъ еще успѣли разобрать ружья и броситься въ стрѣлючку противника, но было уже поздно. Пороховой дымъ почти е площади облегаетъ верхній край бруствера кургана; слабый трыскъ ружейныхъ выстрѣловъ почти теряется въ хаосѣ звуковъ.

Нѣсколько мгновеній офицеры и солдаты Казанскаго полка были опечалены, но могли понять, какъ это на курганѣ появилось чужое знамя... Но вотъ стъ Малахова кургана послѣпались чѣлья тучи свинцового дождя, а всѣдѣ затымъ оттуда хлынули потоки французовъ. Батарея Жерве, но ея низменному положенію, съ ея вѣтлубовитъ и ослѣпительнымъ румяномъ, трудно было противостоять противъ этого стремительного нападенія превосходныхъ непріятельскихъ силъ; притомъ атака была произведена стъ лѣваго фланга и отчасти стъ тыла. Егеря вступили французовъ выстрѣлами почти въ упоръ и отбросили назадъ 1-й стрѣлюкъный батальонъ. Но вотъ на нами лѣзууть новыя массы 1-го зуавскаго полка. Казанцы снова бросились на врага, снова вступили его огнемъ и штыками, но не могли долго держаться и были принуждены отбѣжать назадъ, очистивъ ту часть батареи, которая непосредственно примыкала къ Малахову кургану; а оттуда сынась свинцовый градъ, уносилъ всѣю строй новыя и новыя жертвы. Французы могли стрѣлять на выборъ, могли бы перебить слабые остатки полка до послѣдняго человѣка. Въ короткое время появилась масса убитыхъ и раненыхъ. Не успѣли полковникъ Кинась броситься съ полкомъ, навстрѣчу, какъ тутъ же упалъ, раненый въ грудь и лѣвую руку; принявшъ
команду майора Дембницкаго — и тоже было тяжело ранень; за нимъ выбили изъ строя въсолько младшихъ офицеровъ и капитанъ Мачкевичъ. Въ полку не оставалось ни одного штабъ-офицера, даже ни одного капитана.

Штучерные казанскаго полка, въ числѣ 68 человѣкъ, до 25-го августа только днемъ находились на батареѣ, а воночамъ уходили, для промывки штучеровъ; съ 25-го штучерной командѣ было приказано находиться на батареѣ безотлучно, не только днемъ, но и ночью. Такъ прошло два дня. За это время штучеръ на столько засорился, что не было возможности произвести ни одного выстрѣла; къ тому же и патроновъ уже не хватало. На развѣтѣ 27-го августа штучерная команда отправилась во владимирскую казарму, вблизи Павловскаго форта, чтобы промыть штучера и прихватить патронъ. Узнавъ о штурмѣ, штучерники бѣгомъ кинулись къ своему полку, но прибѣгали тогда, когда наши егеря уже подались назадъ (2).

На батареѣ Жерве уже суетились французы. Заузы засѣли за ближдажи и траверсы; они укрывались за орудіями и выступами мерлоновъ. Брыжскій полкъ двинулся-было изъ-за второй оборонительной линіи на батарею, но, встрѣченный залпами засѣвишихъ тамъ стрѣльцовъ и заузовъ, долженъ былъ отказаться отъ своей попытки. Рвались Казанцы впередъ, но у нихъ не было ни одного старшаго офицера, кто бы повелъ ихъ въ бой... Когда штабъ-капитанъ князь Гинзгольтъ, какъ старшій изъ уцѣлѣвшихъ офицеровъ, принялъ команду надъ полкомъ. Не нужно было говорить громкихъ рѣчей, не нужно было попукать, установливать солдать въ ряды: они, безъ словъ, безъ посторонняго побужденія, быстро сожглись вокругъ своего командира и бодро двинулись впередъ. Завязавшее было перестрѣлку, штучерники примкнули кортики и присоединились къ баталиону. Ни учащенный огонь, ни значительное превосходство противника, ничего не могло поколебать, приостановить наступление полка, идущаго вырывать у врага ту батарею, где легко столько храбрыхъ товарищей, где не нашлось бы ни одного уголка, необитаго нашимъ кровью. Дружное ура... Нѣсколько мгновеній шталковой работы... Батарея снова въ нашихъ рукахъ, а неприятель отброшенъ и укрытся по рву за башкомъ. Французы снова было полѣзно и снова отброшены нашими штыками.

Примкнувъ парами племенъ къ брустверу, Казанцы расположились за донцомъ, перепендкулярно стоявшимъ къ фронту батаренъ траверсами и открытыми-было перестрѣлку къ Малахову кургану.
Насть продолжали осьнять градом пуль, но все-таки это уже не были т'в выстр'лы в' в упор, какъ это произошло на верхней части батарен, в' первыхъ миоментъ атаки. Вскор'ть, уб'ждившись въ безполезности перестр'льки съ курганомъ, Казанцы, естеественно, теперь должны были обратить вниманіе на зуавовъ, снова располо жившихся за разными закрытіями. Зуавы были подкр'плены стр'льковымъ батальономъ, по Казанцы грудью отстанили занятую позицію и, не смотря на губительный огонь врага, не смотря на постоянно увеличивающійся потери въ офицерахъ и нижнихъ чинахъ, стойко держались на своемъ м'сть.

Несколько разъ Казанскій полкъ бросался въ штыкъ, выбиравъ французовъ изъ-за закрытій и опять таки отступалъ за свои траверсы, потому что на львомъ флангѣ не было возможности высить безпрерывный градъ пуль, сыпавшихся сверху, съ Малакова кургана. Каждая подобная попытка владѣть верхнею частью батаренъ дорого стоила намъ егерямъ, и за минутное тюркство надъ врагомъ они платили несколькими десятками убитыхъ и раненыхъ товарищей, которые должны были оставаться на полѣ битвы каждый разъ, какъ остатки полка снова возвращались за свои траверсы.

Для большой полноты картины борьбы за обладаніе батареей Жерве, позволимъ себѣ привести нѣсколько длинныхъ выписокъ изъ воспоминаній нашего однополчанина Александра Александровича Вяземского.

«Штунъ многочасовой обороны батареи Жерве, говоритъ онъ (3): служила наша горячая перепалка съ французами и постепенное нстребленіе нашихъ егерей огнемъ съ Малакова кургана. Многочисленные эпизоды исчезали этотъ фонъ, по мало его разнообразы, такъ какъ каждый изъ этихъ эпизодовъ, повторяясь многократно, переставалъ быть выдающимся пятномъ на картинѣ, а становились лишь отт'янкомъ фонъ. Часто мы рвались въ штыкъ, бросались впередъ и отт'янили передовья толны французовъ. Мы не отдавали себѣ отчета въ цѣли нашихъ атакъ и не спрашивали себя: быть ли перепале какой-нибудь успѣхъ? Мы рвались впередъ, ощипанные штыкомъ бой и забывая, что нътаемся владѣть тѣмъ самымъ м'стомъ, съ котораго, за полчаса передъ тѣмъ, сопили, но невозможнот на немъ держаться. Эта невозможность напоминала о себѣ немедленно, какъ только мы овладѣвали частицею знойной половины батареи Жерве: съ кургана обдавалъ насъ свинцовый дождь, и мы снова бывали принуждены возвращаться
за траверсы, оставляя п'есколько десятковъ труповъ. Для человѣка, не отзваненнаго смѣлой, была бы ясна сумасбродность нашихъ по- рывовъ; но мы не думали о томъ, были ли наши дѣйствія п'еслообразны или безцѣльны. Одно прямо мы даже порывались, слю- нить бывшихъ противъ насть зуавовъ, ворвасться на Малаховъ кур- ганъ, и намъ въ голову не приходило то, что четырежды или пятьсямъ человѣкамъ почти также невозможно выбить оттуда п'есколько тысячъ французовъ, какъ невозможно спытить фураж- кую Исакіевскій соборъ. Прошло уже двадцать шесть лѣтъ (писа- но въ 1881 году) съ послѣдняго штурма Севастополя, но рядъ картинъ изъ защиты батаренъ Жерве явственно восстановляетъ въ моей памяти. Каждый изъ этихъ эпизодовъ, взятый отдѣльно, незна- чителенъ; но цѣльный рядъ ихъ, въ совокупности, составляетъ общую картину обороны нашей батаренъ. Главныхъ начальниковъ перераненъ; ниццативу того или другаго движенія взяла кучка уцѣльныхъ офицеровъ. Вотъ, возбуждаемые ими егеря метнулись впередь, и передъ вами мелькаютъ пятерки бѣгущихъ отъ насть зуавовъ. Нѣсколько французскихъ труповъ распласталось на землѣ; тяжело раненный молодой зуавъ лежитъ, подперши лѣвой рукой торсъ и зрачно глядя на землю; около него лежитъ невѣкса п'ескуперъ, но видимому, въ первый разъ взятый въ дѣло. Подпоручикъ Степановъ на б'шгу поднялъ этотъ п'ескуперъ и на б'шгу же, смѣясь, показалъ мнѣ его, вътряято, обращая вниманіе на его совершенную новизну. Черезъ нѣсколько минутъ Степановъ лежать бездыха- ный, убитый пулею наповалъ. Это былъ развитой молодой человѣкъ, съ основаніями университетскихъ образованіемъ. Наружно- стью онъ былъ наивѣнъ отвѣдѣть не марсіальною: его блѣвая, сухая фигура скорѣе походила на какого-нибудь п'есменаго школь- наго учителя. Всегда холодный, молчаливый, несообоительный, онъ не былъ любимъ товарищами; его сухость и неохота съ кѣимъ- либо сближаться многихъ заставляла относиться къ нему недру- желюбно и даже быть къ нему несправедливыми. Нѣкоторые, на- примеръ, выскаывали сомнѣніе относительно его храбрости. Я же, пробывъ съ нимъ около мѣсяца на Селенгинскомъ рудтѣ и три мѣсяца на рудтѣ Шварца, считаю его храбрость неподлежащей никомуу сомнѣнію. Онъ не былъ, правда, наивѣнъ тою пылкою храбростью, которая обращаетъ на себя вниманіе; но достаточно было видѣть его 27-го августа, чтобы не сомнѣваться въ его мужествѣ. Съ грустью я припоминаю его тонкую фигуру, такъ какъ мы съ нимъ близко соприкнулись въ послѣдніе мѣсяцы севастопольской
осады, и я едва ли не был тогда единственным человэком, съ которым онъ переставалъ быть сухимъ и несообщительнымъ.» «Въ швёсольныхъ шагахъ отъ того мёста, гдѣ упалъ Степановъ, небольшое пространство между транвеомъ и брукверомъ было сплошь залито кровью. Смѣсь крови съ пылью, толстымъ слоемъ покрывшего землю, образовала какое-то тѣсто. Растоптанное бывшими здѣсь егерями, оно походило на обыкновенную грязь, какая бываетъ на базарныхъ площадяхъ уѣздныхъ городовъ, но только была буро-краснаго цвѣта. Лицомъ къ землѣ лежать въ этой кровяной грязи молодой офицеръ Кедровъ и метался въ предсмертныхъ судорогахъ. Грудь и лѣвая его щека плотно прильнули къ землѣ, и только рука и нога его порывисто двигались. Съ ними двигалась и шапка, судорожно зажатая въ правой руцѣ. Кедровъ только за нѣсколько недѣль передъ тѣмъ былъ произведёнъ въ офицеры. Не знаю, экзаменъ или что-то тамъ другое ему не давалось; но онъ цѣльююю долго пробывалъ юнкеромъ, и этотъ юношеский ражъ веснамъ не шелъ къ его почтенной, украшенной бакенбардами фигурѣ. Онъ былъ человэкомъ до напивносности добродушнаго, очень простой и очень храбрый.» «Забавно теперь вспомнить, что наши офицеры тогда между собой толковали: не попытаться ли намъ ворваться на курганъ. Въ нашемъ словѣ внимательно велѣвшился молодой статьный солдатъ. Въ его ясныхъ, красивыхъ глазахъ свѣталась жадная готовность слѣдовать за нами на самое опасное и самое беззрадное предприиите. Тогда, впрочемъ, ни намъ, ни ему нашемъ памѣреніе не казалось беззраднымъ, и усмѣхъ не казался несбыточнымъ. Это былъ унтер-офицеръ Чесновичъ, молодой, краснорѣчный, смышленный солдатъ, лучшй струйникъ въ полку. Отшепки отъ умершаго Кедрова, я увидѣлъ Чесновича, который сидѣлъ у кучи труповъ, перегнувшись впередъ; красными чертами его лица были накрашены страданіемъ; онъ держался обѣими руками за животъ и корчился отъ боли. Пуля ударила его въ животъ и, въроятно, изорвала внутренности.» «Мнѣ случилось быть во многихъ сраженіяхъ, но никогда я не слышалъ такого полета пули, какъ на послѣднемъ штурмѣ Севастополя. Какъ бы густо ни летѣли пули, но обыкновенно слышится какая-то раздѣльнность свиста одной изъ нихъ отъ свиста другой. Здѣсь же слышалось силошное шипѣніе; казалось, что потокъ пуль какъ бы струится: ощущалось какое-то теченіе снаряда. Мы не могли цѣлить въ французовъ, занимавшихъ часть нашей батарей, такъ какъ ни одного изъ нихъ не видно было изъ-за густаго дымы. Мы стрѣляли въ
эта́й дым, стараясь только дать пулемет направлению, параллель- 
ное землек. Мы слишком горячились в нальбё, и часа через, 
полтора начало недоставать патроновъ; у нихъ оставалось еще по 
пъсколку патроновъ, но у большинства сумки были пусть. Нача- 
лось обычное, въ такихъ случаяхъ, безрезультатное бросание кам- 
ней. Камни летали съ обоихъ сторонъ; видно, французы также были 
небогаты зарядами. Мы посланы въ Суздальский полкъ, стоящий 
на львомъ флангѣ 3-го батъюна, просить патроновъ Суздальцы 
сначала не рѣшились подойти къ намъ, въ виду неразличия 
поворота атаки англичанъ на 4-й батъюнъ; по послѣднему прибылъ 
унтеръ-офицеру удалось-таки какъ-то подъѣхать и выманить изъ 
сколько сотъ патроновъ, которые и были къ намъ принесены въ 
полахъ солдатскихъ шинелей.»

А на Малаховомъ курганѣ все развивались трехцвѣтныя зна- 
мена, какъ бы поддразнивая, какъ бы торжествуя побѣду... Эти- 
то знамена больше всего волновали Казанцевъ, заставляли ихъ 
безумно бросаться впередъ и нести безплодныя потери; обидно было 
сердцу русскаго человѣка тягостно французовъ, хотѣлось уничто- 
жить, смять, раздавать ихъ. Какъ мы уже видѣли, у пѣхотныхъ 
изъ офицеровъ яслями участвовала сумасбродное желаніе идти на Малаховъ 
курганъ съ ничтожной горстью уцѣлевшихъ отъ боя, уходящихъ 
мужественныхъ защитниковъ батареи Жерве. Быть можетъ, только 
благодаря другую-третье благоразумныхъ голосовъ, удерживались 
Казанцы отъ такой безумной выходки и не ринулись впередъ на вѣр- 
ную смерть.

Долго отставали егеря свою родную батарею, а помощи не 
подходила; да и взять-то этой помощи было не где. Патроновъ не 
было,—пусты въ ходъ камни да разныя обломки, но все-таки не 
надалъ духомъ. Явились, наконецъ, желанные патроны: вновь за- 
трещала перестрѣлка, хотя уже и не такъ бойко, какъ раньше, 
когда патроны были вдоволь; теперь приходилось дорожить каж- 
дымъ зарядомъ, теперь было жаль разстаться съ нимъ,—перевешен 
часть, сунется врагъ въ гости, а гостью-то подохла и не припасено...

Лучи насыпца южного солнца обжигали; по загорѣлымъ, пок- 
крытымъ пилью и конопою лицахъ, потъ выступалъ крупными 
каплями. Каждая топила. Изъ переосвящаго горла, выстъ словъ, 
вырывалось какоето хрпишне.

Около четверехъ часовъ на батарею Жерве появилось новое 
лицо: это былъ одинъ изъ адъютантовъ главнокомандующаго, при-
сланный съ приказаниемъ объ отступлении на Онежскую сторону
Около князя Гингилята и этого адъютанта сгрушировался кружок офицеров; стали вестись беседы в стороне от солдат. Никому из Казанцев не вредило, что они должны отдать в руки врагу свою батарею, ту батарею, которую они с такими усилиями, с такими громадными жертвами отстояли в продолжение ночи-скохых часов. Напротив, никто не сказал, что дяде еще не пришло время готовиться к битве, что скоро подосятся силы врага, кто при помощи которых удастся, наконец, сломить врага, сбить с Малахова кургана неприятельские вражьи знамена и снова водрузить свои... Батарея Жерве не была в неприятельских руках, хотя французы все еще держались на ея верхней части. Натиск дружный — и французы пятки показуют... И вдруг отступить!. Сначала явились недоумение, потом поднялась злоба на все и на всех. Сомнения, догадки не было конца. Князь Гингильт попривлек отказался исполнить требование сдать врагу свою батарею; вследствие того, чтобы поддерживать его решимость. Нужно было, однако, как-нибудь разрешить недоумение; теперь, видимо, нечего было надеяться на какую-нибудь помощь; теперь нужно было самим справиться с превосходными силами неприятельскими и либо умереть славною смертью везде до единого, либо исполнить требование и очистить батарею. Последнее небольшого раздумья князь Гингильт, приказав прапорщику Стеновому отправиться в штаб и добиться личного свидания с главнокомандующим.

Немного прошло времени, пока Стеновой снова вернулся, но как-то тихо было ожидание, как-то ужаса была эта ненадежность! Минуты тянулись безобразно долго, каждое тихое слово казалось враждебностью. Но вот на горизонте заблестели пятна... Наш посланный возвращался не один, с ним идуть роты, целиком роты... Теперь, казалось, не может быть и речи об отступлении, когда на помощь прибывают свежие силы.

С прапорщиком Стеновым пришли двое роты Курского полка. Офицеры обступили своего посланника; каждому хотелось поскорее узнать, что им теперь доказать, что сказать главнокомандующему, что будет с батареей. Вскоре разъяснилось всё истинно. Лично явился к главнокомандующему, Стеновой доложил об отбитии у французов батареи Жерве; говорил, что полк стойко держится на своем посту и храбро отразил все попытки неприятеля. Стеновой говорил, что полк, может, долго продержаться, лишь бы дать ему патронов да хотя бы небольшую поддержку, а то Казанцы понесли уже значительный потери. Главнокомандующим...
уже было рѣшено общее отступление, а потому они только вторично подтвердили отдаленное раньше приказаніе. Уцѣлившие остатки Казанского полка, вмѣстѣ съ прибыльными ополченцами, должны были держаться на своей батареѣ до 7-ми часовъ вечера, а затѣмъ отступить по траншееѣ на батарею Будищева и уже отсюда, оставаясь въ арріергардѣ, перейти на Сѣверную сторону.

Грустно, больно отозвалось въ сердцахъ Казанцевъ это извѣстіе. Дорого бѣ дали они за то, чтобы не покидать Севастополя. Все еще не вѣрилось какъ-то въ возможность этого отступленія, все еще хотѣлось ринуться впередъ, отстаивать до послѣдней капли крови дорогой уголокъ своего отечества... Теперь оставалось хоть одно утѣшение,—что Казанскій полкъ остается въ арріергардѣ, что онъ будетъ прикрывать собою отступленіе и, замыкая шествіе, быть можетъ, остановить, выпустить на своихъ плечахъ весь напоръ неприятельскихъ войскъ, чтобы дать время своимъ благополучно достигнуть противоположнаго берега (4).
ЛIII.


В последний день перед, когда главнокомандующий резиденцией был общен отступление на Северную, на Корабельной стороне, для обеспечения отступления войск к переправе с Павловского мыса, были устроены днём ипушечными баррикады: одна между Доковой стенью и ближайшим кварталом слободки, позади острова и поперек улицы, выходящих к Ушаковой балке, а другая между строевыми слободами у Доковой стени над Корабельной бухтой. Баррикады также были устроены на самом берегу этой бухты, у морских магазинов. Всё эти баррикады были вооружены всеми малыми коронадами; кроме того, в случаев надобности, предполагалось поставить на них полевые орудия (1).

К вечеру 27-го августа огонь с неприятельской стороны начался стихать. Приближалось время общего отступления войск. По диспозиции, внутренняя баррикады на Корабельной стороне должны были занимать Азовский, Одеський и Казанский полки и батальон патронщиков. Начинались смерчи.

Войска стали медленно отступать. Пришла очередь и Казанцам покинуть свою батарею и принять участие в отступлении. Неохотно, медленно отошли Казанцы и заняли, по диспозиции, баррикады по улицам слободки от Доковой стени до Владимирской площади. В смерчах были уничтожены мосты через Южную бухту, так что занимавшие баррикады войска были совершенно отрезаны и могли бы подвергнуться серьезной опасности, если бы противник начал преследование. Французы, однако, боялись идти в Севастополь, где им на каждом шагу чудились минны и засады.
Посадка войск на суда и переправа по мосту происходили в порядке и без суматохи. Изредка, правда, лопались гранаты над бухтой, но почти не причинили вреда отступающим.

По сигнальным ракетам, взлетали на воздух шаряды, орудия, цѣлых батареи; загорѣлась библиотека, загорѣлись ближайшіе дома. Пожаръ разростался, вспыхивалъ въ противоположныхъ концах. Огненные языки прорѣзывали ночную темноту, ползли по кровлям, лизали стѣны и потомъ падь сливались въ одинъ грозный огненный столбъ. Земля вздрагивала отъ взрывовъ; надъ городомъ стояло непроницаемое облако пыли и дыма (2).

Въ третьемъ часу ночи, по сигналу, началось отступление войска, бывшихъ въ арриергардѣ. Казанскій полкъ отступилъ съ Корабельной въ числѣ послѣднихъ (3), продеревавшихся на батареи Жервь, подъ самыхъ убійственныхъ огнемъ съ Малахова кургана, лицомъ къ лицу съ непріятелемъ, болѣе семи часовъ и восьмь на баррикадахъ, всего 15 часовъ. Вотъ уже ихъ подняли къ Северной; съ каждымъ мгновеніемъ все дальше и дальше отъ берега, гдѣ нозади остался пылающий, преданный разрушенію Севастополь, тотъ дорогой Севастополь, гдѣ пролито столько крови, гдѣ наши Казанцы жертвовали собой съ радостью, съ сознаніемъ исполненія своего долга; гдѣ безропотно несли они всѣ невзгоды, безропотно умирали на редутахъ и батареяхъ и гибли отъ болѣзнѣ въ госпиталяхъ.

Въ дѣлѣ 27-го августа Казанскій полкъ лишился 520 человѣкъ изъ тѣхъ 1,104, что могли быть на банкетѣ; это составило почти половину наличнаго состава; эти потери можно выразить отношеніемъ 471 къ каждой тысячи, т. е. изъ каждыхъ ста человѣкъ выбило изъ строя 47. Въ частности эти потери распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: штабъ и оберъ-офicerовъ 17; нижнихъ чиновъ убито 137, ранено 324, безъ вѣсти пропало 42 человѣка. (4) Изъ числа офицеровъ убиты: подпоручикъ Степановъ, прaporщики Кедровъ и Джецело (находился въ строю въ юнкерской формѣ, по неполученію приказа о производствѣ!); ранены: полковникъ Китаевъ, майоръ Дембинскій (умеръ въ госпиталѣ), капитанъ Маккевичъ (умеръ въ госпиталѣ), поручикъ Кекинъ (умеръ въ госпиталѣ), прaporщики Вяземщиновъ, Романовъ, Сысоевъ 2-ій, Внуковъ и Львовъ; контужены: поручикъ Ольденборгеръ и прaporщикъ Соколовскій; безъ вѣсти пропали: прaporщики Бѣллаго 2-й, Новиковъ и Лютомъ *) (5).

*) Все тroe оказались въ питью у французовъ. Въ апрѣлѣ 1856 года Новиковъ и Лютомъ вернулись въ полкъ, а прaporщикъ Бѣллаго 2-й былъ переведенъ 1-го ноября 1855 г. въ Московскій пѣх. п.
«Оставление Севастополя, говорит Богоявленчч: послѣ отчаянного боя, въ которомъ выбила изъ фронта почти треть *) сражающихся съ нашей стороны войскъ, въ виду сильной неприятельской арміи, и отступленіе въ порядкѣ за огромную преграду, образуемую рейдоль, хотя и были облегчены бездѣйствіемъ противника, однако же, дѣлаютъ величайшую честь и русскимъ войскамъ, и начальникамъ ихъ» (6). А вотъ отзывъ иностраннъ (7): «Если прусской арміи случится защищать свои брустверы за короля и н его отчество, то однимъ только подражаніемъ защит! Севастополя можетъ она удостоиться украшениемъ себя заворованнымъ вѣнкомъ». Лучшею наградою за оказанные подвиги служила сердечная признательность войскамъ ихъ монарха.

«Долговременная, едва ли не безпримѣрная въ военныхъ эпохахъ, облѣпивалась въ высочайшемъ приказѣ (8): оборона Севастополя обратила на себя вниманіе не только Россіи, но и всей Европы. Она съ самого начала поставила его защитниковъ на ряду съ героями, наиболѣе прославившими наше Отечество. Въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ гарнизонъ севастопольскій осваиваеть у сильныхъ неприятелей каждый шагъ родной, окруженной городъ земли, и каждое изъ дѣйствій его ознаменовано подвигами блестательныя храбрості. Четырекратно возобновляемое жестокое бомбардированіе, коего огонь былъ справедливо именуемъ адскимъ, колебало стѣни нашихъ твердынь, но не могло потрясти и умащение постоянного усердія защитниковъ ихъ. Съ неодолимымъ мужествомъ, съ самоотверженіемъ, достойнымъ воиновъ-христіанъ, они поражали враговъ и гибли, не поощряя о сдачѣ. 27-го сего мѣсяца, послѣ отбитія шести отчаянныхъ приступовъ, неприятель успѣлъ овладѣть важными Корниловскимъ бастіономъ, и главнокомандующей крѣйской арміей, щадя драгоцѣнную своихъ сподвижниковъ кровь, которая въ семъ положеніи была бы уже безъ пользы проливать, рѣшился перейти на Сѣверную сторону города, оставляя осаждающему неприятелю одни окраинныя развалины.

«Скорби душео о потерѣ столь многихъ доблестныхъ воиновъ, принесшихъ жизнь свою въ жертву отечеству, и съ благоговѣніемъ покоряясь судьбамъ Всевышняго, Кощему не угодно было увѣнчать ихъ подвиги полнымъ успѣхомъ, я признаю святою для себя обязанностью изъявить и въ семъ случаѣ, отъ имени моего и всей

*) Относительно всего севастопольского гарнизона убыль убитыми и ранеными 12,918, въ томъ числѣ на Корабельной сторонѣ выбило изъ строя 11,334 челов. (Тотлебенъ, 2).
России, живьёмью признательность храброму гарнизону севастопольскому, за неутомимые труды его, за кровь, пролитую имъ въ твой почти цѣльный годъ продолжавшемсяя защитѣ сооруженныхъ имъ же въ немало дынъ укрѣплений. Нынѣ, войдя снова въ ряды армій, синъ испытанной герои, служа предметомъ общаго уваженія своихъ товарищей, яватъ, безъ сомнѣнія, новые примеры тѣхъ же воинскихъ доблестей. Вмѣстѣ съ ними и подобно нимъ, всѣ наши войска, съ тою же безпримѣрною вѣрою въ Провидѣннѣ, съ тою же пламенною любовью ко мнѣ и родному нашему краю, вездѣ и всегда будутъ твердо встѣчать враговъ, посягающихъ на святыни наши, на честь и чѣлость отечества, а имя Севастополя, столь многими страданіями купившаго себѣ безсмертную славу, и имена защитниковъ его преодолѣютъ вѣчно въ памяти и сердцахъ всѣхъ русскихъ, совокупно съ именами героевъ, прославившихся на поляхъ полтавскихъ и бородинскихъ.

Въ ознаменованіе особеннаго монаршаго благоволенія и въ награду за подвиги, мужество и храбрость, оказанные въ продолженіи войны 1853—55 годовъ, Императоръ Александръ II, высочайшимъ приказомъ, состоявшимся 30-го августа 1856 года, всемилостивѣйшемъ пожаловалъ полку Его Высочества Георгіевскія знамена, съ надписью «За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ» (9). Итакъ, тридцать семь лѣтъ ходилъ Казанскій полкъ подъ чьными знаменами и, наконецъ, спустя долгое время, дорогой цѣной многихъ потоковъ пролитой крови, цѣной многихъ жизней, принесенныхъ въ жертву на алтарь отечества, украсилъ эти чужія, простыя знамена Георгіевскія крестомъ. Теперь знамена эти стали нашими собственными, нашей гордостью и славой въ вѣчныя времена; въ честьномъ бою, въ неравномъ бою съ сильными, многочисленными, противникомъ, каждое мгновение лицомъ къ лицу съ врагомъ и смертью, отстаивали наши отцы и дѣды честь чужихъ знаменъ и передали потомству своему и славное имя, и собственныя славныя знамена. Высокой награды удостоился весь полкъ; много наградъ получили и отдѣльныя личности изъ той славной семьи севастопольскихъ защитниковъ, изъ которыхъ каждый по справедливости имѣетъ право на имя героя. Храбрый штабсъ-капитанъ князь Гинзгайтъ, водивший въ бой остатки полка, по ходатайству Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича, «за отличную храбрость и распорядительность въ день штурма 27-го августа», былъ удостоенъ высшей воинской награды, ордена св. Георгія 4-й ст., пожалованнаго ему 25-го января.
1857 года (10). Не были забыты и другие защитники батареи Жерве. Так, пропорщик Степанов, «за отличное мужество, оказанное при отбивном неприятельском штурме 27-го августа от батареи Жерве», награжден орденом св. Анны 3-й ст. с бантом (11). Вслед за этим последовали другие награды, преимущественно за 27-е августа (12), а именно: полковнику Китасеву пожалована золотая полусабля с надписью «за храбрость»; майору Петелинскому— св. Анны 2-й ст. с мечами; капитану Машевскому— св. Станислава 2-й ст. с мечами; шт.-капит. Клюкаеву, поручику Кекину и Савичу— св. Анны 3-й ст. с мечами; шт.-капит. Сергиеву, поручику Герасимову, пропорщик Близнику, Викулову, Завадскому и Романову— св. Станислава 3-й ст. с мечами; поручику Никитичу, подпоручик Сысоеву 1-му, Лысову, Москвичу и Суходольскому, пропорщик Бязылеву 2-му, Постинкову, Лисовскому, Федорову, Демидову 2-му, Сорохтину 1-му, Лашну, Воейкову и Гулякову— св. Анны 4-й ст. с надписью за храбрость; шт.-капит. Князю Гинзбруку, поручикам Ольденбургеру, Прозоровскому и Иконову, подпоруч Демидову и Дебесу, пропорщик Сысоеву 2-му, Полубинскому, Делю, Степовому и Храповицкому— св. Владимира 3-й ст. с мечами; адъютанту 2-й бригады 16-й дивизии, поручику Галахову (Казанского полка)— св. Анны 3-й ст. с мечами; наконец, фельдфебелю Романову, унт.-офиц. Кононову, Базылевичу, Калиничу и Майкову-Доброзюкому— чины пропорщика со старшинством с 27-го августа. Независимо от перечисленных наград, в полку выданы знаки отличия воинского ордена на особо отличившихся в дни 27-го августа нижних чинов (13): одному фельдфебелю, 18-ти унтер-офицерам, двуму гвардии и 20-ти рядовым **).
Съ переходомъ на Сибверную сторону, для Казанскаго полка, такъ сказать, кончились всѣ ужасы войны; потянулся однообразный периодъ бивучей жизни, хожденій на аванюсть и проч. Военные дѣйствія, правда, не прекращались, но теперь уже не происходило серьезныхъ дѣйствъ, а общъ стороны преимущественно находились въ вынужденномъ положеніи; только пѣрѣдка производились рекогносцировки, рѣдко обходившіяся безъ кровопролитныхъ столкновеній, но Казанскій полкъ не принималъ участія ни въ этихъ рекогносцировкахъ, ни въ происходящихъ стычкахъ *).

Полки 16-й дивизіи, въ числѣ другихъ, занимали позицію на Мекензіевскихъ высотахъ, причемъ, нашъ полкъ расположился на лѣвомъ крашѣ и, видимо, стоялъ здѣсь вилотъ до ухода изъ-подъ Севастополя (14). Въ послѣднихъ числахъ сентября, въ виду разныхъ демонстрацій со стороны противника противъ нашей позиціи, полкъ былъ предписано держаться на позиціи до послѣдней крайности, даже въ томъ случаѣ, если бы неприятель успѣлъ утвердиться на какомъ-либо пункѣ; отступать строго воспрещалось, и даже не было назначено пути отступленія (15). Бивучая жизнь и аванюсть служба пѣрѣдка разнообразилась небольшими ученьми, причемъ, больше всего обращали вниманія на разсыпной строй. Въ двадцатыхъ числахъ октября командръ бригады произвелъ полку смотры; при этомъ, оказалось, что люди нѣмѣли бодрый и здоровый видъ, одежда и обувь хороша, оружіе и боевая амуниція содержатся въ неправности, пища для нижнихъ чиновъ приготовляется здравая и питательная (16).

Желая посвятить свою армію на мѣстахъ ея тѣройскихъ подвигамъ, Императоръ выѣхалъ въ Николаевъ въ началѣ октября;


Кромѣ того, за отбѣтіе штурма 27-го августа всемилостивѣйшее повелѣніе произвести въ унтеръ-офицеры рядового Израилія Шмаха.

*) Есть, правда, неясный намѣстъ на то, что полкъ или часть его могли принимать участіе въ одномъ изъ такихъ поисковъ къ сторонѣ неприятеля, но ни времени, ни мѣста, ни, наконецъ, опредѣленнаго результата этого поиска испанственно. Въ одномъ изъ полковыхъ приказовъ, но уже за 1856 годъ, сказано, что юнкеръ Вербицкій награждается знакомъ отличія военнаго ордена „за отличное мужество и храбрость, оказанія при производствѣ но- повой партий охотниковъ съ лѣваго крашаго Мекензіевской горы (позиціи Казанскаго полка) и произведенаго во время оного боя съ превосходными неприятельскими силами“. Изъ послужныхъ списковъ (Полков. Арх. Ки. № 65), тоже ничего не видно.
29-го, 30-го и 31-го были произведены высочайшие смотры, причем, войсками, расположенным на Ингерманской и Мекензевой позициях (съединительно, и Казанскому полку), смотр состоялся 30-го октября. На веших смотрях Император, въ самыхъ милостивыхъ выразеніяхъ, благодарилъ войска за ихъ вѣрную службу и геройское мужество, оказанное при защитѣ Севастополя; собирая вокруг себя генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, Его Величество съ отеческой заботливостью освѣдомлялся о полученныхъ ими ранахъ и благодарилъ всѣхъ и каждого порознь. Императоръ втѣкжалъ въ ряды полковъ, милостиво разговаривалъ съ георгіевскими кавалерами, разспрашивалъ ихъ о дѣлахъ, за которыми они награждены знаками отличія, и заботливо выслушивалъ всѣ отвѣты. Проникнутая чувствами вѣрноподданнической любви къ своему возлюбленному Монарху, войска провожали его восторженными криками «ура!»; съ сердечнымъ увличеніемъ телились офицеры вокруг своего Императора, чтобы имѣть счастье выразить ему чувства своей безпредельной любви и готовности въ радость умереть за своего Царя, за свое Отечество (17).

Вскорѣ послѣдовала приказъ о пожалованіи защитникамъ Севастополя серебряной медали на георгіевской лентѣ для ношения въ петлицѣ.

«Храбрые воины крымской арміи! объявляюъ Императоръ (18): Приказомъ моимъ отъ 30-го августа Я выразилъ вамъ чувства, проявляющія душу мою искреннею признательностью къ заслугамъ вашихъ, увѣковѣчившимъ славу защиты Севастополя. Но сердцу Моему недостаточно было благодарить васъ за тоъ геройское подвиги мужества и самоожертвованія, къ которымъ вы, удивляя дажераговъ нашихъ, перенесли тяжелое время почти годовой осады. Здѣсь, среди васъ, желательно было Мнѣ объявить вамъ чувства Моего къ вамъ благодаренія и искренней признательности. Свиданіе съ вами доставило Мнѣ невыразимое удовольствіе, а блестящее состояние, въ коемъ Я нащелъ войска крымской арміи на произведенныхъ въ нихъ смотрѣ, превзошло Мнѣ ожиданія. Мнѣ отрадно было видѣть васъ и любоваться вами. Благодарю васъ отъ души за службу вашу, за подвиги, коими вы себя озаменовали, за доблести ваши, твердо въ вашъ упорѣшія: они Мнѣ ручаются въ сохраненіи славы русскаго оружія и въ искренней готовности храбраго Моего войска жертвовать собою за Вѣру, Царя и Отечество.

«Въ память знаменитой и славной оборонѣ Севастополя, Я уста-
понять особенно для войскъ, защищающихъ укрепленія, серебряную медаль на георгиевской лентѣ, для поненій въ нетылъ. Да будетъ знакомъ этотъ свидѣтельствовать о заслугахъ каждаго и воспевать въ будущемъ сослуживцевъ вашихъ то высокое понятіе о долгѣ и чести, которое составляетъ опору Престола и Отечества.

«Совокупное же изображеніе на медали именъ незабвеннаго Моего родителя и Моего да будетъ залогомъ чувствъ Нашнихъ, однаково къ вамъ благосклонныхъ, и да сохранить въ васъ нераздѣльную память навсегда объ Императорѣ Николаѣ Павловичѣ и обо Мнѣ. Я вами горжусь, какъ Онъ вамъ гордился. Какъ Онъ, вѣряю васъ испытанныей преданности и рвнію къ исполненію своего долга. Именемъ Его и Своимъ благодаря еще разъ храбрыхъ защитниковъ Свястополя, благодарю всю армію!»

Въ началѣ полдня послѣдовало распоряженіе о приведеніи полка въ кадровый составъ и объ отправленіи кадровъ во внутренній губерніи. На этотъ основаниѣ 14-го полдня Казанскій полкъ переѣхалъ изъ полки 7-й пѣх. дивизіи 3-хъ фельдфебелей, 2-хъ канцелерскіхъ, 22 унтер-офицера, 25 музыкантовъ и 1,330 рядовыхъ (19). Послѣ этой передачи людей въ полку оставалось: 9 штабъ-офицеровъ, 102 оберъ-офицера, 350 унтеръ-офицеровъ, 114 музыкантовъ, 2,612 рядовыхъ и 326 нестроевыхъ. Впрочемъ, это было непріятное состояніе; если же отвода исключить больныхъ и раненыхъ, оставшихся въ госпиталяхъ, всѣхъ отпускныхъ и командированныхъ, то въ походъ могло выступить около трети: 1 штабъ-офицеръ, 44 оберъ-офицера, 180 унтеръ-офицеръ, 80 музыкантовъ, 558 рядовыхъ и 174 нестроевыхъ (20).

Казанскій полкъ выступилъ въ походъ 19-го полдня съ позиціи на Мекензевыхъ высотахъ, черезъ Альму-Керменъ и Перекопъ, до г. Бериславля, куда и прибылъ 8-го декабря, сдѣлавъ въ 20 дней 14 переходовъ, всего 273 версты. Полкъ все время сдѣлалъ въ односемь эшелонѣ, причемъ изъ батальоновъ, по малочисленности людей, были составлены четыре эшелонныя роты. Въ первыхъ числахъ декабря мѣсяца послѣдовало распоряженіе о приведеніи полка въ троебатальонный составъ. Въ 5-мѣс. съ полкомъ сдѣлала дружина № 168-го Пензенскаго ополченія, сначала, въ роту, отдѣльно, а потомъ поступила на мѣсто 4-го батальона (21). Отъ Бериславля до г. Николаева полкъ сдѣлалъ у полкъ эшелонъ, а затѣмъ батальоны были разведены на змейки квартиръ въ окрестностяхъ Очакова; 1-й батальонъ былъ на мѣстѣ 19-го декабря, полковой штабъ, 2-й и 3-й батальоны и дружина Пензенскаго ополче-
нія—17-го (22). Полковой штабъ и 2-й батальонъ расположились въ селѣ Ильинскомъ (Паретино); остальные батальоны — въ ближайшихъ деревняхъ *).

Въ течение августа, сентября, октября и ноября мѣсяцевъ, изъ резервныхъ батальоновъ Тарутинскаго, Вѣлостокскаго, Брянскаго и Бородинскаго полковъ, на пополнение некомилекта поступило 610 человѣкъ нижнихъ чиновъ; затѣмъ въ декабрѣ, уже при расположеніи на зимнихъ квартирахъ, изъ 6-го резервнаго батальона Днѣпровскаго, частью изъ запасныхъ батальоновъ Камчатскаго полковъ снова поступило 1,288 человѣкъ (23). По прибытіи полка на зимію квартиры, было получено приказаніе переформировать Казанскій полкъ въ четырехбатальонный составъ; 1-й батальонъ сформированъ изъ 6-го резервн. батал. Днѣпровскаго пѣхотн., 2-й—изъ 7-го запасн. батал. Камчатскаго егерск., 3-й батальонъ—изъ 8-го запаснаго батальона Камчатскаго егерскаго полковъ; на сформированіе 4-го батальона поступила дружина № 168-й Пензенскаго ополч. (24).

Прибывавшіе нижніе чины частью были молодые солдаты, частью же почти рекруты; большіе переходы въ холодное время года, перемѣна климата, наконецъ, довольно тѣсное и неудобное расположение на зимнихъ квартирахъ,—все это крайне вредило отъ заболеванія тифозной горячкой, которая вскорѣ приниала оструй, почти эпидеміческій характеръ. Для предохраненія нижнихъ чиновъ отъ заболеванія горячкой, между прочимъ, были приняты слѣдующія мѣры: къ обѣду готовить кислый щи, а къ ужину кашицу; строго слѣдить за доброкачественностью положенныхъ въ котлы продуктовъ;

*) Дислокация квартирнаго расположения. (Полк. Арх. Приказы по полку отъ 30-го ноября 1855 г., № 332).

Полковой штабъ . . . . Село Ильинское (Паретино).
1-й батальонъ . . . . Хутора Коцерубская, Александрово, Ясели, Ивановка, Холодная . . . . . . 225 дворов.
2-й батальонъ . . . . Село Ильинское (Паретино), Илья, Адамовль, Чуктово . . . . . . . . . . . 222 двора.
3-й батальонъ . . . . Колонія Зульцъ, Тучино, Веселый Кутъ, Лукоданиловка, Евротіевка, Дорофеевка, Березка, Долматово, Пантелеймоновка, Худашка, Даниловка. 155 дворов.
4-й батальонъ (дружина № 168-й Пензенскаго ополч.) . . . . . . . . . Ячекракъ, Печалинное, Комбурсенка, Булгарка, Калиноровка . . . . . . 185 дворов. 
ежедневно выдавать нижним чинам по 1/2 фунта повидливы съ хрянями; ученья производить один раз въ сутки и не больше двухъ часовъ сразу; по крайней мере, разъ въ недѣлю посылать солдать въ банныя, слѣдить за опрятностью и чистотой; требовать отъ жителей, у которыхъ стоятъ нижние чины на посту, чтобы въ избахъ не разводили бѣлки, топили печи два раза въ день, въ холодное время, а въ теплые не закрывали вовсе трубъ (25).

Казанцы ушли изъ-подъ Севастополя. Кончились для нихъ военные подвиги, кончились ужасы войны; начинался периодъ новой жизни, периодъ учений, маневровъ, смотровъ и парадовъ. Прошло много лѣтъ со времени героической защиты Севастополя, много было разныхъ перемѣнъ, но духъ полка остался все тотъ же; ни время, ни новый составъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ не могли измѣнить этого духа, и Казанскій полкъ снова сумѣли показать себя, когда отечество потребовало его боевой службы.

Прежде, однако, чѣмъ приступить къ описанію полковой жизни за послѣдніе время, посмотримъ, каковы были наши потери за весь 1855 годъ.

Штабъ-офицеровъ ранено 8; оберъ-офицеровъ: убито 7, ранено 24 и взято въ пленъ 3; нижнихъ чиновъ: убито 489, ранено 1,504 и взято въ пленъ 42 человѣка. Кроме тѣхъ раненыхъ нижнихъ чиновъ, что были отправлены въ госпиталы, въ разное время было еще ранено и контужено 685 человѣкъ, которые, послѣ перевязки, получали оставаться въ строю; всего, слѣдовательно, за шесть мѣсяцевъ севастопольской обороны въ Казанскомъ полку было убитыхъ, раненыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ 2,762 человѣка (26). Сдѣланъ съдукъ больныхъ и раненыхъ за весь годъ (27), мы увидимъ, что число раненыхъ въ каждомъ мѣсяцѣ увеличивается и въ августѣ почти вчетверо больше (1,367), чѣмъ было въ январѣ; затѣмъ, постепенно уменьшается, въ декабрѣ достигаетъ 947; за это время многие выздоровѣли и вернулись въ полкъ, изъ которыхъ были переданы въ другія части, наконецъ, 107 человѣкъ умерло отъ полученныхъ ранен. Самое значительное число больныхъ было въ четырѣ лѣтніе мѣсяцы; изъ числа больныхъ умерло 251 человѣкъ. (28). Если къ умершимъ отъ ранъ и отъ обыкновенныхъ болѣзней прибавить 489 человѣкъ убитыхъ, то общая невозвратная потеря полка за этотъ годъ составитъ 847 человѣкъ. однихъ только нижнихъ чиновъ. Не обошлось и безъ побѣговъ: за все время было 6 человѣкъ нижнихъ чиновъ и 1 офицеръ (29).

Между офицерами полка случаи заболеванія было 197 (боль-
ний их при полку мы в разсчет не принимали; большие всего приходится на долю раненых (58,37°/о). Средним числом, ежедневно выздоравливало около 5-ти человек и столько же прибыло вновь (30). Умерших в течение года от полученных ран было 3, а именно: капитан Мщевич ранен на батарее Жерве 27-го августа, умер в Севастопольском госпитале 29-го сентября 1855 г.; поручик Кекин ранен на батарее Жерве 27-го августа, умер в Севастопольском госпитале 2-го ноября; прaporщик Смагин ранен на редут Шарца 12-го июня, умер 15-го июня 1855 года. Значительное число раненых объясняется тем, что, во-первых, много раненых прибыло после штурма 27-го августа, и, во-вторых, в числе раненых показаны тѣ, которые, будучи ранены в Альминском сражении, только в 1855 году были произведены в офицеры и, по серьезности ран, все еще оставались в госпиталях. В число раненых офицеров, нами, наконец, вовсе не включены раненые изъ прикомандированных, так как о них вовсе не имеется подробных свѣдѣній ни в полковых приказах, ни в мѣсячных отчетах.
LIV.

Казанский полк в окрестностях Очакова.—Прощание Гасфорта.—Выступление в Пензенскую губернию.—Переименование полка из егерского в пехотный.—Стрелковая рота.—Обучение солдат.—Приказ о серебряных медалях.—Поклон Августейшего Шефа.—Жизнь полка.—Переименование полка в Казанский.—Снаряжение.—Безпорядки в Спасском уездѣ.—Получение в полку Георгиевских знамен.—Образа стрелковых рот.—Покой в Кандеевку.—Телеграммы.

На прежних квартирах Казачьи простояли только до февраля месяца, а затѣм передвинулись ближе к Очакову; баталион частей расположились в самом Очаковѣ, частью же по ближайшим селеніям. Причиной этого передвиженія была все та же эпидемія, которая уже появилась в конце 1855 года и съ каждым днем все больше и больше распространилась какъ между нижними чинами, такъ и между таможенным населеніем.

На заболеваніе нижних чиновъ, кроме климаты и тѣснаго расквартированія, во всей вѣроятности, также имѣло влияние занятіе постой на прибрежномъ пространствѣ. Трудно опредѣлить, къ какого времени и на какихъ пунктахъ были учреждены эти посты, но, что полкъ цѣлый стороновая службу, это видно уже изъ того, что при передвиженіи на новыя квартиры ротамъ предписывалось въ точности передать занимаемые посты дивизіону гусарскаго принца Гессенскаго—Кассельскаго и сотнѣ Доискаго № 2 полковъ (1). Еще раньше, въ половинѣ января, начальник очаковскаго отряда обращал вниманіе на возможность нападенія со стороны неприятеля, предписывалъ принимать всѣ мѣры предосторожности, назначать дежурныхъ части и сборные пункты, по берегу протянуть, казачью цѣнь; въ то же время ближайшіе начальники частей должны были въолнить ознакомиться съ мѣстностью, во избѣженіе смушенія, которая могла бы произойти при вызовѣ полка по требованію (2).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.

29
Впрочем, Казанской полкъ недолго простоялъ въ окрестностях Очакова: въ половинѣ февраля, сдѣвъ всѣ носты гусарамъ и казакамъ, баталіи выступили въ походъ и 29-го числа окончательно расположились на новыхъ квартирахъ въ Кузицевѣ, Б. Буяльскѣ, Цебриковѣ, Новопетровскомъ, Денидовѣ и ближайшихъ селеніяхъ. Здѣсь полкъ простоялъ до конца апреля, когда, наконецъ, было приказано выступить на постоянныя квартиры въ Нижньи Ловозь. Во время этой стоянки (19-го апреля) вернулись изъ плѣна пропорщики Новиковъ и Лютиковъ; приблизительно къ этому же времени относится зачисленіе въ полкъ 260 челов., нижнихъ чиновъ другихъ полковъ, разновременно вернувшихся изъ плѣна (3).

Еще 8-го марта 1856 года полковникъ Гасфоръ былъ зачисленъ по армійской гѣхотѣ *); полковыми командиромъ назначенъ полковникъ Миньковичъ-Петровскій. «Товарищи!» такъ прощался Гасфоръ со своими полкомъ: «тяжкіе недуги, происходящіе отъ ранъ и контузій, полученныхъ мною при защитѣ Севастополя, заставляютъ меня удалиться изъ рядовъ вашихъ. Окончивъ нынѣ сдачу полка, съ глубокимъ сожалѣніемъ разставаюсь съ вами, съ храбрыми сподвижниками моими въ послѣднюю кровавую войну, и при этомъ поставляю себѣ священные и приятный долгъ выразить вамъ еще разъ мою живую, искреннюю благодарность за службу подъ моимъ начальствомъ. Много трудныхъ дней пережили мы въ короткое время; не разъ случалось вамъ переносить и голодъ, и усиленные, чрезвычайные труды, и другія неразлучныя съ войной лишенія и тягости; много крови пролито вами въ достопамятную защиту Севастополя; но приходъ полка изъ Крыма въ окрестности Николаева, повальная болѣзнь проникла изъ рядовъ вашихъ многихъ храбрыхъ товарищей, счастливо прошедшихъ чрезъ безпрерывныя въ военныхъ лѣтописяхъ опасности Крымской войны. Но вы переносили эти тяжкіе испытанія войны съ твердостью, мужествомъ и спокойствіемъ, радовавшиси меня, какъ русскаго, какъ начальника вашего. Увѣренъ, что ежедневно приведите меня вновь когда-либо стать грудью вашихъ съ вами противъ

врагонъ отечества, я найду въ васъ то же самоотверженіе, тѣ же доблести, которыя прославили полкъ въ Крымской войнѣ (4)».

Спустя нѣсколько дней послѣ прощанія со своимъ командиромъ, а именно 26-го апреля, батальоны сосредоточились въ Березовѣ и, выступивъ въ походъ черезъ Ровное, Елисаветградъ, Александрию, Кременчугъ, Богодуховъ, 7-го июня пришли въ Вѣлгородъ; стѣдуя отъ Вѣлгорода однимъ эшелономъ, черезъ Корочу, Старый Осколъ, Нижнедвѣницкъ, Воронежъ, Орлово, Лаврово, Талый и Гавриловку, Казанскій полкъ 24-го июля у Сентяпина (Чембарскаго уѣзда) раздѣлился на четыре эшелона, а 31-го уже окончательно расположился на постоянныхъ квартирахъ частью въ Нижнемъ Ломовѣ, частью въ Керенскомъ уѣздахъ. Полковой штабъ находился въ Нижнемъ Ломовѣ, а батальонныя — въ Верхнемъ Ломовѣ, Головницкѣ, Керенской и Александровской-Черкасской; люди были размѣщены на просторныхъ квартирахъ частью въ большихъ елкахъ, частью въ ближайшихъ деревняхъ, такъ что на роту приходилось отъ 1,000 до 1,500 и болѣе дворовъ.

Въ походѣ полкъ находился съ 22-го апреля по 31-е июля, т. е. слинкомъ три мѣсяца, и прошелъ болѣе 1,300 верстъ. Просматривая маршруты сѣдѣвания полка, мы замѣчаемъ, что переходы были крайне разнообразны: то въ 30, то въ 10—12 верстъ; послѣ двухъ—трехъ переходовъ наезжались дневки; наконецъ, при назначеніи дневокъ, понятнѣе, отдыхъ для солдата не всегда былъ своевремененъ: дневка сѣдовала либо послѣ 50 и болѣе верстъ, либо послѣ 20—25. Этотъ продолжительный походъ, притомъ же въ жаркіе лѣтніе дни былъ, конечно, не изъ легкихъ; съ каждымъ переходомъ появлялось все больше и больше отсталыхъ; за-болѣваніе между нижними чинами постоянно увеличивается, такъ что въ маѣ на заболевшихъ уже приходилось 17, 0, 60/о; умершихъ за время похода было 22 человѣка, или 0,65/о. Процентъ смертности между нижними чинами, такъ и число больныхъ значительно увеличивается, если брать не списочное, а наличное состояніе полка. Наконецъ, за время похода было 6 случаевъ побѣговъ, тогда какъ за весь годъ бѣжало только 7 человѣковъ.

Правда, для облегчения солдата, на время похода была сформирована команда слабосильныхъ, всѣго на сто человѣкъ, для которыхъ готовилась улучшенная пища, и ежедневно отпускалось по полуарскѣ въодки; квартиры для слабосильныхъ было приказано отводить такія же, какія отводились подъ лазаретъ. Однако, какъ мы уже видѣли, эти мѣры мало помогали, и походъ далъ себѣ знать.
Съ разъездением ротъ на постояннныхъ квартирахъ, число больныхъ постепенно уменьшается и только въ декабрѣ снова достигаетъ значительной цифры—11,84% сиппочаго состояния (на сто человѣкъ). Что же касается смертности, то она за пять послѣднихъ мѣсяцевъ достигла 134 человѣкъ; изъ нихъ въ полковомъ лазаретѣ умерло двое, да одинъ застрелился. По всей вѣроимности, эти 131 человѣкъ пришлись на долю тѣхъ, что заболевали во время стоянки по прибрежью Чернаго моря, а затѣмъ во время похода. Вообще же, среднимъ числомъ, ежемѣсячно приходилось на каждую тысячу сипипочаго состава 140,45 больныхъ; число умершихъ въ теченіе года составляетъ 6,16%, и, наконецъ, на долю болѣжившихъ приходится 0,21% (5).

Скажемъ нѣсколько словъ объ организации полка въ этомъ году.
Въ апрѣлѣ (17-го числа) были измѣнены названія ротъ (6): внѣштото карабинерныхъ и егерскихъ, теперь роты назывались по порядку номеровъ, отъ первой до шестнадцатой; первая рота, по прежнему, носятъ названіе роты имени Его Высочества. Затѣмъ кадры 4-го батальона были расформированы, но все еще составляли отдѣльную команду, для замѣщавшую которой былъ назначенъ особый офицеръ (7). По дислокации же квартирнаго расположения въ Пензенской губерніи, мы уже встрѣчаемъ полкъ въ трехбатальонномъ состояніи, съ тремя стрѣльковыми ротами; эти роты были сведены въ отдѣльный батальонъ, стрѣльковый, подъ начальствомъ особаго офицера, который назывался начальникомъ стрѣльковъ. Стрѣльковыя роты были сформированы, для устраненія недостатка въ легкой пѣхотѣ, вооруженной парѣзнными ружьями, для устраненія того недостатка, который тяжелыми опытами далъ себѣ почувствовать во время Восточной войны. Пятна роты въ батальонахъ, стрѣльковыхъ, спачала были приняты въ видѣ опыта, какъ временная мѣра (8). Вмѣстѣ съ тѣмъ полкъ былъ переименованъ изъ егерскаго въ пѣхотный. Что же касается 4-го батальона, то на сформированіе его было выдѣлено изъ полка 30 унтер-офицеровъ и 349 рядовыхъ, и затѣмъ этотъ батальонъ отчисленъ въ резервныя войска; 5-й, 6-й, 7-й и 8-й батальоны были расформированы, причемъ люди постушили частью на укомплектованіе оставшихся батальоновъ, въ томъ числѣ въ 4-й резервный 842 человѣка (9), частью же были уволены въ безсрочный отпускъ, на случай сформированія новыхъ 5-го и 6-го батальоновъ (10). Вооруженіе полка въ началѣ 1856 года было то же самое, что и передъ войной; въ полку состояло 1,545 ударныхъ гладкоствольныхъ ружей.
и на них 182,750 матросов, 182 нарёзных ружьё с 1,560 патронами и, наконец, 132 штурмера с 1,920 патронами (11).

Что касается внутренней жизни полка за этот год, то объём этого почти не сохранилось никаких известий. Разве можно отметить одно отрадное явление — это основание полковой библиотеки. Сторонка по глухим захолустьям ненадобно влечет за собой либо полный упадок нравственности, либо мельчание человеческой натуры, когда тебя начинают интересовать одни сплетни, дрязги захолустных, когда пристрастие к картинкам и чарки зеленого убивает в тебе всё хорошее качества, заглушает молодые силы, и человек буквально становится цепоспособным ни на какое д'юло. Наступали, наконец, новые времена, требования становились другими; теперь от офицера требовали не одного знания уставников и умения произносить командиры слова, но умственного развития, от которого, к сожалению, очень многие были далеки. В книгах, разумеется, ощущался недостаток, и т'им большее значение имело зарождение полковой библиотеки. Инициатива в этом д'юло принадлежала генераль-лейтенанту Липранди, командиру VI-го армейского корпуса. Офицеры объединялись собрать, по подписке, необходимый для начала капитал, а затем на поддержание зарождающейся библиотеки из их содержания удерживалось по одной копейке с рубля в каждую треть (12). Полковая библиотека мало-по-малу разросталась; выписывались газеты, журналы, русские и иностранные классики, специальные сочинения по различным отраслям знания, книги для легкого чтения, учебники и разные пособия. В позелёнку 10—15 л'ять у нас получались: «Заря», «Отечественные Записки», «Д'юло», «Русскй В'естникъ», «Нед'еля», «В'естникъ Европы», «Военной Сборникъ», «Русская Старина», «Русскй Архивъ», «Историческй В'естникъ». Часто передвижения с места на место, время, наконец, не могли не оказывать своего разрушающего влияния на нашу библиотеку, но все-таки она на столько толково составлена, что делающей может найти эд'юсе и материал для легкого чтения, и материалы и пособия для серьезного изучения.

Значительно изменились требования и самой порядок обучения молодых солдат и в особенности рекрут; прежний гнет и побои были заменены более человеческим обращением; солдата подготовляли неоднократно, постепенно привучали к строю. Опыт прошлой войны ясно показал, что одна выправка и маршировка мало приносят пользы д'юлу. Независимо от вооружения, и въ
прежнее время можно было бы достичь гораздо лучший результатов в стрельбе, если бы на этот предмет обращалось больше внимания. Теперь вооружение оставалось то же самое, но за то ружейные приёмы и маринировка отопили на задний план, тогда как стрельба становится самою важной отраслью в дивизион подгото-товки солдата. Порядок обучения рекрутов был следующий: дань рекруту одну неделю на отдых, в следующее десять дней его обучали правильной стойке, поворотам и маринировке, сначала вольными шагами, постепенно приучая к полному шагу; при этом обучение производилось только по утрам и не больше двух часов в сутки; даже в этот короткий срок ученье разнообразилось, и одним приёмом долго не увлекались, а предоставляли твердое усвоение времени. Последующее обучение рекруты сводили в перенос и приучались ходить на ногу; затем переходили к обучению стойке и маринировке с ружьем и к ружейным приёмам. Далее, последующее образование волны зависело от умения и толковых, распоряженных близкими начальников. Когда ружье выдавали рекруту, ему назначали всё части и приступали к обучению прицелия; затем рекрутам разрешали обучать друг друга прицеливаться на вскидку; штыки при этом снимались. Приучив рекрута правильно целиться, ему назначали «товшить», по выражению приказа, т. е. разрушили разбить несколько капсюлей и производить выстрелы, вслепую в ствол небольшое количество пороха; постепенно увеличивая заряды, приучали, таким образом, рекрута к звуку выстрела, а затем учили полувинными зарядами с глиняными пулями подать в циль на 40 шагов. Увеличивая заряды и разстояния, наконец, переходили к стрельбе в циль снайперскими пулами. Последняя объявлена рекрута обучали сигналам. Затем по утрам начинали производить сбивоные ученье, постепенно переходя к егерскому строю. В свободное от занятий время рекрута по- ручали старому солдату, который обучал его «пункткам», рассказывал о сражениях и отличиях полка в минувшую кампанию, учил его говорить (13).

В предыдущей главе мы уже упоминали о пожалованной за-щитительной Севастополь серебряной медали на георгиевской ленте, для пожелания ветерану. 26-го августа 1856 года была установлена бронзовая медаль «Следующим, выслучающимся приказом по армии и флоту (14): «Храбрые нонны! В воспоминание доблестных заслуг ваших в минувшую войну, я манифестом Моим,
сего числа данными, установил бронзовую медаль, чтобы на груди каждого из вас был видимый знак. Моей к вам благодарности и благодарности который свидетельствовал бы, что вы оправдали мне к вам доверие, доказав вашу неизменную готовность жертвовать собою на пользу Ваших, Престола, и Отечества».

В сентябре прибыл из командировки майор Запольский, который, при представлении Августейшему Шефу, был осчастливлен милостивым поручением Его Высочества передать полку поклон (15). «Передаю, говорилось в полковом циклазе по этому поводу: этот драгоценнейший поклон безусловно милостивого шефа нашего велел чинам полка, для запечатления в сердцах наших высокого внимания Его Императорского Высочества.»

В 1857 году Казанский полк оставался на своих прежних квартирах и только для тёплых занятий собрался на тёплых квартирах в Верхнем и Нижнем-Лоповском, причем ротные сборы были произведены с 15-го мая по 1-е июня, батальонные — с 20-го июня по 20-е июля; строевая роты собирались с 1-го июня по 15-е июля. На время расположения рот на тёплых квартирах начальником дивизии были утверждены двадцать на варку пищи: одна в скромные, другая в постные дни. На обед готовились щи из белой капусты и квасная каппа, а на ужин капита со свиньим и рыбным салом или сливками. Пуды говядины в это время стоили 1 руб. 60 коп., свиного сала 4 р., а коровьего масла 5 рублей; сообразно этому, были утверждены цены и на другие продукты. Ежеходино, кроме субботних дней, нижним чинам выдавались перед обедом по полуфунта водки; говядины полагалось по полуфунту на человека. Наконец, в ротах было приказано завести квас в двух бочках, чтобы, таким образом, постоянно иметь старый квас; солдату разрешалось расходовать по одному пуду в месяц на сто человек.

Ружей в это время в двунадцати линейных ротах состояло 1,828 гладкоствольных, в стрейковых — 398 парящих и 53 гладкоствольных (16).

Просматривая месячные отчеты, мы замечаем, что этот год в отношении больших и умерших, был значительно благоприятнее предыдущего. Больных, средним числом, приходилось 40,67 на каждую тысячу синесцарного состава, причем в первые пять месяцев больных было 74,4 на тысячу человек, а в остальное время года только 14,5 ежемесячно. Такая неравномерность,
вирочемъ, легко объяснимо, если принять во внима ние, что въ маѣ изъ сипоковъ были исключены 10 унтер-офицеровъ, 1 нестроевой и 230 рядовыхъ, поступившихъ въ госпиталь до 1-го января 1856 года. Умершихъ въ этомъ году было 43 человѣка; изъ нихъ трое утонуло и двое умерло скоропостижно. Вѣжало 11 человѣкъ (17).

Теперь для насъ ничуть не странно встрѣтить на улицѣ человѣка съ напирошей или сирарой, но тогда, не въ далекомъ прошломъ, это казалось чуть-ли не уголовнымъ преступленіемъ. У людей куриящихъ постоянно происходили недоразумѣнія и препирательства по этому поводу съ полицейскими властями; не были избавлены отъ этихъ препирательствъ и офицеры (18). Но, такъ какъ офицеры выказывали явное нѣ желаніе повиноваться приказаніямъ блюстителей общественного порядка, эти посѣдніе обращались съ жалобами къ военному начальству, которое, не ограничиваясь напоминаніями, установило за куреніе на улицахъ слѣдующія наказанія: на первый разъ ослушника сажали на гауптвахту на недѣлю и подвергали денежному штрафу въ пользу городскихъ доходовъ, а въ третій разъ съ виновнымъ предписывалось поступать «по закону», какъ говорится въ одномъ изъ полковыхъ приказовъ. Слѣдовательно, за куреніе можно было угодить подъ судъ. Синько преданіе, а вѣрится съ трудомъ...

Еще 19-го марта 1857 года, «для увѣковѣчения памяти воинскихъ подвиговъ, оказанныхъ полками съ первоначальными ихъ наименованіями, возвращенными и прежня коренная наименованія пятнадцатиѣ нехотымъ полкамъ» (19), въ томъ числѣ и Казанская. Полкъ получилъ название Казанскаго Его Императорскаго Высо чества Великаго Князя Михаила Николаевича полка; хроника Вискова, однако разъ указала названіе уплату въ томъ смыслѣ, что полкъ получилъ не «коренное» своё названіе, т. е. название Ширванскаго, а былъ назначитъ именемъ, полученными только въ 1819 году.

Въ 1858 году ротные сборы были произведены съ 15-го мая по 1-е іюня, батальонные—по 1-е, а полковые—по 20-е іюля; для батальонныхъ и полковыхъ сборовъ полкъ былъ собранъ изъ Ниж него-Ломова, а ротные сборы производились частью на ротныхъ дворахъ, частью же при батальонныхъ штабахъ.

Не говоря уже о 1854—1855, даже 1856 годахъ, когда изъ полка были цѣлыми тысячами больныхъ, когда умирающіе считались сотнями,—1858 годъ въ этомъ отношеніи былъ гораздо благопрятнѣй даже предыдущаго года (20). Иначе, вирочемъ, и не
могло быть. Наступил совершенно мирный период; всякія передвиженія, далекія походы кончились; солдата поставили на хороших, просторных квартирахѣ; солдат, такъ сказать, совершенно волею въ мирную колею.

Взглянемъ на снаряженіе солдата въ то время. Вотъ что говорить объ этомъ приказъ по полку (21). Въ походѣ и на инспекторскихъ смотрахъ солдатъ обязанъ былъ иметь въ ранцѣ: два пары портпакъ, сапожный товаръ или сапоги, два рубахи, наушники, рукавицы съ воротниками (въ лѣтнее время), фуражную шапку, жестьяку для капсюлей, нѣсколько первушекъ съ отрѣзанными концами, жиранную суконку, сухую тряпку, отвертку, пыжевникъ, заостренную чистилку изъ твердаго дерева (на одинъ резецѣ); сухари и соль на 4 дня (въ походѣ); жестьяку съ саломъ или ваксой, проволочную дощечку, платьеную и сапожную щетку; мыло и клей, мыло, ножницы, фабру для усовъ, фабричную гребенку; не меньше 3-хъ иголокъ, наперстокъ, нитки, шило, дратву, носки, ножки, головную гребенку, карманчикъ для укладки мелочи. Все это солдатъ долженъ былъ иметь постоянно, но во время похода укладывалось въ ранецъ столько, сколько признавалось необходимымъ.

Съ 10-го июня по 15-е июля 1859 года предполагалось произвести тѣсные сборы у Нижнего-Новогра, по безпорядочное возникшее въ Спасскомъ уѣздѣ; Тамбовской губерніи, вслѣдствіе "требований жителями вина по неуказанной причинѣ" (какъ это объяснено офиціально), потребовали весь полкъ въ Тамбовскую губернію. 1-я рота выступила 7-го июня, 2-я и 3-я—10-го; 1-я и 2-я стрѣлковая роты и 2-я батарея—1-го июля, а 3-й батарея—6-го. Къ 16-му июля безпорядки затихли; генералъ-адютантъ Толстой, командированный, по высочайшему повелѣнію, на мѣсто безпорядковъ, нашелъ присутствіе войскъ уже ненужнымъ, и роты стали возвращаться на свои прежія квартиры, за исключеніемъ 3-го батарея, 7-й и 8-й ротъ, передвинувшихся на время въ окрестныя деревни Спасскаго уѣзда и въ г. Керенскѣ (22).

26-го июня 1859 года совершилось достопамятное событие въ жизни полка: передъ полкомъ снова развѣзались Георгиевскія знаки, высочайше пожалованныя за защиту Севастополя. Приказъ, отданный по полку по этому поводу, свидѣтельствує о тѣхъ чувствахъ, которыми были проникнуты наши однополчане.

"Товарищи! говорить полковникъ Михайловичъ-Петровскій (23): Государь Императоръ, приказомъ отъ 30-го августа 1856 года, все-
милостивейшее соизволить пожаловать полку, въ которомъ мы имѣемъ счастье служить, Георгіевскія знамена. Теперь они освящены и пролучены намъ, какъ снятны и честь полка.

«Въ продолженіе полутораста лѣтъ служенія за Вѣру, Царя и Отечество, полкъ этотъ не разъ былъ отличаемъ знаками царскаго вниманія: въ 1839 году шефомъ полка назначенъ членъ царской фамиліи; въ 1855 ему даны александровскія ленты; сынъ же опять получилъ высшую награду, знаменующую подвигъ высокою храбрості и мужества. За нихъ вышше почетъ современниковъ, ими по- меньше васъ грядущія поколѣнія; много частнаго героизма, много частнаго самоотверженія, убитыхъ и смертію вонножъ, стоять они, но вы избраны, чтобы умереть славною смертю за Вѣру, Царя и Отечество.

«Казанцы! Передъ нами развиваются Георгіевскія знамена, свидѣтельствующія о своеепременныхъ подвигахъ, совершенныхъ полкомъ, посвящающимъ имя нашего высокаго Императора. Подвигъ ихъ обрѣтенъ совершенъ, но и будущемъ за нами остается другой немалый подвигъ: быть достойными ихъ...»

Въ 1860 году, кромѣ обычныхъ полковыхъ сборовъ, съ 15-го августа по 15-е сентября, при г. Пензѣ были произведены дивизіонныя сборы (24). Здѣсь произвели 14 линейныхъ учений: 7 одностороннихъ и столько же двухстороннихъ (по-бригадно). Кромѣ линейныхъ учений, въ дивизіонныхъ сборахъ, занимались глазомѣрной съемкой, устройствомъ мостовъ для переправы; устраняли полевыя укрѣпленія и брали ихъ. Все это было продѣлано особливо офицерами и нижними чинами отъ полка, подъ руководствомъ офицеровъ Генеральнаго штаба (25). При чемъ на тѣхъ квартиръ, чинамъ нижнимъ чинамъ отпускалось по полуачаркѣ водки передъ обѣдомъ въ праздничные дни, во время ненастья и усиленныхъ занятій; въ лагерѣ же вода выдавалась ежедневно, за исключеніемъ субботы (26).

По окончаніи лагерныхъ сборовъ, учений не производилось до 1-го ноября. Роты занимались приготовленіемъ, и ночникой амуниціи, мундирной одежды и всѣхъ необходимыхъ въ хозяйствахъ нижнихъ чиновъ принадлежностей. Часть людей была отпущена на «вольныя» работы въ районѣ расположения ротъ. Съ 1-го ноября началось обучение стрѣльбы; въ цѣль, начиная съ ста шаговъ. Время было холодное; поэтому въ манежѣ были продѣланы створчатаго окна, и передъ ними ставились мишеніи (27). Затѣмъ начиналась одиночная стрѣльба, а за ней для унтеръ-офицеровъ и фронтзаровъ (28),
повѣрвалъ знанія офицерами и нижними чинами гарнизонной службы, или занятія грамотою въ ротах. Полкъ былъ расположенъ на прежнихъ квартирах; только нѣкоторая роты были перемѣщены. Въ Нижнемъ-Ломовѣ находились полковой штабъ съ пестрой ротой и весь 2-й батальонъ; въ селѣ Козлятскомъ стоялъ 1-й батальонъ; въ д. Голяхъ—штабъ 3-го батальона, 9-я и 10-я роты; въ д. Епандевкѣ—11-я и 12-я; штабъ начальника стрѣлковъ и всѣ три стрѣлковые роты были расположены въ д. Норовѣ.

Еще во время сдачи полка полковникъ Гасфортъ передалъ новому полковому командиру 1,600 рублей для раздачи тѣмъ изъ нижнихъ чиновъ, которые служили въ полку подъ его командой. Къ 1860 году въ полку оставалось уже очень мало солдатъ, дравшихся въ Севастополь вмѣстѣ съ полковникомъ Гасфортомъ; поэтому начальникъ 16-й пѣхотной дивизіи предписалъ 600 рублей употребить на образа для стрѣлковыхъ ротъ, съ надписями на нихъ: «заведены на сумму, пожертвованную командиромъ полка, г. генералъ-майору Гасфортъ», а остальные 1,000 рублей обратить на усиліе средствъ къ занятіямъ нижнихъ чиновъ грамотою и на образованіе ротныхъ библиотекъ. Вѣ каждую изъ стрѣлковыхъ ротъ было выдано по 200 рублей, для приобрѣтенія ротныхъ образовъ (29).

1861 годъ ознаменовался для Казанцевъ маленькимъ походомъ. Въ апрѣль въ Пензенской губерніи вспыхнуло бунтъ крестьянъ. Крупное право подготовило почву для поземленія. Число непокорившихся, нежелавшихъ пдти ни на какія соглашенія съ повѣшниками, расходилось съ каждымъ днемъ. Народъ волновался. Недовольные начали оскорблять, увѣшать певавистыхъ управляющихъ; были случаи оскорбленій священниковъ. Для прекращенія безпорядковъ былъ высочайше командированъ свиты Его Величества генералъ-майоръ Дренякинъ. 8-го апреля было сдѣлано распоряженіе о сборѣ 1-го батальона Казанскаго полка въ село Посажъ, Чембарскаго уѣзда (30), гдѣ генералъ Дренякинъ назначилъ свою штабъ-квартиру. Вскорѣ въ распорядженіе генералъ-майора Дренякина было предписано поступить и 3-му батальону съ 1-й и 3-й стрѣлковыми ротами, а всѣдѣ затѣмъ, 15-го апреля, изъ НижнегоЛомова выѣхать въ полковой командиръ, полковникъ Миньковичъ-Петровскій, для командованія частями полка, движеніемъ на мѣста безпорядковъ (31).

Между тѣмъ, первыми три роты 1-го батальона и 3-й батальонъ Тарутинскаго полка 15-го апреля переписали, подъ начальствомъ ге-

Еще 14-го числа генералъ-маиоръ Дренянина получилъ донесение, что въ Керенскомъ уѣздѣ, въ с. Кандеевку, изъ окружающихъ деревень собирается масса народа, до десяти тысячъ человѣкъ; что крестьяне, съ криками: «вола! вола!», развозятъ по селеніямъ красное знамя, оскорбляютъ священниковъ, бьютъ старшинъ и сотскихъ, угрожая сдѣлать то же самое съ управляющими, съ гражданскими и военными властями; ихъ разбойные и шайки перехватываютъ разсвѣльныхъ; не смотря ни на чьи увѣщенія, крестьяне не перестаютъ волноваться и только одно и кричатъ: «земля вся наша! на оброкъ не хотимъ и работать на помѣщица не станемъ!»

Вслѣдствіе такого положенія дѣль три роты Казанскаго полка направились въ Кандеевку. Утромъ 16-го апреля пришли въ с. Высокое, гдѣ крестьяне просили пропищенія и, по приказанію генерала Дренянина, выдали зачинникъ возмущенія. Между тѣмъ, изъ Кандеевки приходили извѣстія, одно безотраднѣе другаго. Все показывало, что тамъ волненія благополучно угрожающій характеръ; изъ окрестныхъ селъ и деревень народъ валить валить въ Кандеевку и расхищаетъ по улицамъ съ кольями да дубинами. Трудно было уже обойтись безъ крытыхъ мѣръ. Чтобы подавить возмущеніе, распространяющееся по Чембарскому, Керенскому и соседнимъ уѣздамъ. Тамбовской губерніи, г.-м. Дреняниковъ, испросивъ высочайшее повелѣніе «увѣнять виновныхъ по своему суду», выступить ст. 3-й и 4-й ротами Казанскаго полка въ Кандеевку; для поддержания спокойствія между крестьянами въ с. Высокомъ осталась рота Его Высочества; 1-я стрѣлковая рота стояла въ Понимъ, для принятія пересылаемыхъ арестантовъ и контрованія ихъ до г. Чембара.

Къ вечеру 16-го числа въ Кандеевку пришли 2-я, 9-я, 10-я и 11-я роты, подъ командой полковника Михновича-Петровскаго. Всѣ прибыли роты, вѣдь: ст. присоединившися 3-ю и 4-ю ро-
тами, расположились бивакомъ воззѣ: господскаго дома, въ сере-
динѣ селенія; принятъ всѣ предсторожности военнаго времени.
На слѣдующій день пришла 3-я стрѣ́лковая рота. Такимъ образомъ,
въ Кандаеевѣ сосредоточилось семь ротъ.
17-е апреля прошло въ безплодныхъ попыткахъ склонить кре-
стьянъ къ повиновенію путемъ увѣ́шаній. Крестьяне стояли на
одномъ, что дѣ́ло ихъ правое, что успѣ́хъ долженъ оставаться за
ними. На крышихъ, на гулякахъ, всуду были видны бунтовщики,
зорко слѣдившіе за каждымъ движениемь въ отрядѣ. Получено
нѣ́что, что на нѣкоторыхъ дворахъ сложены топоры, колья ст
насажеными на нихъ косами и другими орудіями. Отсюда выте-
кала необходимость дѣйствовать рѣ́шительно.
На слѣдующій день, въ 10 часовъ утра, г.—м. Дренянинъ на-
правился съ четырьмя ротами ко входу въ селеніе съ площади
что противъ господскаго дома), раздѣляющей село на два крыла.
Для охраненія господскаго дома, была оставлена одна рота.
Въ правой улицѣ, данной больше версты, стояла караульная
tолпа народа. «Остальными двумя ротами, разсказываетъ г.—м.
Дренянинъ въ предотвращеніе нападенія на меня во флангъ съ
правой стороны и съ тыла (съ лѣвой рѣчка), приказалъ держаться
въ 200 шагахъ правѣ, на одной высотѣ со мной,—положивъ от-
водъ, не притворять селеніа, дабы не вызвать рукопашнаго боя и
не потерять ни одного изъ вѣ́ренныхъ мнѣ чиновъ. Въ случаѣ
же отчаянаго сопротивленія, думалъ замѣнять село и тѣмъ заста-
вить бунтовщиковъ выйти въ поле, гдѣ управля съ ними была бы
легче. Черезъ незначительную рѣчку, какъ послѣ дня, оказалась,
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были наскоро наставлены переклады, и къ
нимъ подвезено крестьянское имуществъ, уложенное въ возахъ.
«Остановить колонну у крайнихъ дворовъ въ 300 шагахъ отъ
массы бунтующихъ; они, по своему зову, перѣ́шительно подошли ко
мнѣ: нагоняя на 100. Тутъ я снова обратился съ увѣ́щеніемъ: предлагаю мнѣ, просить до времени разойтись и засѣ́довать свои
и помѣ́щенія поля. Но слова мои были заглушенны крикомъ: «не
повинуемся, ничего не хотимъ! Умреть за Бога и Царя!»
«Тогда грозилъ мнѣ, что, если они добровольно не покорятся,
прикажу стрѣ́лять въ нихъ, какъ въ ослушниковъ высочайшей
воли и манифеста. Но всѣ мои угрозы были тщетны. Желая огра-
ничиться какъ можно меньшимъ числомъ жертвъ и дабы толпа
болѣе тысячи человѣ́къ (всего же въ деревнѣ, считая оставшихся
на дворахъ, было до 7 тысячъ челов.) не бросилась на войско, я
отошьщел ее, на сколько послушались (оказалось—шаговъ на 150),
и, выждавъ нѣсколько, съ прискорбіемъ приказалъ сдѣлать затѣй
первои шеренгъ головнаго полузвѣда 9-й роты, разомкнутаго на
руку дистанціи, для представления больнаго протяженія фронта,
чтобы занять всю ширину улицы.

«Раздались выстрѣлы. Въ толпѣ узнало нѣсколько человѣкъ
крестьянъ, но масса бунтовщиковъ не дрогнула. Напротивъ того,
поднявъ руки, кричали громче и громче. Принявъ поднятіе рукъ
за просьбу о пощеніи, я остановилъ стрѣльбу. Но оказалось, что
они выражали этимъ свое желаніе: умереть за Бога и Царя, ни-
кому не повинуясь въ то же время. «Просите пощенія, иначе буду
продолжать стрѣлять!», говорилъ я имъ. Но толпа, придвинувшись
нѣсколько ближе къ войску, кричала: «всѣ до одного ухрѣмъ, но
не покоримся». Постѣ чего невооруженные, безпримѣрно неутра-
шимымъ, по счастью, безъ женъ и дѣтей, всей массой снова отошли
на прежнее мѣсто. Тогда, по моему приказанію, сдѣлалъ второй
заливъ. Не смотря на это, нарѣдъ, подняли руки, съ большинствомь
еще жаромъ продолжали кричать: «всѣ ухрѣмъ за Бога и Царя!»
Не безъ содроганія увидѣлъ, что ничто не помогаетъ, я, показавъ,
подвинувшемся ко мнѣ толпѣ походный образъ, благословеніе ма-
тери, клялся передъ народомъ, что говорю правду и правильно,
толку высочайшее дарованія крестьянамъ права. Но и клятвѣ
моей не повѣривъ и, съ поднятіемъ рукъ, снова кричали: «за
Бога и Царя ухрѣмъ всѣ до одного!»

«Третій заливъ тоже не привелъ ни къ чему. Толпа не двига-
лась. Съ ужасомъ видѣлъ необходимость продолжать стрѣлять.
«Наготовившись къ тому, рѣшился, однако-жъ, попробовать
отхватить хотя нѣсколько человѣкъ, не углубляясь слишкомъ въ
деревню, изъ опасенія, чтобы вѣрные исполнители моихъ прика-
заній не были изрублены бунтовщиками, невыходившими со дворовъ.
«Приказаніе мое было быстро исполнено 3-ю стрѣльковою ротою,
причемъ захвачено и выведено изъ улицы, сверхъ числа, 410
бунтовщиковъ 14-ти селеній трехъ уѣздовъ.

«Остальные же разбѣжались и попрыгались въ селеніи, уйдя
изъ одного въ другой. Въ немѣкѣ ихъ изъ селеній, въ числѣ нѣсколь-
кихъ тысячъ человѣкъ, считать невозможно и едва ли возможною
по незначительности отряда. Поощрение же ихъ тѣмъ къ бѣдству
вечеромъ оказалось въ высшей степени благотворнымъ. Въ ту же
ночь въ моемъ округѣ и даже въ Тамбовской губерніи все утихло,
когда узнали о покореніи канцеларовъ. Изъ оконъ господскаго дома
было видно, какъ, послѣ выстреловъ, поле покрылось сорвавшимися со дровъ лошадьми, на которыхъ нервыми прижимали втъ Кацдеекву сторонние участвовать въ сопротивленіи и узнать, что кончается дѣло о «чистой волѣ». Необъяснимый эпизодъ въ то время изумительная стойкость крестьянъ и твердое намѣреніе ихъ умереть, какъ оказывалось впослѣдствіи, происходили оттъ того, что вышепомянутый Леонтий Егорецвъ, (видѣвши мена 16-го числа пе-редъ толпою, но потому скрывшихся и пыли, за весь размѣщеніемъ съ оцѣнкой его головы, находящейся въ бѣгахъ), разъѣзжая по селеніямъ, говорилъ: «если войска и будутъ въ васъ стрѣлять, то выдержите только три залпа, и тогда сами начальники обя-зывать вамъ чистую волю». Иные же, какъ показалъ одинъ раненый, думали, что въ нихъ будутъ стрѣлять горохомъ, что было имъ взято изъ того, что наканунѣ изъ имѣнія графа Вельюрголсаго, въ число провизіи для солдатъ, было проведено, незнаноему чрезъ пикеты бунтовщиковъ,ъ исколько гороху.

«Вышедъ изъ деревень захваченной толпу, снова обратился къ ней съ вопросомъ: «согласны ли повиноваться?» добавивъ къ этому, что, въ случаѣ покорности, готовъ ихъ простить. Но и на это всѣ единогласно отвѣчали: «умрѣмъ всѣ, но не покинемся».

«Доведъ толпу до господскаго дома и поручивъ отряду ее охранять, я нелѣтъ убратъ убитыхъ и принести къ дому раненыхъ, что было возложено неправдинковъ на собраныхъ втъ Кацдееккѣ безрочно-отпускныхъ изъ числа ненаминавшихъ участія въ бунтѣ. Оказалось: пуля выбылена 41, убито крестьянъ 8, ранено 27. Послѣднихъ немедленно поданы должною пособію усерднымъ баталионнымъ лекаремъ. Полюзрдивныомъ; дано особое поощрение,ѣжная пища; для ухода за ними нанята прислуга изъ отпускныхъ солдать.»

Нѣсколько днѣй продолжалось наказаніе виновныхъ. Наконецъ, 25-го апреля, останній втъ Кацдееккѣ: 2-ю и 9-ю линейныя роты, г.-м. Дренинкѣ съ остальнымъ отрядомъ выступили втъ село Покровское, гдѣ еще 5-го числа крестьяне раздѣлили между собою господскій скотъ, прибили бурмистра, церковнослужителей и, съ окорненіемъ вырѣзвъ изъ рукъ священника акафистъ, угрожали его убить. Но, по прибытіи роты, бунтовщиковъ встрѣтили ихъ хлѣ-бомъ,-солою и выдали зачинщиковъ. На слѣдующей день, роты пересили вт. с. Высокое, а затѣмъ вт. Понятъ. 28-го апреля перевинулись вт. с. Черныне. По разборѣ дѣла о нападеніи на вот-чинную контору и по выдаѣ зачинщиковъ, г.-м. Дренинкѣ оста-
вилъ въ Чернышею 1-ю, 3-ю и 4-ю линейныя роты, а остальная
обрать направилъ къ полковому штабу (33).

Тѣмъ и кончилось кровавое подавленіе бунта, вызваннаго недо-
разумѣніями подготовленнаго долговременнымъ гнѣтомъ крѣпост-
наго права. Для большаго успокоенія волновавшихся селеній, Ка-
занскій полкъ занялъ временный квартиры въ Пензенской губерніи:
1-й батальонъ—въ г. Чембарѣ, 2-й—въ с. Чернакскомъ, 3-й—въ
Керенской, а стрѣлковья роты—въ Нижнемъ Льменѣ, въ штаб-
квартирѣ Казанскаго полка. Полковой сборъ въ этомъ году былъ
отмѣненъ. 1-я, 3-я и 4-я роты временно, до 20-го мая, остава-
лись въ Чернышею, а 2-я и 9-я—въ Кандеевкѣ (34).

«Повергая къ священнымъ столпамъ Ващенго Императорскаго Ве-
личества, доносилъ г.-м. Дренякинъ: мои дѣйствія по усмирению
бывшаго возмущенія въ казенныхъ уѣздахъ Пензенской губерніи,
считаю себя счастливымъ, что имѣю случай засвидѣтельствовать
о примѣрно честномъ поведеніи находившагося въ моемъ распоря-
женіи отряда, безъ различія чиновъ, постоянно: 1-го батальона,
9-й, 10-й и 11-й номерныхъ и 1-й и 3-й стрѣлковыхъ ротъ, Каза-
нскаго пѣхотнаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Михайла Николаевича полка, въ временно: 3-го батальона и 1-й и
2-й стрѣлковыхъ ротъ Тарутинскаго пѣхотнаго великаго герцога
Ольденбургскаго полка.

«Отличнымъ этимъ войскамъ вобь вѣрному исполненію
моего приказанія стрѣлять по бунтовщикамъ принадлежать и въ
част подавленіе во-время чудовищного непобѣдимаго и спасенія
края. Всѣ чины отряда, не взирая на доставшия на нихъ долю
вѣ ненасытившемъ время года лишений, не уступали другу другу въ
ревеніи исполнить свой долгъ. Продолженію монаршаго благо-
словенія, изображенаго въ телеграмѣ Вашемъ Величеству, отъ
23-го апрѣля,—таковому участію и обязаны войскамъ; въ особен-
ности, командиру Казанскаго полка, полковнику Миньковичу-Пе-
тровскому; попечительству о раненыхъ батальонномъ медику Полу-
мрдиннову; командиру 2-й роты, капитану Банину, нравственнымъ,
своимъ вліяніемъ удерживаемому въ пониженіи село Колескову, въ
700 душъ, одной экономѣ въ Кандеевскомъ» *).

* Объявлено монаршее благоволеніе: полковнику Миньковичу-Петров-
скому; подполковнику Чернявскому, майору Галахову; капитанамъ Банину и
Прозорьевичу; шт.-капит.: Горбунову, Никитину, Обудовскому и Клокачеву;
поручикамъ: Чемесову, Лебедеву, Задзанскому, Тьчинскому, Груздеву и Ли-
совскому; подпоруч.: Ветюшкину, Ланухину, Щеповалову, Байковскому, Па-
16-го августа части полка окончательно перешли изъ усмиренныхъ узловъ: полковой штабъ и стрѣльковый роты изъ Нижниго-Ломова въ Верхній, 1-й баталіонъ изъ Чембартъ въ е. Знаменское (Большой Буртакъ), 2-й — изъ Черкасскаго въ Сергіевское-Головиницю, а 3-й баталіонъ остался въ Керенскѣ (37).


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМІИ.

30
В 1863 году в Польше вспыхнуло возмущение. Это отразилось на ходу обучения рекрут, вновь прибывающих в полк. Срок обучения было приказано сократить. Рекруту показывали ружейные приемы, заряжание и стрельбу, совместно с разъяснительным строем; не увлекались отчетливостью, так сказать, механизмом исполнения, от рекрут требовали только твердого усвоения того, чему их обучали. В особенности обращалось внимание на обмунилование и снаряжение рекрут, чтобы их во всевозможные время можно было поставить в строй. Для облегчения обучения и более ускоренного обмунилования и снаряжения, рекрут разрежалось собирать при батальонных штабах и соединять в особые команды, назначая к ним за дядек старослужащих солдат, обязательно из тех же рот, в которых состояли рекруты (1).

Всёдт затым, к 10-му апреля, все линейные роты были собраны к своим батальонным штабам, а стрельки накануне перенесли в Верхний-Ломов (2). Из мирного состава (1,843 челов. по штату) полк приводился в военный (3,140); находившиеся в отпусках офицеры потребовали к своим частям (3). По окончании батальонных сборов, с 1-го мая начался полковой сбор, на этот раз, с прокоротым видоизменением; выйдя расположив в окрестных деревнях, как это практиковалось раньше, роты стояли в лагере, устроенном на правом берегу реки Ломовой, вдали от Пензенской дороги. На 3-й батальон с его стрельковой ротой не хватило палаток, а потому этот батальон расположился на тесных квартирах в д. Криницекой; затым 1-го июня 3-й батальон был смещен в 2-му и перемещен в лагерь (4).
Нельзя не отметить приказа военного министра от 17-го августа относительно смягчения наказаний. «Государь Императоръ, желая явить пониженный примеръ отеческой заботливости о благосостоянии армии и въ видахъ нравственного возненія духа нижнихъ чиновъ», высочайшия повелѣть соизволили: 1) для воинскихъ нижнихъ чиновъ продажу сквозь строй или наказаніе нипируетеніи вовсе отмѣнить какъ въ мирное, такъ и въ военное время; 2) нижнихъ чиновъ, виновныхъ въ преступленіяхъ, влекущихъ за собою, на основаніи дѣйствующихъ военно-уголовныхъ законовъ, наказаніе нипируетеніи и ссыльку въ катеринскую работу или въ Сибирь на поселеніе или водвореніе или отдачу въ арестантскія роты, приговаривать безъ тѣлеснаго наказанія къ означеннымъ выше наказаніямъ, смотря по порядку преступленія». Вдѣсьъ съ тѣхъ повелѣвалось всѣхъ безсрочно слѣдящихъ нижнихъ чиновъ, даже подвергавшихся штрафамъ, но затѣмъ получившихъ прощеніе штрафа, а равно всѣхъ нынѣ поступающихъ въ военную службу безусловно освободить отъ тѣлеснаго наказанія безъ судебнаго приговора, до тѣхъ поръ, пока они сами не окажутся недостойными этой милости и будутъ переведены въ разрядъ штрафованныхъ. Кроме того, определенъ 6-ти-лѣтній срокъ для получения панинки за безсрочную службу, причемъ нижние чины, удостоенные этой панинки, были совершенно изгнаны отъ тѣлеснаго наказанія, даже по приговору суда.

23-го іюня Казанцы выступили въ двухъ эшелонахъ на новья квартиры въ г. Суздаль, Владимировской губерніи, куда прибыли почти черезъ мѣсяцъ, 19-го іюля, черезъ Спасскъ, Касимовъ, Муромъ и Владиміръ (5). Передь выступленіемъ въ походъ, взято подъ пыщемъ въ отстанку полковника Мишкевича-Петровского, Казанскій полкъ принялъ командиръ 12-го стрѣльковаго батальона, полковникъ Плешковъ.

По приходѣ въ Суздаль, батальоны размѣстились слѣдующимъ образомъ: 1-й батальонъ въ с. Красномъ, 2-й—въ Глѣздиловѣ, 3-й—въ Михайловской Сторонѣ; штабъ—въ Суздалѣ (6).

Высочайшимъ приказомъ отъ 25-го марта 1864 года повелѣнно было «всѣмъ гренадерскимъ и армейскимъ полкамъ, какъ пѣхотнымъ, такъ и казачьимъ, удерживая свое настоящее названіе; именоваться, сверхъ того, и по нумералу»; Казанскій полкъ приписанъ № 64-й (7).

Въ этомъ году батальонныхъ сборовъ вовсе не было; но 1-е мая были произведены ротные сборы, а затѣмъ, по 25-е, роты собрались при полковой штабѣ. Къ 1-му іюня весь полкъ пере-
двинулся в Москву, в лагерь на Ходынском поле, где участвовал на параде, гимнастике, стрельбе и маневрах, произведенных в высочайшем присутствии (8). По окончании общих сборов под Москвой, Казанский полк снова выступил на новую постоянную квартиру, еще дальше на запад, в Смоленск, куда 1-й эшелон (1-й и 2-й батальоны) прибыл 3-го октября. Штаб полка располагался в Смоленске; 1-й батальон — начало в Красном, а потом, в ноябре, тоже перешел в Смоленск; 2-й — в Полоцк; 3-й — в Духовичи, а затем в Смоленске (9).

Во время лагерных сборов под Москвой, полк был приведен из военного в мирный состав, по 100 человек. строевых в роту (10). Тогда же совершалось событие, которое не могло пройти незамеченным: мы говорим о покорении Кавказа. Эта весть вызвала общую радость во всей России; там болгне обрадовалась она Казанцев, Августейшейшей Шеф, которых были главными виновниками окончания безконечно длившейся Кавказской войны. Эта радость выразилась в следующей телеграмме, отправленной, «гласу общему желанию чинов полка», на имя шефа: «Испросив дозволение начальника дивизии, Казанский пехотный имени Вашего Императорского Высочества полк имеет счастье поздравить вас с славным именем покорителя Кавказа. Много дать здравствуйте, Ваше Высочество, для славы престола, на радость России и гордость вашего Казанского полка». Милостивый ответ Его Высочества от 29-го июля: «Душевно благодарю моих почтенных Казанцев за поздравление и сочувствие к великому событию; спасибо, что не забыли вашего шефа, всегда с удовольствием вспоминающего вашу службу к Крыму и время, проведенное там с полком. Депеши с вашем доставила искренней радостью. Бог с вами» (11).

В Смоленской губернии полк продолжал занятия только до февраля 1865 года, когда снова передвинулся на новую квартиру: полковой штаб и 1-й батальон в Витебск, 2-й — в Сураж (12), а 3-й — в Великие (12). В следующем году полку было назначено собраться на бригадный сбор при м. Кресславичи, 24-го июля перешли из Кресславичи на дивизионные сборы при Днабург, где расположились лагерем на западной стороне крепости, по берегу Днепра, невдалеке от деревни Подлесье (13). Здесь были произведены смотры всех войск днабургского лагеря Его Императорским Высочеством великих князей Николаев.

*) 5-я рота — в Сураже, 6-я — в Яновичах, 7-я и 8-я — в Городке.
личемъ. По окончании смотрятъ, полкъ выступить на зимнюю квартиры вт. гг. Рѣжичу, гдѣ расположился штабъ полка въ 1-го баталиона; штабъ 2-го баталиона сталъ въ Веленахъ, а 3-й—въ Иллукстахъ *. Вт. этомъ же году происходило освященіе памятника (на 9-й верстѣ по Ошмянской дорогѣ), поставленнаго командиру Казанского полка, полковнику Девену, который въ 1794 году, при успеніи польскаго мятежа въ Вильно, былъ «смертельно раненъ изъ ружья кесндоомтъ, Карлагастомъ, заѣзжимъ въ Острограцкой часовникъ». Вт. 1866 году памятникъ былъ возобновленъ. Для присутствования при открытии памятника, была назначена депутація отъ нашего полка, въ составѣ полковаго командира, полковника Цитовича, одного штаба и двухъ обер-офицеровъ, 4-хъ унтеръ-офицеровъ и 15-ти рядовыхъ. 21-го августа состоялось открытие памятника въ присутствіи главнаго начальника края; парадъ былъ назначенъ отъ Нарвскаго гусарскаго полка; затѣмъ была отслужена панихида по убитымъ (14).

Великое присутствіе полковъ 16-й пѣхотной дивизіи въ кадровый составъ, потребовало увеличить число баталионовъ, числа караульную службу въ Динабургской крѣпости. Въ число караульныхъ войскъ были включены 2-й и 3-й баталионы Казанского полка, которые прибыли въ Динабургъ 23-го декабря.

Въ апрѣлѣ 1867 года весь полкъ снова собрался въ лагерь подъ Динабургомъ, гдѣ удостоилась честь быть своего Державнаго Вождя, произведенія штаба всѣмъ войскамъ, находящимся въ дивизіонномъ сборѣ. За этотъ смотръ полковникъ Цитовичъ получилъ бриллиантовый перстень съ вензелевымъ изображеніемъ имени Государя; майоръ Степіусъ произведенъ въ подполковники; капитану Западскому пожаловано 195 руб. сер.; капитану Протопопову, штабсъ-капитану Нефедьеву и поручику Максимову—вѣсть троимъ ордена св. Станислава 3-й ст.

Въ июлѣ 1-й баталионъ, по прежнему, перешелъ въ Рѣжичу, а 2-й и 3-й—въ Динабургъ. Затѣмъ вилотъ до лагерныхъ сборовъ слѣдующаго года продолжалось передвиженіе ротъ то къ Динабургу, то обратно къ Рѣжичѣ и окрестнымъ селеніямъ. Вт. Динабургѣ роты располагались въ казармахъ, предстоящаго укрѣпленія, вмѣстѣ съ бата-
по возвращении из Невеля перемещаем: 7-я рота в Витебск, 8-я в Спирово; 10-я из м. Яновичи перешла в Сураж, а 11-я из Витебска в Яновичи. (Прил. по див. 7-го ноября 1868 г., № 6188).

**) Приходите данные о смотровой стрелбовой стрелковых рот в войсках Суворовского генерал-врача, в 1-й, 2-й и 3-й очень хорошо; Сувельского: 1-й 2-й и 3-й
стря́лковая роты формировались изъ хорошихъ стря́лков, такъ что изъ этихъ ротъ въ унтер-офицерскую полковую школу поступа- пали почти всѣ люди, представленные къ экзамену, тогда какъ изъ линейныхъ ротъ экзаменъ выдерживали очень немногие. Комплекс- тование стря́лковыхъ ротъ производилось назначениемъ лучшихъ людей изъ числа прибывающихъ въ полкъ молодыхъ солдатъ и рекрутовъ. Назначение дѣялось по медицинскому осмотру въ способ- ности выбираемого человѣка къ стря́лковой службѣ; здѣсь дозволя- лось присутствовать и заявлять свое мнѣніе относительно выбираемыхъ людей, какъ начальнику стря́лковъ, такъ и командиру стря́лковыхъ ротъ. При такихъ условіяхъ, выборъ людей по боле- шей части былъ всегда удаченъ, и командиры стря́лковыхъ ротъ предпочитали брать рекрутовъ, чѣмъ выбирать людей изъ линей- ныхъ ротъ полка. Нѣкоторые изъ выбранныхъ людей, конечно, могли бы оказаться неспособнымъ къ службѣ въ стря́лковыхъ ротахъ; поэтому изъ числа вновь прибывающихъ также выбира- лись и кандидаты, для зачисления въ стря́лки. Эти люди, въ числѣ 12 человѣкъ на каждую стря́лковую роту, зачислялись въ списки линейныхъ ротъ (по 3 человѣка), а затѣмъ, на основании положенія о сформированіи стря́лковыхъ ротъ, прикомандировались къ стря́лкамъ. Такимъ образомъ, люди, оказавшіеся неспособными къ службѣ въ стря́лковой службѣ, всегда могли быть замѣнены прикомандированными. Птрафованныхъ въ стря́лковыхъ роты вовсе не назначали. Такъ какъ въ учебную команду преимущественно поступали стря́лки, то комплектъ унтер-офицеровъ во всѣхъ ротахъ полка состоялъ, почти цѣлымъ, изъ людей стря́лковыхъ ротъ (19).

20-го января 1870 года полковникъ Цитовичъ, произведенный въ генераль-майоры, былъ назначенъ помощникомъ начальника штаба Западно-Сибирскаго военного округа, съ переводомъ въ генеральный Штабъ. «Болѣе пяти лѣтъ я находился въ вашей средѣ, товарищи-служивцы! говорилъ онъ на прощанье Казанцамъ: много мы съ вами трудились, поработали, за то и достигли блестящихъ результатовъ! Мы изгнали счастіе подвергать наши труды на усмѣ- тѣніе Государя Императора, Великаго Князя Николая Никола- еевича и, наконецъ, въ послѣднее время нашего Августѣйшаго Шефа: кромѣ периодическихъ осмотровъ ближайшаго начальства, мы пред- ставлялись на смотры начальства Виленскаго военного округа, ге- хорошо, 2-й и 3-й отлично; Углицкій: 1-й и 2-й очень хорошо, 3-й хорошо; Казанскій: 1-й и 2-й отлично, 3-й очень хорошо. (Прик. по полку отъ 13-го ноября 1869 г.)
нерец-инспектора и в последнее время начальника главного штаба. Всё смотрели приносил нам постоянно полное одобрение и благодарность. Свидетельствовал было то, что военное начальство о нашем полку отзывается не паже, как о главном Казанском полку. Это большая награда за наши труды, а еще большую награду составляет собственное сознание, что солдать наш разбит, трудолюбив, послушен, скромен и добр. Здесь уже высказываются не только труды и усердие, но и общее настроение и влияние самого общества офицеров. Перечислять всё заслуги, оказанные чинами полка, едва ли нужно. Их было очень много; я их вижу и всегда считаю самую притягательность доводить их до сведения начальства. Поэтому ограничиваюсь в настоящее время изъявляемым вам, гг. офицеры, самой искренней моей признательностью за то, что вы сделали притяжным время моего командования полком, и заканчивая просьбою не полнять меня лихом. Остаюсь вполне уважаемым, что, если еще когда-нибудь Бог приведет нас увидеться, мы встретимся старыми друзьями-товарищами. Нижних чинов, душевно благодарю за их отличное поведение, усердие к службе и труды по части своего образования» (20).

«Казанцы! Правьте вольный полковой командир, полковник Докторов: Государь Император, осчастливил меня назначением вашим командиром. Я употреблю всё усилия, чтобы оправдать доверие Его Величества и поддержать тот молодецкий дух и прямой порядок, которым, по отзыву всего начальства, существует в полку. Прощу гг. штабъ и оберъ-офицеров помочь мнѣ въ достижении этой цѣли; а если суждено будетъ полку быть въ дѣйствіи, я буду гордиться честью стать лицомъ къ лицу съ неприятелемъ впереди доблестнаго и славнаго Казанскаго полка. Присылайте передо полку поклонъ отъ Шефа полка, который, просясь со мною, изволить милостиво сказать: передайте отъ меня поклонъ моимъ добрымъ Казанцамъ (21).»

Съ 29-го апреля роты начали собираться къ Витебску на лѣтние сборы (22), а затѣмъ въ августѣ разошлись на зимние квартиры; 1-й и 2-й батальоны стали въ Витебскѣ, 3-й ушелъ въ Суражъ. 24-го апреля 1871 года весь полкъ снова собрался къ Витебску на тѣсный полковой сборъ (23), а съ 14-го мая энелонами двинулся въ могилевский лагерь; этотъ десятидневный походъ имѣлъ и тактическую цѣль: энелоны двигались со всѣми предосторожностями военного времени. 10-го сентября полкъ уже возвра-
тился въ Витебск, причемъ полковой штабъ, 1-й и 2-й бата-лянъ расположились на зимнихъ квартирахъ въ Витебскѣ, 3-я и 10-я роты — въ Городѣ, а штабъ 3-го батальона, 9-я, 11-я и 12-я роты — въ Невель (24).

19-го января 1872 года Казанцы снова прощались со своими, полковымъ командиромъ; полковникомъ Долгуровымъ, который 3-го января былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ поручений 2-го класса при главномъ интендантскомъ управлении. «Казанцы! обращался онъ на прощанье къ своимъ однополчанамъ: Два года я изъ честь командовать вами. Обстоятельства вынудили меня искать пере́мё́лы службы, и ми́ръ приходится проститься съ вами; не могу скрыть, какъ грустно ми́й разстаться съ вами, добрые товарищи! Благодарю гг. батальонныхъ командировъ и завѣдывающихъ хозяйственной частью за постоянную и часто необходимую ми́й помощь въ командовании полкомъ; благодарю гг. ротныхъ командировъ и офицеровъ, занимавшихъ хозяйственной должности, за отлѣ́чную ихъ службу и прекрасное ведение ихъ частей; благодарю всѣ́ихъ прочихъ гг. офицеровъ за серьёзное и точное исполнение ими своихъ обязанностей. Спасибо и вамъ, ребята! за тотъ духъ и нравственность, которые сохраняются между вами; берегите ихъ, какъ свя́тлино, и полкъ, какъ прежде, всегда будетъ готовъ къ вели́йшимъ подвигамъ, часто заставляющимъ чужеземцевъ съ уважениемъ говорить о русской армии и ставить ее, по храбрости, вѣ́рности Престолу и Отечеству, первою въ ми́рѣ. Гг. офицеры! Весьма со́жалю, что два года, проведенные съ вами, не были годами войны и походовъ, гдѣ́ командиръ еще болѣ́е сближается съ подчинеными, передося парави́й съ ними труды и лишения; тѣ́мъ не менее, въ теченіи этихъ двухъ лѣ́ть, не смотря на однообразную гарнизонную жизнь, скучныхъ, хотя и весьма полезныхъ занятій по развитію нижнихъ чиновъ, я въ своиѣ́хъ силами старался ознакомиться на столько, что свѣ́до и съ чистою совѣ́стью могу сказать, что отъ перваго и до послѣ́дняго дня моего командования я исключительно думалъ о томъ, чтобы быть справедливымъ и, по мѣ́рѣ́ возмож- ности, полезными кому-либо изъ васъ. Не ми́й судить, на сколько я успѣ́лъ въ этомъ. Скажу только, что эти два года я былъ сноко́стъ и весель, — спокоенъ, за васъ, а весель отъ удовольствія вами командовать,—и упокою съ собою много приятныхъ воспоми- наній объ отношеніяхъ моихъ съ нѣ́которыми изъ васъ. Заради благоударно всѣ́хъ тѣ́хъ, которые сочувствовали мнѣ́, какъ человѣ́ку и какъ командиру, и которые сохраняютъ обо мнѣ́ лишь хорошую
память; т'хъ жъ, которые им'ють что-либо против меня, прошу в'рить, что съ моей стороны умышленно не могло быть имь сдѣ-лани ни вреда, ни несправедливости, и прошу ихь забыть это такъ же, какъ и я уже забылъ всѣ т'хъ мелкія непрѣйтныя столкновенія, отъ которыхъ никакое общество освободиться не можетъ. Прощайте, господа! Надѣюсь, что судьба сведетъ еще меня съ нѣкоторыми изъ васъ на служебномъ или жизненномъ поприщѣ (25).»

При высокой щерственности офицера, высоко стояла и прав-ственность солдата. У русскаго мужика, хотя бы и оторванаго почти безвозвратно (въ прежнее время) отъ семьи, отъ его земли, черезчуръ чуткая натура, чтобы не понимать, въ какой обста-новкѣ онъ живетъ. Если солдатъ видить образцовый призъръ въ своемъ начальникѣ,—какъ бы онъ ни былъ непороченъ раньше, онъ будетъ стараться сдѣлаться лучше. Въ семѣ: не безъ уродовъ, конечно. Но въдь большинство—люди съ хорошими задатками. Дать просторъ развитться хорошему качеству, постоянно имѣть призъръ передъ глазами въ офицерахъ,—и солдатъ будетъ гордиться честью своего полка, будетъ стараться не запятнять этой чести. Зачастую роты по-головно обучались грамотѣ, причемъ даже не приходилось нарушать заведеннаго порядка запятный въ ущербъ другимъ отра-слямъ военнаго образования; грамотности обучали урыками, въ свободное время, и результаты получались хорошіе. Ротные коман-диръ перѣдъ какъ находили и время, и возможность устранять чтения для своихъ солдатъ; часто читались отрывки изъ лучніхъ произ-веденій русской литературы, и солдатъ съ удовольствіемъ слушалъ, любилъ такія чтения. Только бы учило взяться за дѣло, солдатъ можно заинтересовать, солдатъ и службу полюбить, и офицеръ его любить будетъ, не станетъ тяготиться тупостью и неразитостью нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Въ 1872 году были только бригадные сборы въ лагерѣ при Витебскѣ, съ априля по августъ (26); затѣмъ 9-го сентября 1-й ба-таліонъ ушелъ въ Невель, а полковой штабъ, стрѣлки, 2-й и 3-й ба-таліоны размѣстились въ Витебскѣ (27).

По случаю кончины Ея Императорскаго Высочества Великой Кнігини Елены Павловны, 13-го января 1873 года высочайше по-велѣніе Казанскому полку, шефомъ котораго былъ въ Возь почив-ныя Великій Кнѣзь Михаилъ Павловичъ, пость трауръ въ про-долженіе трехъ мѣсяцевъ, съ подраздѣленіями: до погребения— полный, въ слѣющуюю всю семь недѣль—на рукавѣ и темлякѣ, за-тѣмъ—на одномъ рукавѣ (28).
Въ апрѣ́лѣ́ полкъ перешелъ въ лагерь при Бобруйскѣ́, а затѣ́мъ, въ августѣ́, по окончании лагерныхъ сборовъ, передвинулся на новую стоянку въ окрестности Гомеля; 1-й батальонъ расположился въ Поповѣ́, 2-й — въ Носовичахъ; полковой штабъ и 3-й батальонъ — въ самомъ Гомелѣ́; въ октябрѣ́ штабъ 1-го батальона перешелъ въ Гомельскую Городню (*). Въ мартѣ́ слѣ́дующаго года снова послѣ́довали перемѣ́ны въ квартрѣ́яхъ расположенныхъ полка: 1-й батальонъ перешелъ въ д. Мильчы, а 2-й — въ м. Бѣ́личи. Въ апрѣ́лѣ́ полкъ выступилъ на дивизионные сборы при г. Могилевѣ́; а въ августѣ́ снова возвратился въ окрестности Гомеля; 1-й батальонъ сталъ въ Гомелѣ́, 2-й — въ Носовичахъ, 3-й — въ м. Бѣ́личи (29).

19-го сентября 1874 года исполнилось ровно 25 лѣ́ть со дня назначения шефомъ Казанского полка Его Императорскаго Высо-чества Великаго Князя Михаила Николаевича. Въ день юбилея Его Высочеству былъ поднесенъ подарокъ, состоящий изъ сребряной группы, которая изображала трехъ рядовыхъ Казанскаго полка 1700, 1849 и 1874 годовъ; посерединѣ́ навѣ́къ котелъ, Петровскій солдатъ, въ камзолѣ́, въ треугольной шляпѣ́, едятъ на камиѣ́ и держитъ въ рукахъ свою «фузюю»; съ нимъ стоя разговариваютъ два казанскіе солдата повѣ́йшаго периода. Вся группа поставлена на черномъ брахоморномъ пьедесталѣ́, внизу котораго прикрѣ́пленна сребряная дощечка съ надписью: «64-й пѣ́хотный Казанскій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича полкъ своему Августѣ́йшему Шефу. 1849—19-го сеп-тября—1874». Для поздравленія и подношения подарка, 8-го сентября, изъ Гомеля выѣ́хала депутация отъ полка: полковой командръ, полковникъ Тебякинъ, командръ 1-го батальона, подполковникъ Завадскій; командръ роты Его Высочества, капитанъ Лопатинъ, полковой адъютантъ, штабсъ—капитанъ Максимовъ; фельдфебель роты Его Высочества Семенъ Перекрестовъ (30). Въ день празднъ-нованія юбилея, 19-го сентября, нѣ́которые чиновъ выдали по чаркѣ́ воды (31).

30-го апрѣ́ля 1875 года Казанцы снова вступили въ лагерь при г. Могилевѣ́; въ июлѣ́ 2-й батальонъ перешелъ въ Витебскъ, для занятія караулами (32), а 1-го августа весь полкъ высту-
пилъ на зимних квартирах: полковой штабъ, 2-й и 3-й батальоны—въ Витебскѣ; 1-й батальонъ—въ Полоцкѣ (33). Всю ежедневнои годъ прошёлъ въ мирныхъ, завтѣяхъ. Зимой несли караульную службу, занимались однорогой выправкой, грамотностью, подготовкой рекрутъ и проч.; въ апрѣлѣ выступили въ лагерь при Мо- гилевѣ, а 13-го сентября возвратились обратно въ Витебскъ (34); 3-й батальонъ выступилъ раньше, 4-го июня, для занятий въ Витебскѣ (35).

— Наступалъ 1877 годъ. Два года тому назадъ, еще въ 1875 году, началось возстаніе въ Герцогинѣ и Боснѣ. Сербія и Черногорія вступились было за избиаемыхъ турками своихъ единовѣрцевъ, но война кончилась пораженіемъ сербовъ при Дюништѣ. Несчастные болгары гибли цѣлыми тьсячами подъ ножами освирѣтвшихъ изверговъ-турокъ; ни суда, ни правды имѣли; ни возрастъ, ни положеніе, ничто не могло спасти отъ мучительной смерти, отъ безчеловѣчныхъ издѣвательствъ надъ душой и тѣломъ человѣка... Стоять стоять подъ залистой кровью Болгаріей. Мы, русскіе, не могли молча смотрѣть на истязаемую пришлѣнцами родную нашу страну, въ русскій пародъ весь поголовно, отъ мала до велика, желать освобожденія братьевъ-славянъ отъ турецкаго ига. Не мѣрами кротости, не словомъ совѣта и убѣжденія можно было остовить кровопролитіе и безпощадное издѣваніе беззащитныхъ болгаръ; только открытая война могла обуздать своеволіе и разгуленность турокъ, и война становилась неизбѣжной...

Казаки выступили въ походъ, полные вѣры въ свое превосходство надъ врагомъ. Это сознаніе было результатомъ того направленія, которое сумѣли дать всему полку, отъ старшаго изъ офицеровъ до послѣдняго солдата, такіе командиры, какъ Плечковъ, Цитовичъ, Дохтуровъ. Не дарь о времени командованія полкомъ этихъ трехъ командировъ было периодомъ, когда наши полкъ, иначе не назывался, какъ «славнымъ Казанскимъ полкомъ». Это было время, когда каждый Казачекъ не только считался, а на самомъ дѣлѣ былъ настоящимъ Казачкомъ. «Полкъ этотъ, говорить знаменитый начальникъ штаба Скобелевской дивизіи (36): по составу офицеровъ оставлять желать очень мало. Замѣтный процентъ ротныхъ командировъ прошелъ черезъ военную училища. Благодаря присутствію въ полку нѣсколькихъ человѣкъ почтенныхъ старыхъ слушаныхъ, пользовавшихся общимъ уваженіемъ, и обладавшихъ большия тактомъ, общественно офицеровъ было замѣтительно сплотено.»
LVI.

Турецкий поход. — Мобилизация. — Сформировано запасного № 64-го баталиона.—Прошение с Витебском.—Посадка в вагоны.—Казанский полк в Брест.—Полко по Румынии.—Прибытие в Зимницу.

Еще съ января 1877 года Казанский полк стал готовиться к мобилизации, так что ко дню ея объявлений большая часть подготовительных, въ материальномъ и хозяйственномъ отношениихъ, работъ была исполнена.

Паконецъ, 3-го апреля, въ приказѣ по полку, полковникъ Гебжинъ объявилъ, что, «согласно отзыва витебского губернского воинскаго начальника, основаниемъ на телеграмѣ начальника Главнаго Штаба за № 1034, полученномъ сего числа въ 12 часовъ дня, Его Высочество Императоръ высочайше повелѣть созвать 16-ю пѣхотную дивизію съ ея артиллерию привести на военное положеніе» (1). И съ вечеря 4-го апреля закинула дѣятельность по приготовленію полка на военное положеніе. Въ самый день объявленія мобилизация прибыла въ городъ Витебскъ, незадолго до того назначенный командиромъ 4-го корпуса, генераль-лейтенантомъ Зотовъ и пронизывъ смотрѣть обонѣя полками, Казанскому и Угличскому, расположеннымъ въ Витебскѣ. Казанский полкъ для смотра былъ выстроенъ въ походной формѣ, въ шибеляхъ, на Смоленской площади. Командиръ корпуса, обходя по фронту каждаго взвода, поздравилъ съ воинскими походомъ, а затѣмъ, пригласивъ впередъ офицеровъ, обратился къ нимъ съ небольшою рѣчью, въ которой выскажалъ, что при настоящемъ молодомъ составѣ армии, на офицерахъ лежитъ трудная обязанность руководителя и начальника солдата въ бою, и что отъ ихъ честнаго, беззавѣтнаго отношенія къ дѣлу зависятъ успѣхъ нашего оружія въ предстоящей борьбѣ съ врагомъ.

Мобилизованіе полка имѣло своимъ чередомъ. На сформированіе запаснаго батальона № 64 полкъ подѣлился изъ своего состава шесть офицеровъ и всѣхъ молодыхъ солдатъ призыва 1876 года.
которые к тому времени почти уже кончил курс образования и виолиц были готовы к постановке в общий строй рот *) Материальная часть полка была в полной исправности; все, конечно, можно было предусмотреть, в виду повисшей дыма, а потому впоследствии, по указанию опыт, приняты были меры к устранению и пополнению недостающего или несоответствующего. Укомплектование полка произведено в такой последовательности: с 7-го по 9-е апреля принято подъемных лошадей—140 из перваго разряда и 44 второго; с 9-го по 12-е число прибыли 1,408 нижних чинов запаса, исключительно из уездов Витебской губернии (Положкого, Дриссенского, Людлинского, Лепельского и Себежского). Так как чинов запаса прибыло меньше назначенного числа росписанием главного штаба, то из 64-го запасного батальона приняты были обратно 151 человек молодых солдат. К тому же, из числа запасных 83 человека оказались настолько негодными к службе в строю, что также были замещены молодыми солдатами. Прибывавшие нижние чины в тот же день распределялись по ротам, и на следующий день обмундировывались и снаряжались, так что на третий день были готовы к выступлению. Лошадей для обоза полк получил весьма порядочных; на выездку их особо много времени тратить не пришлось, потому что большая часть лошадей ходила и раньше в упряжни. Слабе начались лошади подъ офицерскій обоз; при том же и повозки подъ офицерскія венцы, построенные из старых рабочих, уступали в прочности остальному обозу; это и было причиною постоянных опаздываний их на походъ: офицеры лишились самых необходимых вещей, что, конечно, понижалось безпрестанно, усиливало их и без того непосильный труд и вело к заболеваний.

К обучению запасных приступали со второго дня их прибытия, начиная с ознакомления с ружьемъ, так как большинство не видѣли на службѣ ружей Крышка. Затѣмъ стѣйдозали: одноначное учение, стрѣльба дробниками, ротный учёнь и съ 17-го апреля, т. е. на четвергдцатый день мобилизации, начата стрѣльба боевыми патронами по 12 пуль на каждаго призывнаго. При отличномъ кадрѣ нижнихъ чиновъ, преимущественно, изъ уроженцевъ

*) Въ 64-й запасный батальон переводены: подполковникъ Стеніусъ—командиромъ батальона, капитанъ Ореят 1-й, штабсъ-капитанъ Велгиновскій, поручики Лоссовский и Марковъ, подпоручикъ Соколовскій. (Приказъ по штабу отъ 11-го апреля 1877 года, за № 101).
Владимирской губернии, прибывшие призывные очень скоро вошли в свою колею, т. к. более, что между ними были люди, просявшие по воле в ряды армии, на которых 3—4 годичное пребывание им; строю не успело окказать заметного влияния.

По получении приказании начальника дивизии, Казанскому полку предстояло 23-gо и 24-gо апреля отправиться из Витебска по железным дорогам до города Прокопова, а оттуда походным порядком в экстечко Ярмолицы, Подольской губернии, где предполагались лагерные сборы (2). Но 12-gо апреля обнародован был высочайший манифест о войне с Турцией, и в тот же день русская войска, на обоих театрах войны, перекинули границы империи, а следовательно, и назначение 4-го армейского корпуса должно было назначиться. Во всяком случае, ожидать движения раньше 25-gо апреля было невозможно, и мобилизация совершалась при условиях крайне благоприятных в строевом и хозяйственном отношении. Спокойно и основательно произведены ротами стрельбы и главнейшие отдельные образований, и, не смотря на то, что в строю оказалось по 180 человек запасных на роту, к двадцатому дню мобилизации, т. е. к 24-mu апреля, роты и батальоны были настолько соконечены, что могли быть тотчас же введены в вой. К этому же времени по полку было объявлено о переименовании частей роты: такт, взвод назван полуротою, полузводом— взводом (3).

23-gо апреля, при предписании командира 2-й бригады за № 99, высланы был план перевозки по железным дорогам, по которому Казанскому полку, выступая пятью эшелонами, 28-gо и 29-gо апреля, из Витебска должен быть прибыть в Брест, Гродненской губернии, 1-gо и 2-gо мая. 24-gо апреля в этот город были отправлены хлебопеки и квартирьеры, а в ротах началось печение хлеба на все время перебезда, чтобы не расходовать сахарного запаса.

Замечательно кстати, что полки 2-й бригады (а особенно Казанской) стояли в Витебске до 1877 года почти 9 лет. Такое долговременное пребывание замечательно сближало мгновенное общение с военным, и, проведая полк, город выражал полное свое сочувствие всем чинам. Так, 23-gо апреля в городском собрании даны были обеди офицерам бригады, а 27-gо числа, на канун выступления, из Казанского полку был отслужен напутствующий молебень, преосвященным Викторином, епископом Витебским. В произносящемся слове, обращенном к полку,
преосвященнейший благословил его на предстоящие труды образовъ Св. Николая, мирликийскаго чудотворца, выражая благопожеланіе Казанцамъ, по значению имени Св. Николая, «быть поѣздителями народовъ» (4). Этот образъ былъ вручень кавалеру Казанскаго полка, полковнику Владимиру Александровичу Тебикину. Во все время похода передъ этимъ образомъ была отправляема церковная служба (5). По окончаніи молебствія, командиръ полка, въ краткихъ словахъ, отъ имени всѣхъ чиновъ, благодарилъ преосвященнаго Викторіна, губернатора и витебскихъ гражданъ, присутствовавшихъ при молебствіи.

Какъ выше было упомянуто, передвиженіе должно было быть совершено пятью эшелонами, но до Смоленска предоставлено полку почему-то шесть поѣздовъ, а три роты въ каждомъ съ частью обоза и подъемныхъ лошадей, а въ послѣднемъ эшелонѣ штабъ полка и нестроевая рота съ остатками обозомъ. 28-го и 29-го апреля роты, входившія въ составъ эшелоновъ, прибыли послѣдовательно на дебаркадеръ желѣзной дороги за 2 часа до времени отхода поѣздовъ. Здѣсь городъ провожали нижнихъ чиновъ угощеніемъ и чаркой воды. Къ отходу же каждого эшелона собиралась масса народа, и «ура» гремѣло до тѣхъ поръ, пока поѣзда не скрылись изъ виду.

Отъ Смоленска, гдѣ была дневка, Казанцы были распределены на 5-ть эшелоновъ: каждый изъ четырехъ—въ составѣ батальона, а пятый состоялъ изъ штаба полка съ одной изъ строевыхъ и нестроевой ротами. Хлѣбъ на все время пути былъ выданъ изъ Витебскъ; горячая же пища приготовлялась въ Смоленскѣ и Минскѣ по распоряженію завѣдывающихъ продовольствіемъ отъ мѣстныхъ войскъ. Въ этомъ случаѣ при батальонахъ служивать только артельный и офицерскій обозъ; всѣ же остальные новозки входили въ составъ послѣдняго эшелона. Первые три эшелона 1-го, а послѣдніе два—2-го мая прибыли въ Брестъ и расположились по квартирамъ неудобно и тѣсно. 26-го апреля 4-й корпушъ высочайшимъ приказомъ включенъ въ составъ дѣйствующей арміи, но о времени дальнѣйшаго движения къ границѣ было непріятно. Для введенной въ городъ цѣлой 16-й дивизіи помѣщеній было недостаточно, а потому и кабаки не избѣжали постоянства. Подобное размѣщеніе, конечно, не благопріятствовало сохраненію полного внутренняго порядка въ ротахъ, и цѣлыми рядахъ распоряженій со стороны начальника дивизіи и полка предписывались самыми строгія мѣры, для поддержанія дисциплины и порядка въ частяхъ.
Этим временем, до получения приказаний о выступлении, воспользовались отлично: съ 5-го мая начаты ротными и батальонными учениями, при которых особенное внимание обращено было на подготовку къ д'йствию въ разсыпномъ строю. Было еще достаточно времени, чтобы прои́ти полный курстъ стр'йльбы со вс'ими нижними чинами, не исключая и кадровыхъ. Предполагалось, что въ Брестѣ дивизій будетъ произведень смотръ Государствъ Императоръ, но прибылъ Его Величество не состоялся, а 23-го мая прибылъ въ Брестъ командировкой войсками виленскаго военнаго округа, генералъ-адъютантъ Альбединскій, и произведя смотръ частей, расположенныхъ въ Брестѣ *), поздравилъ ихъ съ дальнѣйшимъ походомъ.

Не пропало даромъ это время и въ хозяйственномъ отношеніи: заготовлены сухарные эмъдки, гимнастическія рубашки и чехлы на платья изъ полотна съ пазатыльниками; получены походныя палатки, а для носки лоды при себѣ пріобрѣтены плоскія стеклянныя фляги, которыя, во избѣженіи скораго бытъя и быстрого патріовъ воды, обшивались сѣрнымъ солдатскимъ сукномъ. Впрочемъ, фляги эти просуществовали недолго: онъ скоро разбивались, и, еще до перехода границы имперіи, солдаты обзаводились желѣзными флягами, которыя также имѣли больше неудобства, быстро нагрѣвая воду и придавая ей запахъ жестя. Уже въ Болгаріи большая часть солдатъ, по примѣру мѣстныхъ жителей, доставили или деревянныя, или сдѣланныя изъ дыши бутылки.

Военная д'йствія, между тѣмъ, особенно на мало-азіатскомъ театрѣ войны, скъдывались быстро: палъ Ардаганъ, Карсъ былъ обложенъ, и войска продолжали двигаться впередъ. 16-я дивизія начала смотриться, удастся ли ей принять участіе въ д'йствіяхъ къ тому же, мѣсяцъ усиленныхъ брестскихъ учений надобъ какъ офицерамъ, такъ и солдатамъ; всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали д'йствія къ границѣ.

Но только втъ конце мая получено распоряженіе и планъ пере-возки 16-й полевой дивизіи. Казанскій полкъ 1-го июня выѣхалъ изъ Бреста въ пяти эшелонахъ **) по Кіево-Брестской и Одеськой желѣзной дорогамъ, чрезъ станціи Казанить и Жмерницу, и 4-го числа прибылъ на станцію Бендери, располагаась по квартирамъ на селѣ Паркахаахъ, верестахъ въ трехъ отъ этого города. Хлѣба.

*) 16-я п'хотная дивизіи и 1-я бриг. 4-й кавалер. дивизіи.
**) Первые три изъ 12-ти линейныхъ ротъ, а послѣдніе два, изъ стр'йль-ковыхъ, штаба и нестроевой роты.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.

31
и сухари на время передвижения были заготовлены в Брестъ, и горячая пища получалась на станциях, назначенных росписанием.

Стоять в окрестностях Бендеръ дивизиа долго не могла; предстояло движение п'яхомъ через всю Румынію, такъ какъ единственная румынская желтзная дорога, при небольшомъ относительно подвижномъ составъ, была завалена перевозкою всевозможныхъ за
насовъ. Предстоявший походъ хотя и совершался въ предѣлахъ сво
его государства, а затмъ въ Румыніи, подъ прикрытиемъ впереди стоящихъ войскъ, т. е. почти при мирныхъ условіяхъ, но для большинства былъ новизною по обстановкѣ, рѣзко отличающей его отъ походовъ въ лагерные сборы и обратно. Позднѣе собствен
нымъ опытомъ приходилось убѣждатьсь въ своей непрактичности до тѣхъ поръ, пока не втянулись въ эту походную жизнь. по
служившую отлично подготовкою для будущей службы полка въ Турціи.

Движеніе дивизиа должно было быть произведено эшелонами: въ 1-мъ—первая бригада съ 1-ю и 4-ю батареями; во 2-мъ—штабъ дивизиа, 63-й п'яхотный Углицкій, 1-й и 2-й батальоны Казанскаго полка, 2-я и 5-я батареи и подвижной лазаретъ; 3-й батальонъ Казанскаго полка, 3-я и 6-я батареи, 3-е отдѣленіе летучаго артиллериискаго парка и 2-е отдѣленіе подвижнаго лазарета составили 3-й эшелонъ дивизиа. Такимъ образомъ, Казанскій полкъ раздѣ
лялся на двѣ части и выступалъ 7-го и 9-го іюня. Маршрутъ дивизиа былъ составленъ до Пломбунте, предмѣстя Бухареста, чрезъ Вѣнградъ, Рени, Галацъ и Бранковъ *). Дальняшія распоряженія должны были состояться въ Бухарестѣ.

Первый переходъ былъ отъ Бендеръ, а для Казанскаго полка отъ деревни Парканы до мѣстечка Новые Каушаны, куда еще наканунѣ отправлены были квартиры и кухни. Въ приказѣ по эшелону отъ 6-го іюня были весьма подробно указаны часы вы
ступленія отдѣльныхъ частей со мѣстъ расположения, порядокъ слѣдованія войскъ, ихъ обозовъ, мѣста и время приваловъ и проч. Сборный пунктъ назначенъ за Бендерами, откуда авангардъ дол
женъ былъ выступить въ 5 часовъ, а главныя силы въ 5½ час. Не смотря на относительную подробность приказа, едва къ 7½ час. утра собрались на сборный пунктъ всѣ части отряда, и движение началось часовъ въ 8 утра. Двадцати—одно—верстный переходъ, какъ значило по маршруту, съ движениемъ до собранаго пункта ока

*) Маршрутъ помещенъ въ приложениі.
зался для полка 24—25 верстным. Незнакомство с условиями походных движений в настоящее время выказывалось с первого же шага.

Тяжело было невразумному солдату разставаться с лишиною парою белья и разной принадлежности солдатской жизни. Впреки предупреждениям, все пошло в ранец; вт. немъ же уложилась мундирная одежда, такъ какъ одѣты были въ гимнастическихъ рубашки и лигнитъ панталоны. Къ этому грузу прибавилось: пинетль, вторые сапоги, полотница шалатки, 3-хъ-дневный сухариный запасъ и на три для расходного хлѣба (выданного съ той цѣлью, чтобы дольше не тратить сухъ рей), патроны и ружье. Грузъ оказался непосильнымъ; для облегчения солдаты начали бросать на дорогъ ту мелочь изъ вещей, въ которой меньше всего могло встрѣтиться надобности. Безнадѣйная мѣстность, сильная жара, особенно къ полудню, путь отъ грунтовой дороги при движении въ глубокой колониѣ, окончательно подрывали силы, и число отставшихъ на этомъ первомъ переходѣ было значительно. Около 3 часовъ дня зеленыхъ прибыли къ мѣстечку Ново-Каунасамъ и расположились бивуакомъ; квартиры были отведены только для штабовъ и управлений. Одиночные отставшие люди продолжали прибывать до ночи, и особь была назначенна на этой станціи дневок. Этотъ первый переходъ показалъ: 1) что носимый солдатомъ грузъ, черезъ силу великъ; 2) ранецъ крайне неудобенъ и стѣняетъ свободу движения; 3) что движение въ общей колониѣ всего зеленона, невыываемое никакими потребностями, лишне утомляетъ ожидающихъ сбора всѣхъ частей и остановокъ въ пути; и 4) казенныя обувь, неудоблетворительно сшитая и пригнанная плохо, натираетъ ноги и увеличиваетъ число отсталыхъ; то же относится и къ собственнымъ тѣснымъ сапогамъ, также какъ и къ сапогамъ съ высокимъ каблукомъ.

Пользуясь дневкою, приняты были мѣры къ устраненію замѣченнаго: лишняя вещи приказано солдатамъ продать; для перевозки хлѣба наниты волоные подводы на каждую мартирную станцію; сапоги, по возможности, исправлены, и солдатамъ приказано тщательно обуваться; сильно потервшия ноги выдавались изъ числа лазаретныхъ вещей туфли.

Для движения обоза грунтовая дорога въ это время, благодаря сухой погодѣ, была сноса; безпрестанные подъемы и спуски расшипили колониѣ; видно было, что, при дурной погодѣ, казенная людоза, тяжелыми самолѣтъ и кромѣ того, тяжело нагружени-
ныя, будьте двигаться с трудом; особенно тяжело нагруженны были офицерская повозки.

Не станем дальше следить за движением полка по маршруту; мало-помalu всё втянулось в поход, и процент заболевших был незначителен; отставание были уже редкостью.

Существенная волжская мостность Бессарабской губернии, перерезываемая параллельно пролегающими глубокими балками, представляла на всем пути однообразные, довольно крутые спуски и подъемы. На сколько глаз хватает, нигде ни кустика, ни деревца; только посёлки в южной части довольно еще высокие — кукурузы, пшеницы и овес разнообразят картину. Населенные места редки и расположены по балкам, так что бывают видны, только при спуске от последнего перевала. Погода благоприятствовала движению, но только сильные ветры давали себя чувствовать для уроженцев севера. Большия трудов и строихих приказаний было нужно, чтобы удержать от одногоча движения к колодцу, когда на горизонте показывался высокий журавль его. Для облегчения разграбления было выступать по полкам, и часть выступления предсказывалось быть на усмотрение командиров полков.

Стало подниматься очень рано и, до наступления сильной жары, успевали прибывать на следующей бивуаков. Довольствие до перехода границы производилось таким образом: хлеб заготавлялся своими хлебопеками, высылаемыми вперед в двух командах; для приготовления же пищи, накануне, мешками с квартиры везли, высыпались, а приходя, всегда успевали до похода полка приготовить обед. Условия довольствия, т. е. размёты отпуска и способность приобретения продуктов, будут изложены ниже.

Располагались здесь бивуаком; этому благоприятствовала похода, т. к. тому же, необходимо было привиться к бивуачной жизни; размёщение же в населенных пунктах безполезно увеличить было число верст перехода.

Границу перешли у мостовой Кубей и пограличной тяжёлой того же имени: 2-й эшелон, т. е. штаб, 1-й и 2-й батальоны, 15-го июня, а 3-й эшелон, т. е. 3-й батальон, 17-го числа. Вёл Болград, первой станции и город Румынии, оба эшелона были неожиданно задержаны, вследствии порчи дороги от раскола между Рени и Галацом, на четыре дня, т. к. что полк собрался весь в одном пункте. Эти четыре дня были употреблены на приведение в исправный вид снаряжения, на отдых, а затем и на производство нескольких учений.
На переезды, къ Рени узнали о первомъ успѣхѣ нашего орудія на переправѣ черезъ Дунай между Галацомъ и Браиловомъ, а по приходѣ на бинуакъ къ первому изъ поименованныхъ городовъ ст. полными интересомъ и завистью осматривали мѣсто переправы и Буджанскія высоты праваго берега, уже окропленныя русскою кровью. Въ Галацѣ же мы получили первые свѣдѣнія объ оконча-тельномъ переезда нашихъ войскъ черезъ Дунай у Систова.

Назначенныя по маршруту 22 пересты между Галацомъ и Браиловомъ, по причинѣ порчи шоссе отъ разлива Дуная выше Барбошенскаго моста, оказались нѣкоторыми 45-ю верстами, такъ какъ пришлось дѣлать большой обходъ частью проселочными, а частью и вовсе безъ дорогъ, по указаниямъ проводника. Выступивъ рано утромъ, едва къ 7-ми часамъ вечера полкъ добрался до Браилова. Этотъ первый опытъ форсированного марша поутрумил людей, благодарай сильной жарѣ. На дневкѣ въ Филипешти ознакомились съ жюжными дождями и бурею, къ тому же, въ ночное время. Черезъ пять минутъ послѣ начала, всѣ палатки были сорваны; ровная мѣстность бинуака сплошь покрылась водою. Спать, конечно, не пришлось, а за то щутки и смѣхъ солдатъ надъ незавиднымъ своемъ положеніемъ не прекращались всю ночь.

Стѣдующий переходъ до деревни Цугуята пришлось совершать по липкой грязи, изъ которой едва можно было вытаскивать ноги.

4-го июля части полка прибыли къ конечному пункту маршрута и, въ ожиданиі дальнѣйшихъ распоряженій, расположились, со- вместно съ прочими полками дивизіи, бинуакомъ вблизи предмѣстія Бухареста—Плобмунтѣ.

Вообще, движение по Румыніи совершалось при тѣхъ же усло- віяхъ, какъ и по Бессарабіи; въ порядкѣ довольствія произошла та перемѣна, что, съ переходомъ границы и по израсходованіи запаса сухарей, полкъ поступилъ къ вѣдѣніе жидовскаго товарище- ства Когана, Грегера и Горвича, снабжавшаго полубѣлымъ хлѣ- бомъ. Попытка устроеніе хлѣбопеченіе у Плобмунтѣ не удалась, по ненаселенію ни въ полку, ни въ мѣстныхъ жителей, приспособленій къ тому. Остальные продукты приобрѣтались тѣмъ же путемъ, какъ и въ Россіи, т. е. собственными попеченіемъ.

5-го июля командиръ корпуса, генераль-лейтенантъ Зотоны, объ- ѣзжая бинуакъ, напоминалъ солдатамъ, какъ слѣдуетъ вести себя въ чужой, союзной и занятой нами странѣ. Впрочемъ, порядокъ и дисциплина соблюдались отлично, и во время пребыванія въ Ру- мыніи не было случая жалобъ на чиновъ полка. Отъ Бухареста
полкъ двигался, въ полномъ составѣ, во второмъ эшелонѣ дивизіи *) имѣя маршруть до деревни Царевича на правомъ берегу Дуная, чрезъ Александрию и Зимницу. Въ предположеніи, что черезъ Бухарестъ, какъ столицу княжества, нельзя проходить войскамъ, пришлось обойти его кругомъ предмѣстями и сдѣлать черезъ то верстъ 20-ть лишнихъ до станціи Михалешты. 11-го числа полкъ прибылъ на дневку въ Фрумозу; но въ 3 часа утра 12-го июля получено приказаніе немедленно слѣдовать къ Зимницѣ. На прибылъ, во время этого перехода, часть обогнала полкъ на двѣ 30-й пѣхотной дивизіи, принадлежащей къ 4-му же армейскому корпусу; дивизія эта слѣдовала до Бухареста по желѣзной дорогѣ и теперь поспѣшно двигалась къ Плевны, гдѣ 8-го июля неожиданно разбились усиленія 1-й бригады 5-й пѣхотной дивизіи выбить отрядъ Османа-пашинъ. Этой неудачей было остановлено наступательное движение нашей арміи, и виноватѣй главной квартиры все болѣе и болѣе приковывалось къ Плевнѣ.

Въ Зимницѣ для бинуака Казанскому полку былъ отведенъ островъ, отдѣляющійся отъ румынскаго берега рукавомъ; островъ этотъ во время половодія, впроятно, залывался водою, на что указывала еще стоявшая въ ямахъ и рыхвинахъ вода, не смотря на сильные іюльские жары.

Въ Зимницѣ, гризномъ городишкѣ, переполненномъ жидаами, узнали пѣхота подробности дѣла 8-го июля подъ Плевною, частью отъ участниковъ его, а частью отъ сливавшихся, въ свою очередь, отъ кого-либо. Впечатлѣнія послѣ боя были еще на столько свѣжі, что невозможно было составить чего-либо яснаго и положительнаго; все свѣдѣнія сходились только въ одномъ: въ неожиданности появленія арміи турокъ на нашемъ правомъ флангѣ.

*) 2-я бригада 16-й пѣхотной дивизіи, 2-я, 4-я и 5-я батареи и подвижной лазаретъ.
Положение д'яня на театр войн.—Переходъ Казанскаго полка за Дунай.—Бивуакъ у Турской Сливы.—Движеніе Казанцевъ къ Шипку.—Сформирова- ніе западнаго отряда.—Постройка редута.—Рекогносцировка.—Казанский полкъ у Богота.—Команды охотниковъ.—Движеніе къ Ловчъ.

Неудача праваго фланга нашей арміи у Плевны, опасное положение центра на Шипку: недостаточность силъ льваго фланга заставили нашу главную квартиру временно перейти, до прибытия подкрепленій, оттъ наступленія къ оборонѣ. Кроме того, превосходство силъ турокъ на всѣхъ пунктахъ давало право предполагать возможность перехода ихъ въ наступленіе. Слѣдовательно, подкрепленія были необходимы во всѣхъ трехъ отрядахъ, между тѣмъ, общій резервъ всей арміи состоялъ только три полка 16-й дивизіи, кромѣ Владимировскаго полка, который былъ оставленъ въ нижней части Дунай. Этимъ обстоятельствомъ объясняется то, что, по переходѣ черезъ Дунай, дивизія нѣсколько разъ мѣнила направленіе, какъ увидимъ ниже, прежде чѣмъ окончательно выяснилось ея назначение.

13-го июля дивизія пересела р. Дунай и вступила въ предѣлы Турціи. Переѣздъ мостъ, полкъ направился берегомъ къ городу Систову и оттуда прямо на Царевичтъ, куда прибылъ часовъ къ 10 утра. Обозу же пришлось двигаться по крайне избитой дорогѣ, особенно въ ущельѣ, по которому она пролегаетъ на протяженіи почти трехъ верстъ. Не смотря на сухую погоду, лошади и конвоировавшіе обозъ солдаты измучились до крайности и дотащились къ биваку полка едва къ 4 часамъ вечера.

Бросая взглядъ на Систовскихъ высотъ, на которыхъ вели бой полкъ 8-го корпуса 15-го іюня, на румынскій берегъ и раздѣлявшій ихъ широкій Дунай, солдаты не могли удержаться отъ своеобразныхъ замѣчаній, часто очень мѣткіхъ, и составили, по этому первому впечатлѣнію, не совсѣмъ высокое мнѣніе о боевыхъ каче-
ствах турок. В последствии, после многих опытов, мнение это изъявилось в пользу последних. У Царевича в первый раз были выставлены аванпосты. Переход 14-го июля назначен до деревни Турской Слывы по дороге на Горный Стень, где была главная квартира, и откуда дивизия могла быть двинута к тому или другой стороне. Но на пути свернули с дороги и просели до деревни Сарыяр, где приказано было немедленно варить людям обед; с наступлением же вечера, снова двинулись и поздно ночью прибыли в деревню Турска-Слывы. Это был первый ночным переходом. Хотя и сияла луна, но дорога пролегала в лощине, и полк двигался в темноте. Не смотря на это, люди шли в полном порядке и очень быстро, и переход произведен был быстро. Пройденный путь имел точно другой вид, неожиданный, напоминая, что, с переходом Дуная, полк вступил на непосредственный театр войны. По дороге валилась падаль, до уборки которой, казалось, никому не было дела; деревни наполовину стояли разрушенными. 15-го и 16-го остановились на бивуаке у деревни Турска-Слывы, 17-го вечером, снова перешли в деревню Сарыяр, оттуда 18-го и 19-го июля — через деревню Ебели, направляясь, так сказать, образцом, в Тырнову на усиление 8-го корпуса и передового отряда, большого за Балканами. Но второй неудачный вой под Плевною 18-го июля рушить окончательно, на этот раз, дальнейшее направление дивизии: 20-го июля, выступили, в 4 часа утра, с бивуака у Иванчи, в течеру Казацки прибыли к дер. Градище, следуя через дер. Батань и Варалью, в низких местах более близки к дороге, по указаниям проводников. Последнего перехода 20-го числа, дата была дневка на 21-е июля у Градище, а 22-го, часов в 5 вечера, выступили по дороге на дер. Лъничу, на берегу Осмы. 1-й батальон переплыл реку без оглядки, почу и бивуакировали на другом берегу; 2-й и 3-й батальоны перешли также вброд и усмотрели 23-го июля и в тот же день прибыли в дер. Пеличатки, где и расположились бивуаком со всех сторон с 62-ъ и 63-ъ полками. Этого же числа состоялась приказ, которым изъ 4-го и 9-го корпусов сформировались были западный отряд армии, под начальством генерала-лейтенанта Зотова. Целью отряда ставилось удержание наступления армии Османа-паша до прибытия подкреплений.

С переходом Дуная, на довольствие людей обращен сухарный запас, пополненный в Зимницу. Кухни сложили непосред-
стенно за полкомъ, и ница приготовлялась часа через три по приходѣ на бивуакъ.

Въ течение 24-го и 25-го июля части дивизион оставались на мѣстѣ, выставляя на ночь аванпосты по ротѣ отъ каждаго полка и имѣя на бивуакахъ по ротѣ дежурно.

Штабами отряда и корпусныхъ производились, очевидно, рекогносцировки; командированны были офицеры для газомѣрной съемки занятаго нашими войсками района мѣстности. Какъ результатъ этихъ предварительныхъ осмотровъ, было передвиженіе 26-го июля 3-го батальона Казанцевъ, въ полночь составивъ, при 2-хъ орудіяхъ, подъ командою майора Степанова, верстъ на 7 къ югу, въ дер. Владино, гдѣ, подъ руководствомъ генерального штаба штабс-капитана Эссена, приступлено было къ устройству редута на днѣ роты.

Мѣстность для редута была выбрана въ лощинѣ и имѣла очень малый обстрѣлъ; ненавѣстно, принесъ ли бы онъ большую пользу, если бы пришлось выдержать противъ себя атаку противника; са- мая постройка его, при твердомъ глиннистомъ грунть, требующемъ кирки, мотыги и топора, подвигалась медленно, особенно при незначительномъ количествѣ инструмента, положенного у насъ по штатамъ, существовавшимъ въ то время, хотя 3-му батальону былъ отданъ весь инструментъ полка. Кромѣ этой цѣли командированія батальона, т. е. постройки редута, онъ долженъ былъ еще слу- жить связью войскъ западнаго отряда съ казакской казачей бригадою, расположенною между Иглау и Дойраномъ, фронтомъ къ Ловчѣ, и наблюдавшемъ за турками, защищавшими этотъ городъ.

Такъ какъ, несмотря на два боя, бывшихъ подъ Плевною, свѣд- дѣния о мѣстности, окружающей ее, были очень неполны, и о рас- положеніи противника знали еще меньше, то 27-го июля, съ утра, по всей линіи расположения западнаго отряда произвели рядъ рекогносцировокъ. 2-й батальонъ Казанскаго полка, рано утромъ, направлень былъ къ шоссе между Ловчею и Плевною, стѣдую черезъ дер. Боготъ. При рекогносцировщемъ отрядѣ находились и д. начальника штаба 4-го корпуса, полковникъ фонъ-деръ-Лаупницъ, и начальникъ штаба 16-й пѣхотной дивизионъ, полковникъ Тихменевъ. Батальону былъ данъ отдыхъ у Богота, а около часа дня съ обще- няго бинуака выступилъ и 1-й батальонъ Казанскаго полка со 2-мъ батальономъ. Утлицкаго, 3-ю батарею 16-й артиллерийской бригады и двумя эскадронами харьковскихъ уланъ, подъ общимъ начальствомъ генерал-маиора Леонова. Отрядъ этотъ долженъ былъ стѣдовать туда же, куда направился и 2-й батальонъ, и,
соединившись, идти между Боготом и носсе к Пленик. Около 4 часов отряд был встречен на высотке: дер. Тученицы турецким отрядом, из которого были видны выйденные на позицию два орудия и разсыпанные в тылу, силою около роты. Напис батальоны, перестроились портно вдв. лиин и высланы в тыл стрелковые роты, начали движение вперед, не входя, впрочем, в сферу ружейного огня. Пользуясь дальнобойностью артиллерии, турки пустяли несколько гранат, из которых одна разила улан. 3-я батарея также сдѣлала несколько выстрелов, но вскорѣ прекратила огонь, по дальности дистанціи. Дѣло ограничилось маневрированіем кавалерии съ обѣих сторон, и къ вечеру батальоны вернулись на прежнихъ бивакъ у дер. Пелишать. Послѣднимъ рапоромъ 27-го июля было перемѣщеніе, утройство 28-го числа, всѣхъ полковъ 16-й дивизіи съ артиллією на бивакъ къ Боготскому ручью, между Пелишатомъ и Боготомъ, кромѣ 3-го батальона 64-го полка, оставшагося во Владив." 

Передовыми отрядами дивизіи предписано было занять деревню Тученицу и Боготъ. По приказанію дивизіи отъ 28-го июля, за № 51, въ Боготъ должны были ежедневно высылаться два роты Казанского полка при двухъ орудіяхъ, а въ Тученицу—такой же отрядъ отъ Угличского полка. Смѣна этихъ частей производилась ежедневно въ 8 часовъ утра, причемъ выступающія роты обѣдали на общемъ бивакѣ, а ужинъ варился въ Боготѣ. Роты эти располагались, не разбивая палатокъ, на западной окраинѣ деревни, пикъ между ротами орудія. У Богота же бивакировали казачій № 9-го полкъ полковника Нагибина. Высылаемый отрядъ сохранялъ полную боевую готовность; люди оставались въ амуніціи; орудія были сняты съ передковъ; лошади въ запряжкѣ. До наступления темноты одна изъ ротъ выставляла на всю ночь аванпосты, соединившіеся на правомъ флангѣ съ частями отъ угличскаго отряда, а на лѣвомъ—съ казачьими частями и разъѣздами, охватившими мѣстность къ юго-западу отъ Плени и кавказской казачьей бригады.

Въ Боготѣ намѣт достался складъ турецкой зерновой пшеницы и ячменя. При достаточномъ числѣ мѣлницъ, этимъ запасомъ можно бы было воспользоваться съ большою ползую и построить хлѣбопекаріи; въ дѣйствительности же занялъ этотъ разобралъ по ротамъ для капли, а ячмень понелъ къ казакамъ.

30-го июля для орудій устроили полууглубленную батарею, въ чемъ и закончилось все усиленіе позиціи искусственно, на случай
наступлений турок. С 30-го июля и по 2-е августа лиши дожди и стояла холодная погода. Служба рот, неразбившихся даже походных палаток, сдѣлалась очень тяжелою, а между тѣмъ получавшіяся свѣдчія о наступлени турокъ вызвали распоряженіе, чтобы солдата уходила съ бивуака съ вечеромъ, и всѣ 4 роты оставались у Богота всю ночь до 9—10 часовъ утра.

2-го августа, съ вечера, получены корисные штабомъ вѣрныя свѣдчія, что турки предполагаютъ на слѣдующій день сдѣлать наступленіе на Тученицы и Богота, почему рано утроемъ весь 2-й батальонъ Казанскаго полка былъ сосредоточенъ у Богота, а углѣнскій батальонъ—у Тученицы. Дѣйствительно, часомъ въ 9 утра противъ послѣдней деревни показались турецкіе разрѣзцы и сожженіе кавалерійскія части; тотчасъ же по тревогѣ были вызваны и присоединились къ авангарднымъ отрядамъ 1-й батальонъ Казанскаго, 3-й батальонъ Углѣнскаго полковъ и 2-я батарея 16-й артиллерійской бригады. Нѣсколько орудійныхъ выстреловъ остановили движение турокъ, а сотня доцнскаго № 9-го полка заставила ихъ послѣднія отступить обратно подъ прикрытие своихъ аванпостовъ. Казаки потеряли одного человѣка; у турокъ же было выведено изъ строя нѣсколько человѣка, судя по тому, что казакамъ досталось до 5-ти верховыхъ лошадей. 4-го августа 3-й батальонъ возвратился изъ Владина, и паленіе службы въ передовомъ отрядѣ облегчилось; къ тому же и погода исправилась, и снова начались жары. Кромѣ службы въ передовомъ отрядѣ, приказано было заготовить въ каждомъ полку въ возможно скоромъ времени по 100 турковъ и 100 фаннитъ и держать ихъ въ постоянной готовности; кромѣ того, заготовлялись лѣстницы; назначались рабочіе для возведения люнета впереди лѣваго фланга бивуачнаго расположенія; въ свободное же отъ этихъ занятій время производились строевыя ученья и занятія прицѣльно.

Чтобы захватить для разсиповъ турецкихъ солдать изъ навенесскаго гарнизона и для осмотра мѣстности и турецкихъ укрѣплеіій, сформированы были въ полку для команды охотниковъ, въ 50 человѣкъ каждый, подъ начальствомъ штабс-капитана Вакара и поручика Повало-Швейковскаго, и направлены 6-го августа: одна отъ Богота, а другая отъ Тученицы. Особаго результата команды эти не достигли: подойдя въ сумеркахъ къ турецкой аванпостной цѣпи, стоявшей на Радишевскихъ высотахъ, на очень близкихъ разстояніяхъ пость отъ поста, команды были скоро замѣчены, и тотчасъ же на линіи посты показались сожженія части. Оче-
видно, турки оберегали себя очень тщательно. 8-го и 9-го августа, въ ожидании нападенія со стороны турокъ, всѣ части, стоявшия на позиціи у Боготскаго ручья, оставались съ вечеря вполне готовыми къ бою; екапли одалышими и въ амуницій; но особенного ничего не случилось.

10-го августа, рано утромъ, получено распоряженіе штаба корпуса, которымъ полкъ и 2-я батарея 16-й артиллерийской бригады назначались на усиленіе отряда Скобелева, стоявшаго у дер. Дойрана. Нестроявая рота, въ виду подвижности отряда, имѣвшаго цѣлью поддерживать связь между частями, действовавшими у Плевны и Шипки, и препятствовать движенію турокъ изъ Лович и Плевны на Сельян и Габрово, оставлена была въ вагенбургѣ и отправлена въ дер. Порадимъ вмѣстѣ съ чинами хозяйственнаго управления. Солдатамъ на руки былъ выданъ четырехдневный сухарный запасъ. Изъ обоза взятъ артельныя телеги, патронные ящички, офицерскія повозки и часть провиантскихъ. Такъ Казанскій полкъ приготовился двинуться къ Ловичѣ (1).
LVIII.
Переход къ Дойрану.—Первая встрѣча съ М. Д. Скобелевым.—Казанскій полкъ на Кахринской позиции.—Укрѣпленіе позиціи.—Поручикъ Козелло.—Служба на бивуакѣ.—Приказы Скобелева.—Замѣна ранцевъ мѣшками.—Ожиданіе боя.

10-го августа, присоединивъ находившіся у Богота роты, полкъ могъ выступить только около 10-ти часовъ утра. Не смотря на сильную жару, приказано было передвиженіе совершать въ мундирахъ. Одновременно начали отходить и остальные полки дивизіи, стоявшіе у ручья, такъ какъ начальникъ отряда опасался за эти, слишкомъ выдвинутыя впередъ, части войскъ. Труды цѣлой недѣли: турь, фашинъ и лѣстницы, стога заготовленнаго есна,—все спесено въ одно мѣсто и зажжено, чтобы не досталось въ руки турокъ. Дойдя до дер. Пелишатъ, 62-й и 63-й полки остановились на бивуакѣ, а Казанскій полкъ направленъ по дорогѣ, круго поворачивающей у Пелишатъ къ юго-востоку и подымавшейся изъ оврага въ гору. Такого жаркаго дня, какъ 10-е августа, не было еще во все время посѣз перехода черезъ Дунай. Ни малѣйшаго движения воздуха, ни одного ручейка или фонтана, чтобы хотя немного остыкить измучившихся солдатъ. Надѣтые мундиръ и ранцы съ четырехдневнымъ сухарнымъ запасомъ добывали солдатъ окончательно. Цѣлью десятками валялись солдаты на землю, доходя до крайнего предѣла физическаго изнуренія и не обращая никакого вниманія на то, что могли сдѣлаться жертвою турокъ, по отношенію которыхъ отрядъ совершалъ фланговое движение. Къ дер. Дойрану, около 15—17 верстъ, въ каждомъ баталіонѣ пришли: офицеры, знамя и 10—15 нижнихъ чиновъ. Остальные всѣ уснули дорогу. На пути полкъ обогналъ начальникъ отряда, генераль-майоръ Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ 2-й, о беззавѣтной храбрості котораго было навѣстно каждому изъ чиновъ полка. Позднѣе подъ славной командою его всей дивизіи суждено было
отслужить большую часть кампании и, благодаря ему, завоевать себя почетное место между всём дивизиями русской армии и по лучить имя «Скобелевской». Генераль обратился с нёсколькими словами ободрения къ растянувшимся по дорогѣ солдатамъ. Въ дер. Дойранъ сдѣлали продолжительный привалъ и когда отстали подтянулись, и спала жара, выступили по направлению къ дер. Иглать, куда пришли уже съ наступлениемъ темноты. Около деревни стояла бивуакъ Кавказская казачья бригада и донская № 8 батарея. Такимъ образомъ, здѣсь сосредоточился весь отрядъ: Казанскій полкъ, 1-й батальонъ 118-го Шуйскаго, кавказская казачья бригада и 8-я казачья конная батарея. Около 8 часовъ утра 11-го августа отрядъ началъ дальнѣйшее движение, имѣя впереди казачью бригаду въ авангардѣ. *Переѣзжъ вбродъ Осому, вытянулись по узкой дорогѣ, пролегающей по сильно гористой и изрѣзанной отрогами Балкановъ мѣстности, покрытой лѣсомъ и кустарникомъ. Подвизались впередъ очень медленно, благодаря тяжелой 2-й батареѣ, которая къ тому же обладала не особенно хорошо выкорчеванными лошадьми. Впрочемъ, медленность движения батареи, заставляя часто останавливаться пѣхоту, доставляла тѣ выгоду, что, при трудной дорогѣ и такой же жарѣ, какъ и наканунѣ, остальныхъ было мало, а протекавшей въ оврагѣ близъ дороги ручей дозволялъ имѣть воду во всякое время.

Генераль Скобелевъ со своими штабомъ и развѣзывающимися значкомъ нѣсколько разъ обгонялъ полкъ и хвалилъ тянувшихся солдатъ, помогавшихъ тащить на горы батарею. Материальное дѣйствіе оказывали эти одобрительныя слова молодого, симпатичнаго генерала, и все тянулось изъ послѣднихъ снѣтъ. Къ закату солнца дошли до деревни Типао, оставленной жителями-турками. Здѣсь, по первоначальному предположенію, назначался только привалъ, но 2-я батарея не была въ состоянии двигаться дальше за утомленіемъ лошадей. Пришлось остановить транспортий въ дальнѣйшней путь 1-й батальонъ съ конною батареей, а остальная часть перевести на другую сторону деревни, гдѣ и расположить на ночлегъ. Казачья бригада прикрыла расположеніе бивуакъ своими постами, а отъ полка выставлена только бивуачная цѣнь, чтобы солдаты не бродили въ оставленную деревню. 12-го числа движение началось только часовъ въ пять по-полудни, когда спала жара. Близъ Каириня генераль Скобелевъ выѣхалъ навстрѣчу полку и поздравляетъ съ отбѣгаемъ атакъ Сулаймана-пашы 9-го, 10-го и 11-го августа съ слабыми баталіонами нашихъ войскъ, героїскія защищавшихъ до-
быть в кровь перевал. Радостное «ура!», далеко прогремевшее в той точке, было отв'ятом полка. Около 11 часов ночи отряд вытянулся на Ловеч-Сельвинское пюссе и в скором времени свернул в отличную дубовую рощу, где и расположился бивуаком, нумя 2-ю батарею на позиции перед лесом, а кавалерию—позади полка с копьем батареи.

Со второго дня, т. е. 13-го августа, начальник отряда предписал приступить к укреплению позиции, названной Какринскою, фронтом к городу Ловеч. Позиция эта состояла из командующей большой лесистой высоты по об'яним сторонам пюссе к сторонь Ловеч; снизу был не очень кругой и на дистанции хорошего ружейного выстрела свободен отъ леса. Следующий кряж высот покрыт был дубовым лесом. Возможная артиллерийская позиция неприятеля были: на пюссе, на дистанции 700—800 саженей, и на свободных отъ леса высотах, командующих позицию къ съверо-западу отъ пюссе; дистанция около 1,000 саженей. На позиции этой могъ бы располагаться отрядъ большей силы, ч'мъ сосредоточенный. Правый флангъ ея чуть узкими лощинами сливался съ окружающими высотами; львый же, заросший лесомъ, какъ и самая высота, круто спускался къ ручью со скалистыми берегами. При укреплении позиции начальникомъ отряда предписано было обратить особенное внимание на изм'реніе дистанции до т'хъ пунктовъ, которыхъ неприятель не былъ бы въ состояніи изб'жать при наступлении, на устройство на самой позиции удобныхъ соображеній между частями отряда (1). Для работы собрали весь шанцевый инструментъ полка, въ числѣ 148 большихъ лопатъ, 198 топоровъ, 35 кирко, 50 мотылъ и 15 ломовъ. Остальное было утрачено солдатами на переходахъ. Особенно много было потеряно топоровъ; изъ 360-ти, положенныхъ по штату, половина сохранила только половину, т. е. 198. «Мы порастили шанцевый инструментъ,» говорить Казанецъ—полковникъ Байковскій, «вселедствіе холоднаго къ нему отношенія, не придавая ему, согласно мирной подготовкѣ, особенной важности.» Отъ каждой роты назначалось рабочихъ по 20-ти человекъ. Работами по укреплению всей позиции назначенъ замѣнить поручикъ Казанскаго полка Козело. Самъ работы состояли: на всей орудіи 2-й батареи возведены ложементы на онучкѣ лиса близъ пюссе; для зарядныхъ ящиковъ устроены закрытия въ лесу; между ними устроены удобныя сообщения цѣнцъ. Выборъ наиболее соответствующихъ для обстр'ела м'сть было возложено на командиръ всѣхъ трехъ струйковыхъ ротъ, ками-
тана Пересвятъ-Солтана, штабс-капитановъ Монинскаго 2-го и Вальца, которые устроили траншеи и тщательно измѣрили разстояния, означивъ ихъ вѣчами, если не было какихъ-либо предметовъ на мѣстности. По опушкѣ лѣса устроены были засѣвки; въ лѣсу, въ глубину позиціи, расчищены пути для движенія съ бивуака до назначенаго для каждой роты участка. Для поддержки цѣли вырыты резервныя траншеи. Работы велись очень энергично и къ 17-му числу были почти закончены; оставалось лишь продолжать расчистку лѣса въ тылу, чего, но недостатку топоровъ, нельзя было дѣлать особенно усиленно. Усиленная траншеями, позиція отряда была на столько сильна, что опасаться наступленія турецкихъ силь изъ Ловчи было невѣрно; напротивъ, даже было желательно. На бивуакѣ палатокъ почти не разбивали, пользуясь хорошей погодою, а настропили палаткой изъ вѣтвей. Противъ обыкновенія, благодаря строгимъ требованиямъ начальника отряда, на бивуакѣ и кухняхъ соблюдалась чистота; отхожія ямы и остатки отъ ежедневной кухни засыпались. Обозъ Казанскаго полка съ трудомъ въ это время изъ 109-ти повозокъ, въ томъ числѣ 46 воловыхъ подводъ.

Не смотря на далекое разстояніе до Шипки, звуки выстрѣловъ и залповъ явственно доносился до позиціи полка. Въ тихой и однообразной стоянкѣ на Калпакской позиціи, каждый горѣлъ желаіемъ идти туда, где шла борьба не на жизнь, а на смерть. Это желаніе раздѣляли и Скобелевъ. 14-го августа онъ писалъ къ князю Святополку-Мирскому: «Потрясающее впечатлѣніе, произведенное разсказомъ г-на Стелин о положеніи нашихъ на Шипкѣ, заставляетъ меня высказать вамъ мое глубокое убѣжденіе: неприятель искусно маневрируетъ, отвлекая часть нашихъ войскъ отъ участія въ сраженіи на перевалѣ. Немедленное прибытие 9-ти батальоновъ можетъ нѣчто рѣшающее значеніе въ нашу пользу. Два полка изъ Сельви, 64-жѣ Казанскій съ заимствованной мною позиціи могу́ть быть завтра утрою въ Габровѣ; голова колонны даже подойдетъ къ мѣсту боя.» То же онъ писалъ и генералу Радецкому, прибавляя, что «присутствіе въ бою на Шипкѣ четырехъ отличныхъ батальоновъ, изъ которыхъ въ 64-мъ Казанскомъ полку по 40 рядовъ въ изводѣ, могло бы имѣть большое значеніе» (2). Но желанія эти остались неписанными, такъ какъ считалось необходимымъ присутствіе отряда на Сельвинскомъ шоссе, а послѣ 17-го августа къ Шипкѣ сосредоточено было достаточное число войскъ, и армія Сулеймана временно перешла къ оборонѣ. Тяжело какъ-то переживалась Казаццами праздная бивуачная жизнь. 17-го числа,
съ разрѣшенія начальника отряда, всѣ раццы отправлены въ г. Сельвы, и у солдать и для вещей, и для сухарей остались только мѣшкі. Съ этихъ поръ раццы уже болѣе не видали. Помимо излишней тяжести, давившей грудь, раццы на столько стѣснили дѣйствія солдата, что служилъ бы въ бою излишне помѣхой. Впослѣдствіи они были оставлены въ Плевны и въ 1877 году проданы за безцѣнокъ съ аукціона. Сухари оставалось уже очень немного; хлѣбъ отъ товарищества Горвицъ и К°, имѣвшаго своихъ агентовъ въ Сельвы, во все время бытности на Кахакинской позиціи, полученъ только одинъ разъ. Приказъ по отряду, 17-го августа, предписано было сухарей не расходовать, а мяса въ котель класть не менѣе какъ по фунту на человѣка. Мисо для довольствія нижнихъ чиновъ, до настоящаго времени, доставлялось подрѣдчикомъ по пѣшѣ, установленной приказомъ по арміи. Но съ двѣнадцати полка въ отдѣлъ подрѣдчикъ прекратилъ поставку; кромѣ того, чтобы выдавать ежедневно по фунту на человѣка, нужно было приобрѣтать скотъ вдвое дешевле, чѣмъ поставку. Первыя попытки къ приобрѣтенію скота своими средствами дали отрицательныя результаты, что и навело на мысль и на будущее время избѣжать услугъ подрѣдчиковъ. Большую помощь оказалъ турецкій скотъ, взятый безденежно въ деревняхъ, послѣ бѣжавшихъ въ Ловчу жителей. Остальные продукты приобрѣтались въ Сельвы, а взѣсто капусты, нѣ вѣримся изъ виноградныхъ лѣстевъ съ прибавкою незрѣлаго винограда, придававшаго кислоту и вкусъ. Для добываний всего этого, а также и скота, съ бивуака отправлялись артельщицы по нѣскольку человѣкъ втѣстѣ, а иногда и въ одиночку и, въ надеждѣ на «авось», безъ всякаго оружія. 16-го августа, отправившися на подобную экскурсію, артельщицы 10-й роты болѣе не возвращалася и, какъ оказалось впослѣдствіи, были убиты рыскавыми въ окрестностяхъ банибазуками. Случай этотъ вызвалъ запрещеніе выходить за аванпостную пѣшъ безъ оружія.

Мѣры охраненія отряда ложились всею тяжестью на казакскую казачью бригаду. Кромѣ нѣсколькихъ постовъ, выставляемыхъ, днемъ въ Ловчѣ, и лишнѣ аванпостовъ на ночь, на бригадѣ лежала тяжелая служба освященія мѣстности въ сторонѣ нашего плевенскаго отряда. Отъ Казанскаго полка каждый вечеръ, для ближайшей поддержки сторожевыхъ постовъ, назначалась одна рота, которая располагалась у посѣса, на 1 1/2 версты впереди бивуака всего отряда. Рота отъ себя выставляла нѣсколько постовъ. Въ случаѣ нападенія турокъ, рота эта должна была поддерживать казаковъ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ. 32
до полного раскрытия сил противника, а затем отходить на позицию, которая была распределена между ротами и батальонами полка, ст тщет, чтобы при занятии ею, особенно ночью, не было суеты и беспорядка. Генерал Скобелев лично производил несколько раз с казачьими сотнями рекогносцировки к г. Ловчы.

В разговорах с офицерами полка он объяснял, что резинено возобновить наступательные действия правого фланга армии против турок, и первым актом этого наступления должна быть атака г. Ловчи.

19-го августа, часа в 3 утра, на посту, от 5-й роты выставленный на шоссе, принял вооруженный болгарин из Ловчи и требовал ответы его к генералу Скобелеву, для передачи свидетельной сведений о силах и расположении турок. Командир роты, спросившему объ этом, болгарин ответил, что турок в Ловчы тысячи восемь и что они собираются выйти из Ловчи и пдти брать Сельви. 19-го августа в бивуачном расположении произошли некоторые перемены: 1-й батальон полка был передвинут на левый фланг позиции, а 3-й батальон шагов на 100 назад, чтобы освободить место для устройства заслонов зарядных ящиков 2-й батарей.

Еще 13-го августа командир полка, полковник Тебякин, объявил в приказе по полку о производстве его в генерал-майоры, с назначением командовать 1-й бригадой 3-й пехотной дивизии, и что новым командиром полка назначен командир 16-го стрелкового батальона, полковник Лео. Но до 26-го августа, до прибытия нового командира, генерал Тебякин продолжал командовать полком (3).
I.IX.

Наступление къ Ловчѣ.— Занятіе Счастливой горы.— Ночь подъ Ловчем.— Самоокапываніе ротъ.— Диспозиція на 22-е августа.— Отрядъ князя Имеретинскаго.— Атака.— Наступленіе Казанскаго полка.— Взятіе Рыжей горы.— Вступленіе въ Ловчу.— Взятіе укрѣпленій за Осмон.— Потеря Казанскаго полка.

Наконецъ, 20-го августа давно ожидаемое движение къ Ловчѣ исполнилось. Утромъ была получена диспозиція, по которой отрядъ долженъ былъ выступить въ 9 часовъ утра, направляясь на Ловчу. Въ авангардѣ двигались: эскадронъ Собственнаго Его Величества коня, 1-й батальонъ Шуйскаго полка и саперы. 1-й и 2-й баталионы Казанскаго полка *), 9-ти фунтовая батарея или въ главныхъ силахъ, подъ начальствомъ генераль-маіора Тебякина. Въ арьергардѣ находились: обозъ, два сотни казаковъ, 3-й батальонъ Казанскаго полка. При авангардѣ и главныхъ силахъ приказывалось иметь пищевой инструментъ. Авангардъ выступилъ въ началѣ 10-го часа, а около 10-ти двинулись и главныя силы. Около часа полудни авангардъ остановился на привалъ у фонтана, на самомъ шоссе, верстахъ въ 5½ — 6-ти отъ Ловчи. Сюда же въ скоромъ времени подтянулись и наши баталионы главныхъ силъ и стали на привалъ по сторонамъ шоссе въ виноградникахъ, чтобы

*) При вступленіи въ бои командовали: полкомъ генераль-маіоръ Тебякинъ; 1-мъ батальономъ подполковникъ Завадскій; 1-й стр. кап. Пересвѣть-Солтанъ; ротою Его Выс. шт. кап. Вимбергъ; 2-ю ротою кап. Мощинскій 1-й; 3-ю ротою кап. Броневій; 4-ю ротою шт.-кап. Бужинскій.
2-мъ батальономъ подполковникъ Вайковскій; 2-ю стрѣл. ротою шт.-кап. Мощинскій 2-й; 5-ю ротою шт.-кап. Соколовскій; 6-ю ротою шт.-кап. Орелъ; 7-ю ротою капитанъ Пузинъ; 8-ю ротою поручикъ Козелло 1-й.
3-мъ батальономъ подполков. Стенроекъ; 3-ю стр. ротою шт.-кап. Вальцъ; 9-ю ротою поручикъ Борейша; 10-ю ротою поручикъ Квятковскій; 11-ю ротою шт.-кап. Гудьинъ; 12-ю ротою шт.-кап. Аменицкій. Начальникомъ стрѣлковъ маіоръ Арецьевъ.
не быть видимыми кавалерийскими частями противника, открывшими казаками алавгарда на впереди лежащих высотах. Отъ фонтановъ местность повышается и образуетъ рядъ высотъ; глубокая сѣдловина, по которой пролегаетъ шоссе, отдѣляетъ къ востоку колыбельную высоту, названную впослѣдствіи Счастливую гору, и къ западу дѣй высоты, на которыхъ и были замѣчены турецкіе посты. Генералъ Скобелевъ, ѳхавшій съ головнымъ отрядомъ, произвелъ侦察иску, и высланніе казаки показались на горѣ Счастливой, на которой были встрѣчены обыкновеннымъ турецкимъ всадникамъ. Тотчасъ по возврашеніи казаковъ, было приказано 1-му баталіону Казачьему и взвodu 2-й батареи двинуться впередъ въ боевомъ порядке, для овладѣнія упомянутыми высотами. 1-й баталіонъ, подполковника Завадского, развернулся попротивъ въ двѣ линіи, имѣя 1-ю, Вынберга, и 4-ю, Бужинскаго, роты въ первой, 2-ю, Мошинскаго 1-го, и 3-ю, Брионелли, во второй линіи и стѣнкою, Солтана, въ цѣнит; два орудія выдѣлка на шоссе и сдѣлали первые боевые выстрѣлы по западной высотѣ, чѣмъ заставили турецкіе передовые посты отступить. Баталіонъ Завадскаго быстро двинулся впередъ и, послѣ небольшаго сопротивленія, заставили турокъ очистить высоту А и отступить на высоту С, гдѣ у ѳихъ устроенъ былъ сильный профили перекопъ. Почти одновременно съ движеніемъ 1-го баталіона, на шоссе развернулся 2-й баталіонъ, Байковскаго, поротно, также въ двѣ линіи, и двумя ротами, шедшими прапоръ, т. е. съвероѣ шоссе, занять гору Счастливую. Весь баталіонъ шелъ уступами сзади баталіона Завадскаго. 3-й же баталіонъ, Степосадъ, къ вѣстѣ привала еще не подошелъ. Шуйцы и остальная 6 орудій находились въ резервѣ.

Заставляя баталіонами Завадскаго и Байковскаго мѣстность, а особенно гора Счастливая, колондуется впереди-лежашнемъ пространствѣ, по городѣ Ловчи, раскинувшагося на берегу Осмы, всѣ таки не было видно; онъ скрытъ былъ рядомъ высотъ, окаймляющихъ рѣку и составляющихъ укрѣпленную позицию турокъ. Всѣ высоты покрыты были виноградниками, за исключеніемъ одной, совершенно обнаженной, съ глинистымъ грунтомъ, названной «Рыжею». Задача отряда генерала Скобелева состояла въ томъ, чтобы до прибытія всѣхъ войскъ, имѣющихъ участвовать въ пітуруѣ Ловчи, удерживать уже занятое, взять высоту, на которой устроена вышка и позиция батареи, т. е. на высоту С, и устроить прикрытия для батареи на всѣхъ трехъ высотахъ. Атаку вышеназванной турецкой позиціи генералъ Скобелевъ отложилъ, до установки на позицію
2-й батарея, которая своим огнем должна была обеспечить успех атаки. Но так как установка орудий на горе Счастливой, имеющей очень кругие скаты, требовала времени и могла быть исполнена лишь ночью, то на 20-е августа отряду предоставляло оставаться на занятой позиции, поэтому к 2½ часам для произведения изъятия изменили и роты пришли следующее положение: 2-я, Мошинского 1-го и 3-я, Брюнелли, роты, перейдя на северную сторону шоссе, расположились в виноградниках и между ореховыми деревьями, покрывающими склон Счастливой горы, обращенный к туркам. Не имев перед собой стрельков, обе роты высланы на возвод в целина, которая скоро вступила в редкую перестрелку со стреляющими черкесами. Къ югу отъ шоссе разместились все остальные роты 1-го и 2-го батальонов: на западной высотѣ, фронтомъ къ траншеѣ, стали 5-я, Соколовского, и 6-я, Орла, роты; 1-я, Винберга, и 4-я, Бужинского, между высотою и шоссе; 7-я, Пузина, и 8-я, Козелло 1-го, составляя вторую линию, расположились на несколько позади и въ интервалѣ между 5-ю, Соколовского, 6-ю Орла, и 4-ю, Бужинского, ротами. 1-я стрѣляковая, Солтаная, имѣла 1-ю полороту въ цѣлинѣ и 2-ю въ поддержкѣ, фронтомъ частью къ траншеѣ, частью къ Рыжей горѣ, прикрывала 5-ю и 6-ю роты; 1-я и 4-я прикрывались цѣллю отъ 2-й стрѣлковой, Мошинского 2-го, роты, которая имѣла одну полороту въ поддержкѣ. 9-я, Борейни, 10-я, Квятковскаго, 11-я, Бырдина и 3-я стрѣляковая, Вельча, роты, съ батальономъ Шуйскаго полка, составляя общи́й резервъ, стали за Счастливой горою, а 12-я, Аменицкаго, рота находилась въ прикрытии обоза, оставившагося за фонтанами.

Едва показались на высотахъ наши стрѣльки, какъ турки открывали довольно частный огонь, особенно изъ траншеи на высотѣ съ вышкой, т. е. С: но наши стрѣльки отвечали лишь рѣдкими выстрѣлами: значительная дистанція до цѣли не соответствовала нашему прицелу Крика; кроме того, турки были хорошо укрыты; наши же стрѣльки были расположены совершенно открыто, пользуясь лишь камнями, небольшими деревьями и виноградными кустами. Наиболѣе открыто расположенная группа приступила къ устройству окоповъ тѣмъ инструментомъ, который имѣлся въ ротахъ. Работа, вслѣдствіе твердаго, каменистаго грунта, была крайне трудною. Группа требовалъ кирки и мотыги; между тѣмъ, работать стоя было невозможно, такъ какъ достаточно было поднятьсь одному человѣку, какъ на него сыпались пули довольно жестко, чему, впрочемъ, способствовало измѣренное турками разстояние. Пе-
рестрѣлка, довольно оживленная со стороны турокъ и слабая съ нашей, продолжалась до наступленія темноты; потери этого дня заключались въ 2 убитыхъ и 9 раненыхъ нижнихъ чинахъ; первымъ изъ Казачествъ, пролившихъ кровь, былъ ефрейторъ 5-й роты Василий Арѣевъ, который, раненный смертельно въ голову, скончался во время переноски его на одной части тентабри. Всего въ день выпущено 3,523 патрона, что, по числу бывшихъ въ строю, составить 1,24 патрона на винтовку *)).

Вода на позиціи была только въ ручей: въ тылу, куда и посылались команды изъ цѣпи и изъ ротъ. Съ наступленіемъ темноты въ роты привезли ужинъ. На ночь всѣ роты батальоновъ Завадскаго и Байковскаго остались на прежнихъ своихъ мѣстахъ, выставивъ впередъ цѣпи сильные секреты. Стрѣлки, подъ прикрытиемъ ночи, приступили къ устройству ложементовъ. 9-я, Борейши, и 10-я, Квятковскаго, роты, съ инструментомъ отъ всего полка, около часа ночи отправились на Счастливую высоту, для устройства ложементовъ для 2-й батареи 16-й артиллерійской бригады, а затѣмъ и для поднятія орудій этой батареи. Гора Счастливая, спускаясь къ сторонѣ шоссе почти обрывомъ, иной не представляетъ спуска менѣе 35°—40°, такъ что роты должны были строить дорогу и по ней втащить орудія на себѣ. Въстѣ съ ротами 9-й, Борейши, и 10-й Квятковскаго, устраивалъ траншеи для пѣхоты и ложементы для двухъ еще батарей артиллеріи Шуйской батальонъ, подъ руководствомъ саперъ. Завѣдывать всѣми производимыми работами начальникъ штаба, капитанъ Куропаткинъ, названный поручика Казанскаго полка Козелло, причемъ послѣдній «выказалъ знаніе дѣла, энергию и распорядительность» (1). По окончаніи устройства этихъ прикрытій и возвоз артиллеріи, 9-я и 10-я роты возвратились на мѣсто расположения своего батальона.

Вѣ 5 часовъ утра 21-го августа съ Счастливой батареи раздались первые выстрѣлы по турецкому ложементу на высотѣ C, съ вышкою, по ложементѣ и высота оказались покинутыми и немедленно были заняты 2-ю полуротою 1-й стрѣлковой, Солтана, роты, изъ нижнаго впереди въ цѣли взводъ подъ командою подпоручика Хруцаго. О занятіи высоты было немедленно донесено командовавшему полку, генералу Тебякину. Вслѣдъ за темъ на эту же высоту прибылъ генералъ Скобелевъ и поздравилъ стрѣлковъ Солтаны съ первымъ занятіемъ турецкимъ укрѣплениемъ и съ добы-

*) 20-го числа въ строю было: 67 офиц. и 2,884 нижн. чина.
ческ их ложились очень удачно, но редко разрывались.

На занятой вновь высоте и смежной с нею, т. е. на которой располагались 20-го числа 5-я и 6-я роты, предписывалось построить четыре батареи. Постро́йка ихъ, а равно и прикрытие для п'ехоты возлагалась на роты нашего полка. До часа для производства осмотра м'естности, для определения порядка разм'ещения орудий и обозначенія м'естъ ихъ. Для этого на позицию прибывали офицеры и фейерверкиры тыхъ батарей, которые должны были стать здесь. Группа, собравшаяся вокруг генерала Скобелева, осматривавшаго возвышенностк, и принявшия на работу команда отъ 1-й, Вимберга, 4-й, Бужинскаго, и 8-й, Козелло 2-го, ротъ привлекал на себя артиллерийскій и ружейный огонь турокъ, причемъ отдано ц'ѣлью для ихъ выстреловъ служила вышка. Для большаго усп'ѣха работъ весь инструментъ полка былъ собранъ взм'естъ, и приходившія послѣднія роты получили его на м'естъ работъ, что едва не послужило впослѣдствіи причиной того, что полкъ могъ лишиться своего шашечаго инструмента, который былъ оставленъ на м'естѣ работъ, производившихся въ ночь на 22-е число, такъ какъ роты не считали уже своей обязанностью заботиться о приобретеніи инструмента обратно. Работу, какъ мы уже говорили, производили 1-я, Вимберга, 4-я, Бужинскаго, и 8-я, Козелло 2-го, роты послѣднюю, начиная съ артиллерийских ложементовъ. Къ 3½ часамъ дня ложементы были совершенно готовы для одной батареи; кроме того, устроена была дорога для ввоза орудій на позицію отъ шоссе, для чего вырублены кусты и вишноградники, а крутые подъемы и спуски срыты. Въ 4 часа дня одна изъ 9-ти дузовыхъ батарей 2-й артиллерийской бригады, подъ прикрытиемъ 3-й, Брюнелл, роты Казанскаго полка, должна была занять готовые ложементы. Выбѣздь батареи на позицію фланговыми движениямъ къ неприятелю, съ шведою за батарею 3-ю, Брюнелл, ротою, вызвалъ особенно учащенный артиллерийскій огонь со стороны турокъ.
По окончательной занятіи этой батареей позицій, турки рѣдкимъ орудійнымъ огнёмъ обстрѣливали западную высоту и гору Счастливую. Всѣмъ работамъ по устройству укрѣплений позицій завѣдывалъ опять поручикъ Козелло 2-й. Къ вечеру работы были окончены, и самая установка батареи производилась по мирѣ прибытия артиллеріи изъ Сельянъ къ позиціямъ, т. е. преимущественно въ ночь съ 21-го на 22-е число. На ночь все роты полка остались на тѣхъ же мѣстахъ, какія занили днемъ по приказанію на 21-е августа, отдѣльному генераломъ Скобелевымъ. Только 3-й, Степноградъ, батальонъ продвинулся нѣсколькіо впередъ и расположился на скатѣ западной высоты, въ батальйонной колоннѣ. Въ 5-й ея диспозицію Скобелевъ былъ отдѣленъ отдѣлующій приказанія на 22-е августа: «Въ предстоящемъ бою, въ первый его периодъ, первенствующее значеніе остается за артиллеріею. Батарейнымъ командиромъ будетъ сообщенъ порядокъ атаки, причемъ рекомендуется не разbrasывать огня артиллеріи. Когда пѣхотныя части пойдутъ въ атаку, то всею силами поддержать ихъ огнёмъ. Необходимо впимательность; огонь особо учащается, если выкажутся непріятельскія резервы, и до крайности, если бы атакующая часть встрѣтила препятствія. Гдѣ дистанція позволяетъ, по траншеямъ и войскамъ стрѣлять картежными гранатами. Пѣхота должна избегать безпорядка въ бою и строго различать наступленіе отъ атаки. Не забывать священнаго долга выручки своихъ товарищей, во что бы то ни стало. Не тратить даромъ патроновъ; помнить, что подвозъ ихъ, по мѣстнымъ условіямъ, затруднителенъ. Еще разъ напоминаю пѣхотѣ о важности порядка и тишины въ бою. «Ура» кричатъ лишь въ томъ случаѣ, когда непріятель дѣйствительно близокъ, и предстоять атака въ штыки. Обращаю вниманіе всѣхъ нижнихъ чиновъ, что потери при молодежномъ наступленіи бываютъ ничтожны, а отступленіе, въ особенности безпорядочное, кошается значительными потерями и срамомъ. Приказъ этотъ прочесть во всѣхъ ротахъ во всѣмъ касающимся пѣхоты» *).

Потеря Казанскаго полка 21-го августа состояла изъ шести человѣкъ нижнихъ чиновъ: убитъ одинъ, ранено пять. Ружейная стрѣльба нашихъ стрѣльковыхъ ротъ была очень сдержанная: выпущено 1285 патроновъ, что, по числу бывшихъ въ строю штыковъ въ полку, составляетъ 0,41 патрона на человѣка. Пища съ ку-

*) Диспозицію отъ 21-го августа поручикъ Казанскаго полка Лисовскій назначенъ состоять при генералѣ Скобелевъ.
хонь у фонтанов, привезена была къ ротамъ около 12 часовъ ночи. Въ течение всей ночи подходили войска ортъда, предназначенного для атаки 22-го августа города Ловчи: 2-я дивизія *) съ ея артиллеріею, Псковскій и Великолукскій полки 3-й дивизіи и 3-я стрѣлковая бригада; въ теченіе ночи произходили установка батарей на горѣ: Счастливой и западной высотѣ; на самомъ шоссе, въ Сгдловѣ, гдѣ были устроены также ложементы, была одна девятифунтовая батарея 9-й артиллерійской бригады, входившая въ составъ ортъда. Къ 3 1/2—4 часамъ утра сосредоточеніе ортъда и установка артиллеріи были закончены. На горѣ: Счастливой стали двѣ батареи, на шоссе одна и на обѣихъ вершинахъ западной высоты четыре, а всего 56-ть орудій. Бывшій ортъдъ генерала Скобелева впослѣдствіи вновь сформированного ортъда генераль-майора князя Имеретинскаго. По ортъду была отдана диспозиція, полученная около 4 1/2 час. утра въ полку и, по сборѣ батальоновъ, прочтена передъ ними指挥ъ съ приказомъ начальника лѣвой колонны, генерала Скобелева. Приказъ этотъ мы уже знаемъ. Въ диспозиціи же говорилось, что «завтра, 22-го августа, въ 3-мъ часу приказано начать атаку города Ловчу». Ортъдъ раздѣлялся на двѣ колонны: правую генераль-майора Добровольскаго **), которая должна была наступать на высоты лѣвѣ деревни Присяги, противъ лѣваго фланга непріятеля; и лѣвую **), въ составъ которой вошелъ Казанскій полкъ, подъ начальствомъ Свиты Его Величества генерал-майора Скобелева; эта колонна предназначалась для наступленія на высоты по обѣ стороны Ловченскаго шоссе. Общей резервъ ****) генераль-майора Энгмана располагался на Ловченскомъ шоссе. Открытие огня назначено было въ 5 часовъ утра. «По занятіи неправыхъ высотъ», прибавлялось въ диспозиціи, «если непріятель не сдадется окончательно, войскамъ на этихъ высотахъ остановиться; если возможно, немедленно оказать и ввести артиллію, для обстрѣлыванія послѣдующіхъ позицій непріятеля.»

*) Полки: Калужскій, Лубянскій, Ревельскій и Эстляндскій.
**) 3-я стрѣл. бригада, гвард. полурота, дальнострѣл. полубатаея, 5-я и 6-я батар. 2-й арт. бригады.
***) Казанскій полкъ, 1-й батальонъ Шуйскаго п., 1-я бриг. 2-й пях. див., аскадронъ Соб. Его Им. Вел. конвоя, сотня Куйванскаго каз. п., вѣ 9-ти-фунт. батаея ортъда и 4-я батар. 2-й арт. бр.
****) 2-я бр. 2-й пях. див., 2-я бр. 3-й пях. див., 5-я и 6-я батар. 3-й арт. бріг.
Въ 5 час. утра 2-й, Байковскаго, и 3-й, Степроса, батареи собрались позади западной высоты, занятой артиллерией отряда. Батареи стояли справа въ батареенныхъ колоннахъ, съ разомкнутыми рядами, изъ 2-й стрѣлковую, Мошинскаго 2-го, роту въ цѣпи, впереди лини орудій; 1-й, Завадскаго, батареи, въ полномъ составѣ, располагались, состоявши прикрытіе съ лѣвой фланга артиллери, за холмомъ, гдѣ была полуразрушенная высота. Для уменьшения потерь отъ артиллерийскаго огня турецкаго, которые особенно сильно обстрѣливали открыто стоянія на самомъ лѣвой флангѣ четыре орудія, батареи построились порото въ дви лини, но на самыхъ сближенныхъ разстояніяхъ; 1-я стрѣлковая, Солтана, рота вся разсыпана въ цѣпи, фронтомъ частью къ рѣкѣ, частью къ Рыжей горѣ. Лицевыхъ ротъ стали: 4-я, Бужинскаго, и 1-я, Вимберга, въ первой лини; во второй лини, за первою, 3-я, Брюнелли, и 2-я, Мошинскаго 1-го; причемъ, въ каждой лини 4-я и 3-я стояли правѣ 1-й и 2-й ротъ. Весь полкъ переодѣлся въ мундиръ и бѣлые шаровары, тогда какъ 20-го и 21-го чиселъ былъ въ рубашкахъ. Около 5 часовъ отъ батареи проскакалъ генералъ Скобелевъ и, посовѣтовавшись съ полкомъ, поздравлялъ съ предстоящимъ боемъ, напоминая, что полкъ предшествуетъ въ первый разъ въ эту войну вступить въ бой и поддержать свою старую боевую славу.

Ровно въ 5 часовъ утра со всѣхъ батареи, покрывающихъ высоты, открыли огонь по турецкимъ укрѣпленіямъ другаго берега, видѣннымъ рельефомъ на горизонѣ въ безоблачный жаркій день августа. Турки начали отвѣчать изъ своихъ немногочисленныхъ по числу орудій изъ редута, съ батареи лѣвой берега и съ Рыжей горы. Необходимо прибавить, что турки отвѣчали весьма энергично и быстро; усиленіемъ ихъ энергіи и спокойствія ихъ, безъ сомнѣнія, способствовало и то, что наши орудія не могли сосѣзаться въ дальности боя съ турецкими, особенно съ расположеннымъ на лѣвомъ берегу. Турецкая артиллерія фланкировала все расположение лѣвой колонны Скобелева, направляя преимущество своей огня противъ батареи князя Имеретинского и стоявшихъ позади, на екатѣ, ротъ 1-го батарея Казанскаго полка. Служившая отличною цѣлью вышка, по приказанію генерала Скобелева, была разобрана 3-ю, Брюнелли, ротой.

Турки, пользуясь дальностью своихъ орудій, стрѣлили на громадныя дистанціи, что служило частью и въ нашу пользу тѣмъ, что снаряды, пущеніе подъ большимъ угломъ, возвышались глубоко зарывались въ землю, не разрываясь, производя только прав-
ственное впечатл’ение своимъ шип’цемъ, еще незнакомымъ для слуха. Вообще турки не сосредоточивали своего огня, а разбрасывали его по нашей артиллерии и по противоположнымъ скатамъ высотъ, совершенно в’ярно разчитывая на поражение стоявшихъ тамъ сомкнутыхъ частей нашей п’хоты. Во 2-й, Байковское и 3-й, Стен- роса, батальоны удачи н’сколько гранятъ, и одна изъ нихъ попала въ группу офицеровъ, челов’къ въ пятнадцать, на одинъ шагъ сзади командовавшаго полкомъ, генерала Тебякина, сид’ющаго на барабан’т. Граната на аршинъ зарылась въ землю, засыпавъ всйфъ землю и контузивъ въ голову командира 6-й роты, штабъ-капитана Орла. Оруд’я, занимавшее позицію на Рыжея горъ, т. е. на дистанціи отличнаго выстр’ла нашей артиллеріи, не было въ со- состояніи долго отв’чать огнью 56-ти орудій и замкло окончательно. По содержанію диспозиціи и по сосредоточенію войскъ въ боевой линіи и общемъ резервъ, главная задача при атакѣ Ловчи выш- дала на л’вую колонну генерала Скобелева, пн’ваго ц’лью на правомъ берегу р’ки Осымы занятіе Рыжея горы, съ потерю ко- торой оборона всѣхъ укръплений этого берега и самый путь отступ- ленія турокъ на посл’днюю позицію были трудно выполнимы; а на л’вомъ берегу—атака праваго фланга неприятеля, ц’томъ онъ отбра- сывался при отступленіи на Плевенское пюссе, оберегаемое ка- зачей бригадою. Следовательно, начало атаки должно было, въ общемъ, принадлежать колон’ѣ генерала Скобелева и, въ част- ности, Казанскому полку, какъ составлявшему первую боевую ли- нію этой колонны. Но случайности боя изм’янили это предположе- ніе, и главный трудъ въ первый перио’d атаки, до занятія города Ловчи, выпалъ на долю праваго фланга отряда, т. е. 3-й стрѣлько- вой бригады. Отъ деревни Присяки, отъ которой наступала стрѣль- ковая бригада, мѣстность къ западу, т. е. къ сторонѣ турецкихъ укръплений, расположенныхъ съвернѣе Рыжея горы, плоть плюс- кимъ скатомъ, частью покрытымъ кукурузою и виноградникомъ. Съ мѣста расположенія 2-го и 3-го батальоновъ Казанскаго полка, какъ этотъ скать, такъ равно и всѣ укръпления и высоты, заня- тыя турками къ съверу отъ Рыжея горы, видны были на столько, что невооруженные глазомъ можно было различать движения группъ и колоннъ, а при помощи бинокля—даже отд’льныхъ людей. Видно было, какъ никакого позднѣе 5-ти час. утра залпала позицію одна ба- тарея артиллеріи при отрядѣ стрѣльковъ и открыла огонь; видно было, что гранаты ея д’лалъ больной недолетъ и не приносятъ туркамъ никакого вреда. Около 9-ти час. утра въ колон’ѣ гене-
рала Добровольского началось движение; цѣлы начала наступать бѣгом, а за нею видѣлись линіи развернутых рогтъ. Втъ одной мнѣ высь съ турецкими траншеями покрылись дымомъ; нача- лась стрѣшна трескотня ружейныхъ выстрѣловъ, сливающихся въ нѣкоторыя моменты въ залпъ. Стрѣляли вошли въ виноградники и кукурузу и скрылись отъ наблюдения стъ нашей позиціи. Часть туро- къ стъ Рыжеей горы стала перебѣгать на высь, противъ которыя шли стрѣлицы. Вдругъ дымъ разсѣялся, стрѣльба на минуту затихла, и легко можно было предположить, что тѣмныя массы, покрывающая траншеи — это роты 3-й стрѣлицовой бригады; почему артиллерія нашихъ препятствовала стрѣльбу, пока не увидѣли, что траншеи еще не были заняты стрѣлицами, которые еще не стояли въ турокъ, а остановились въ лощинѣ; очевидно, для того, чтобы собраться и устроиться. Втъ моментъ прекращенія стрѣльбы въ наше артиллерію они снова двинулись изъ лощины впереди и привлекли на себя ожесточенный огонь непріятеля. Раздалось дружное «ура» по всей линіи стрѣлицвы, и, послѣ недолгой схватки, они оконча- тельно утверждлись на атакованныхъ высь, атакованныхъ высь, высь. Время подходило къ 11 час.; хара и стояніе на одномъ мѣстѣ въ выжидающемъ положеніи начали уже утомлять. Артиллерія продолжала осипать Рыжую гору снарядами, подавляющими очень удачно на брустверы траншеи. Но траншеи эти не показывали никакаго признака жизни. Движеніе и суета, вызванныя атакою войскъ генерала Добровольского, теперь прекратились, и на горѣ не показывалось ни одного турка; мѣстность способствовала скрытому расположению ихъ резер- вовъ. Но, наконецъ, очередь допила и до колонны Скобелева.

Въ пять часовъ утра всѣ войскія колонны генерала Скобелева выстроились на занятыхъ ими мѣстахъ и ждали своего началь- ника. Прекрасное августовское утро, сознаніе своей силы при видѣ этой массы орудій и высь, стремленіе попасть въ первое для большинства дѣло,—все это способствовало тому, что войска перед- ловеческимъ боемъ были настроены празднично. Радостный и гордый сознаніемъ серьезности выпавшей на его долю боевой задачи, выходилъ въ ряды войскъ генерала Скобелева, чувствуя, что солдаты сдѣлаютъ все, что въ силахъ человѣка, презирая опасность и самую смерть.

Непріятельская артиллерія, не смотря на ея малочисленность, производила извѣстное плацентное впечатлѣніе, хотя потери отъ нея были незначительны. Нѣкоторые изъ снарядовъ не рвались или рвались на слишкомъ малое число кусковъ, но ожиданіе раз-
рява для людей, близ которых спаряд упал, сказывалось на лицах большинства из них живой интерес и в первое время даже исступлён.

Оттого здесь однажды факт: восемь ящиков, отправленные с батареи Имеретинского, оттёхвали за холм и расположились в нёсколько шагах от лежащего в колонны 3-го батальона Ка запевать. В это время на площадь, занятую батальоном, и близ ящиков упало нёсколько неприятельских спарядов, но, к счастью, взрыва не произошло, хотя нёсколько человек были выведены из строя. Однажды из спарядов ударились в самую середину расположения батальона и зарылись в землю без потери для нас. Командир 3-го батальона, полагая, что зарядные ящики поставлены распоряжением высшего начальства, не пронял их и послал с официерами и солдатами ждать с каждой минутой катастрофы, неизбежно ожидающей батальон при взрыве одного из ящиков. Только распоряжение штаба генерала Скобелева этим ящикам были отведены на болке соответствующее для них место.

Наконец, около 11 час., 2-й, Байковского, и 3-й, Степанова, батальоны поднялись со своего места и в том же порядке, как стояли, т. е. в батальонных колоннах с разомкнутыми рядами, увеличили линий дистанции между ротами, направились по северу, позади батарей, к расположению 1-го, Завадского, батальона, т. е. за высоту С, где была прежде вышка. Байковского и Степанова батальоны, став на правее Завадского, пробили на этом месте внезапный 20 подду довольно сильным артиллерийским огнем, не причинившем впрочем, особой потери. Затем, начиная с 1-го, Завадского, батальона, продвинувшагося немного вправо, полк перевернулся быть, между двумя львофланговыми батареями, на север, обращенный к Рыжей горе, покрытый виноградниками и отдельными деревьями, и положение в неглубокой лощине. Местность, вообще, благоприятствовала скрытому движению, по турки все же заметили переход через вершину и открыли огонь на пышенно через вершину и через Рыжую гору, от которой Казанцев отделяла только одна лощина. 1-й, Завадскаго, батальон, при переходе через вершину, увеличил до положенного разстояния между ротами и линиями, соединив 2-ю, Мининского 1-го, и 3-ю, Брюллову, роты взаимно. Расположение батальона прикрыло 1-ю стрейковою, Солтану, ротою. Правые и нёсколько сзади 1-го, Завадского, батальона перестрелился и 3-й, Степанова, поротно же в дви- син, высыпать прямо перед собою в цынь всю 3-ю стрейковую.
Вальца, роту. Сзади обоих батальонов стоял 2-й, Байковского, разведя роты на сближениея разстояния вдвè линий; 2-я стрerà-
ковая, Мошинского 2-го, рота оставалась в цèлях правее 3-й стрerà-
ковой и соединилась непосредственно с цèлью отъ 1-й бригады
2-й пёхотной дивизии, наступавшей правее Казанцев.

Такой порядок принять полк тотчас же по переходе: через
верхницу къ сторонь турокъ и, развернувъ свои старыя Георгиве-
скія знамена, ожидали сигнала для наступленья, т. е. времени,
когда 2-я дивизия выйдетъ на высоту боеваго порядка полка.

Около 12 час. стали приближаться боевые товарищи и сосцы;
генералъ Скобелевъ отдалъ приказаніе начать наступление. Встали
батальоны на мстахъ и, по команду командующаго полкомъ, гене-
рала Тебякина: «полкъ впередъ», полнымъ, спокойнымъ шагомъ,
тронулись по направленью Рыжей горы. Перекрестились многие;
гринуло давно-знакомый полку марины, и въ нёкоторыхъ ротахъ
раздались пёсины. Батареи участили стрélъбу до крайняго предъ-
всловности, совершенно засыпая снарядами Рыжую гору. За 1,000
или болыбе шаговъ до Рыжей горы роты вступили въ сферу ружей-
наго огня турокъ, открывшихъ его преимущественно съ льваго
фланга, беря весь боевой порядокъ съ фланга, отъ чего болыбе дру-
гыхъ терп­влъ 1-й, Завадского, баталионъ, какъ самый львофланговыи.
Здесь былъ раненъ командиръ 3-й роты, капитанъ Брюшевъ, и
одновременно его фельдфебель и два рядовыхъ, побывавшихъ по-
мочь своему ротному командиру.

Сы­ثنятъ и скорымъ шагомъ продолжалось наступление до 200
шаговъ, а затымъ стрélки 1-й стрerratой, Солтана, роты, а частью
и 3-й стрorate, Вальца, и весь 1-й, Завадского, баталионъ съ 12-ю,
Аменицаго, ротою, съ крикомъ «ура», бросились на крутой и ска-
листый скатъ Рыжей горы. Останавливаясь на ней турки поспбили
очистить гору, не допустить до рукопашнаго боя, и отступили въ
городъ. Все это произошло на столько быстро, что 2-я батарея 16-й
артиллерийской бригады не успела прекратить своего огня по горь,
и послдня ея гранаты попали въ 4-ю, Бужинского, роту, выведя
изъ строя нёсколькихъ человъкъ. Встывшии въ неприятельских
траншеи стрёльки и роты 1-го, Завадского, баталиона, къ особому
своему удовольствию, нашли боченки съ водою и виномъ. Валаясъ
масса патроновъ и всякаго трепня. Мы не нашли на Рыжей горь
того числа турецкихъ труповъ, которое ожидали, что можно объ-
яснить и уборкой ихъ.

Въ то время, когда 1-й, Завадского, баталионъ, удачно выполз-
пить свою задачу, утвердившись на горѣ, остальные роты съверили вправо къ сторонѣ шоссе, согласно приказанію генерала Скобелева, чтобы, не теряя времени, занять самый городъ, раскинувшийся подъ Рыжкою горою. Первыми выбѣжали на шоссе ближе стоянія 9-я, Борейпи, и 11-я, Бырдина, роты; за ними весь 2-й, Вайковскаго, баталонъ, имѣя въ хвостѣ 10-ю, Квятковскаго, роту, а за нею тянулись баталіоны Певцовскаго полка. 1-й, Завадскаго, баталонъ и 12-я рота, по приказанію генераль-майора князя Имеретинскаго, остались на занятой ими Рыжей горѣ, куда уже спѣшили и дѣва батареи, для ближайшаго обстрѣла послѣднихъ высотъ и укрѣплѣній турецкихъ, расположенныхъ за городомъ. Стрѣльковая 2-я, Мошинскаго 2-го, и 3-я, Вальца, роты продвигались впередъ цѣлью. Колонна, въ семь ротъ, вытануясшаяся по шоссе, продолжала быстро движеніе впередъ, идя во главѣ генераль-майора Скобелева и командующаго полкомъ, генерала Тебякина. Шоссе въ этомъ мѣстѣ, огибая Рыжую гору, имѣлъ съ одной стороны отвѣсно подымавшіяся скалы этой горы, а съ другой — обрывъ, спускался въ лощину, а затѣмъ въ рѣку Осезу. По свойствѣ мѣстности, движеніе можно было производить только самымъ узкимъ фронтомъ, и поэтому колонна растянулась очень глубоко. Доѣдя до поворота надъ, гдѣ шоссе образуетъ площадку, карнизомъ висящую надъ городомъ, генералъ Скобелевъ приостановилъ колонну. Движеніе полка было отлично видно съ редута за рѣкою и обстрѣливалось продольно; укрыть его чѣмъ нибудь было невозможно. Гранаты съ ударною трубкой послѣпались немедленно и стали ложиться сажени на два вышѣ, ударая въ скалы отвѣса и обсыпая каменьями. Съ каждымъ повышнымъ выстрѣломъ гранаты ложились правильнѣ; одна изъ нихъ сразу вывела изъ строя музыканта, барабанщика 2-й стрѣльковой роты и рядового 10-й. Но, къ счастью для полка, остановка длилась недолго. Генералъ Скобелевъ, обратясь къ командующему полкомъ, потребовалъ отъ него двѣ роты, чтобы, спустивъ ихъ съ кручи и переправя вбродъ, скорѣе занять городъ и его окраину, обращенную къ редуту, чѣмъ обезпечить сосредоточеніе въ городѣ войскъ для послѣдней атаки.

Для описанной цѣли были назначены шедшія впереди 9-я, Борейпи, и 11-я, Бырдина, роты, подъ общемъ командою послѣдняго, пт.-капитана Бырдина, которому генералъ Скобелевъ далъ приказаніе о направленіи движенія. Поздѣѣ всѣ этимъ ротамъ прибыли командиръ 3-го баталіона, майоръ Степанц. Люди этихъ ротъ поодиночкѣ стали спрыгивать съ обрыва въ томъ мѣстѣ, гдѣ шоссе
дѣлаетъ послѣдний кругой поворотъ на лѣво; внизу роты выстроились передъ переходомъ черезъ рѣку. Здѣсь явились возможность угольять жажду, тонившую людей вслѣдствіе сильной жары и продолжительнаго бѣга.

Тотчасъ, какъ роты шт.-капитана Быхрова начали спускаться внизъ, генералъ Скобелевъ отдалъ приказаніе командирц 2-го баталіона, майору Байковскому, идти съ баталіономъ по плоссе черезъ мостъ, занять ближайшее дома за рѣкою и немедленно прислать ему донесеніе и за дальнѣйшими приказаніями. Предупредивъ майора Байковского, что мостъ можетъ быть минированъ, и потому необходимо соблюдать въкоторую осторожность, генералъ Скобелевъ, обращаясь къ солдатамъ, прибавилъ: «Неприятель въ городѣ, въбѣгъ, защищаться будешь, такъ штуками выбьешь его» Сопровождаемый турецкими гранатами, надавшись теперь въ ближайшее дома къ обрыву и подымавшись цѣльныыхъ облакахъ пыли, 2-й, Байковскаго, баталіонъ, быстро двинулся къ крытому мосту черезъ Осю.

Такимъ образомъ, часовъ около 2-хъ, въ городъ почти одновременно вступили готовый выбить турокъ, если бы тѣ вздумали защищаться въ домахъ, девять ротъ Казанскаго полка въ такомъ порядке: 2-я стрѣлковая, Монинскаго 2-го, рота переходитъ рѣку Осю вбродъ и, вступивъ въ городъ, направляется улицами, ведущими къ кладбищу, и далѣе къ западной окраинѣ города; 3-я стрѣлковая, Вальца, рота переходитъ частью впереди 2-го баталіона по мосту, частью выше моста, частью ниже со 2-ю стрѣлковою, а частью людей даже съ цѣлью 2-й дивизій. Рота эта, направляясь улицами города, также чрезъ клацдѣніе, вышла впослѣдствіи на сѣверную окраину города; 9-я, Борейши, и 11-я, Быхрия, роты не встрѣтили Осю вбродъ противъ каменной крѣпости, съ крѣпаго моста, пробивались улицами города чрезъ клацдѣніе и заняли сѣверную окраину города, по райкѣ 3-й стрѣлковой роты. 2-й, Байковскаго, баталіонъ и 10-я, Квятковскаго, рота, выскоѣнственная изъ рукъ своего командира баталіона, остановились, пройдя черезъ крытый мостъ, на нѣсколько минутъ на площади и въ улицахъ города.

Любча была занята безъ всякаго сопротивленія со стороны неприятеля, быстро отступившаго къ большому редуту; лишъ измученные солдаты турецкаго отряда, не усѣкнутъ оставить города, были захвачены нашими ротами. На улицѣ изъ одного каменного дома старый турокъ выстрѣлилъ изъ пистолета въ бѣжавшихъ мимо солдатъ 2-го баталіона, по которому, впрочемъ, не ранілъ.
Расправа съ нимъ предоставлена была болгарамъ, которые встрѣ-тили 2-й баталіонъ съ кувшинами холодной воды и фруктами, ока-завъ тѣмъ большую услугу истомленнымъ жарою солдатамъ. Надѣй городомъ нѣть проносились наши и турецкія снаряды; въ городъ надало ихъ мало, и тѣ были совершенно безвредны.

Послѣднимъ за двѣнціями и дѣйствіями роть Казанскаго полка, послѣдовавшиими за занятіемъ города.

Маіоръ Степронъ съ 9-ю, Бореѣнъ, и 11-ю, Бырдина, ротами, перейдя у каменной мельницы Осму, направился, кактъ выше было сказано, бѣгомъ черезъ городъ къ кладбищу; встрѣченная здѣсь сильными ружейными огнемъ изъ редута и траншей, роты пре-остановились за домами и въ переулкахъ, а затѣмъ вновь бѣгомъ направились по Плевенскому шоссе и параллельнымъ ему переул-камъ къ южной окраинѣ города. Стрѣльба 3-й стрѣлковой, Вальца, роты, перейдя цѣлью черезъ Осму въ нѣсколькихъ пунктахъ, рас-тапнулась по улицамъ города и не могли выйти раньше 9-й, Бо-реѣнъ, и 11-й, Бырдина, ротъ, чтобы прикрыть эти роты своей цѣлью. Поэтому бывшая впереди вторая полурота 9-й, Бореѣнъ, роты, при полуротномъ командирѣ, прапорщикѣ Пятницкому, и ротномъ командирѣ, выбѣжала къ мельницѣ у оврага на южно-западной окраинѣ, разсыпались въ всю цѣль вправо, занявъ улицы даже по другой сторонѣ Плевенскаго шоссе. Резервомъ за этую полуротою Пятницкаго стали 11-я, Бырдина, рота и 1-я полурота 9-й, Бореѣнъ, роты, подъ общую командою маіора Степроса. Части эти сначала стали за мечетью, очень далеко отъ цѣли, но затѣмъ продвинулись впередъ къ окраинѣ по улицамъ, а частію разобрали заборы и изгороди на огородахъ. Цѣль была очень рѣдка, и ея слѣдовало бы усилить, но этого не было сдѣлано со стороны ре-зерва. Уже нѣдѣлѣ, когда вполнѣ устроился 2-й, Байковскаго, бата-ліонъ и началъ уже движиче, къ передовымъ частямъ 3-го, Стен-роса, баталиона присоединились части цѣли 3-й стрѣлковой, Вальца, и 10-я, Квятковскаго, роты, принявши участіе въ наступлении на послѣднію укрѣплений турокъ. 2-я стрѣлковая, Мошинскаго 2-го, рота, выбѣживъ на кладбище, разсыпилась по заборамъ, а отча-сти и по переулкамъ, ведущимъ на западную окраину города, чтобы, въ ожиданіи подхода сомкнутыхъ частей, укрыться отъ нѣль неудачи, который сильно обстѣрѣливалъ улицы и особенно кладбище, такъ что на послѣднемъ отъ рикошетировавшихъ нѣль стояла нѣль.

2-й, Байковскаго, баталионъ и 10-я, Квятковскаго, рота, пройдя материалы для исторіи русской армии. 33
мость, остановились, как мы уже видели, на площадке и улице, ведущей к кладбищу. Генералу Скобелеву было послано донесение о вступлении батальона в город. Между тем, батальону необходимо нужно было собраться и устроиться, прежде чем продолжать свое движение вперед. Измучившиеся солдаты растянулись в ткани по улицам или разбрелись, отыскивая воду. Продолжался этот безпорядок, впрочем, недолго, и через 10 минут роты 2-го батальона могли начать движение в батальонном строю. Генерал Скобелев успел, между тем, побывать со своими команды на окраине города и, проезжая оттуда обратно к мосту, приказал бывшему при 2-м батальоне генералу Тебякину, устроившему немедленно роты, вести их на кладбище, как на место сбора, а оттуда на окраину и прочь занять ее до прибытия резервов. Отдавая приказание Тебякину, Скобелев стался повернуть лондонскую укрепленния турок, откуда сигнали священ. «Нужно стать к ним мордою», прибавлял Скобелев.

При появлении наших рот на кладбище, стрелка из-укрепленной участилась и вышла из строя всё несколько человек; впрочем, внимание турок в это время уже начали привлекать части 2-й пехотной дивизии, готовившейся перейти Осму ниже города. Роты 2-го батальона, ставшие за домами, оставались на кладбище не больше 5-ти минут, а затем двинулись перекулики к западной окраине города, окруженной силой садов. За крайними заторами сидела часть стрелков 2-й стрелковой, Монинского 2-го, роты, завистливо посматривая на турецкого трапезу, дымявшегося от ружейных выстрелов; отвечая на этот огонь, при 1,500 пикунов дистанции, не было возможности при наших прицелях. Вся же остальная часть 2-й стрелковой роты раскинулась цепью вправо, ближе к 3-му батальону, так что, когда роты 2-го батальона, миновав город, расположились порото в одну линию в садах, вдоль дороги, ведущей из города в деревню Гозинку, для прикрытия пришлоось выслать в цепь и взводу от 6-й, Орла, и 7-й, Пузына, рот.

Прежде, чем закончить описание последней атаки на турецкую укрепленная линейного берега, необходимо сказать несколько слов о характере местности и о возведенных на ней укреплениях.

Город Ловча расположен преимущественно на левом берегу реки Осмы, мягкими склонами опускающимся к реке, образуя высоты в 1 1/2—2 версты от города на запад. Съ вершины города, приближающегося к самой окраине его, протекает ручей с
запада на восток, оть дер. Гозницы къ Освѣ. Съ позиціи, за- нятой 2-ымъ, Байковского, баталіономъ Казанцевъ, ручей этотъ вид- нѣлся узкою канавою, но, при приближеніи, оказался на столько глубокимъ и съ крутными берегами, что былъ доступенъ не вездѣ: -и для одиночныхъ людей. Къ юверу отъ ручья тянется версть на двѣ, съ запада же на востокъ, высота, ниспадающая къ рѣкѣ Освѣ. Вершина этой высоты приходилась на линіи гор. Ловчы и из-началась редутомъ, сильной профили, окруженнымъ изъ нѣсколькою рядами траншеей, обращенныхъ фронтомъ къ Освѣ и Ловчѣ. За- паднѣе вершинъ тянулся рядъ сопокъ, почти одинаковой высоты, увѣчанныхъ рядами траншеей; или же изрѣзаны скаты передъ сопками. Эта послѣдняя оборонительная линія была очень солидна. Крутье и глубокіе берега ручья, задерживая наступающаго, пред- ставляютъ естественный ровъ; все пространство отъ города до по- зиціи совершенно открыто; разбросанные на юверо-западѣ и за- падѣ города сады, украинская отчасти войска отъ взоровъ противъ- ника, не спасали отъ его выстрѣловъ; неудобные спуски къ ручью прекрасно обстраивались изъ двухъ-трехъ, а около редута и много- ярусныхъ окоповъ ружейнымъ огнемъ турокъ. Мертвое простран- ство образуется ручьемъ и щельцу тутъ же складкою мѣстности, отъ того мѣста, гдѣ залега 9-я, Борейши, а позднѣе и 3-я стрѣ- лковая, Вальца, роты, воспользовавшися при наступлении этимъ прикрытиемъ. Подъ покровительствомъ ротъ Казанскаго полка, въ го- родѣ должны быть сосредоточиваться баталионы Пековскаго полка, назначаемые для атаки праваго фланга турокъ. Втъ ожидании при- бытия Пековитянъ, роты 2-го, Байковскаго, баталіона продолжали занимать прежнее мѣсто въ садахъ по дорогѣ въ дер. Гозницу, а роты 3-го, Степанка, баталіона ожидали, для перехода въ насту- пленіе, приближенія 2-й дивизіи, передовыми частями которой спуска- лись въ высотъ праваго берега къ рѣкѣ Освѣ и начали переход- дить ее вбродъ.

Наша артиллерія, занятая Рышку гору и главы поссе надъ городомъ, дѣятельно подготавливала послѣдній ударъ нѣхоты, осы- плана гранатами редутъ и сопки.

Вновь показавшися части 2-й дивизіи привлекли на себя внима- ніе турокъ съ редута, открывшихъ усиленную ружейную стрѣльбу.

Не легкая задача представало полкамъ 2-й дивизіи Калужскому и Либавскому. Ихъ приходилось пройти пространство до высоты расположения 3-го баталіона Казанцевъ вбродъ черезъ рѣку и да- лѣе по совершенно открытому полю, подъ убѣйственнымъ огнёмъ
изъ редута. Видно было изъ цѣли 9-й и 3-й стрѣлковой ротъ, какъ увеличивались потери лѣво наступавшихъ полковъ. Поединки и группами, теряя по пяти людей, все стремились къ мельницѣ и небольшой складкѣ мѣстности, чтобы перевести духъ послѣ громадной перебѣжки и собраться съ силами для удара на траншеи и редутъ, изъ котораго начали увзить орудія по дорогѣ къ западу. Всѣ части боеваго порядка обоихъ полковъ приняли видъ цѣли или группы и отчастій перегруппировались между собою, нѣкѣя въ поддержкѣ сомкнутыя части Либавскаго полка.

Во время описаннаго движения Калужскаго и Либавскаго полковъ, къ вѣсту расположения нашего 2-го, Бйковскаго, батальона выходили два псковскія батальона, прокладывая себѣ путь черезъ зарослы, нѣкѣя во главѣ командира полка, полковника Кусова.

Выйда на лицию ротъ Казанцевъ, батальонъ начали развертываніе поротно и продвинулись немного впередъ въ садѣ, выславъ стрѣлковыхъ роты въ цѣль. Вѣсткѣ съ этимъ, по дорогѣ въ Гозницу, проскакали дивизіонъ 4-хъ-фунтовой батарей, для дѣйствій въ ближайшемъ огнемъ по правому флангу турокъ. Сзади, по пути псковскихъ батальоновъ, подходилъ весь Эстляндскій полкъ, а къ цѣли отъ 2-й стрѣлковой, Мущинскаго, 3-й стрѣлковой, Вальца, и 9-й, Борейши, ротъ Казанцевъ выходятъ послѣдній псковскій батальонъ.

Все время почти стояніи у 5-й, Соколовскаго, роты нашего полка генераль-майоръ Скобелевъ, вползъ открытымъ для выстрилъ, на своемъ бѣломъ конѣ, внимательно слѣдилъ за движениемъ праваго фланга, т. е. 2-й дивизіи, чтобы тронуть, когда нужно, и лѣвой.

Собрались и поотдыхнули около мельницы роты Калужцевъ и Либавцевъ и бросились впередъ къ ручью; лѣвѣ ихъ и на одной линии тронулись Казанскаго полка: 3-я стрѣлковая, Вальца, 9-я, Борейши, и 2-я стрѣлковая, Мущинскаго 2-го, роты цѣлью; поддержки ихъ двинулись на окраину города. Наступающихъ на пѣсколько времени задержать ручей; пока не были найдены спуски; люди начали скатываться внизъ поединочкѣ, а загѣтъ карабкаться наверхъ; подъемъ былъ труднымъ, но его преодолѣли; съ переходомъ ручья никакія уже мѣстныя преграды не отдѣлили правый флангъ нашъ отъ передовыхъ турецкихъ ложементовъ.

Громкое «ура», дышащее надеждою скораго и вѣрнаго успѣха, пропеслось по всей линіи 1-й бригады 2-й дивизіи, и генераль Скобелевъ далъ приказаніе и лѣвому флангу начать наступление, котораго всѣ нерѣдкіе ожидали стояніи тамъ батальона.
Впереди теперь уже шли роты Псковитянь, за ними 2-й, Байковского, и 3-й, Стенпоса, батальоны Казанцевъ, кропив 2-й стрѣлковой, Мошинского 2-го, и 3-й стрѣлковой, Вальца, и полуотряды 9-й, Ворейши, ротъ, бывшихъ въ цѣлѣ впереди Псковитянъ и рѣкѣ Калужцевъ, а затѣмъ уже сдѣдали въ резервѣ Естляндский и Великолукский полки. Цѣлый и передовья роты Псковитянъ, увлеченными, вѣроятно, при помощи праваго фланга, съ мѣста, по выходѣ изъ садовъ, перешли въ бѣгъ съ крикомъ «ура». Но они не разсчитали своихъ действий, не сообразились съ дистанціей и препятствіемъ, которое приходилось преодолѣть.

Строио, съ барабаннымъ боемъ, съ распущеннымъ знаменами и музыкою, двинули генераль Скобелевъ вторую линию ротъ Псковского полка и Казанцевъ. Встрѣченный на пути ручей, какъ и въ 1-й бригадѣ 2-й дивизіи, задержал наступленіе. Тѣмъ же порядкомъ, какъ и тамъ, скатываясь и карабкаясь при помощи штыковъ, помогая другъ другу, переправились Псковитяне, а за ними наши роты на другой берегъ и бросились впередъ. Этихъ грозныхъ видъ стройно и быстро наступавшихъ новыхъ массъ заставили защитниковъ сопреть покинуть мало-помалу траншеи, стремясь къ послѣднему своему оплоту—редуту. Но и тамъ ожидало ихъ то же, что и въ своихъ траншеяхъ. Выбивъ турокъ изъ всѣхъ заваловъ, устроенныхъ впереди редута, скатывавшиеся части Калужцевъ, Лебавцевъ и стрѣлковъ напрягли послѣднее усилие и ворвались со всѣхъ сторонъ въ редутъ, гдѣ началась ожесточенная рукопашная схватка, отъ которой не могли уже уклониться теперь турки.

Тутъ нали всѣ защитники, неустѣшнѣе заблаговременно выбрались изъ редута, а остальное все, что могло, бросилось бѣжать по дорогамъ къ сѣверу и западу, преслѣдуемое штыками и пулями Калужцевъ, Лебавцевъ, стрѣлковъ и Ревельцевъ, а затѣмъ Псковитянъ и Казанцевъ, очистившихъ къ тому времени всѣ позиціи, расположенныхъ запади редута. Но страшившись, нежели пѣхоты и пули, впереди ожидало бѣгущихъ защитниковъ Ловцъ: то были шанки кавказскихъ казаковъ, лихо закончившихъ побѣду 22-го августа и почти въ конецъ уничтожившихъ наступавшихъ турокъ. Участникамъ боя отъ пѣхоты не удалось видѣть самаго преслѣдованія, а только результаты его—труды труповъ на протяженіи 3—4 верстъ по дорогѣ къ Микре.

Около 5-ти часовъ вечера окончился бой пѣхоты, а преслѣдованіе велось казаками до наступленія полной темноты. Около редута и траншей разбирались поротно люди почти всѣхъ частей
войск, участвовавших в последней атаке турецкой позиции; на которой посыпались трупы русских и турок. Особенное разительное зрелище смерти и результата ожесточения рукопашной схватки представляла собою редут, взятый 1-й бригадой 2-й пехотной дивизии. Путь к нему, его бруствер был покрыт трупами Калужцев и Либавцев. Внутренность же редута, особенно проход в траперу, разделяющая его на две части, переполнены были небольшими сопяками турецких тел, образовавшихся сплошную массу в несколько футов высотою, обезображенных гранатами, пулями и штыками. Грудь эта окаивлялась трупами наших храбрецов, навших в последних минуты сопротивления врага. Редут был очень елью профили, почти с семи футовыми бруствером и трапером; внутрен редута устроены были соломенные шалашки. Вся трещина были глубоки и хорошо прикрывали от выстрелов; за трещинами кучились также соломенные шалашки для гарнизона. Между снаками вырыты были глубокие ямы, прикрывшие хворости, к которым от редута и трещин вели круглые ходы. Въ ямах этих находилось громадное количество ружейных патронов; на трупах убитых турок удавалось видеть до 150—200 пуль патронов. Такой порядок снабжения патронами вполг объяснял наивную расточительность в расходовании их, которую выказали турки в этом дад и вообще во всех дѣ лахъ послѣ дней кампании. покрышая своими пулями безъ прицѣ ливания все пространство шаговъ тысячи въ 2 за отъ своихъ позиций.

Части войскъ особеннаго приводились въ порядокъ, и ко времени объѣ зда начальника отряда, генераль-маіора князя Имеретинскаго, строеніе линіи батальоновъ вытянулось вдоль турецкихъ укрѣ пленій; 2-й, Байковскаго, и 3-й, Стенгоса, батальоны Казанскаго полка переведены были небольшо вправо, почти къ самому редуту. Начальникъ отряда, пробѣ жав по линіи войскъ, поздравлялъ съ полѣ дою и благодарилъ отдѣ льно каждый батальонъ. Сознаніе исполненнаго долга въ этомъ первомъ бою виднѣ лось на лицѣ каждого. У каждого изъ Казанцевъ окопательно окружила въ за въ своемъ начальникахъ колонны, генераль-маіора Скобелева и желаніе ей имѣть отбить и всю будущую боевую жизнь, такъ удачно начать боемъ 20-го, 22-го августа.

Необходимо замѣ тить, что молодые, въ смыслѣ боевой практики, солдаты наши вели себя въ этомъ первомъ бою очень хорошо. Въ первый день, 20-го августа, стрѣ лки, взятывая боевую качеств о оружія, вели рѣ дкую перестрѣ лку, стараясь, по воз-
можности хорошо прицеливаться по любопытным, выходящим изъ траншеи. При движения въ атаку, много придало увѣренности, порыва вперед и смѣлости приказание генерала Скобелева, разъяснять знамена и музыку; играть; нѣкоторья роты шли съ пѣснями; развернутый строй ротъ не допускалъ, впрочемъ, особенно дружного пѣнія. Конечно, первый боевой опытъ не могъ обойтись безъ ошибокъ. Такъ, 20-го августа 1-й и 2-й батальоны, наступая притомъ высотъ А и Въ, имѣли цѣль слишкомъ густую и поддержки, слѣдующія за цѣлью, слишкомъ близко. Передь наступленіемъ на высоты, при августовской жарѣ, командиры ротъ не озаботились осмотрѣть, наполнены ли водою у людей манерки, и затѣмъ, при пройденѣ черезъ ручей, не озаботились наполненіемъ пустыхъ изъ нихъ. Сдавъ имѣвшійся въ подкъ шашечный инструментъ, въ особо назначенныя команды, для укрѣпленія занятыхъ 20-го и 21-го августа высотъ, командовавший полкомъ, какъ мы уже говорили, не озаботился затѣмъ объ обратномъ возвращеній въ часть шашечаго инструмента, и поэтому полкъ 22-го августа вступить въ бои безъ инструмента. Наступленіе на Рыжую гору произведено было полкомъ, имѣя цѣль, поддержки и резервы слишкомъ сближенными между собою. 3-й батальонъ полка двинулся въ городъ Ловчую,—не зная еще, встрѣтить или нѣтъ тамъ непріятеля,—съ необходимыхъ мѣръ предосторожности, въ слишкомъ сокращенномъ порядкѣ, причемъ весь батальонъ могъ быть вынужденъ въ дѣло одновременно. Но эти ошибки и упущенія произошли единственно только вслѣдствіе отсутствія боевой практики, и все это не уменьшаетъ заслугъ молодецкаго Казанскаго полка, взявшаго Ловчую.

Вся потеря Казанскаго полка 22-го августа заключалась изъ 2 раненныхъ офицеровъ: капитанъ Брюнелли и штабсъ-капитанъ Орель; нижнихъ же чиновъ убито 7 челов., а ранено 55. Патроновъ выпущено 10,168 штукъ, что на винтовку составить 3,6 штукъ. А всего въ теченіе трехъ дней убьло изъ строя 2 оберть-офицера и 79 нижнихъ чиновъ; патроновъ выпущено 14,976.
Ночь на поле сражения.—Наступление турок 23-го августа.—Движение навстречу Казанского полка. — Процесс Казанцев с генералом Скобелевым.—Занятие Радишевских высот.—Притворение к штурму Плевны.

Наши батальоны легли почевать на тём, же местах, где и стояли, перетащив только в сторону трупы убитых. Видно смерти производил на нас тяжелое впечатление только в первое время, а затем первые на столько притупились, что масса трупов, уже начавшихся издавать посланный жаркий дог запах, не могла нас изыскать. Расположение между ними на ночлег. 1-й, Завадского, батальон и 12-й, Аменицкого, рота в Рыжей горы переведены были на левый берег Осымы и почтовали выблизи города. Как всегда и везде, охотников выживать больше найдется, то от всех частей в городе очутились частью подпол, любители из нестроевых команды и началь в городе ходят в грабительских, так что начальником отряда были посланы казаки выгнали из города грабителей.

Первое желание, явившееся у каждого по запятых мест для ночлега, было удовлетворить чувство голода. В минуты такого нравственного напряжения, каких быть бой, тянувшийся почти 14 часов, едва ли кто вспомнил, о пищу. Как и в день 20-го и 21-го августа, в тылу позиций готовилась, по обыкновению, горячая пища, но, пока окончательно не затихли движения и суета, являющаяся необходимым следствием оконченного боя, пока кухни нашли свои роты, невозможно было приступить к обеду; между тем, пища простыла, и солдаты преимущественно разобрали только мясо.

Ночь на 23-е августа прошла спокойно. Лишь стены раненых и бродившие санитары напоминали о пережитом бою. Ст. разведчиков все поднялось. Получились свидетели, что из Плевны, накануне, т. е. 22-го числа, вышел по направлению к Ловеч отряд турок. В тот ожидания каких-либо признаков, войска остались на своих местах; назначены команды для похорон убитых.
тых; офицеры же пошли осмотреть подробнее редут и путь отступления турок.

Но вот часы около 6-ти утра на Плевенском шоссе и левее его пошли артиллерийские выстрелы казачьей цепи и загар все чаще и чаще, и, наконец, грянул орудийный выстрел, другой... Отряду генерала Скобелева, в прежнем составе (6-й полк, 1-й батальон, Шуйцев и 2-я батарея 16-й артиллерийской бригады и кавказская казачья бригада), приказано было приготовиться к выступлению. Сборы на бивуак были недолги: ружья изъ козел разобраны, сумки осмотрены, и батальоны готовы были идти в бой.

При виду остающихся на вчерашней позиции всех остальных войск отряда, приспорачивавших к обороне: занятая укрепленная позиция, трудно върилось въ возможность атаки со стороны турок, хотя ни силы, ни, тѣмъ больше, намѣреній ихъ еще обнаружено не было.

Весь Казанскій полк, въ батальонныхъ колоннахъ изъ середины, пройдя правѣ редута, спустился внизъ, прошелъ мimo турецкой батареи, параллельно Плевенскому шоссе, направился къ ручью, пересѣкающему исполненное шоссе, а загаръ въ полоборота налево—къ следующему ряду высотъ, на которыхъ былъ выстроенъ большой профиль линей и цѣлая сѣть траншейныхъ работъ. Не доходя до этого гребня, 3-й батальонъ выдвинутъ былъ въ 1-ю линію и, перестроившись поротно въ двѣ линіи, занялъ гребень; 2-й батальонъ сталъ, такжевъ строю поротно, за нимъ, а 1-й назначенъ въ общй резервъ. Перестрѣлка въ казачьей цепи продолжалась, уклоняясь понемногу къ западу.

Впереди лѣваго фланга выбранной позиціи, окружая Ловч у съ северо-запада и запада, тянуться высоты, покрытые лѣсомъ, и, какъ можно было видѣть, съ крутинъ, трудно доступными екатами. Въ этихъ горахъ турокъ, учѣлѣнное 22-го августа, подкрученный подполковникъ къ нимъ 23-го числа отрядомъ, заняты позицію и, выдвинувъ артиллерию, открыли огонь по донской конной батарей. Впереди находился генералъ Скобелевъ съ казачьей бригадой.

Около 10-ти часовъ, едва полкъ нашъ окончательно занялъ указанную позицію, командовавшій полкомъ, генералъ Тебякинъ, получено письменное приказаніе начальника отряда, генераль-лейтенанта Князя Имеретинскаго, двигаться на подкрученіе генерала Скобелева, т. е. къ тому мѣсту, гдѣ казаки вели частную перестрѣлку. Предстояло переѣхать линию, отдѣлившую насъ отъ высотъ, занятыхъ
турками, сбить ихь, и то' д'я уже можно было присоединиться къ казачьей бригад'ь. 3-му батальону, какъ стоящему впереди, передано приказанье спускаться внизъ съ занятой позиции и втянуться въ редкій лысокъ, покрывавший лошади; за 3-мъ батальономъ двинулась 2-й, поротно въ двѣ линии, а затмѣть въ резервѣ 1-й батальонъ.

Завидя съ высотъ наступление Казанского полка, вполны́ открыто на п'яствы, турки спустились въ пиноградники чрезвычайно густую цѣнь и открыли частный огонь; видно было, какъ къ турецкой цѣнь подъзжалъ въчный лошади для пополнения патроновъ. 3-я стрѣльковая рота, быстро подвижась впередъ цѣнью, стала на дистанции 400—500 шаговъ отъ турокъ и открыла огонь. Турки б'ютъ выдвинули повсюду части въ горы и смылись прежнюю цѣнь другою, разсыпавшись на глазахъ и подъ огнемъ 3-й стрѣльковой роты. Этой см'яной цѣнь турки, в'яроятно, открывали свой переходъ въ наступление, разсчитывая на успехъ его, въ виду малочисленности нашихъ войскъ вообще и, въ частности, цѣнь и ротъ 3-го батальона, далеко выдвинувшагося впередъ отъ остальныхъ частей полка. Въ этотъ моментъ прискальгъ генералъ Скобелевъ съ казаками и приказалъ немедленно отвести 3-й батальонъ назадъ, такъ какъ самое движение было произведено позицию его болы. 1-й и 2-й батальоны и линейныя роты 3-го начали отдыхать, немедленно по получении приказанья, къ прежней позиции у лунца, но въ 3-ю стрѣльковую роту этого приказанья не было передано, и разсыпанные стрѣльки по кукурузѣ и пиноградникамъ,— не видя поэтому что д'яется сзади,— оставались на позиции болые четверти часа, поддерживая см'сть съ казаками перестрѣлку, во время которой убитъ одинъ и ранено шесть низшихъ чиновъ.

Отъ ряда на прежнюю позицию, батальоны заняли приближительно прежня мѣста для оборонительного бою, которыя былъ бы для насть весьма выгодныхъ; турки, очевидно, сами не желали перейти въ наступление, а начали передвигаться по горамъ вл'юю съ Плевенскаго шоссе на дорогу къ Микре, поддерживая артиллерийскій огонь съ нашей 2-ю батареей. Шуйскій батальонъ занялъ востокъ рѣки Скобелевскаго лунца; 1-й и 2-й батальоны переведены въ сколько вл'юю; къ позиціи полка прибыли еще части 2-й дивизіи. Мы остановились подъ слабыемъ пеприятельскими артиллерийскими огнемъ праздными зрителями движенія турокъ до 2-хъ часовъ дня, когда, в'яроятно, на столько выяснились ихъ силы и нам'ренія, что намъ приказано было расположиться на отдыхъ на т'яхъ же мѣстахъ, гдѣ и стояли, сдвинувъ только роты батальоновъ; снять
амуницію и ожидать привоза пищи. Ко 2-му батальону, расположенному у самого лунета, подъехал генерал Скобелев и приказал разбить свою палатку шалагах в 50-ти верстах от него. На них трое, за лунетом. Собравшись около него офицерами, полковник генерал сказал, что в Ловцо остается только небольшой отряд, и остальная войска двигаются к Плевне для атаки ея, почему они сообщают, хорошо налкомить солдат и дать им отдыхнуть. К 4-му часу оруженная стрельба утихла, и полк расположился биваком, сняв амунитию. На позицию прибыли кухни и к 7-ми часам вечера сварили горячую пищу, с нервы носили 20-го августа, так как во всей дни боя приготовлена пища успел вала оставаться.

В ночь на 24-е августа ничего не произошло, и в пасмурное утро этого числа, часов в 6, батальоны вытянулись на шоссе в походную колонну, которую обогнали казаки кавказской бригады, отравлявшиеся с генералом Скобелевым вперед, на реконструкцию пути. Наш отряд составлял авангард; всех войска генерал-майора князя Имеретинского. Переход совершить без препятствий со стороны противника, успеляю только в одном месте накануне: сломать мост, который можно было, впрочем, объехать врагом; к тому же рабочая команда успела его неправильно для прохода остальных. Часов около 2-х утра, сильный дождь и сопровождался наста до самого места ночлега, назначенного у Богота, где соединялись все отряды. Благодаря растворившейся глины на проселке, на который свернули с шоссе, по направлению к Боготу, стеклись на место ночлега только к вечеру и расположились биваком на пахотном поле. На биваке этом продолжались до вечера 25-го. С утра этого дня гогода поправилась. Состоялось распоряжение об откомандировании нашего полка в свою дивизию, расположеннную биваком у Богота же. Часов в 12 дня полк выстроился, и генерал Скобелев, обойдя батальоны, простился с офицерами и нижними чинами, пожелавш им успеха в предстоящем пленению бою. С грустью разставались казакский полк с генералом, который в продолжение 15-ти дней ссужили все без них пополам уважение и визу.
дённая, она вела постоянную угрозу во всех участниках, боя 22-го августа и в успех предстоявшего дня под Плевною.

Нужно замечание, что после боя 8-го и особенно 18-го июля, в частях, ещё в днём не бывших, к которым принадлежали Казанский полк до 20-го августа, распро странялись разговоры участников по бойских боевых, дававшие неправильное, как показалось впоследствии, представление о характере плененных позиций и особенно укреплений. Затем, в конце июля штурмовых линий, в ожидании штурма, создало из всех плененных укреплений в умб большинства пёточек в ряды крепостных вериг.

8-го и 18-го июля разбились усилия наших войск, атаковавших Плевну. Причинами тому были: малочисленность наших сил, пепелённая рекогносцировка, недостаточная артиллерийская подготавка и разрозненность дивизий. В результате, как слабость этих двух неудач для большинства офицеров и нижних чинов явился вывод, что турки — противник, заслуживающий большого внимания, чем предполагалось прежде; увидели, что наш противник обладает более совершенными вооружениями. Серьезно готовились Казачки к ожидающему со дня на день третьему штурму Плевны; предстояло днём трудное, но вскид чувство со знавать, что выполнить его необходимо. День 25-го августа прошёл пазаметно; пообещались послездожда, переоделись. Люди выдали на руки вареное мясо. Часов около 4—5 вечера получена та часть диспозиции, которая относилась до 4-го корпуса, в состояннот которого предстояло действовать Казанскому полку. В этой диспозиции предписывалось 4-му армейскому корпусу, выступив 23-го августа, в 6 час. вечера, занять высоты под Радишевыми и, по занятые их, немедленно установить закрытие для батарей и ложементы для пехоты. Выполнение этой диспозиции было отложено до 25-го числа; в этот день, ещё засылали, на бивак дивизии все засуткились; людей приказано было одеться, и с наступлением сумерек тронулись во взвоенных колоннах из середины, с соблюдением особой тишины, к Андр. Тучеников. Здесь дождались наступления полной темноты. У Тучеников ожидала нас полевая артиллерия и грозданный обоз осадной. В течении ночи предстояло ехать, и другую поставить на указанных заранее местах. Перебравшись через глуобокий Тучеников овраг, пошёл получать приказание следовать в хвост 63-го пехотного Угличского полка к Радишевскому высоты. Южная августовская ночь, темп на столько, что в 10-ти шагах трудно различить...
не только одиночных фигур, но и движущихся массы, которая выдаёт себя лишь гулом шагов. Шеднему непосредственно за Угличанами 1-му батальону, то и дело, приходилось патиаться на часто останавливавшиеся батальоны 63-го полка. «Стоит, ложись!» шепотом пронеслось по рядам, «вставай!» раздавалось опять шепотом, и батальоны беззаботно поднимались и продолжали движение. Все это продливалось настолько тихо, что 1-й батальонъ въ несколько разъ, послѣ остановокъ, терялъ изъ виду Угличанъ, уходившихъ впередъ съ проводниками. Это вызывало частицы посылки конныхъ офицеровъ для розыска впереди следующихъ, что замедляло и самое движение. 63-й полкъ былъ назначенъ для занятія высотъ отъ дер. Радищева до Тученицкаго оврага; если бы при этомъ было встрѣчено сопротивленіе, то предписывалось дѣйствовать безъ выстрѣла и «ура» холна, и, но занятіи гребня высотъ, устроить закрытия для батарей. Казанскій же полкъ служилъ резервомъ Угличанъ.

Послѣ 2½ часовыхъ пути, на протяженіи не болѣе шести верстъ, по пути, крайне утомительнаго по той напряженности первого, въ которой находились массы во время этого ночного движения, въ тишинѣ послышался лай собакъ, обозначавший близость деревни. Дѣйствительно, внизу, въ оврагѣ, черпались контуры деревень и отдѣльныхъ зданій; слѣдовательно, близка Пленинъ, и вотъ-вотъ впереди издѣленіе Угличане наткнутся на турокъ, блеснетъ выстрѣлъ, другой, и вся эта горизонтальная линія укрѣплений загорится огнями выстрѣловъ. Но минуты ожиданія проходили въ глубокой тишинѣ; ничего, кроме лая собакъ, не выдавало близкаго сосѣдства противника. Снова «стоитъ, ложись!» и еще тише сдѣлалось кругомъ; слышалось лишь робкій шепотъ солдатъ. Наконецъ, полученъ соображеніе, что Угличане безъ выстрѣла заняли высоты, и передовые части турокъ отошли на следующий гребень. Первое начало сдѣлано удачно; Казанскій полкъ до разсвѣта предполагалось оставаться на этомъ же мѣстѣ, за дер. Радищева. Слегка морозило, и вдругъ-ли кому удалось бы успѣть подъ огнёмъ шпилей. Чудное августовское солнце, обогрѣвая продрогнувшихъ солдатъ, освѣтило всю мѣстность. Съ командующихъ высо..., южне Радищева, где стоялъ полкъ, отчетливо видѣлись вдаль за Тученицкимъ оврагомъ красные редуты; прямо впереди два редута сѣроватаго цвѣта, а вправо нѣсколько контуры гривницкихъ укрѣплений; между редутами тянуться едва улавливаемая невооруженной глазомъ сѣроватые линии траншей. Высоты, на которыхъ разбросаны были эти редуты и тран-
ниси, прикрывали собою городъ, отъ котораго виднѣлся лишь бѣ­лый минаретъ мечети да группы высокихъ деревьевъ.

На Радишевскихъ высотахъ расположились батареи 16-й артил­лерийской бригады, поглядъ въ прикрытія эскадроны уланскаго Харь­ковскаго или драгунскаго Екатеринославскаго. Въ 6 часовъ утра загрязнилъ нашъ первый оружійный залитъ осадной батареи по центральному редуту, независимо долго ожидалъ оттѣнныхъ гранатъ по частямъ пойскъ, стоявшимъ открыто на склонѣ; высотъ многохъ деревъ. Радишева; и эскадроны начали передвигаться по греческому праву, то впередъ, то вбокъ, по турки мѣстно преслѣдовали ихъ выстрелами и заставили уйти вовсе съ высотъ. Въ расположение Казанскаго полка попало дивь-три гранаты, и тотчасъ же полкъ былъ пере­двинутъ въ самую деревню Радишево, гдѣ расположился поротно застроемъ; впрочемъ, удачно направляемый огонь турокъ по деревіѣ заставлялъ батальоны пѣсколько разъ мѣнять свои мѣста.

Въ 9¾ часовъ утра, по полученному приказанію, полкъ двинулся вдоль Радишевскаго оврага, по направленію къ Тученицкому, прикрываясь гребнемъ высотъ и поглядъ въ первой линии 2-й и 3-й батальоны, а во второй—1-й. Третій батальонъ шелъ, поглядъ фронтъ къ Тученицкому оврагу, а 1-й и 2-й—къ сторонѣ Плевны. Не доходя приблизительно версты до Тученицкаго оврага, батальоны остановились по сторонамъ 1-й и 2-й батареи 16-й бригады—3-й и 2-й поротно въ дивъ линіи, поглядъ въ цѣпи 2-ю и 3-ю стрѣлько­зыря роты впереди оружені; 1-й же батальонъ сталъ въ колонѣ, въ видѣ резерва.

Весь этотъ день велся съ обѣихъ сторонъ оживленный арти­лерийскій огонь; стрѣльковыя роты, располагающія свои зеніи по опушкѣ ккурумскихъ полей, пасняли небольшіе окопы, а линей­ныя роты располагались на открытомъ пространствѣ, пользуясь гребнемъ высотъ, углубленными полевыми дорогами и канавами, окаймленными виноградниками плантаций. Турки направляли огонь частью по артиллеріи, частью же по пространству позади ея, раз­считывая на пораженіе нашихъ резервовъ. И гранаты ихъ часто ложились между ротами, но такъ глубоко зарывались въ землю, что или вовсе не разрывались, или высоко выбрасывали свои осколки въ вѣтѣ съ землею. Потерь у насъ не было. Бездѣйствіе подъ артиллерийскимъ огнемъ, при сильной жарѣ, спачала было совершенно утомительно; однообразіе нагоняло сонъ. Но потомъ раз­рывало было спускаться за водой командамъ внизъ, въ оврагъ, гдѣ протекали ручей. Вскорѣ тамъ задымились небольшіе костры
для нагрѣвания воды, а одиночные люди прорыблись даже на противоположный скатъ за виноградомъ. Скоро солдаты привыкли къ своему новому положенію и сдѣлались оживленнѣе. По любителямъ винограда турки насыпали часто одну-двѣ гранаты, что вызывало смѣхъ находившихся въ строю солдатъ, видѣвшихъ, какъ любители покинулись разбѣгаться отъ гранатъ по всему винограднику.

Турки возводили новыя трапеции на гребиѣ, тянущемся параллельно нашемъ высотамъ, нѣкоторыя въ двухъ отъ насъ. Около Тученицкаго оврага въ кукурузѣ видѣлися ихъ всадники, по которымъ лучише наши стрѣлки парѣдка пускали пули. Въ расположении ротъ не произошло никакихъ перемѣнъ; только 3-й баталионъ, зайдя лѣвымъ пощемъ, расположился флангомъ къ сторонѣ Плевны. Въ 7-мъ часу вечера артиллерійскій бой сталъ утихать. Въ воздухѣ почувствовалась прохлада, и всѣмъ сдѣлалось какъ-то легче. Съ наступленіемъ темноты, баталионы полка были собраны въ колонны и переведены на ночь ближе къ Радишеву, выставивъ дѣвъ роты на алармость. Сюда привезли въ котлахъ пищу для нижнихъ чиновъ, приготовленную въ Тученицѣ, гдѣ расположились кухни. Подвозить днемъ пищу было трудно. Обшіе винограда и чай дѣхали, впрочемъ, не особенно ощутительнымъ то, что днемъ не приходилось имѣть горячей пищи.

На слѣдующій день, 27-го августа, въ 6 часовъ утра, въ бархатъ порядкѣ, измѣ 1-й баталионъ въ резервѣ, полкъ былъ опять направленъ къ Тученицкому оврагу, гдѣ онъ занялъ приблизительно вчерашня мѣста расположения, выставивъ передъ артиллерію въ цѣнь стрѣльковыхъ ротъ, звенья которыхъ отыскали свои прежнє ложементы и залегли въ нихъ. Артиллерійскій огонь, начавшійся съ самого утра, въ 12-мъ часахъ дня особенно усилился. На позицію, занадтѣ 1-й и 2-й батарей, выѣхали 4-я, 5-я и 6-я батареи 16-й бригады и открыли стрѣльбу по редуту, возведенному въ теченіе ночи на томъ мѣстѣ, гдѣ наканунѣ турки рыли линию трапеціи. Вслѣдствіе нѣкѣда на позицію этихъ трехъ батарей, удлинившихъ фронтъ артиллеріи, 3-й баталионъ подвинулся вѣдво вмѣстѣ со стрѣльковыми ротами, занявшими кукурузныя поля впереди этихъ батарей. Противъ нихъ турки сосредоточили огонь со всѣхъ редутовъ, орудія которыхъ, по разстоянію, могли поражать насъ. Ничѣмъ не примѣрнымъ, далеко выдвинутымъ впередъ, батареи эти огнели въ тяжеломъ положеніи, особенно къ 3-мъ часамъ дня. Непріятельские снаряды сыпались со всѣхъ сторонъ.

Часовъ около 5-ти дня на противоположномъ лѣвомъ берегу
Тученицкаго оврага, отъ дер. Брестовца, началъ наступленіе отрядъ генерала-маіора Скобелева на первый кряжъ Зеленныхъ горъ. Особенно участвовали свои огонь красные, вносившій Скобелевскіе, редуты по 4-й, 5-й и 6-й батареямъ 16-й бригады, бравшимъ во флангъ турокъ, обоображеніяхъ Зеленія горы. Тамъ разгорался ружейный огонь; непрерывная трескотня турокъ обозначала по дыму мѣста ихъ расположения. Послышалось русское «ура», сначала по частямъ, а затѣмъ и по всей линіи наступленія, и турки быстро очистили кряжъ. Съ позиціи нашего полка бой на Зеленыхъ горахъ былъ отчетливо видимъ. Всякому хотѣлось помочь, но нѣсколько приходилось оставаться праздными зрителемъ. Къ концу боя на Зеленыхъ горахъ 4-я, 5-я и 6-я батареи, пополнивъ разстрѣленныя заряды и прислугу, съ присоединеніемъ еще 4-хъ орудій 9-ти-фунтовыхъ, снова открыли огонь по укрѣпленіямъ, поддерживая его до наступленія темпюты, когда позатихъ бой въ отрядѣ генерала Скобелева. Тамъ слышались пѣсни возвращающихся съ боя полковъ. Мимо насъ прошелъ Владимирскій полкъ къ Тученицкому оврагу, чтобы перебраться чрезъ него въ отрядѣ генерала Скобелева. Въ теченіе дня изъ нашего полка убыли только одинъ рядовой рапенящих. Подобно предыдущему дню, роты, собравшись въ батальоны, отошли на ночлегъ опять къ Радишеву, выславъ на аванпосты, уже съ наступленіемъ полной темноты, двѣ роты; одна изъ нихъ, именно 9-я, потеряла направленіе, начавъ ставить посты отъ Тученицкаго оврага къ вновь возведенному турецкому редуту, и патрулируя при этомъ на турецкій секретъ, который быстро удалось, сдѣлавъ пѣсколько беззвездныхъ выстрѣловъ. Когда полкъ уже расположился на ночлегъ, другъ раздалъ залпъ, и въ ночь тиши грянуло «ура». Можно было полагать, что это въ отрядѣ Скобелева начиналась атака, но на другой день узнали, что то были Владимирцы, патрулируя съ Тученицкого оврага турокъ, встрѣтившихъ ихъ залпомъ. Пробродивъ всю ночь и не найдя дороги на лѣвый берегъ, Владимирцы возвращались къ утру на Радишевскую позицію.

Отмѣтимъ, здѣсь одинъ случай бывшій этой ночью въ полку. Однъ изъ солдатъ, очевидно, подъ впечатлѣніемъ пережитыхъ двухъ дней подъ непрерывными, хотя и беззвездными, артиллерійскими огнёмъ, закричалъ во снѣ: «ура». Не меньше перво настроенные, прочѣе солдатъ въ минѣ вспомнили съ мѣстъ, съ ружьями въ рукахъ, и «ура» разилось по всѣмъ ротамъ; итъ то же время люди какъ-то растерянно и безнапоцію топали на мѣстѣ.
не зная, что дѣлать самимъ и что дѣлается вокругъ нихъ. Случай этотъ могъ бы имѣть печальный послѣдствія, но, къ счастью, офицерамъ скоро удалось усноконить людей и пристыдить, а турки всѣ не открывали огня.

28-го августа, утромъ, Казанцы снова отправились отъ Радишева къ Тученикому оврагу, принявъ болѣе вѣбро, чѣмъ въ предшествующіе дни, такъ что дѣввофланговой роты 3-го батальона примыкали къ самому берегу оврага.

Въ течение всего дня поддерживался слабый огонь съ нашихъ артиллерийскихъ позицій; лишь у Скобелева съ утра слышалась ружейная перестрѣлка. Въ 5 1/2 часовъ вечера на позицію полка прибылъ Скобелевъ для осмотра Зеленыхъ горъ со стороны Радишева. Укрытый на нашей позиціи три батареи, накативъ орудія, открыли огонь картечными гранатами по турецкимъ укрѣпленіямъ праваго берега оврага. Противникъ началъ отвечать. Наступившая вскорѣ тьма прекратила огонь, стоящей полку лишь двухъ легко контуженныхъ нижнихъ чиновъ, оставшихся въ строю.

Разговаривая съ офицерами Казанского полка, генералъ Скобелевъ, между прочимъ, выказалъ, что въ день штурма всей колоніи, дѣйствующей противъ центральной редута и примыкающихъ къ нему траншей, предназначенъ нелегкая задача, такъ какъ подступы къ нимъ прекрасно обстрѣлываются фронтальными и фланговыми огнёмъ противника и мѣстность вполнѣ открыта. На ночь всѣ батальоны полка остались на своей занятой днемъ позиціи, выдвикувшись лишь выше на гребень высотъ къ линіи орудій. На—
чавши въ боевомъ порядкѣ; для охраны же высланы были на аванпосты 7-я и 10-я роты.

Рано утромъ 29-го августа стоящій на лѣвомъ флангѣ 3-й батальонъ спустилъ часть 3-й стрѣлковой роты на дно Тученицаго оврага, гдѣ была устроена траншея; остальная часть этой роты занила курганъ, возведя и на немъ ложементъ; 1-я и 2-я стрѣлковыя роты находились въ цѣлѣ; 2-й батальонъ въ резервѣ за 1-мъ и 3-мъ. Въ размѣщеніи батарей, стоящихъ на Радишевскихъ высотахъ и прикрываемыхъ полкомъ, произошли нѣкоторыя измѣненія. Въ этотъ день на батареи возлагалось содѣйствовать своимъ огнемъ атакѣ Скобелева на второй крижъ Зеленыхъ горъ. Турки, по-прежнему, продолжали производить землянныя работы около центральнаго редута, и цѣлый съѣтъ сѣроватыхъ траншей опоясалъ его въ нѣсколько линій. Дѣйствія артиллеріи противъ этихъ неволимыхъ для глаза линій не могли принять особаго успѣха и на—

материалах для истории русской армии. 34
носить туркам чувствительных потерь; за артиллерию, быть может, оставалось лишь производимое снарядами превосходное впечатление. Около полудня генерал Скобелев начал наступление на второй кряж Зеленых гор; одновременно батареи Гадинцевских высот открыли усиленный огонь против Скобелевских редутов; в 10 ч утром четырехфунтовые батареи усилили огонь против центрального редута. Турки энергично отстрелялись, направляя свои выстрелы и против войск генерала Скобелева, усилившие и быстро заявивших второй гребень, и против батарей нашей позиции. К вечеру стихла артиллерийская перестрелка, и на ночь полк остался на своих местах, приняв меры охранения. 3-й батальон располагался непосредственно впереди и по сторонам артиллерии, для ее прикрытия; взвод 9-й роты был спущен в Тученицкий овраг, где выставили два поста, а 4-я и 5-я роты прикрыли аванпостами весь фронт полка, соединясь с правым аванпостом Угличан; 1-й и 2-й батальоны собрались в колонны и расположились позади артиллерии.

Стоявшая в течение всех дней пребывания под Плевной, с 26-го числа, хорошая погода к вечеру 29-го августа неприметна. Часов около 8 вечера поднялся слабый ветер и понел дождь при такой темноте, что 4-я и 5-я роты с трудом выставили переднюю киев, которая все-таки не представляла пешеряницкой линии; из некоторых мест, как потом оказалось, были большие промежутки между постами. Такое низведение погоды не было для нас благоприятно; непротивившаяся грустовья дороги затрудняли подъезд боевых и продовольственных припасов; для боя распутивали глиннистая почва прибавляла еще одно препятствие для наступающего. Возлагаемы надежды на широкую и удачную артиллерийскую подготовку атаки в течение четырех дней, как оказалось, не оправдывались. Полевые орудия хотя и производили в земляных укрывлениях повреждения, но турки по ночам неправляли все. Прекрасно укрыть турецких войск не могли пестры особых потерь и, таким образом, были вполне готовы встретить наш штурм, момент которого приближался и по обстоятельствам не мог уже быть откладываться далее.

Ночь на 30-е прошла благополучно. Вряд ли кому-либо удалось успокоить подъ ливнями сначала сильным дождем, перешедшим потом в частый и мелкий, чисто осенний. Котлы едва разыскали к полноте свои роты; и привезенная пища была совершенно освежена.
LXI.

1-й и 2-й батальоны въ Радишевскомъ оврагт.—9-я и 10-я роты на лѣвомъ берегу Тученицкаго оврага.—Диспозиція для штурма 30-го августа.—Боевое расположение первыхъ двухъ батальоновъ Казанского полка.—Движеніе 1-й и 2-й стрѣлковыхъ ротъ вместе съ Угличанами.—Отступліе стрѣлковыхъ ротъ.—Движеніе 1-го и 2-го батальоновъ въ атаку.—Казаки въ нервной линій окоповъ.—Атака второй линій.—Отступленіе.—Атака сборной роты подъ командой штабс-капитана Бужинскаго.—Потери.—Нѣсколько словъ о не-точности офиціальнаго донесенія.

Снявъ съ аванпостовъ 4-ю и 5-ю роты, къ разсвѣту 30-го августа 1-й и 2-й батальоны Казанскаго полка собрались въ Радишевскомъ оврагт, почти у впаденія его въ Тученицкій. Тогда же было приказано отправить отъ 3-го батальона двѣ роты на лѣвый берегъ Тученицкаго оврага на смѣну находившихся тамъ частей 117-го Ярославскаго полка. Назначеніе этихъ ротъ состояло въ томъ, чтобы служить связью между Радишевскими отрядомъ и отрядомъ генераль-майора Скобелева.

Для перерыва за Тученицкій оврагт, командующій 3-мъ бата-льономъ майоръ Лонатнікъ назначилъ 9-ю, поручика Борейша, и 10-ю, поручика Квятковскаго, роты. Съ разсвѣтомъ обѣ роты спустились въ оврагт и долго не могли найти мало-мальски удобного подъема; роты, наконецъ, стали выбираться по водомонѣ. Цѣлились за камни да кустарники, подсаживая другъ друга, проплутавъ по оврагу около 1 1/2—2 часовъ, солдаты кое-какъ выбрались на лѣ-вый берегъ. На лѣвомъ берегу Тученицкаго оврага обѣ роты очу-тились въ промежуткѣ между передовыми турецкими постами и отрядомъ Скобелева. Чтобы выяснить себѣ положеніе своего отряда, поручикъ Борейша, какъ старшій изъ ротныхъ командировъ, раз-сыпалъ въ цѣль къ сторонѣ турокъ одинъ взводъ отъ 9-й роты и, имѣя въ резервѣ остальные 7 взводовъ, отправилъ патруль къ сторонѣ отряда генерала Скобелева. Для обозрѣнія впереди лежа-щей мѣстности, поручикъ Борейша самъ пошелъ впередъ съ не-
значительными прикрытием, но вскоре был встречен выстрелами турок. Завязалась перестрелка. Объяс роты оставались на защите позиции до 11 часов, когда им было приказано переправиться обратно через овраг. Остальная роты 3-го батальона находились в прикрытии артиллерии, имела свою стрелковую роту в вырытых ею еще накануне траншеях на кургане.

Утро было пасмурное и дождливое. Дождь не переставал моросить. Почва растворилась. Нога взяла в глинистый грунт выше колен. С трудом можно было двигаться по этой липкой грязи, в особенности по вспаханному полю. Густой туман, непроницаемой степной висел над окрестностями, скрывал расположение турецких укреплений и в то же время не позволял сосредоточить частям видеть расположение наших войск. К 11 часам туман начал слегка рассеиваться, так что теперь можно было кое-что разглядеть на несколько сот шагов, а часам к пяти почти совсем рассеялся (1).

Часов около 7 утра в полку была получена диспозиция для предстоящего штурма. Движение в атаку предполагалось начать в 3 часа полуден. Одновременно войсками центра и обоих флангов. С этого момента батареи открывали артиллерийскую канонаду и одновременно прекращали ее три раза, стараясь, таким образом, ввести противника в заблуждение относительно времени начала штурма. Командующему 4-му корпусу, генералу-лейтенанту Крылову, со 2-й бригадой 16-й дивизии, поддержанный 1-й бригадой 30-й дивизии, предписывалось атаковать турецких укреплений, находящихся впереди батарей его правого фланга; за этой колонной следовал главный резерв, из трех пехотных полков и трех батарей.

Таким образом, по диспозиции на 30-е августа, роль нашей второй бригады (Углицикий и Казанский полки) в предстоящем штурме заключалась в атаке турецких укреплений впереди наших батарей правого фланга, т. е. укреплений, что на наших глазах выросли в короткий промежуток времени между 26-го и 30-го августа. В развитии этой общей диспозиции, временно-командующих дивизий, генерал-майор Грешкин, отдал приказание, в силу которого Углицикий полк атаковал редут Омар-бей-табии, а Казанцы — длинную линию траншеи, тянующихся почти на версту в юго-западном направлении отт. Омар-бей-табии к Тученицкому оврагу. Эта линия траншей состояла из четырех отдельных окопов, ст. небольшими промежутками и оканчивалась
ложементом над обрывистым берегом Тученицкого оврага; турецкий ложемент обстреливал овраг продолжительно и уже в предшествовавшие дни вел перестрелку с нашими стрелками. Перец начальник атаки предлагалось сдѣлать распоряженіе относительно распределенія позиціи на батального и ротные участки, а равно назначить пункты для атаки; для пасть, Казанцевъ, то и другое тѣм болѣе было необходимо, что намъ предстояло атаковать чрезвычайно длинную и растянутую линію неприятельских окоповъ и вести наступление по мѣстности, сплошь покрытой высокой кукурузой.

Но до этого еще было далеко. Подготовку штурма должна была вести артиллерія усиленной канонадой. А наши батальоны тѣм вре- менемъ оставались въ томъ же Радишевскомъ оврагѣ, нѣсколько разъ передвигались ближе къ Радишеву, чтобы, такимъ образомъ, стать какъ разъ противъ тѣхъ мѣстъ, откуда нужно было начи- нать наступленіе. Перец начальник штурма, во всѣхъ батальонахъ и стрѣлковыхъ ротахъ Казанскаго полка, при 6 штабъ и 59 оберъ-офицерахъ, находилось въ строю 322 унтеръ-офицера и 2,325 рядовыхъ; всего 2,647 штыковой боевой си-лы (2).

«Какъ-то особенно медленно, говорить одинъ изъ участни-ковъ (3): тянулось это сѣровое, дождливое утро. Серьезность пред- стоявшаго дѣла вообще для всѣхъ и для каждого въ отдѣльности, рѣзко обнаруживалась на лицахъ участниковъ недалекаго боя; въ желаніи успѣха и рѣшимости добиваться его, хотя бы и дорогой цѣною потерѣ, недостатка не было.»

Собравъ батальонныхъ командировъ, командиръ полка, полковъ-никъ Лео, передалъ въ общихъ чертахъ приказаніе относительно штурма. Для непосредственной атаки назначались 1-й и 2-й бата- льоны, а 3-й частью поддерживалъ атаку ротъ первыхъ двухъ батальоновъ съ лѣваго фланга, для чего, двигался отъ артиллерій въ полоборота направо, долженъ быть соединиться со 2-мъ бата- льономъ на линіи траншей, частью же служить прикрѣпленъ артил- леріи и охранять отрядъ отъ обхода турокъ по Тученицкому оврагу.

Скрывая отъ паники извозъ турецкія укрѣпленія, густой туманъ въ то же время препятствовалъ мѣстности артиллерійскаго огня, который велся гораздо съ меньшей энергіей, чѣмъ даже въ первые дни бомбардированія. Въ началѣ 11 часовъ утра въ отрядѣ Скобелева открылась сильная ружейная перестрѣлка. Трудно было опредѣлить изъ-за тумана, что происходило на Зеленыхъ горахъ: Скобелевъ, ли то раньне времени поспѣлъ въ атаку, или самъ турки
перешли в наступление. Во всяком случае: неразрывность перехода турок в наступление и против войск Радинского отряда считалась возможной, так как полки 2-й бригады 16-й пехотной дивизии вскоре подняли с их мосты в овраге; и, перебегая шрапнель и вперед, располагали в боевом порядке на скате, позади 1-й и 2-й батарей 16-й артиллерийской бригады. 1-й и 2-й батальоны развернулись поротно в дивизии; в первой линии были роты: 2-я, подпоручика Сенкевича *), 3-я, штабс-капитана Вакара, 6-я, поручика Козелло 2-го, и 7-я, капитана Пузинна; во второй линии — рота Его Высочества, штабс-капитана Вимберга, 4-я, штабс-капитана Бужинского, 5-я, штабс-капитана Соколовского и 8-я поручика Повало-Швеиковского. 2-я стрелковая рота, штабс-капитана Мошинского 2-го, находилась в центре, занимая устроенное ею в предыдущие дни положение по опушке кукурузного поля, а 1-я стрелковая, капитана Пересвета-Солтана, стояла за своим батальоном. Правее нашего боевого расположения стоял Углицкий полк, частью еще в колоннах, частью в дивизии. Оба полка, наши и Углицки, располагались теперь прямо против тых пунктов, на которые им предстояло вести атаку; оставалось только передвинуться за линию артиллерии и усилить стрелковых позиции. Предполагалось, что наши полки останутся на своих мостах до 3 часов вечера и затем одновременно двинутся вперед, поддержанные 1-й бригадой 30-й пехотной дивизии. Такое следовало по диспозиции на 30-е августа, но, в дневительности, предположение значительно изменилось, и это измечение диспозиции пошло к разрозненности, неодновременности атакам, которые окончились полной неудачей.

При дальнейшем описании дневитель Казанского полка в дневнике плачивинских укрывений 30-го августа, его приходится разделять на две части, изложив в первой дневитель первых двух батальонов, а во второй — дневитель роты 3-го баталиона.

Между тем, перестрелка на Зеленых горах, постоянно усилившись, вскоре перешла в непрерывную трескотню, характерную черту турецкого огня. Предполагая, что турки начинают переходить в наступление и против войск центра, начальник штаба 16-й пехотной дивизии, полковник Тихменев, приказал четырем ротам Углицкого полка передвинуться вперед и прикрыть артил-

*) 2-й ротой все время командовал капитан Мошинский 1-й, а подпоручик Сенкевич водил роту в бою за болотами Мошинского.
лерію, которую он почему-то признавал въ опасности. Въ это время не: батальонные и ротные командиры Углицкаго полка были собраны полковымъ командиромъ, полковникомъ Томиловскимъ, для прочтения диспозиціи и указанія пунктовъ атаки: къ этой группѣ офицеровъ пристроились и командиры первыхъ двухъ стрѣлковыхъ ротъ Казанскаго полка, капитанъ Пересыпъ-Солтанъ и штабс-капитанъ Мошинский 2-й. Тутъ отъ полковника Тихменева прибыла офицеръ, съ приказаніемъ идти въ атаку. Угличане двинулись впередъ. Наша 1-я стрѣлковая рота, примыкавшая къ лѣвому флангу 1-й стрѣлковой роты Углицкаго полка, также двинулась, а за ней и 2-я стрѣлковая. Неопределённость схваченныхъ на лету приказаний была истолкована въ томъ смыслѣ, что полкъ двинуть въ атаку, по какимъ либо непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, раньше времени. Движеніе нашихъ стрѣлковыхъ ротъ, вмѣстѣ съ Угличанами, по кукурузному полю не могло быть своевременно заглѣчено полковымъ командиромъ. Наші батальоны встали, но полковникъ Левъ остановилъ ихъ, такъ какъ не получалъ ровно никакихъ опредѣленныхъ приказаний, которыя измѣнили бы диспозицію. Можно было бы, наконецъ, предполагать, что Угличане просто передвигаются къ артиллеріи, да вотъ уже начинаютъ появляться раненцы, и Угличане, и наши стрѣлки,—значитъ, движеніе продолжается. Теперь уже не представлялось никакой возможности остановить или вернуть назадъ цѣни нашихъ стрѣлковыхъ ротъ, отошедшихъ отъ полка на довольно значительное разстояніе.

Не смотря на густую, липкую грязь, наступленіе велось довольно быстро. Цѣль Углицкаго полка стала подаваться въѣзивъ такъ, что въ ту же сторону постепенно принимали и наши стрѣлковыя роты и вскорѣ ощутились какъ разъ противъ тѣхъ траншей, которыя представляло атаковать Казанскому полку. Командиры нашихъ стрѣлковыхъ ротъ остались свои роты, не доходя приблизительно шаговъ 500 до неприятельской позиціи, и, на сколько то было возможно, укрыли людей въ незначительныхъ складкахъ мѣстности. Причиною остановки было то обстоятельство, что углышки роты еще раньше остановились и открыли ружейную пере-стрѣлюку съ противникомъ.

Казанскій полкъ оставался на мѣстѣ. За намимъ стрѣлками не было ни одной солдатской части, которая могла бы оказать поддержку въ критическую минуту. Въ ожиданіи либо дальнѣйшаго движенія, либо какихъ нибудь приказаній, 1-я и 2-я стрѣлковыхъ роты также открыли огонь по траншеямъ. А углицкія роты, плохо
укрытья складками почвы; быстро таяли и не могли уже вести самостоятельного дела, потеряв всё батальйонных и большую часть ротных командиров. Двинулся вперед Ярославский полк и его постигла почти все же участь, что и Угличан. Ярославцы залегли и завязали перестрелку. Не в силах больше держаться против убийственного огня и не получая поддержки, оба полка стали отступать, потеряв почти половину своего состава.

Приблизившись участке в наступлении Угличан, обе стрелковые роты Казанского полка, лучше прикрытия складками местности, твердо держались на своей позиции, в 500 шагах от неприятельских траншей, небольшие части своего полка вдвоем дальше посадили себя. Скоро стало ощущаться недостаток в патронах. Вместе с просьбой о высылке патронов, капитан Первешть-Солтан не прерывал приказаний, что делать дальше. Патроны были поднесены людьми линейных рот, в полках пушек; большая часть этих людей была перерана тут же, в то время, когда они разносили патроны по цепи.

С отступлением Угличан и Ярославцев, турки усилили огонь против наших стрелков и к фронтальному огню прибавили фланговый огонь центра фланга 1-й стрелковой роты. Потери в обьих ротах простирались до 2-х офицеров и 60-ти человек нижних чинов. Патроны снова на исходе; приказаний из полка не получалось. При таких обстоятельствах, командиры роты решили отступить, подбирая по дороге раненых товарищей. Начала отступление 1-я стрелковая рота Перешть-Солтана, а за ней и 2-я штаб-капитана Мошинского 2-го. Роты отошли на свою прежнюю позицию, впереди артиллерии, около 2—2½ часов пополудни. Здсь стрелковым ротам было приказано собраться, устроиться и снова разыщаться в цепь, для принятия участия в главной атаке. В каждой из этих рот уцелело от 80 до 85 человек нижних чинов (4).

Моросившийся с утра медкий дождь к 2½ часам стал усиливаться. Артиллерийский огонь стих; только изредка посылались по неприятельским редутам гранаты.

Около этого времени, по приказанию полковника Лео, на артиллерийскую позицию собрались батальйонные и ротные командиры первой двух батальйонов нашего полка, чтобы издали наметить пункты для удара. Указать направление для атаки каждому из батальйонов должен был полковник Тихменев, выписавший в это время из кукурузного поля вместе с полковником Лео.
Однако, вследствие нашего малого знакомства с турецкой позицией, указания могли быть даны только общие, почти те же, что раньше были сдѣланы полковымъ командиромъ. Находившийся на артиллерийской позиции начальникъ штурмовой колонны, ген.-майоръ Шпитникъ, повторилъ приказаніе, что полкъ долженъ атаковать линію траншеей отъ редута Омар-бей-таби къ Тученицкому оврагу, ближе къ послѣднему, прибавивъ, что одновременно Шуйскій полкъ атакуетъ редутъ. Командиры баталіоновъ, приблизительно раздѣливъ на ротные участки длинную линію находившихся передъ ними примѣрно въ 1,500 шагахъ турецкихъ траншей, разошлись къ своимъ частямъ.

Отъ артиллерийской позиціи до пункта атаки Казанского полка, вся густота представляла общую покатость къ Тученицкому оврагу, по которой проходять двѣ лошины съ двумя гребнями; на второмъ изъ нихъ тянулись неприятельскіе оконцы. Эти двѣ лошины на столько неглубоки, что почти не доставляютъ закрытія ни отъ фронтального, ни тѣмъ болѣе отъ флангового огня; только при паденіи въ Тученицкій оврагъ, обѣ лошины заканчиваются скалистыми обрывами. Почти все пространство, отдѣляющее наши роты отъ противника, было покрыто густой кукурузой, выше человѣческаго роста. Кукуруза, правда, скрывала движение наступающаго, но она была плохой защитой отъ турецкаго огня, не прицельного, а массового, такъ какъ турки стараются убивать градомъ пуль извѣстное пространство; кукуруза въ то же время затрудняла движение и управление отдѣльными частями баталіоновъ; трудно было въ этомъ кукурузномъ лѣсу разобраться, трудно было сохранить интервальы и не потерять связи между ротами.

Предстоявшее дѣло въ сущности заключалось въ томъ, чтобы возможно скорѣе, съ наименьшими потерями, при соблюдения порядка, пройти почти верстовое расстояніе до траншей и, сохраняя достаточно силъ, нанести рѣшительный ударъ въ штыки, а затѣмъ устроиться и быть въ полной готовности вступить въ еротивныя контратаки противника. Подготовка удара въ штыки ружейнымъ огнемъ была положительно немыслима, такъ какъ, при существовавшей высотѣ прицѣла, приходилось подвозить роты на 600 шаговъ и уже отсюда открывать огонь по противнику, прекрасно защищеному землянными насыпями. Понимо того, что даже въ 600 шагахъ врядъ ли пришлось бы нанять огонь, какую-нибудь пользу, наши роты, почти неприкрыываемые складками почвы, несли бы громадная потери въ ущербъ правдивенному состоянію людей.
Мы уже говорили, что 1-я и 2-я стрелковые роты после отступления от турецких траншей снова были разыграны в цѣль. Въ линейных ротах убыль за день не превышала двухъ-трехъ человѣкъ на роту, такъ что рѣдкая нѣть не могла вывести въ строй къ началу атаки до 75-ти рядовъ.

Роты были уже подняты и только ожидали приказания, чтобы двинуться вперед. Ровно въ 3 часа 40 минутъ полудня раздался команда полковаго командира: «Роты, вперед!», и оба батальона, въ томъ же порядке, какъ стояли раньше, только нѣсколько увеличивая дистанціи между линіями, перешли въ наступление. 1-й батальонъ, подполковника Завадскаго, наступалъ правѣ, 2-й, подполковника Байковскаго—лѣвѣ. Съ первымъ шагомъ впередъ каzanскихъ батальоновъ артиллеристы участили огонь, преимуществою направляя его противъ траншей, на которыхъ велась атака. Обѣ стрѣлковые роты двинулись впередъ сейчасъ же, какъ только имъ подоспѣла первая линія боеваго порядка (2-я, 3-я, 6-я и 7-я роты), и цѣлью заняли интервалы между линейными ротами. Впрочемъ, правильные интервалы и дистанціи между обыми боевыми линіями недолго сохранялись: широкая и растянутая по фронту цѣль атаки нѣсколько заставляла увеличивать между ротами интервалы, а кукуруза, начинаящаяся въ 200—250 шагахъ отъ батарей, скрывая роты первой линіи отъ второй, не давала никакой возможности соразмѣрять движеніе, такъ что въ короткое время всѣ роты двигались на одной высотѣ и почти въ одну линію.

Переходъ нашихъ батальоновъ черезъ гребень, на которомъ возвышались наши батареи, конечно, не укрылся отъ взора противника. Не успѣли пройти и 150 шаговъ, какъ уже начали раздаваться одночки выстрелы; потомъ все чаще и чаще, и вскорѣ турецкая траншея задымилась отъ беззервыхъ выстреловъ. Потери начались. Не смотря на трудность движенія по линейной грави, линія ротъ быстро подошла впередъ.

«...Въ кукурузѣ, на горѣ,—говорить подполковникъ Байковский въ своихъ письмахъ съ поля битвы (5),—видѣя отставшихъ и застывшихъ людей, я началъ гнать ихъ впередъ, вѣяетъ съ тѣмъ начать натыкаться на убитыхъ, раненыхъ и безпомощныхъ. отъ страха солдать: иные упалились въ землю головами, другихъ даже машинною рукою, какъ кротъ, раскашавать себѣ въ землѣ ложементъ; другіе, сидя въ кукурузѣ, торошлия заряжали рукою и безпорядочно стрѣлили, незыблемо куда. Раненые, могуцѣ двигаться, торошлия, съ испуганными и скорченными отъ боли лицами, съ
кровавыми пятнами на какой-либо части одежды, на четвереньках, торопились по направлению обратно в лагерь; другой, подвигаясь вперед, получил удар пулею, быстро подскакивая, иные даже переворачиваются и как-то сверху всхъм тѣлом падают на землю. Рѣдко слышен стоить, а тѣмъ больше крикъ. «Иди,—просилъ я за́сѣвшихъ въ кукурузѣ солдатъ.—ребята! Перекрестись и идите! Грѣхъ отставать! Пойдемъ со мной!» Ласково потрепалъ пѣхотныхъ по плечу и достигъ, что бросить всѣхъ вперед. Кореаковъ (батальонный адъютантъ 2-го батальона) дѣятельно мѣшъ въ этомъ помогать.»

Пороховой дымъ, стлавшийся по всему протяженію кукурузныхъ полей, обманывалъ глазь и заставлялъ предполагать, что турки гораздо ближе, чѣмъ это было на самомъ дѣйствѣ. Не доходя шаговъ 900 или всей 1,000 до турецкихъ ложементовъ, въ одной изъ ротъ 2-го батальона раздался крикъ «ура». Всѣ роты мгновенно подхватили сорвавшійся возгласъ и бросились впередъ безъ гдѣ-гомъ. Сильеньческихъ не хватило сразу пробѣгать такое большое пространство. Солдаты скоро запыхались и чуть двигались. Чтобы дать имъ срвѣстить и перевести духъ, роты были остановлены въ небольшой лощинѣ, шагахъ въ 500 отъ непріятельскихъ трапшей. Роты залегли и, не открывая огня, кое-какъ укрылись за перепонками мѣстности. Потери уменьшились, такъ какъ, при незначительномъ сравнительно разстояніи до трапшей, нули перелетали черезъ головы. Наибольшія потери приходилось нести на пространствѣ отъ 1,200—1,300 до 500—600 шаговъ.

Остановка длилась минуты двѣ-три. Люди отдохнули; подтянулись отставшие во время первой перебѣжки. Поднялась одна изъ ротъ и крикнула «ура!». Дружно подхватили другія роты этотъ возгласъ и кинулись впередъ. «Затѣмъ, выскочивъ изъ кукурузы и пробѣжавъ черезъ оврагъ (т. е. эти два или три оврага не есть собственно овраги, а скорѣе большія и широкія углубленія между двухъ горъ), предстояло, поднявшись на гору, броситься на турецкіе ложементы, расположенные по гребню горы. Переходъ черезъ этотъ оврагъ былъ положительно убѣжденный: обжали мы подъ адскимъ, губительнымъ, сокрушительнымъ, нерекрестнымъ, ружейнымъ огнемъ изъ ложементовъ и съ фронта, и сѣва. Люди валялись, какъ снопы; поле было унизано монами страдальцами. Иные, немогие подняться, указывали на обѣ перебитыхъ ноги, проси меня унести ихъ. Что я могъ сделать? Двумъ-трёмъ человѣкамъ сказалъ: «Что дѣлать, мильй другъ, нерекрестись и терпи, Господь съ тобой!» и шапка летѣла съ головы, и солдатъ набожно
крестился, предварительно поправив, чтобы не упало ружье. Я высказался, что «мы» бежали, что это къ солдатамъ, но я шелъ съ Корсаковымъ ученицемъ и скорымъ шагомъ, пока, на- конецъ, онъ не сказалъ мнѣ: «Александръ Прокофьевичъ, не лучше ли пробиться это пространство?» Но я отвѣтилъ: «Къ чему это? Върьте, ничего не помогаетъ,—одинъ только Богъ!» И мы благополучно спустились на дно непроходимой долины или оврага, гдѣ также были отставшие люди, залегшие одинъ въ котловинѣ, а другіе за колючимъ кустарникомъ. Когда я подходилъ къ этой котло- винѣ, то мои соколы, именно какъ соколы, влетѣли въ ложементы, т. е. такъ, какъ пожелалъ на прошаны Скобелевъ; ложементы были заняты и турки выбиты. Я подошель къ котловинѣ и убѣ- дилъ людей идти впередъ, такъ какъ турки выбиты, и намъ остается идти далѣе; пошелъ накъ въ и выигналъ засѣдшихъ въ кустахъ. Затѣмъ поднялся въ ложементъ, въ которомъ люди ма- хали папками, повѣщивъ ихъ на ружья, такъ какъ по ложемен- тамъ наша батарея продолжала стрѣлять, принимая насъ за турокъ; какой-то солдатъ попросилъ у меня патокъ; который и при- кололъ на штыкъ». Ударъ послѣдовалъ почти одновременно по всей линіи. Не выдержали турки и очистили свои траншеи; кто не успѣлъ отбѣжать, тѣ были переколоты. Наступленіе и атака продолжались не больше четверти часа. Вслѣдствіе значительныхъ потерь, вслѣдствіе отсталыхъ въ кукурузѣ, по причинѣ упадка правственно- ныхъ и физическихъ силъ, роты достигли непріятельской траншеи и въ слабоѣ численномъ составѣ, и частью разорванныя, по- терявъ между собою связь; въ особенности, значительный промежу- токъ образовался между 5-й ротой и остальными ротами 2-го ба- таліона. Турки отступили во вторую линію траншей, шагахъ въ 40—50 отъ насъ, и открыли сильный ружейный огонь. Ротные командиры стали наскоро устраивать людей; въ насѣ, ни ровъ занятыхъ траншей не давали защиты отъ огня. Еще одно молодецкое усилие—и Казанцы выбили турокъ изъ второй линіи окоповъ. Тутъ выросла передъ глазами третья линія... Но для всѣхъ ротъ, растянутыхъ въ одну общую, довольно рѣдкую цѣлую, съ большими интервалами, уже не по силамъ было не только овла- дѣть повлѣчей принятгствіемъ, даже держаться въ занятыхъ траншеяхъ. Поддержки не было ни откуда. Четыре ротныхъ командиры уже выбыли изъ строя. Обороняться огнемъ, пожалуй, можно было бы, если бы приспособить къ оборонѣ турецкѣ ложементы, да нашцеваго инструмента вовсе не оказалось. Редутъ Омарт-бей-
табія не переходила в наші руки, такъ какъ атака Шуйского-полка не изгнала успѣха. Засѣявъ во второй лини, кое-какъ устроили-нысь, Казаки завязали одиночную перестрѣлку, да и ту трудно было поддерживать, такъ какъ урассходованные патроны не по-полнялись; нѣкоторые изъ экстраторовъ Крынка перестали дѣй-ствовать, и для разрѣенія требовалась помощь шомпола.

Положеніе становилось критическимъ. Даже не подходили тѣ роты 3-го батальона, которыя, согласно предположенію, должны были бы присоединиться ко 2-му батальону на линіи траншей. По-дойди эти роты, или бы, по крайней мѣрѣ, можно было запол-нить тѣ промежутки, что образовались между первыми двумя бата́льонами. Разсчитывать между тѣмъ на бездѣйствіе турокъ было немыслимо, а самостоятельнѣ, безъ поддержки свѣжихъ частей, оборонять верствую линію траншей — и того труднѣе, почти невозможнѣ. «Нужно было видѣть и прочувствовать, о какими вос-торженными ужасомъ солдаты мои на ложенетахъ, говорить под-полковникъ Байковскій (6): зорко слѣдя за турками, по нимъ стрѣляя, откладывались назадъ и мѣд: говорили: «Ваше высокоблагородіе! народу у насть мало, будетъ ли помощь?» — Деритесь, ребя-тушки, отвѣчаю имъ, деритесь, мои родные, сейчасъ будетъ по- мощь!» Видя передъ собой лишь незначительнѣ горсть людей, турки сначала-было ограничивались отнимать съ фронта, а потомъ стали брать во флангъ изъ редута Омаръ-бей-табіи. Большѣ храб-рые стали перебѣгать группами въ интервалы между ротами. Изъ резерва показались комнугла части; эти послѣднія уже обходили лѣвый флангъ. «2-я стрѣльковая бросилась-было передъ этимъ впер-едъ, но, не видя поддержки изъ ложементовъ, отбѣжала въ нихъ же, и я съ Николаемъ Машинскимъ и Жарденцкимъ, а на лѣвомъ флангѣ Повале-Швейковскій едва сдерживали людей, подворяя по-рядокъ; тутъ же между ними сидѣлъ и прапорщикъ Рожинскій. Турки, какъ остывший, лѣзли на отпѣтые у нихъ ложементы. Я перевелъ людей изъ ложементовъ за насьнь. За косогоромъ нач-нась показываться фески, наклоняясь и стрѣляя, и прячась. Къ ужасу моему, виду, что изъ правыхъ ложементовъ дѣятуть на-задъ. Я, чтобы отвлечь вниманіе людей отъ этой картины, ука-зать стрѣлять по насѣдящимъ колонною туркамъ слѣва. Держа-лися мои честные, бравые солдаты долго, но, видя неустойку со-всѣхъ сторонъ, сорвались. Мы начали отступать. И въ отступленіи били нась, по какъ били! Съ трехъ уже сторонъ: и съ фронта, и справа, и слѣва, буквально обсыпая пулями, какъ дождемъ.»
Сначала очистили вторую линию окопов, а потом и первую. При этом отступление до сотни упорнойших из Казанцев, увлеклись боем, и грохотом пальбы, не слушали команды отступать, не замечали отступления своих товарищей, частью перебивавших изъ трапишей и без команды. Засыпая в глубоких траншеях, молодцы дождались в них турок и дорогой ценистой продавали свою жизнь в неравнинст. питьковом бою. Только один, изъ них уцелел и был взят в плен; он вернулся в полк, уже по след падения Пленины, 29-го ноября. То были рядовой 5-й роты Япфальдъ Янненский.

Чтобы дать возможность хотя нкоторым изъ этихъ храбрецовъ выбраться изъ трапишей и вынести тяжело раненых, командир 4-й роты, штабс-kapitanъ Бужинский, собралъ часть людей отъ всѣхъ ротъ, снаря выйду съ ними на турокъ. Атака въ питьки этой горсти на превосходнаго противника не имѣла успѣха, и большая часть этихъ сѣдѣльчатыхъ заплатила либо жизнью, либо увѣчаломъ за выручку своих товарищей. Штабс-капитанъ Бужинскій тоже былъ ранень (7).

Собравъ, на сколько то было возможно, людей въ роты и подбирая раненыхъ, Казанцы отступили по тому же пути, по которому двигались вперед, по пути, который весь былъ усыпленъ незамѣтными или застылыми уже трупами. «По дорогѣ назадъ, на одномъ пѣть переваловъ, увидѣли лежащаго на дорогѣ убитаго Корсакова нулою въ голову. Велѣли солдатамъ нѣсти его; Жарденскій помогалъ, но не могъ ослить втроемъ поднять его трупа. Горько заплакалъ я надъ этимъ безжалостнымъ молодымъ тѣломъ. Несчастье его мать! Вѣднйт его отецъ! Не одинъ раненый солдатъ просится у меня, чтобы его по пути захватить съ собою; другаго, по моему приказанию, возьму,—этихъ носильщиковъ бывать для всѣхъ требовалось ласковое слово; одного, у котораго нога съ перевитою костью ниже колѣна моталась, какъ тропка, я горячо обнялъ, такъ какъ онъ тоже, когда его несли, говорилъ мнѣ что-то несвязное...» «На горѣ у своей батареи я сказалъ артиллерийскимъ солдатамъ первыхъ двухъ орудій: «Не вывезло, братцы, не корите насъ; драться какъ честные солдаты, по поддержки намъ не дали, и принесло отдать назадъ то, что взяли». Съ какимъ-то сокрушеннымъ соболѣзнованиемъ, потупя глаза и отворотясь, отвѣтили солдаты: «не вывезло, ваше высокоблагородіе!» Въ этомъ однослояномъ короткомъ «не вывезло» сказала всѣ симпатія, всѣ сочувственные души солдата, и опять я горячо заплакалъ. Подо-
шёл З(авадский) и говорил: «Ну, что делать, Прокофьевич, не мы в том виноваты; я не спускался со остальными двумя ротами с послѣдней горы, и видѣл всю твою танбу неустойку: двѣ колонны турецкія и сапава, и слѣва для меня ясно были видны, хотя чрезвычайно хорошо были замаскированы для васъ. Поддержки не было, и я и кончено — ничего нельзя было болѣе сделать». Я съ горячей отвѣтил ему: «Вотъ вы и баталіонные командиры со этимъ горсту людей! Всѣхъ нашихъ офицеровъ позаимствили, одинъ мы остались!» — «Да полно, вы виноваты же, паконецъ, мы и въ томъ, что насъ не зацѣпила ни одна пуля».

...Вотъ тебѣ и помощь! и стали мы безпомощные. Построили мы свои растремпанные батальоны; въ строю увидѣлъ фельдфебеля 5-й роты Иванова, угнетеннаго, осунувшагося и убитаго горемъ, которыя, едва дыша отъ волненія, со слезами въ глазахъ, говорилъ: «Ваше высокоблагородіе! я одного остался — въ ротѣ командиръ, и всѣ офицеры въ ротѣ ранены; насъ разстрѣляли турки и 30-я дивизія, принявшая насъ за турокъ, хотя мы и шапками махали!». Вотъ и еще доказательство, какъ быстро взяли были ложементы, что тридцатой дивизіи части, но разсчетъ времени, не могли допустить, чтобы такъ скоро были заняты...» (8).

Одинокіе люди, отбивающіе отъ своихъ ротъ, отходили въ ближайшую лощину, гдѣ уже собрались до сотни людей отъ всѣхъ частей, дѣйствовавшихъ 30-го августа въ этомъ направлени; тутъ они оставались до ночи. Турки не преслѣдовали; они видимо были рады-радешеньки въ тому обстоятельству, что снова могутъ укрѣпиться на своихъ прежнихъ позиціяхъ.

Уже въ сумерки, часовъ около 6 вечера, добрались роты до своей прежней Радищевской позиціи; раненые и отставные присоединились къ теченію всей ночи.

Обычный въ подобныхъ случаяхъ хаосъ стоялъ на нашей позиціи. То и дѣло, въ ночи спятъ раздавались голоса людей, разыскивающихъ своихъ ротъ, просыпающихъ помощи, присылки сапи-таровъ, поспалькъ. Невольно вспоминается Альма... Какъ-то получившись въ ротахъ разговоры, ограничивавшися одно-сложными разпросами объ участіи товарищей, 5—6 часовъ тому назадъ, бодрыхъ, полныхъ жизни. Невольно накалывалъ многіе, правдиво потріишенныя пережитой неудачей и потерями, казавшиеся въ первыя минуты гораздо большими, чьмъ то оказалось въ дѣйствительности.

1-й и 2-й батальоны въ дѣлѣ. 30-го августа потеряли 1 оберть-
офицера и 69 человек. нижних чиновъ убитыми; раненными 2 штабъ и 16 оберъ-офицеровъ, 401 человек. нижних чиновъ; наконецъ, безъ вести пропало 117 нижних чиновъ. Въ это число потерь не вошли легко раненые и контуженные, остающиеся въ строю. Что же касается значительного числа пропавшихъ безъ вести, то сюда вошли тѣ, которые остались въ неприятельскихъ траншеяхъ и были добыты турками, а также и тѣ, о которыхъ нельзя было дать положительных свѣдѣній.

Ночью роты ночевали, въ боевомъ порядке, на Радишевской позиціи.

Въ заключеніе приведемъ офиціальное донесеніе генераль-лейтенанта Крылова, который, по диспозиціи на 30-е августа, лично долженъ былъ руководить атакой центра. «Генераль Шпитниковъ, говорится въ этомъ донесеніи: не считая себя въ правѣ не исполнять диспозиціи, лично повелъ Казанскій и Шуйскій полки на штурмъ; колонна эта спѣшно пошла впередъ, но, подойдя къ неприятельскимъ ложементамъ и встрѣтивъ на своемъ пути отступавшихъ Угличанъ и Ярославцевъ, равно какъ и груду убитыхъ и раненыхъ изъ этихъ полковъ, пришла въ замѣтное разстройство и разоруженіе, которое, сообразно съ странными артиллерійскими и ружейными огнемъ, равно какъ и съ трудностью фронтальной атаки, понесло къ тому, что колонна генерала Шпитникова, не смотря на послѣдняй ей подкрѣпленія (сверхъ Воропежскій и Козловскій, а потому Галицкій полки), не могла преодолѣть превосходящаго неприятеля въ сильныхъ укрѣплѣніяхъ. Громадная потеря, превышающая половину всего состава, равно какъ и груды тѣхъ, лежащихъ и по настоящему время передъ неприятельскими редутомъ, служатъ самымъ краснорѣчивымъ доказательствомъ, что вырвенный мячъ войска испытили хотя и безъ спѣнно, но свято свои долгъ.»

Эта краткая реляція мало согласуется съ изложеннымъ описаніемъ дѣйствій 1-го и 2-го батальоновъ Казанскаго полка. Обстоятельства препятствовали своевременно выяснить взвращающуюся ошибку, бросившую тѣнь на славную боевую дѣятельность полка, будто бы невыполнившаго своей задачи въ день штурма 30-го августа. Заплатившіе свою жизнь на брустверахъ и во рвахъ турецкихъ укрѣплѣній краснорѣчиво свидѣтельствуютъ, что не передъ траншеями, а пройдя траншеи, на плечахъ противника, стали отступать роты, потерявъ значительную часть людей, но не имѣя въ поддержкѣ ни одной свѣжей роты изъ высланныхъ трехъ полковъ резерва. Нелишне, наконецъ, замѣтить, что Казанскій полкъ нове
не шелъ по пути наступлений Угличани и Ярославцевъ, а гораздо ближе къ Тученичскому оврагу.

Раскроемъ сочинение г.-м. Куропаткина «Ловчя и Плевна», ч. 2, страница 409—410: «Сопоставляя это краткое доносеніе съ другими, болѣе подробными свѣдѣніями объ этой атакѣ, можно прийти, что въ вонесеніе вкрадлись слѣдующія неотчєтности:

«1) Полки: Казанскій и Шуйскій при наступлении своеи не встрѣтила отступавшее полки Углицкій и Ярославскій, такъ какъ полки эти отстули ранѣе. Могли быть встрѣчены только много сотни ташнищихся раненыхъ этихъ полковъ, отсталыхъ и растерявшихся въ высокой кукурузѣ.

«2) Полкъ Козловскій вовсе въ атакѣ участія не прінялъ.

«3) Полкъ Казанскій выполнилъ возложенную на него задачу. Онъ овладѣлъ назначенными ему для атаки трапеями и нѣкоторое время удерживалась въ нихъ, но, неподдержаный въ-время, долженъ былъ отступить.»

Достаточно, кажется, ясно, что Казанцы свято выполнили свою задачу. Наконецъ, сдѣланная выписки изъ писемъ подполковника Байковскаго, изъ писемъ, писанныхъ на полѣ сраженія, подъ свѣдѣніемъ впечатленіямъ только-что пережитыхъ тяжелыхъ минутъ,—служать лучшимъ доказательствомъ, что сдѣлалъ лаконъ полкъ въ день штурма шлеменскихъ укрѣпленій 30-го августа и что сдѣлалъ бы онъ, подоспѣлъ на выручку хоть одна незначительная сіяя часть. Выручики не было... «и стали мы безпомощныыь...» Патроны разстрѣляли; экстраторы Крыника не дѣйствуютъ; роты почти безъ офицеровъ,—а выручики ли раньше, ли послѣ. И отстуили, потому что «народу у насть мало, будетъ ли помощъ?...»—«Деритесь, мой родныя, семей будетъ помощъ!» Помощи не далъ; даже роты своего же 3-го батальона не могли подоспѣтъ на выручку во-время, когда эта помощь, эта поддержка могла бы совершенно измѣнить ходъ дѣла, поставить насть въ другія условія, и,—кто зналъ!—быть можетъ, побѣда осталась бы за нами... (9).
LXII.

Расположение 3-го баталиона до начала главной атаки.—Наступление 12-й роты.—Взвод 3-й стрелковой роты в турецком ложементе.—Движение 9-й и 10-й рот по дну Тученицкого оврага.—Отступление под прикрытием 12-й роты.—Потери.—Число выпущенных патронов.—Разбор дѣйствій.

Перейдемъ къ описанію дѣйствій 3-го баталиона, майора Лопата. Мы уже упоминали раньше, что 9-я и 10-я роты съ утра 30-го августа находились на лѣвомъ берегу Тученицкого оврага, составляя связь съ отрядомъ генерала Скобелева. Къ 12-ти часамъ эти роты были приданы къ своему баталиону, какъ разъ въ то время, когда у Скобелева завязался горячий бой. Съ возвращеніемъ ихъ, баталионъ принялъ слѣдующее положеніе: 11-я рота штабс-капитана Бырдина вся разсѣяна въ цѣль; ея правый флангъ находился нѣсколько впереди и лѣвѣ лѣвофланговой батареи Радищевской позиціи; цѣль тянулась по окраинѣ кукурузного поля, частью и по самой кукурузѣ, къ Тученицкому оврагу, не прыжкомъ, впрочемъ, къ нему своимъ лѣвымъ флангомъ. Между двумя курганами, позади и лѣвѣ артиллерійской позиціи, въ небольшой лощинѣ расположились развернутыя строемъ, одна за другой, 9-я, поручика Борейши, 10-я, поручика Квятковскаго, и 12-я, штабс-капитана Аменицкаго, роты. 3-я стрѣлковая рота, штабс-капитана Вальца, сначала стояла на самыхъ курганахъ и возлѣ нихъ, въ нѣсколькохъ стрѣлковыхъ ложементахъ, а потомъ, часъ во второмъ, перешла на лѣвый берегъ Тученицкаго оврага. Стрѣльцы спустились на дно оврага и подъ огнёмъ противника изъ ложемента, почти надъ самымъ обрывомъ, перебѣжали частями—сначала три взвода, а потомъ четвертый. Съ трудомъ взобравшись на кругой берегъ, вся рота разсѣялась въ цѣль; стрѣлковая цѣль тянулась почти параллельно оврагу; лѣвый ея флангъ былъ загнутъ къ сторонѣ Зеленыхъ горъ. Стрѣльцы немедленно завязали перестрѣлку съ турками, занимавшими правофланговый ложементъ, продолжая обстрѣ-
ливою Тученицкиій оврагъ. 1-ій и 2-ій баталіоны перешли въ наступленіе. Всецѣо офицерамъ 3-го баталіона было ясно видно, что этотъ ложементъ, перестрѣливаясь со стрѣлками, въ то же время принимаетъ дѣйствительное участіе своимъ огнемъ по наступающимъ ротамъ 2-го баталіона.

Чтобы оказать содѣйствіе этимъ ротамъ, майоръ Лопатинъ приказалъ штабс-капитану Аменицкому атаковать турецкиі ложементъ. Обведенъ свою роту лѣвъ курганъ и миновалъ цѣлъ 11-й роты, шт.-капит. Аменицкий двинулся вдоль берега Тученицкаго оврага и вскорѣ скрылся въ кукурузѣ. Путь 12-ї роты пролегалъ вдоль оврага; по дорогѣ встрѣчались двѣ лощины съ обрывистыми скатами; ротѣ было чрезвычайно трудно быстро двигаться и тѣмъ болѣе носить за 2-мъ баталіономъ. Кроме того, движение по кукурузѣ не дало возможности слѣдить за тѣмъ, что дѣйствуетъ въ сосѣднихъ частяхъ. Между тѣмъ, 2-й баталіонъ уже былъ недалеко отъ пункта атаки. Турки начинаютъ по одиночкѣ перебѣгать изъ ложемента частью въ сосѣдня трапеще, частью къ своему резерву. Этимъ временемъ замѣшательствомъ противника воспользовался вводъ 3-ї стрѣлковой роты, подъ командой подпоручика Шишки. Цѣльно спустившись въ оврагъ, стрѣлки быстро перебѣгали до противоположнаго берега и по кругу стали подниматься къ трапанцѣ. Турки не дождались удара въ штыки и очистили трапанцу, которая немедленно была занята стрѣлками и при-способлена къ оборонѣ.

12-я рота, носивъ занятія стрѣлками крайней трапанцы, должна была вести атаку на сосѣдніе ложементы совмѣстно со вторымъ баталіономъ. Поэтому майоръ Лопатинъ поднялъ 9-ю роту и лично повелъ ее впередъ, по вскорѣ былъ ранены. Поручикъ Борейшъ продвинулся нѣсколько впередъ правымъ берегомъ Тученицкаго оврага, остановился и, не навѣя никакихъ приказаний относительно дальнѣйшихъ дѣйствій, предполагалъ быть ограниченъ простымъ наблюденіемъ за оврагомъ. Команду подъ третьимъ баталіономъ принялъ штабс-капитанъ Бырдинъ, командиръ 11-й роты; онъ тотчасъ же поднялъ 10-ю роту и приказалъ поручiku Квятковскому идти къ 9-й ротѣ и вмѣстѣ атаковать турокъ съ праваго фланга. Какія именно трапанцы атаковать, по какому двигаться направлению, этихъ разсчетеній не было дано; вся инициатива и движения, и атаки вполнѣ предоставлялась на усмотрѣніе ротныхъ командировъ.

10-я рота присоединилась къ 9-й на берегу оврага; послѣ непрерывительнаго обсужденія своего положенія, командиръ отмѣтъ
ротъ рѣшили вести наступление по дну Тученицкаго оврага и пе-медленно стали спускаться внизъ. Тутъ штабс-капитанъ Бырдина приказалъ батареи адъютанта съ приказаниемъ, чтобы роты не мѣшали съ начаalmъ атаки, такъ какъ, судя по степени развитія огня неприятеля, наши роты 1-го и 2-го батальоновъ должны были недалеко отъ трапаніи. Батареиный адъютантъ засталъ уже роты спустившимися въ оврагъ и днищувшими впередъ. Такимъ образомъ, на одну турецкую трапанію, уже защищенную стрѣл-ковъ подпоручика Шишко, илъ въ атаку три роты: 12-я линейная, штабсъ-капитана Аменцкаго, — по кукурузному полю, вдоль Туче-никиаго оврага; 9-я и 10-я поручиковъ Борейина и Квятковскаго по одну оврага; 11-я рота шт.-капита Бырдина (онъ же и за ба-тареяного командира) все время оставалась на своемъ прежнемъ мѣстѣ, въ цѣпи, а три взвода 3-й стрѣлковой роты капитана Вальца— на лѣвомъ берегу.

Спустившимся въ оврагъ, 9-я рота выслала въ цѣпи одинъ взводъ; за густой цѣлью, двигавшейся почти между отвѣчами берегами оврага; шагахъ въ 30-ти наступали остальные три взвода роты, а за ними, шагахъ въ 15-ти, всѣ 10-я. Обѣ роты двинулись впередъ, не приходя людей въ порядокъ, такъ что у нихъ въ дѣйстви-тельности не существовало никакого опредѣленного строя. Ширина оврага допускала возможность движения во взводной колоннѣ, и лишь передъ самой трапаніей, служившей цѣлью движения, обра-зуемается на столько широкое пространство, что цѣлью роты могли бы развернуться на всю ширину фронта. За то цѣлью оврагъ былъ пере-скопать широкой и глубокой канавой, наполненной водой; тутъ же находилась водяная мельница.

Время начала движения 9-й и 10-й роты почти совпадаетъ съ временемъ занятія трапаніи ротами 1-го и 2-го батальоновъ. Дви-женіе 12-й роты крайне затруднилось и пересѣчномъ мѣстностью, и размѣнялось отъ дождя ночью. Въ лучшемъ условіи поставлены 9-я и 10-я роты; днищуты огнѣ, правда, были позже, но за то по сухому каменистому дну и по болѣе короткой дорогѣ, такъ что эти роты показались передъ трапаніей въ то время, когда штабъ-капитанъ Аменцкій рядами взбирался со своей ротой на послѣднюю скалу, отдѣлившую его отъ занятой стрѣлками турецкой трапаніи. Вообще, движеніе вѣхъ трехъ ротъ 3-го батальона «было дурно направлено и оказалось, прозъ того, запоздалымъ». Удобыя минута была пропущена. Подоспѣлъ эти роты чуть-чуть раньше, на одно мгно-
вение раньше, онъ бы могъ принести громадную пользу. Теперь было не то.

Не успѣла 12-я рота окончательно взобраться на скалу, а роты нашихъ первыхъ батальоновъ уже начали очищать траншеи; турки снова застали въ своихъ ложементахъ. Взводъ подпоручика Шишко не избѣжалъ общей участи и, уступая силѣ, также бросилъ свой окопъ. Турки быстро застали въ окопѣ и открыли бѣглый огонь, не успѣвшимъ еще спуститься въ оврагъ стрѣлкамъ и по-дѣлающесяся по круча 12-й ротѣ; раненые этой роты скатываются внизъ, по обрывистымъ скамьямъ Тученицкаго оврага. Тутъ 9-я и 10-я роты, дефилируя изъ узкаго прохода въ широкое пространство, нежданно-негаданно патикаются на препятствіе въ видѣ широкой, наполненной водою капавы; солдаты стали-было переправляться по одиночкѣ. Столпление передь мельницей двухъ ротъ не могло укрѣпиться отъ вниманія противника: два-три залпа павстрѣчу изъ крайняго ложемента, на разстояніи вѣсёколькихъ десятковъ шаговъ. Стрѣлки отступаютъ. Раненые 12-й роты скатываются съ кручи. Уже раньше потери слишкомъ строй, 9-я и 10-я роты не выдержали неожиданныхъ залповъ и, подъ сильнымъ огнемъ бросились подъ прикрытие из-гипо оврага; затѣмъ, придерживаясь отвѣнныхъ обрывовъ, обѣ роты начали отступать назадъ, въ значительному безпорядкѣ.

Чтобы прикрыть отступленіе сильно порѣдѣвшаго изъода стрѣлковъ и отпрычъ безнаказанный огонь противника отъ 9-й и 10-й ротъ, шт.-капит. Аменицкій двинулся впередъ. Развернувъ свою роту, онъ быстро кинулся въ атаку на траншею, по, поражаемый сильнымъ фронтальнымъ и фланговымъ огнемъ, долженъ былъ податься назадъ, не достигнувъ цѣлъ атаки. Подбравъ раненыхъ, 12-я рота остановилась и открыла по траншеѣ съ близкаго разстоянія на столько удачный огонь залпами, что турки вскорѣ перешли на рѣдкій огонь и уже не особенно беспокоили роту, при ея дальнѣйшемъ отступленіи. Нѣсколько разъ останавливаясь для залповъ, 12-я рота медленно отступала по своему прежнему пути, вдоль праваго берега Тученицкаго оврага, и лишь къ ночи, часамъ къ 7-ми, прибыла къ мѣсту расположенія своего батальона.

Потери 3-го батальона состояли изъ 16-ти человекъ нижнихъ чиновъ убитыми (11 человекъ 12-й роты); 1 штабъ, 3 оберъ-офицеровъ и 48 нижнихъ чиновъ ранеными (на долю 12-й роты приходилось 20 человекъ, 3-й стрѣлковой—18); безъ вести пропало 7 человекъ нижнихъ чиновъ. Такимъ образомъ, общая убыль Казанскаго полка за день 30-го августа составила 681 человѣкъ: 1 оберъ-офицеръ и
85 нижних чинов убито; 3 штаба, 19 обер-офицеров и 449 человек нижних чинов ранено; наконец, пропало без вести 124 человека нижних чинов (1). Относительно наличного состава полка, общая потеря — 25,2%, для офицеров — 37,7% и для нижних чинов — 24,8%.

Убит батальонный адъютант 2-го батальона, поручик Карсаков. Ранены: командующий 3-м батальоном, майор Лопатин; начальник стрелков, майор Арсеньев; младший штаб-офицер 2-го батальона, майор Полубинский; командиры рот: 1-й роты, штаб-капитан Вимберг, 3-й — шт.-капитан Вакарть, 4-й — шт.-капитан Бужинский, 5-й — шт.-капитан Соколовский, 6-й — поручик Козелло 2-й, 7-й — капитан Пузин и 2-й стрелковой, шт.-капитан Мшинский 2-й; младшие офицеры: шт.-капитан Богданов, поручики Парчевский и Остапчевич, подпоручики Заремба, Шишко 1-й и Зарако-Зарачковский, прaporщики Сахаров, Алексеев, Пересыпь-Соловьёв, Шишко 2-й, Пятницкий и Врублевский.

Во все 30-го августа все роты Казанского полка вынули 24,650 ружейных патронов, или, средних числом, по 9,31 на каждое ружье.

Переходя к критической оценке дисциплины Казанского полка, сначала разберем дисциплину роты 3-го батальона. При нынешних условиях, четыре роты батальона майора Лопатина (кроме 11-й роты, несущей в бою, как мы видели, активное участие в дисциплине остальных рот своего батальона) могли бы принести немалую пользу общему делу, возложенному, по диспозиции, на весь полк. Быть может, майор Лопатин не получил точных приказаний относительно предстоящей роли роты 3-го батальона. Несвоевременно, наконец, убыль из строя этого офицера, несущего в бою, и несомненно, что обстоятельства полученных инструкций, поставили батальон в неизвестность относительно своего назначения. Роты двинулись в атаку, но двинулись они не во время, запоздали, и направление-то было избрать неудачно. 9-я и 10-я роты даже понятия не имели о том, какая часть их вступает в пути препятствий, будет ли возможность какая-нибудь взобраться на крутизну Тученицкого оврага, перед непосредственною своей атаки. 11-я рота из-за рва, участка и номина не было; что атаковать, не знали,— просто с правого фланга. Конечно, в дисциплине рот 3-го батальона, при таких условиях, не могло быть никакой связи с дисциплиной роты 2-го батальона, которым он мог бы служить ближайшим резервом. Роты первых двух батальонов не
дождались поддержки и должны были возвратить назад трак.
шен, который они взяли дорогой ценой сотней убитых и ранен.
ных. Стрелкая атака 12-й роты, произведенная совершенно изоли.
рованно, уже не могла иметь важных последствий, не могла иметь
успеха, потому что «один — во поле не воин»; эта изолированная
рота и ее самостоятельная атака теперь могли служить одну службу:
дать возможность в порядке отступить 9-й и 10-й ротам, да изводу
стрилковых (2). Вообще все атаки в центре были произведены
разрозненно, без всякой связи не только с дивизионными боиных
флангов, западного отряда, даже без малейшей связи с ата.
ками ближайших частей. Главным образом: это нарушение связи
выразилось в том, что полки посылались в атаку одновременно,
для нашей связи не только с дивизионными
боиных, и связки полки начинали бои тогда, когда передовой полк
уже отступал. Полонц посылались, таким образом, несоответ.
ственно. «Успех в этот день был достигнут только 1-м и 2-м
баталионами Казанского полка. Если бы атака этих баталионов была
поддержана силами, израходованными позднее в безплодных по.
пытках взять турецкую позицию с фронта; если бы с пехотой
следовала и артиллерия, то успех Казанцев мог быть упрочен
и расширен, причем возможно было бы с позиции, занятой Ка.
занцами, атаковать линию турок у редута Омар-бей-табин не
только во фланг, но и с тыла... «Наша пехота в центре, при
своем наступлении, проходила под странным ружейным и ар.
тиллерийским огнем, фронтальными и фланговыми, безостановочно
около 500 саж.; но затем, после неудачи, также быстро уходила
назад, как нахлынула вперед. Масса, представляя ровный,
пологий скат, обращенный к неприятелю, отсутствовали лошади,
obovement, мертвых предметов, не позволяла итти; задержаться,
передохнуть виа: огня, собраться и силами для новой атаки или
продолжения начатой, не позволяла укрнуться до прихода подкрепле.
ний. Только на левом фланге, в районе наступления Казанского
полка, масса образовала два незначительных складки. Высокая
кукуруза затрудняла движение, управление, скрыла неприятеля и
не защищала от его массового огня... «Казанский полк весь
наступление более правильно, но полк этот...» «быть сложком,
разбросать, и все три баталиона его дивизионами в полной
связи один с другим. С сближением рот второй лини и
церев, Казанский полк имел сложком малую глубину при длиной
пояс фронта. Наиболее удачными из великих частей центра (18
баталионов) были дивизион 2-го баталиона Казанского полка, подпол-
ковника Байковского»... «Не поддержанные ни п'якотою, ни артиллериою, Казанцы вынуждены были отступить»... «Распоряжение командира Казанского полка, выславшего па львый берегъ Тученицкаго оврага дивроты, съ ц'лью войти въ связь съ войсками льваго фланга, вполнѣ правильно. Къ сожалѣнію, эти роты были отозваны къ своему баталіону передъ штурмомъ, когда могли принести наибольшую пользу, обстрѣливая съ льваго берега Тученицкаго оврага фланговыми огнемъ траншены на назначенныя для штурма Казанского полка, и этимъ подготовляя и поддерживая атаку ихъ. Ув'ренны, что фланговый, хотя и дальнѣй огонь этихъ ротъ и нѣсколькихъ орудій могъ заставить турокъ легко отдаться намъ эти важныя, по своему положенію, траншены» (3).

Бой кончился. «Растерзанные» наши баталіоны собрались. Къ утру въ ротахъ были собраны всѣ, оставившися въ строю, люди. Число рядовъ было различно. Больше всего пострадали 1-я и 2-я стрѣлковыя и всѣ линейныя роты 2-го баталіона, больше другихъ остававшися подъ огнемъ противника, да еще 12-я рота; во всѣхъ этихъ ротахъ оставалось въ строю отъ 35-ти до 48-ми рядовъ. Меньше всего приходилось потерь на 9-ю, 10-ю и 11-ю роты: 4—6 человѣкъ. Всякое убывшихъ изъ строя ротныхъ командировъ, были назначены новые, изъ молодыхъ офицеровъ, и на слѣдующій день, 31-го августа, Казанскій полкъ, по своему составу, снова былъ въ полной готовности къ продолженію боя.
Утро 31-го августа.—Укомплектование.—Казанский полкъ на бивуакѣ на Резервной горѣ.—Назначение Скobelева начальникомъ 16-й пѣхотной дивизіи.—Полкъ въ землянках.—3-й баталионъ въ д. Тученицѣ.—Раздача знаковъ отличія.—Казанский полкъ въ составѣ авангарда.—Тревога.—Казанский полкъ въ составѣ Плевно-Любинскаго отряда, подъ началствомъ Скобелева.—Ночная работа по укрѣпленію позиціи впереди Брестовца.—Казанский полкъ на Зеленыхъ горахъ въ траншеями прикрытіям.—Унтеръ-офицеръ 2-й стрѣльковой роты Данила Поповъ.—Расчистка эспланады.—Фальшивая тревога.—Служба въ траншеях.—Телеграмма о взятіи Карса.—Казанскій полкъ въ общемъ резервѣ.—Движеніе къ рѣкѣ Виду.—Возвращеніе пять пѣхота рядового 5-й роты Янвальда Яншевскаго.—Казанскій полкъ въ караулъ при военно-пищевыхъ тюрках.

За ночь погода установилась хорошая. Утро 31-го августа было тепло и солнечное. Измокшіе и продрогшіе солдаты обсушнились.

Не веселую картину увидѣли съ разсвѣтомъ передъ центральными редутами и его траншеями. Множество убитыхъ и тяжело раненыхъ рѣко выдѣлялись своими бѣлыми шароварами на темномъ фонѣ пашни. Санитары и рабочіе подбирали ближайшихъ; при близкініи же къ турецкимъ редутамъ ихъ встрѣчали ружейнымъ огнемъ. Много тѣлъ осталось не подобранными, и долго пыталось ждать погребенія—лишь въ декабрѣ, послѣ надеждѣ Плевны; Казанцы ходили на Радишевскую позицію хоронить своихъ товарищей, павшихъ въ бою 30-го августа.

Никто не зналъ, что предстоитъ 31-го августа, но, судя по тому, что уже къ утру загорѣлся бой на лѣвомъ флангѣ, на Скобелевскихъ редутахъ, можно было предполагать о возможности продолженія боя по всей линіи. Ожиданіе, однако, не сбылось, и войскамъ центра пришлось быть пѣшими, пассивными свидѣтелями того кроваваго боя, который велъ Скобелевъ за обладаніе редутомъ, отбитыми имъ наканунѣ дорогой цѣной многихъ потерь. На остальныхъ пунктахъ наши войска молчали. Только артиллерія вела перестрѣльку, да и то очень вяло, безъ всякой энергіи. Бой у Ско-
бе́лева окончи́лся отступле́нием отря́да, посля́ громадныхъ потерь, сначала на Ры́жую гору, а потомъ къ Ту́ченци и Воготу.

Съ 1-го по 4-е сентя́бря вой́ска центра и праваго фланга про́должали сто́ять на своихъ прежнихъ пози́цияхъ; артилле́рия пере́стрѣ́ливалась.

Потери, понесенные Казанцемъ полкомъ въ бою 30-го августъ, были отчасти пополнены тутъ же, на пози́цияхъ, прибывшимъ изъ 64-го пѣ́хотного запасного бата́лиона укомплектованы въ 250 чел. нижнихъ чиновъ. Число рядовыхъ въ ротахъ было удавлено переме́неніемъ людей изъ менѣ́е пострадавшихъ ротъ въ более разороненныхъ.

Для охраненія отъ ночнаго нападенія, какъ и раньше, каждую ночь наряжалось въ цѣ́нь по двѣ́ роты, которыя, въ свою очередь, поддерживали связь съ соседними частями.

Не смотря на полное бездѣ́йствіе этихъ дней, между людьми, пробы́вавшими на боевыхъ пози́цияхъ, было дѣ́ло и продолжало́сь сильное утомленіе. Мы уже отказались возобновить попытки къ овладѣ́нію плевенскими укрѣ́пленіями; удобную минуту пропустили; турки не обнаруживали намѣ́рения легко уступить свои пози́ции. Теперь не было необходимости держать на боевой пози́ции всю массу войскъ; прикрыть артилле́рию—для этого достаточно было и части этихъ войскъ.

Утро́мъ 4-го сентя́бря казанцы́ полкъ снялся съ Радинцевыхъ высотъ и, по указанію начальника штаба 16-й дивизіи, расположи́лся бивако́мъ южнѣ́ дер. Радинева, на горь, названной горою 16-й пѣ́хот. дивизіи; часовъ въ 11 утра полкъ былъ поднятъ и снова передвину́ть южнѣ́ и ближе къ дер. Ту́ченци; здѣ́сь Казанцы́ располагали́ся биваку́емъ на такъ называемой Резервной горь.

Пребыва́ние въ теченіе девяти дней подъ непрерывнымъ артилле́рійскими огне́мъ, неудачный бо́й 30-го августъ,—все это тяжело отозвалось на физическихъ и нравственныхъ силахъ офицеровъ и солдатъ: съ 1-го по 6-е сентя́бря изъ строя выбыло больными 4 офицера и 103 челов., нижнихъ чиновъ; впрочемъ, большинство изъ нихъ вскорѣ́ оправи́лось и вернулось къ своимъ ротамъ. Нѣ́сколькихъ дней отдыха, здоровая и обильная пица, возстановили физическія силы, подняли и нравственныя духъ.

Командующій 16-ю дивизіей былъ назначенъ знаменитый Ско́белевъ, подъ начальствомъ котораго Казанцы уже принимали уча́стие въ дѣ́лѣ́ подъ Ловчей; со дня принятия Скобелевымъ дивизіи, нашему полку больше не приходи́лось разлучаться съ этимъ русскимъ богатыремъ; подъ его начальствомъ отбивали полкъ всю свою боевую службу этой кампаніи.
Ставка Скобелева и его штаба была разбита в расположении Казанского полка. Генерал Скобелев почти ежедневно заходил на солдатских кухнях, пробовал пищу и постоянно напоминал, что начальник должен считать свою святой обязанностью накормить солдата; что только сыта, может многое сделать. Впоследствии, при самых нервных обстоятельствах, Скобелев не раз требовал своего собственного требования в приказах, и, благодаря этим требованиям, благодаря личным заботам генерала, в особенности при движении за Балканами, полки нашей дивизии всегда были сыты, не в призыве лучше были накормлены, чем то было в других частях.

Вообще, теперь, на первый план выступила забота о хорошем довольствии солдата. Благодаря переходу от приобретения мяса путем подрыва к приобретению собственным способом, при большинстве денежном отпуске, явилась возможность выдавать людям фунтовую ртуть; ежедневно получали водку и чай, что было крайне необходимо при той пенаенной, холодной погоде, которая наступила во второй половине сентября.

До 13-го числа полк пользовался полном отдыхом, а затем стали ежедневно паряться по 350 человек рабочих для устройства редута у дер. Радинева; позже рабоче ходили устраивать укрепления вблизи расположения Углицкого полка, там, гдѣ 26—30 августа были осадным батареи. 16-го сентября было приказано приступить к устройству землянок. Материал для землянок солдаты таскали на себе; за 7—8 верст отт бивуака, а солому для крыши доставали в ближайших деревнях. Каждый взвод строил одну двухкантную землянку, углубляясь в землю на 1—1½ аршина. По средний землянки остались проход аршина в 1½; здѣсь помѣщались ружья; по сторонам устраивались мѣста для сна и покрывались соломой. Работа подвигалась чрезвычайно медленно, так что полк ушел с позиций, не взойдя окончательно устройству своих землянок. 18-го сентября в Тученицу перебрался штаб корпуса, а немного позже и штаб дивизии. Для охраны деревни туда были переведены изъ землянок 11-я, 12-я и 3-я стрѣльковая роты; штаб-капитан. Бырдигин назначен комендантъ деревни. Въ виду лучшаго сохраненія здравья солдатъ, въ Тученицу было приказано перевести и остальныя двѣ роты 3-го батальона. 27-го сентября 9-я и 10-я роты перешли въ Тученицу, а на позиции остались первые два батальона и двѣ стрѣльковья роты. Люди 3-го батальона размѣстились въ квартирѣ.
Кром'я назначения рабочих для возведения укрѣпленій, роты, продолжая устраивать землянки, производили одиночные и ротные ученья; одинъ разъ даже былъ произведень полковой церемоніальный маршъ.

21-го сентября въ полку были торжественно навѣшены нижнимъ чинамъ первые знаки отличія Военного Ордена, пожалованные за дѣла 22-го и 30-го августа, по девяти на каждую роту. Скобелевъ лично навѣшивалъ кресты. Во время самой церемоніи, къ Казанскому полку подъѣхалъ г.-ад. Тотлебенъ, только что прибывшій подъ Плевну и принявший руководство надъ дѣйствіями русско-румынскіхъ войскъ. Обойдя всѣ батальоны и поздравивъ вновь пожалованныхъ казаковъ съ наградой, г.-ад. Тотлебенъ сказалъ нѣсколько словъ потомкамъ тѣхъ Казанцевъ, которые были ему извѣстны по севастопольской оборонѣ.

До 11-го октября въ нашей полковой жизни не произошло ничего выдающегося. Постройка укрѣпленій продолжалась. Для охраненія отъ нежелательныхъ нападеній со стороны турокъ, полкъ высылали къ вечеру одну роту, одна полурота которой занимала сторожевой цѣльно берегъ Тученицкаго оврага,—только по окрасть этому и могли пробраться турки незамѣченными,—а другая полурота, въ видѣ резерва, располагалась въ вырытыхъ траншеяхъ. Въ случаѣ перехода турокъ въ наступленіе, сторожевая рота занимала эти траншеи; оставить траншею не допускалось ни подъ какимъ видомъ. Однако, противникъ, въ свою очередь, ничего не предпринималъ.

Временный перерывъ въ бойовой дѣятельности войскъ, вызванный ожиданіемъ подкрѣпленія, приближался къ концу. Къ 10-му октября къ Плевнѣ сосредоточились 1-я и 2-я гвардейскія дивизіи. Къ вечеру на слѣдующей день въ полку была получена диспозиція на 12-е октября, согласно которой авангардъ Скобелева (всѣ 16-я пѣхотн. дивизія съ ея артиллерией; 9-й, 10-й и 11-й стрѣльковъ батальоны; 1-я, 2-я и 3-я батареи 2-й артил. бригады) долженъ былъ занять дер. Брестовецъ, высоту западнѣе ея и первыя кряжи Зеленыхъ горъ; укрѣпиться и держаться до послѣдней крайности, отнюдь не переходя въ наступленіе.

Раннимъ утромъ 12-го числа кухни были отправлены въ Во- готъ, гдѣ: майору Нефедьеву было приказано озаботиться приготовленiemъ обѣда; въ 5 часовъ утра 1-й и 2-й батальоны выступили нзъ своихъ землянокъ; въ Тученицѣ присоединился 3-й батальонъ, и весь полкъ остановился вблизи деревни, для получения шашечнаго инструмента. Для полка было назначено 1,200 лошадей, 100 топо-
ровъ, 60 мотыги и 60 кирюк; сверхъ лошать, на каждую роту было выдано по 50-ти запасныхъ черепьевъ и по 100 гвоздей (1). Часамиъ къ 10-ти раздача инструмента была окончена, а въ 11-тъ часовъ Казаский полкъ прибыль въ Боготъ. Туть были расположены шатры краснаго креста; были заготовны приготовления къ церемонии раненыхъ. Видимо, ожидали значительнаго дѣла. Предполагаемое занятіе Брестовца и Зеленыхъ горь не состоялось, однако, такъ какъ турки сами заняли горы и приступили къ укрѣпленію ихъ.

Теперь вся дѣятельность авангарда состояла въ демонстраціи движенияхъ на Рыжей горѣ, какъ бы съ намѣреніемъ перейти въ наступленіе. Казаский полкъ, послѣ обѣда въ дер. Боготѣ, тутъ же и остался. Въ 7 часовъ вечера полкъ былъ направленъ по Боготскому логу и, только съ наступленіемъ темноты, вышелъ на Пленново-Лончковское шоссе, вблизи котораго были указаны мѣста для бивуака. На слѣдующей день было приказано произвести демонстрацію на той же Рыжей горѣ, гдѣ Владимировъ за ночь успѣли возвести закрытія для орудій и траншеи для пѣхотныхъ частей, отъ Тучинскаго оврага до шоссе.

Выступивъ съ бивуака около 6½ часовъ и пройдя въ походной колоннѣ по шоссе до Рыжей горы, полкъ перестроился въ боевой порядокъ: 2-й, подполковника Байковскаго, и 3-й, лейтенанта Степанова, баталіонъ двигались въ дѣйствіи ротныхъ колоннѣ, а 1-й баталіонъ, подполковника Завадскаго, остался въ резервѣ. Между баталіонами первой линіи стояла 1-я батарея 16-й артил. бригады; орудія размѣстились въ вырытыхъ уже ровикахъ и открыли огонь по Зеленогорскому и Крипинскому редутамъ. Крипинский редутъ сожгли уже началъ отвѣчивать, но его выстрѣлы оставались безвредными. Впереди Брестовца находились снѣженные казаки; они вели довольно живую перестрѣлокъ съ турками, занимавшими Зеленый горы.

Приказомъ по дивизіи, Скобелевъ приказалъ приступить къ устройству землянокъ на мѣстахъ бивуаковъ; высоты съ тѣхъ было приказано осмотрѣть затрудненіе дровъ и запасовъ кукурузы, взамѣнъ сухарей, подвозъ которыхъ могъ сдѣлаться крайне затруднительнымъ вслѣдствіе порчи дорогъ. Помимо затруднительности подвоза, предупреждалось о возможности продолжительного форсированія движения, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, по опустошенному и разоренному краю. Особенное вниманіе обращалось на соблюдение чистоты и санитарныхъ условій на бивуакѣ. Съ 14-го октября стали ходить въ лѣсь команды, при офицерахъ, за материалами для землянокъ; материала не хватало, и въ дѣло по-
или болгарских постройки въ дер. Брестовицѣ и Учинт-Долѣ. Объ-
циій бивакъ всей дивизии раскинулся въ одну линію; батальоны
стояли въ четырехвздышных колоннахъ справа, стъ широкими
интервалами. Каждая рота устраивала по восьми землянокъ; самое
dѣло, какъ уже было знакомое, шло на столько успѣшно, что дней
черезъ десять, къ 25-му октября, землянки были вновь законочены.
Крыли землянки преимущественно кукурузой; во многихъ были
строены печи либо изъ глинъ, либо изъ черепицы, содранной стъ
болгарскихъ хатъ. На этомъ же бивакѣ помѣстилось и весь штабъ
Скобелева.

Около 3-хъ часовъ пополудни 14-го октября всей войскѣ резерв-
ного лагеря (такъ назывался бивакъ 16-й пѣш. дивизіи стъ ея
артиллеріей) выстроились по тревогѣ, чтобы немедленно выступить,
черезъ дер. Карякій, въ Медоваль, гдѣ производилась рекогнос-
цировка; всѣдствіе отаянія первого приказанія, черезъ полчаса
роты были распущены по своимъ землянкамъ. Скобелевъ благода-
рнѣй за тубыстроту, стъ какой выстроились весь войскъ; за тотъ-
образцовый порядокъ, который онъ намѣтъ во всѣхъ ротахъ.

Наступившее-было послѣ 30-го августа затишье кончилось. На-
чинаясь послѣдній періодъ дѣйствій подъ Плевною, кончавшійся
штѣломъ Османа-пашинъ. 15-го октября вся линія обложенія Плевны
была распределена на участки. Вмѣстѣ съ тѣмъ сформированъ
плевно-ловчицкимъ отрядъ ген.-лейт. Скобелева (въ составѣ всей
16-й пѣхотной съ ея артиллеріей и 1-й бригады 30-й пѣхотн. диви-
зіи, 1-й, 2-й и 3-й батареи 2-й артиллер. бригады и 3-хъ бат-
алюновъ 3-й стрѣльковой бригады). Отрядъ располагался слѣдую-
щимъ образомъ: бригада 30-й дивизіи на передовой позиціи, на
Рыжей горѣ; позиція ноочередно занималась однимъ батальономъ
съ одной батареи. 3 батальона стрѣлковъ, составляя частный резерв
передовой позиціи, располагались въ д. Учинт-Долѣ. Нако-
нецъ, остальная войска плевно-ловчицкаго отряда составили глав-
ный резервъ, подвиженную силу, способную быстро двинуться на под-
держку не только своей передовой позиціи, но и на поддержку лѣ-
ватаго фланга нашихъ войскъ, за рѣку Видѣ, а равно на правый
флангъ, въ помощь IV-му и IX-му корпусамъ. Бивакъ нашей диви-
зіи остался на прежнемъ мѣстѣ.

16-го октября была произведена демонстрація противъ Зеленыхъ
горъ. Казанскій полкъ находился въ составѣ резерва. Дѣло огран-
ченчилось артиллерійской перестрѣлкой, и всѣ части вскорѣ верну-
лись на свои мѣста. Съ 17-го по 22-е отъ каждого полка ежедняво
наряжалось по одному батальону, для устройства укреплений близ дер. Учин-Дола и Брестовца. Хотя работы производились в сфере неприятельского огня, но турки почти не мешали нам.

23-го октября была получена диспозиция, для производства ночных работ по укреплению высот впереди деревни Брестовца. От Казанского полка был назначен 2-й батальон, в полном составе. Подполковник Байковский выстроил свой батальон на биваке, и руководитель работ, полковник Мельницкий, сделал несколько указания относительно производства работ в ночное время и вблизи неприятеля. С наступлением сумерек, батальон направился по Ловинскому шоссе к Брестовцу. Обогнув деревню с запада и пройдя логом, батальон вышел на назначенную высоту с северо-востока к деревне. Офицеры саперного батальона развели роты по участкам. На нашу долю досталось устройство землянок для одного батальона; наш участи был самый крайний с южного фланга новой позиции. Ночь была тесна, хотя глаз выкол; развёрнут унтер-офицеры о заставившую землю, лоб стук, безостановочный могли бы принести врага противника, и неоднократно, о нашем близком соседстве. Сознавая необходимость соблюдения всевозможной тишины, солдаты работали осторожно и на столько быстро, что все разбивали были окопаны глубоким траншеями; выставили часов, утомленные люди тут же задремали; положенные на бруствер ружья глядели своими дулами в сторону противника; порой он в наступлении, роты были вполне готовы встретить его и дать отпор. Ночная работа была непрекращена на столько тихо, что турки просто были изумлены, при виде появления этих укреплений. Около 6-ти часов утра наш второй батальон был смешен ротами стрелковых батальонов.

День начался залпом из всех орудий по укреплениям Зеленых гор. Турки, в свою очередь, отвечали огнем и даже пытались-было перейти в наступление против дер. Брестовца, но были отбраны назад. Батальон подполковника Байковского, между тем, уже миновал Брестовец, а потому и не мог принять участия в деле.

Еще 12-го октября ришенно было занять первый кряж Зеленых гор, но тогда атака не состоялась и была отложена до 28-го. Это дело выпало на долю Владымировского полка. Ни диспозиции, ни особенно приказаний Казанскому полку не было дано никакого назначения (2); впрочем, полк был в полной готовности к выступлению каждую минуту, и люди оставались в амунпции.
Около 6-ти—7-ти часов в вечер со стороны Зеленых гор по- 
слышалась ружейная, а потом и артиллерийская перестрелка, по- 
степенно усиливавшаяся. Часа через два перестрелка стихла, но 
в 11 часов снова разгорелась; доносился то выдержанные залпы, 
то неумолчая трескотня. Через час снова все стихло, и только 
изредка слышались одиночные выстрелы.

В тот час ночи в Казанском полку было получено приказание 
выступать. Кое-как выстроившись в непроглядной темноте, при 
тусклом мерцании фонарей, тронулись в путь по просе. Возле 
танцей, что были вырыты в ночь на 24-е октября около вышки 
Рыжей горы, приказали остановиться. 1-й и 2-й батальоны, въ 
строю поротно, составили первую линию; 3-й—в резерве. Тут 
мы узнали, что Зеленые горы заняты, что там теперь роют 
танцы. Одиночные выстрелы еще не прекращались, а часов в 
5 утра снова загорелась перестрелка. Не смотря на значитель- 
ное разстояние (2—2½ версты) шалуньи турецкие пули долетали 
до нашей позиции. Это была последняя попытка со стороны про- 
тивника сбросить наших с крепа Зеленых гор.

Весь день 29-го октября Казанский полк проводил на том же 
самом месте, а к ночи 1-й и 2-й батальоны были отведены 
в лагерь 1-й бригады 30-й дивизии; 3-й батальон остался на по- 
зиции. На следующий день получили приказание сместить Владынм- 
ецев в танцейном прикрытии. Еще в величера продвились 
вдоль Тученцевского оврага вплоть до лога, пролегающего непосред- 
ственно за крепостью Зеленых гор; продвинулись с той цели, 
чтобы посредине прямо подойти к месту смести, не подвергаясь на- 
пренятых потерь на совершенно открытому плато Рыжей горы, 
так как турки встричали усиленные, огнем даже небольшой 
группы наших солдат. Ко времени смести еще не было устроено 
ходов сообщения; если же кое-где и встретились, то в темноте, 
ночной их так расположили дурно, что они служили плохим за- 
крывателем от флангового огня. Смести производилась поротно. Роты 
нашего полка занимали соответствующее место Владимировцев. При 
сместе, ротные командиры передавали как порядок отбывания 
службы, так и тут обязанности, какие лежали на роте; а люди 
самостоятельно уже передавали, что ими залечено у противника, 
и на что больше всего следует обращать внимание. Смести про- 
должалась почти до 11-ти часов. Неперывную передовую тран- 
шею заняли 10 рот 1-го и 2-го батальонов, расположившись по 
порядку номеров справа налево; 3-й батальон, составляя резерв.
стояли на склонах горы; для него пока-что не было еще устроено закрытий. Кухни тоже были переведены на позицию и расположены у ручья, на дне Зеленогорского оврага.

Направление наших траншеей, разбитых в ночь с 28-го на 29-е октября, под огнем противника, представляло ломанную линию со входящими впереди углами. Расстояние до турок: на правом фланге — до 500, на левом — до 800 шагов. Та часть траншей, где образовался входящий угол, обстреливалась противником продолжительно. От вершины угла вниз шел неглубокий ход, также подверженный продольному огню. По недостатку времени, Владимировцы не успели еще довести самого траншеи до такой глубины, чтобы он мог служить хорошим закрытием; ширина, наконец, была недостаточна, для полного обезвреживания двухмерзложного строя. Немедленно по заступлении в караул, полком были начаты работы. Все траншеи углублять; устроен ступень; насypyть, соотвественно этому, возвышена. Видетесь с тьм уширен внутренний ров; бруствер утолщен. Изъ мянков устроены боеприпасы. Словом, весь день 30-го октября работали без устали, без отдыха. Кромь того, к логу был сдланый новый ходь, а в старом, с углубленіем выемки, закидали транеры, для защиты отъ продольных выстрѣлов. Въ течение ночи предполагалось провести новую соединительную траншею отъ льваго фланга 2-го батальона къ участку 1-го, а въ входящемь углу возвести батареи на 4 орудія. Эта работа была начата еще днем назначеной отъ резерва 10-й ротой поручика Квятковскаго. Батарея получила форму люнета и к утру была приспособлена для стрѣльбы через амбразуры. Съ вечеря же начались работы людьми 5-й роты поручика Повало-Швецковскаго, подъ руководствомъ двухъ саперных унтер-офицеровъ, по устройству соединительной траншеи. Новая траншея, оконченная уже къ 2 часамъ ночи, состояла изъ частями преградой треугольника, угол которого у батареи отстоялъ отъ нея шаговъ на 100.

Траншея тотчас же была занята 5-ю, поручика Повало-Швецковскаго, 6-ю, подпоручика Сенкевича, и 2-ю стрѣлковою подпоручика Шимкевича ротами; солдаты продолжали уширять и углублять ровъ. Въ теченіе всей ночи турки поддерживали довольно вѣлую перестрѣлку, видимо особо назначенными для этого людми, такъ какъ выстрѣлы раздавались въ одинъ и тѣхъ же мѣстахъ; турки даже собирались на деревья и оттуда посылали пули внизъ. Пули перелетали значительно выше, и наши работы безостановочно
поднялись вперед. 7-я, капитана Пузаина, и 8-я, поручика Козлого 1-го, роты, в виду частного резерва 2-го батальона, остава-лись на своих мостах Левке батареи, постройка которой людьми 10-й роты шла очень успешно. Толстый бруствер возвышался двумя-трema рядами земляных мешков; из них же устроен ограждение внутренней отлогости и амбразуры. Крепко того, у каждого орудия были вырыты ровики для присузы. К разведывательное было готово; на руках птиц и плащены четыре орудия 5-й батареи 16-й артилл. бригады. Скобелев приказал дать запас во ближайшем турецким траншеям. Запас раздался — мешки то по- скатывались вниз, то позатерялись. Пришло возвысить бруствер землей. Впрочем, орудия оставались здешь недолго, так как стрельба была крайне затруднительна из-за пучночного разстояния. 30-го октября граната разорвалась у самого дула орудия, и у нас было из строя 4 человека пушечных чинов, которые находились в наружном рву батареи. С разведывательным оказалось, что и турки не бездействовали по-чою стрельковые ровики впереди их окопов были обращены в траншею неглубокой профиля; эта траншея брала косвенный ответ наш; Левкий фланг, отстоячивый от противника шагов на 250. Наступило утро, и турки давали жарить; в особенности доставалось 2-й стрельковой роте, стоящей на самом левом фланге; то и дело, наливались люди, то убитые, то тяжело раненные, преимущественно в голову.

Бравый унтер-офицер 2-й стрельковой роты Данила Полозов, старший туркестанский солдат и георгиевский кавалер, вызвался прогнать турок из этой надобной тревоги. Съ ним пошли еще пять унтер-офицеров, той же роты. Часов около 10—11 утра, захватив лопаты, съ вьчаками вышли изъ траншеи, бѣгом, дошли до кустов и шагахъ въ 50, откуда, въ свою очередь, можно было брать турокъ во флангъ; отъ 20—30 шагахъ отъ траншеи, наконецъ, опять унтер-офицеры были ранены, а остальные добрались до кустовъ, прикрылись небольшой насипью и открыли настолько удачный огонь, что турки стали отступать. Постепенно увеличивавшая окопъ, когда къ вечеру довелъ его до размѣровъ, доста-точныхъ для появления 15—16 человек; къ ночи сюда былъ высланъ секретарь. Ночью турки пытались было завладѣть окопомъ, но были отбиты и отступили въ свою траншею. Вырытая Полозовымъ траншея послужила основаниемъ новой линии окоповъ, занятымъ впослѣдствии стрѣльцами 3-й бригады.

Въ этотъ же день, 3-й батальонъ устроилъ для себя траншеи;
каждая полурота возводила окопы для резерва на том самом месте, где стояла в батальонной колонне из тяжелых пехот.

Изъ всех рот было вызвано 100 человек охотников, во главе с офицерами, которые должны были в ночь на 1-е ноября сделать нападение на турок, выбить их из траншей и затем ерать с землей отбитья траншеи. Предприняте это, однако, не состоялось, и день прошел в обычной перестрелке. Солдатам, впрочем, запрещалось зря тратить патроны; только часовые нёзли право стрелять по открыто стоящему турку, либо заплывающим на деревья.

Въ ночь съ 1-го на 2-е ноября 9-я и 10-я роты (поручиков Борейдны и Князковского), въ полномъ ихъ составѣ, были назначены для расчистки эскапады впереди лини траншеи; 12-я рота 3-го капитана Аменицкого, оставалась въ траншеи, составляя резерв. Распоряжался работами полковникъ Мельницкий, который и передалъ ротнымъ командирамъ приказанія относительно порядка производства работъ. Для прикрытія рабочихъ охотники 9-го стрѣльковаго батальона занимали стрѣльковые ровники, шагахъ въ 100 отъ турокъ, и, въ случаѣ наступления, встрѣчали противника огнемъ, чтобы дать время подготовиться къ бою 9-й и 10-й ротамъ; рабочие наши еще въ траншее елишили пить и надѣли ружья черезъ плюдо, кто на погонныхъ ремняхъ, а кто на нагрудныхъ перекрестахъ. Для работы были выданы топоры и тесаки. Строго приказывалось: стрѣльшный хворость поить къ брустверу своихъ траншей; вокругъ деревень выкопать ложементы и рубить ихъ особыми командами, послѣ расчистки эскапады; доѣдя до ложементовъ стрѣльковъ-охотниковъ, остановиться, донести объ окончаніи работъ и ждать дальнѣйшихъ приказаний; отступать по свистку старшаго изъ ротныхъ командировъ; ротамъ, находящимся въ траншеяхъ, снять ружья съ бруствера и сть какого случая не отрывать огня безъ особаго приказанія.

Ночь была чрезвычайно темная. Люди 9-й и 10-й ротъ перебрѣлись черезъ брустверъ и разожглишься въ одну нерѣчу на всѣхъ протяженіи работъ, такъ что на каждаго человѣка приходился участокъ въ 2—3 шага. Траншени тускло освѣщались кострами; за траншенымь простиралось темное пространство, изъдѣка, точно молніей, прорѣзаемое выстрелами очередныхъ турецкихъ стрѣльковъ. Люди медленно выступали изъ освѣщенныхъ траншей и, гдѣ то скрывались въ почномъ ерекѣ. Такъ прошло недѣськолько минутъ. Глазъ попрыжку къ темнотѣ; солдатъ освоился со своимъ положеніемъ.
Впечатлитель опасности прошло. Работа быстро подвинулась, так что через полчаса роты были уже у ровика, у ручного пункта, о чем и было послано донесение полковнику Мельницкому; тишина соблюдалась полная. Оказалось, что распорядитель находится на другом пункте работы. Пока посланный отыскивал полковника, Мельницкого, рабочие легли, в ожидании приказаний. Настę отделяла от турок половина в 100 шагов; ночная тишина яствственно донесла к противнику каждый неосторожный стук лопат, шорох, шум. Все чаше и чаше справлялись выстрелы. Свисток... и рабочие, вмучив со своим прикрытием, кинулись назад, увлекая за собой всю линию. Молча и поспешило пришли люди в траншею. Находившийся в траншеı тяжелые батареи, командующей 1-й строевой ротой, подпоручик Хрущев, заметив, что на ложевом фланге его роты стреляли 9-го батальона открыты огонь, и вез обратно, в чем дело, дал два залпа одновременно взвод; затрель открыв огонь одна из картечницы. Часть рабочих залегла на половину пути, и пули пролетали мимо. Тревога оказалась фальшивой. Командир 2-го батальона, подполковник Байковский, восстановил порядок, прекратил стрельбу и снова вывел оба роты на работу (3). Осмотрев произведенные работы, полковник Мельницкий продолжал людей пожарного времени на линии и затем медленно отвел назад. За неточное выполнение приказаний, ротные командиры были удалены от командования своими ротами.

Утром 2-го ноября полк был смешан Суздальцами. За эти три дня полк потерял 3 человека, убитыми и 18 ранеными; из офицеров ранены прапорщик Каменский (4).

В первые два дня почти все люди работали по устройству траншеи, соединительных ходов, земелектров для зарядных ящиков, закрыв, для резерва и проч. По выполнении этих работ, часть людей отдыхала. Тот порядок отбывания службы, который установился за эти три дня, почти остался и на дальнейшее время. У бруствера обыкновенно оставались только часовые, днем по одному, ночью по два человека на отдельное. Часовые осторожно наблюдали, что ввязывается у противника; ни разу не произошло перестрела с неприятелями стрельбами. Не один часовой попадался жизни лишь упавший от пулеметной стрельбы дерева пуля; турки до тых пор лазили на деревья, пока наши пули не убили их в небезопасности этих экскурсий. Остальные люди клали ружья на бруствер и, в полной амунпции, не раздеваешь, могли отдыхать, едя на банкет или на диве роника. За водой
ходили командами къ тому ручью, где были разбиты кухни. Пища подносилась въ котелкахъ къ трапицѣ. Въ случаѣ наступления противника люди немедленно занимали свои мѣста и стрѣляли не иначе, какъ залпами, но команда своего ротнаго командира. Для удобства доставать патроны, каждый солдатъ выкапыывалъ въ брустверѣ небольшое углубление, куда клалъ пачку-двѣ. Патронные ящики стояли въ логу, за резервомъ; патроны подносились особо назначенными для этого людьми, отдѣльно въ каждой ротѣ. Стоившиіся въ резервѣ, баталионъ двигался только по особому приказанію. Днемъ часть людей имѣла право спать; ночью это не допускалось, но избѣжаніе суеты, въ случаѣ тревоги. Можно было разводить небольшіе костры въ самыхъ трапицахъ. Каждая рота высылала патруль на 50 по два секрета, каждый изъ 4 человѣкъ; для нихъ заблаговременно были устроены небольшіе ложементики. Къ разсвѣту секреты отходили назадъ. Днемъ въ каждой ротѣ собирались на банный немало любителей поохотиться на турокъ, выходящихъ, даже выглядывающихъ изъ своихъ трапицей. Это были лучшіе стрѣльцы, самые отважные солдаты. Между ними вскорѣ стала практиковаться стрѣльба съ верху бруствера. Турки ожесточенно отвѣчали.

Всѣ эти дни Скобелевъ со своимъ штабомъ оставался въ передовой трапицѣ, гдѣ для него была устроена землянка. Скобелевъ, нѣсколько разъ въ сутки обходилъ всѣ трапиши и появлялся кажду недѣлю, гдѣ только усиливалась перестрѣлка.

1-го ноября комендантомъ Зеленыхъ горъ былъ назначенъ г.-м. Гребенщиковъ, командръ нашей бригады; комендантомъ онъ оставался вплоть до падения Плевны, и съ его именемъ переложены все последующія дѣйствія зеленогорскаго гарнизона.

По окончании работъ по устройству трапиши, часть людей была назначена устраивать землянки, по двѣ на роту, и отходили мѣста; ни то, ни другое, однако, къ смѣху, не успѣли кончить.

Казанцы занимали прежнія трапиши 6-го, 7-го, 12-го и 13-го ноября. Турки ничего не предпринимали; мы продолжали укрѣплять свою позицію. Въ центры вскорѣ выросъ редутъ на лѣвомъ флангѣ, разбили другой. Погода стояла хорошая. Все на столько ейклись съ трапицей слугой, что ни близкое сосѣдство противника, ни визионіе пуль, то и дѣло напоминающее обѣ этотъ сосѣдствѣ,— все это ничего не безокоило, не прерывало обычаго распределения времени. Въ опредѣленные часы были зорь, играла музыка, гдѣ-нибудь молитвы и проч.
Получили весть о падении Карса. Ради этой радостной вести, ради развления, пошли 7-го ноября выйдели трансфарзант, освещённый сзади фонарями, с турецкой надписью: «Карсъ взять». Трансфарзант подняли в ту минуту, когда орудия дали залп по всей линии. Музыка заполнила народный гимн. Дружное «ура» загудело, перекатывалось по всем трансфарзам. Турки, в свою очередь, дополнили иллюминацию, открыв бьющий ружейный огонь, а потом и артиллерийский.

Потери полка за эти дни ограничились 4-мя челов. убитыми и 4-мя ранеными.

С 13-го по 14-го, неприятель не портился. То дождь, то снег, то сырь.

Во время боев не было видно грязи. При глинистом грунте, вода постоянно стояла в руках. Трансфарзантская служба становилась тяжелой, так что с 15-го негде было приказано высыпать снег, едва днём, к 4 часам пополудни, когда люди появлялись, идя не в бой, а вдоль, в первую очередь, 1-й и 2-й батальоны, 3-й батальон и стрелковые роты, — с двумя ротами стрелковых батальонов. Такое усиление караульных частей было достигнуто усиленением позиции, полным укреплением, устройством фугасов, волчих, ям, проволочной сети. 16-го числа вышел 3-й батальон и стрелковая рота отбили последний день трансфарзантской службы.

В составе плененного отряда была включена 2-я бригада 30-й дивизии, и теперь к ней, ко всей дивизии, вскорь перенесли трансфарзантская служба на передовых позициях. Полки 16-й дивизии в 9-й армии, 3-я стрелковая бригада, № 9-й Донской полк и дивизион картечницы составили общий резерв, способный двигаться к любому пункту обложения Плевены. Резерв на всю километрию должен быть быть готовым к выступлению; по получении приказания, выстраивались на своих местах, ст 2-дневной дачей сухарей и 4-дневной чаем и сахаром; тут же на тронные лички, прованец тельцы с 2-дневным запасом сухарей, часть офицерского обоза и скот на 4 дня.

Приближалась развязка. С часу на час ждали выходки Осман-паша, у которого уже всё запасы были стёрты.

До 26-го ноября пало поле; безвыходно оставался на бинуак, когда, для определения подвижности дивизий и размещения движений, на случай необходимости, быть сдвинут пробный переход до дер. Медовая, через Каракой и Кебели; носил часовой отдых, вернулись назад поездкой по селу.

Перебежчики доносили, что Осман-паша будет пробиваться
28-го. Накануне было приказано спать въ амбулаций и быть въ полной готовности къ немедленному выступлению. Только часовъ въ 6 утра прибыли ординарцы, съ приказаниемъ выступить за рѣку Видъ, черезъ Каракой, Кебели, Медован и Дольной-Дубинск. Трудно определить въ верстахъ этотъ переходъ, но переходъ былъ неблизкий, къ тому же затрудняемый грязной дорогой и движениемъ въ общей колоннѣ двухъ полковъ пѣхоты съ артиллерией. Когда вышли изъ Каракойскаго оврага, стала понятиться артиллерийская и ружейная пальба; канонада росла, усиливалась и вскорѣ сильалась въ одинъ неопределенный гулъ. Невольно увеличивая шагъ, напрягъ отрядъ весь привелъ до рѣки Вида и приостановился было за рѣкой для продолжительнаго отдыха; тутъ приказалъ адъютантъ, съ приказаниемъ двигаться дальше, какъ можно скорѣе, причемъ мы узнали, что редуты на Зеленыхъ горахъ и у Крипиша уже очищены противникомъ.

Безпрерывная пальба стала стихать. Теперь слышались преимущественно одночные въстрѣлы изъ орудій. Поднялась къ Дольному-Дубнику, мы узнали, что съ Плевной прикончили: Османъ нанесъ сложилъ оружіе. Отрядъ продолжалъ движение по направлению къ мосту на рѣкѣ Видѣ. По дорогѣ встрѣтили начальника штаба дивизіи и, по его приказанию, остановились бивакомъ вблизи жеста только-что разыгрывавшагося боя. Кругомъ валялись трупы, обломки оружія, разбросанные патроны. Всю ночь наши санитары подби- рали рапеницы, — и турокъ, и своихъ, — и относили на перевязочный пунктъ.

Утрою 29-го ноября Казанскій полкъ выступить своей прежней дорогой въ резервный лагерь; прибыли поздней ночью. Тутъ къ полку присоединились рядовой 5-й роты, Яннавльдъ Яннавскій, — мы о немъ раньше говорили въ взглядѣ, — тотъ единственная человѣкъ, что изъ сотни храбрецовъ, оставшихся 30-го августа въ непріятельскихъ трапезахъ, только одинъ уцѣлѣлъ и попалъ въ плѣнъ къ туркамъ. Нелегко достались бѣдняку эти мѣсцы турецкаго плѣна; ежедневно получая очень небольшой раціонъ, Яннавскому приходилось голодать; теперь онъ чуть двигался отъ истошенія. По показанію Яннавскаго, всѣхъ пѣхотныхъ въ Плевѣ было 28 человѣкъ.

1-го декабря Казанцемъ снова потребованъ за рѣку Видъ, для содержанія караула при военно-плѣнныхъ. На этотъ разъ шли ближайшей дорогой, черезъ самую Плевну, невеселую картину представляющую Плевну. Улицы — на улицахъ грызь невызная стоитъ;
всяду, въ этихъ улицахъ и закоулкахъ, въ полуразрушенныхъ земляникахъ и строеныхъ, просто на дворѣ, подъ открытымъ небомъ,— всѣду натыкаешься либо на трупъ нсковерканный, либо на умирающихъ и больныхъ турокъ.

За Видомъ мы расположились бивуакомъ на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ стояли, три дня тому назадъ, 28-го ноября. На слѣдующий день смѣнили Судальцевъ, караульнныхъ военно-плѣнныхъ, которые были разбиты на партии, по одной, по двѣ тысячи въ каждой. Плѣнные были чуть прикрыты лохмотьями, истощенныя и голодныя. Ни платьемъ, ни хлѣбомъ удовлетворить ихъ не было возможности, а погода все хуже, стужа сильнѣе. Изуродованные голодающіе и пережитыми лишениями, турки дѣлялись жертвой холода; на мѣстѣ ночлега въ каждой партии къ утру оставалось нѣсколько труповъ. При такихъ условіяхъ, самый караулъ, казалось, становился бессмысленнымъ. Насъ смѣнили гренадеры и румыны; полкъ вернулся въ лагерь и сталъ готовиться къ предстоявшимъ дѣйствіямъ, закончившимъ боевой периодъ войны. Западный отрядъ расформировали; до 6-го декабря дѣлялись только одни предположенія относительно зимнихъ дѣйствій. Зима сразу наступила, въ ночь съ 6-го на 7-е. Выпалъ глубокий снѣгъ. Морозы доходили до 10 и больше градусовъ (б).
LXIV.

Приготовления к зимнему походу.—Поход.—Казанский полк в иметлийском отряде.—3-й баталон в авангарде.—Расчистка пути через Балканы.—Казанцы у Иметли.—Занятие дер. Иметли.—Атака второго кургана 12-й ротой.—Укрепление дер. Иметли.—Наступление на Шейново.—Полк на бивуак.

9-го декабря Скобелев отдаль приказал всему отряду, которым предписывалось начальникам отдельных частей подготовить свои части к предстоящему зимнему походу; в особенности, обращалось внимание на осмотр ружей и экстракцион их. Полк должен был иметь в собои 900 патронов, 75 мотыг, 75 кирок и 25 топоров; излишек шанцевого инструмента сдавался в Плевну. Приказывалось осмотреть мундирную одежду, обувь, прокопать фуражки, теплые чулки, суконные портянки, полушубки,—в общем, погоде тепло платье; впрочем, раццеват, заводились геты для носки сухарей и вещей. Остававшиеся еще в полку раццы сдались в Плевну. Предписывалось пополнить запасы сухарей, крупи, спирта, чая и порционного скота днем на весь день; солнце хотя бы и на весь месяц. Запас сухарей разрешалось расходовать крайне остроожно, ежели по 1 1/4 фунта на человка, дополняя недостающее количество покупаемым хлебом или кукурузными лепешками (1).

Закончив деятельность хозяйственной части, обоз становился излишне обусловлен, так как теперь приходилось перевозить тяжести по горам; теперяяя являлась необходимость в закупках в самый короткий срок вьючных съездел болгарского образца, бесценнов для водки и прочих припасов и вьючного обоза. За принятым теплой одежды для нижних чинов, еще в сентябрь был командирован в Киев капитан П р е с е в с к ий (2), но за осеней распущен и бездорожьем и полушубки, и теплое плате застрелили гдь-то далеко. Теплее одеться, для зимнего перепада через Балканы, было необходимо; спрост на теплое плате
становился на столько великъ, что удовольствитель его мѣстными средствами не было никакой возможности. Поневолѣ приходилось ограничиться приобрѣтеннымъ шерстянымъ чулкомъ и преимущественно сукна для теплыхъ нортыюкъ; захватили побольше сала, чтобы предохранить ноги отъ обмороженія. Вт. Сельви, Ловчэ и Габрово были командированы офицеры для закупки теплыхъ принадлежностей одежды, что только можно было достать.

Вѣ Плевѣ оставили большие склады всякаго хлама, ненужнаго въ походѣ; при этихъ складахъ осталась команда слабосильныхъ нижнихъ чиновъ, которыхъ набралось до 150 человѣкъ.

Для предстоящаго движения до г. Габровы, кухня еще съ вечера высилалась впередъ съ почлеговъ, чтобы, къ приходу полка, была уже готова горячая пища. На завтракъ и на ужинъ солдаты сами мастерили себѣ какую нибудь похлебку въ котелкахъ.

Какъ распоряженіями начальника отряда, такъ и заботливостью самихъ частей, заблаговременно заготовлялись особяя повозки для отдельныхъ, измученныхъ физически, чтобы никого не оставлять по дорогѣ, во избѣженіе заперзаній. Кромѣ того, при выходѣ съ мѣстъ расположений, солдаты должны были захватить по везанкѣ дровъ.

Утро 10-го декабря казаццы вышли изъ своихъ землянокъ резервнаго загород и потянулись по шоссе къ Ловчэ. Запесоченная степъ дорога еще не была уѣзжена; дорога была тяжела, въ особенности для артиллерии да волопьяго и буйволобой обоза. То и дѣло, подобается одинъ-другой буйволъ либо волъ, и ихъ приходится бросать. А наши солдаты, привычные сѣйхали къ трескучимъ сѣвернымъ морозамъ, что не чею южной зной, или себѣ бодро и весело. Погода стояла ясная. Къ 2-мъ часамъ пополудни пришли на ночлегъ въ дер. Сотева. На пересѣкъ не понадобились захваченная ст. бивуака дрова. Плойко связанная вязаночка нѣтъ да и разсыпляется, и пойдутъ острые да снѣхъ солдатъ надѣтъ растрискавшимъ свою вязанку товарищемъ. На слѣдующихъ пересѣкахъ уже ни у кого не было видно дроя.

Пришли на ночлегъ. Въ нѣкоторыхъ ротахъ пища еще не была готова; помѣщиціи въ деревнѣ: оказалось мало, и большинство расположилось почеревать въ открытомъ полѣ, у разложенныхъ костровъ.

Пересѣкъ 11-го декабря до г. Ловчэ былъ небольшой, и уже къ 12-ти часамъ были на мѣстѣ, а затѣмъ расположились на ночлегъ по квартирѣ. Слѣдующихъ пересѣкъ 35-ти-верстный. Проходили по мѣстности пересѣченной и гористой. Полкъ поднялся съ ранняго утра и шелъ до глубокой темноты; за то въ Сельви дали
отдыхъ,—тутъ простояли вилы до 18-го. 7-я и 8-я роты концентрировали обозъ во время этого перехода. Лошади подвились и съ трудомъ тащили тяжелый обозъ. Весь полкъ уже собрался и отдыхалъ, а эти роты едва на следующий день добрались со своимъ обозомъ къ мѣсту стоянки. Втъ Сельцы преимущественно закупали сукно, сало для смазыванія ногъ для скота для довольствія. 18-го— ночлегъ въ д. Вранцовцы; 19-го снова поднялись и, проида Габрово, сдѣлалъ привалъ для получения хлѣба; направившись было по шоссе на Шишку, у Чертовой моста свернули направо, въ долину Янты, и двинулись на Топлишко, не доходя котораго полкъ расположился побатальонно въ окрестныхъ деревняхъ: Нетовцы (3-й батальонъ и полковой штабъ), Боловцы (1-й батальонъ и 5-я рота) и Стацъ (6-я, 7-я, 8-я и 2-я стрѣлковыя роты). Такъ простояли до 24-го декабря. Этотъ промежутокъ времени назначенъ для окончательного приготовленія къ переходу черезъ Балканы. Успѣли закупить недостающее количество вьючныхъ сѣдѣлъ и боечкъ для снаряжения въ воды и снаряжения въ снабженіе и консервы, вперед даже за всю кампанию. Весь колесный обозъ остался въ Габрово; тутъ же оставленьіе рогатые котлы и вся хозяйственная часть полка. Дорожнаго скота закуплено на 8 дней. Для перевозки разныхъ съѣстныхъ припасовъ договорили богаровъ. Число вьюковъ было приказано ограничить самымъ необходимымъ, чтобы не затруднять движение частей. Хотя съ трудомъ, всѣ эти распоряженія были приведены въ исполненіе къ сроку; много возни было съ приобрѣтеніемъ вьючныхъ сѣдѣлъ,—въ конечномъ итогѣ, пришлось отбирать ихъ у богаровъ просто силой, устанавливая за штуку отъ 3 до 5 руб. золотою монетой. Нелегко было пріучать нашихъ упряженныхъ лошадей къ движению подъ вьючнымъ сѣдломъ; нелегко было договориться съ братунами относительно перевозки съѣстныхъ припасовъ и епиранта. Тѣмъ не менѣе, все было готово къ сроку, чтобы въ одинъ мигъ собраться и двинуться въ походъ.

Къ выступленію за Балканы къ Казанскому полку было 262 вьючныхъ лошадей (120 полковыхъ и 142 богарскихъ). Изъ числа сахарнаго запаса на 4 дня было выдано на руки, а другая 4-дневная дача везлась на вьюкахъ. Консервы, чай, сахаръ и прочие припасы розданны на руки. На человѣка выдано по 96 патроновъ; по 76 патрону на вьюкахъ. Всѣ епиранты получались въ боеченкахъ, но два на лошадь. На вьюкахъ находились всѣ антенны приналежности и перевязочные припасы.
Часам къ 12-ти утра 24-го декабря весь Казанской полкъ собрался за деревней Станцъ, чтобы выступить по Янтрскому ущелью въ д. Тодоровцы, на присоединеніе къ Углицкому полку. Здѣсь передь баталіонами прочтъ памятный приказъ Скобелева о предстоящей походъ, путь на столько же трудной, на сколько славной и могущей имѣть значительные результаты на исходъ всей войны. «Назъ предстоящий трудный подвигъ, говорилъ Скобелевъ (3), достойный испытаний славы русскихъ знаменъ: сегодня мы начнемъ переходить черезъ Балканы, съ артиллерией, безъ дорогъ, пробивая себѣ путь, въ виду неприятеля, черезъ глубокіе снѣговыя сугробы. Насъ ожидаеъ въ горахъ турецкая армія Ахметъ-Юбаба-пашы; она дерзаетъ преграждать намъ путь. Не забырайте, братцы, что насъ върху честь Отечества, что за насъ теперь молится нашъ Царь-Освободитель, а съ нимъ и вся Россія. Отъ насъ они ждутъ побѣды! Да не смущаетъ васъ ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба враговъ. Наше дѣло святое, и съ нами Богъ!»

Полкъ выступилъ. Передъ Топинымъ Скобелевъ подъскалъ къ баталіонамъ и, вспомнивъ первые боевые подвиги подъ Ловечей, выразилъ надежду, что въ предстоящемъ днѣ полкъ также молодецъ выполнилъ свое дѣло. 1-й и 2-й баталіоны продолжали движение дальше и, не доходя Тодоровецъ, расположились на ночлегъ въ деревушкѣ Ибрамцы; 3-й баталіонъ остался въ Топлишъ; такъ какъ получили приказаніе приступить къ разработкѣ пути. Съ 24-го декабря Казанской полкъ поступилъ въ составъ цатлайскаго отряда генераль-лейтенанта Скобелева *).

По диспозиціи на 25-е число, полкъ назначался въ авангардъ, направлялся на Марковы столбы и гору Караджу; время выступленія—3½ часа.

Наканунѣ, около 5-ти часовъ вечера, 3-й баталіонъ (за баталіоннаго командира старшаго-капитана Бырдинъ), въ составѣ авангарда генераль-маіора Столбовъ, выступилъ въ горы, имѣя впереди себя 15—20 челов. уральскихъ казаковъ, роту 12-го стрѣлковаго баталіона и команду саперъ, а позади 2 дружинъ болгарскаго ополченія. Назначеніе этого отряда состояло въ разработкѣ пути по запоечнымъ глубокимъ сугробамъ горамъ. Въ роты были

*) Всѣ 16-я пѣхотная дивизія; 9-а, 11-а и 12-а стрѣлковые баталіоны; 2 роты саперъ 3-го сапернаго баталіона; 7 дружинъ Болгарскаго ополченія; 4 батареи 16-й артиллериейской бригады; 2 горные батареи; Донской казачий № 9 полкъ; сотня уральскихъ казаковъ.
выданы заглавнопрежденно собраны въ Топлиниц: широкия деревянный лошаты.

Отъ Топлиница тянется тропа по кругому скату Балканъ, частью обнаженныхъ, частью покрытыхъ рѣзомъ и кустарникомъ. Сь южн. былъ глубочь. Вескошь пришлось прибѣгнуть къ помощи лошат. Вся ночь подвигался нашъ передовой отрядъ впередъ очень медленно, шагъ за шагомъ, оставляя за собой тропинку, достаточную для движения одиночныхъ людей. Люди были одьты не особенно тепло; однако, благодаря безостановочной работѣ, случаи обморожения не было. На скояло вобще было трудно движение въ горахъ, можно заключить изъ того, что роты 3-го батальона едѣ къ 6-ти часамъ утра достигли мѣста, называемаго Ватропольемъ, а мѣсто это отстоятъ отъ Топлиница всего-то на восемь верстъ. Въ виду сильнаго утомленія, здѣсь даже былъ авангардъ отдыхъ, а черезъ полчаса двинута впередъ рота 12-го стрѣolicitedаго батальона, для занятія восточныхъ екатовъ Марковыхъ столбовъ (первый перевалъ) и горы Караджикъ, высшей точки на всемъ пути отряда, съ тѣхъ послѣднихъ перевала. Занятіемъ этихъ пунктовъ обезпечивалось дальнѣйшее движение отряда, фланговое движение въ отношеніи турокъ, которые занимали позиціи на Льской горѣ. Какъ Караджикъ, такъ и Марковы столбы оказались незанятыми противникомъ, и стрѣключи расположились въ боевомъ порядкѣ на пѣхъ отрогостяхъ. 3-й батальонъ продолжалъ работать надъ расчисткой пути и около 12-ти часовъ для расположился бивакомъ между Марковыми столбами и Караджкаей.

Возвращаемся къ первымъ двумъ батальонамъ. Рано въ 3½ часа утра 25-го декабря 1-й и 2-й батальоны собрались на мѣстѣ ночлега и двинулись внизъ по Янтрѣ, къ Топлиницу. Путъ предстояла недалеко, но пьывштсь рѣчечка заставляла переходить ее во многихъ мѣстахъ; тутъ были перекинуты узкия кладки, по нимъ можно было двигаться только поодиночкѣ, и глубина колыша чрезвычайно растягивалась. Только часамъ къ 7—7½ подошли батальоны къ началу горнаго подъема; здѣсь присоединилась горная батарея. Знѣнее солнцѣ только-что выглянуло и освѣтило слѣдующія массы Балканскаго хребта. Эмѣйкой сверкнула разработанная передовыми отрядомъ тропинка. Напис батальоны, во главѣ остальнаотряда, стали рядами втягиваться въ горы. Шли довольно успѣшно; карабкались, хватаясь за деревья, кустарники. Нѣсколько замедлила движение горная батарея, вытянувшаяся между батальонами; лонадь часто спотыкались и падали; колеса завязали въ снѣгу
и между каменьями. За нами тянулись безымянной вереницей, тоже рядами, остальные части отряда. К 1-му полудню голова 1-го батальона подтянулась к биваку 3-го батальона, расположившегося на лёгкой площадке; со стороны Лысой горы бивак тоже прикрывался лесом. Вскоре подтянулся весь полк. Стали подходить другие части. Было разрешено разложить костры, дляварок пищи и чая. Воды не было — в д. Пускали снег; варили консервы, потому что не успели бы сварить что-нибудь другое.

В сутерки на работе по расчистке пути наняли 2-й батальон подполковника Байковского. Только что стали вытягиваться роты, как Скобелев получил извести о переходе Гурки через Балканы и о занятии Софии; Скобелев поздравил полк с успехом русского оружия. Солдаты не были предусмотрены об обложении полной тяжести; громко крикнули они «ура», а подходившие части еще громче подхватили, и долго нельзя было остановить этого «ура», а оно подхватывало его и далеко разносилось по горах. Мы находились верстах в 2—3-х от неприятельской позиции, и генерал осторожно недоволен; несторожность могла открыть пребывание нашего отряда в горах и ослабить положение д. Пускала при дебуштировании в долину.

Сначала расчистка производилась всеми людьми: весь батальон поднимался на всю глубину; ручьи составляли в козла и затянули приступали к расчистке пути, отображаясь с ближ к стороне турок. Окончив один участок, батальон разбирал ручьи и переходили на следующий. В этом порядке расчищали путь до горы Караджин, где бивакировали струлики и после аванпостной службы. За Караджин начинался высокий лес; впереди не было войск; ясилась необходимость в прикрытии, а потому самой порядок производства работ изменился. Итак, все роты вызвано по одной полуроте, при офицерах. Эта половина батальона поднималась вперед взводными рядами и прокладывала тропу, которую уже разрабатывала остальная часть батальона. Работа пошла быстрее; к тому же одна половина людей была в полной готовности к бою. Впереди следовали проводники и незначительный казак, в виду близости противника, от которого нас отделяли только два глубоких оврага, между которыми был виден белый тополь; куренье и разговоры строго запрещены. Только с бивака доносился глухой шум.

В 12 часов ночи на снегу пришел 1-й батальон полковника Завадского, который, взамен сводных полтур, выставил вне-
редь всю 1-ю стрелковую роту подпоручика Арцишевского. Однако, полуроты 5-й, 6-й и 2-й стрелковой роты на столько далеко отошли, что остались неподвижными и, проработав, с 1-м батальоном всю ночь и весь следующий день, присоединились к своим частям только 27-го декабря. Нижше мы увидим, что эти части первыми вступили в бой с противником, при дебушировании с перевала. При этом, головной отряд, кроме руководителя, полковника Ласковского, находился под полковник Завадскй с командующими ротами: 5-й — поручиком Повало-Швеиковским, 6-й — капитаном Волошиновым и 1-й стрелковой — подпоручиком Арцишевским. Остальная часть баталиона подполковника Байковского, отдохнув около часа, продолжали движение за 1-м батальоном. Вся ночь ушла на разработку троны на горы Кардаж, где было множество крупных подъемов и обрывов. Трона тянулась по карнизу: слева обрывистый лесистый овраг, а справа поднималась крутая снега. Контревзду головная часть миновала гору. Тут начался спуск, сначала довольно пологий, а потом круче и круче; дальше ущелье, в которое стали втягиваться роты. Спуск сразу оборвался: сойти нигде возможности; можно только скатываться, и люди передних рот стали быстро скатываться вниз. Дальше по ущелью путь становился пологий. Бока ущелья раздваиваются. Снега здесь было гораздо меньше. Самое устье ущелья оканчивается обрывом в небольшую десятков сажень; этот обрыв составляет южную покатость Балканы, у подошвы которых разстилается Казаильская долина, — между «долина роза», — сливающаяся деревнями и рощами, разбросанными на яркой белой снеговой поляне. Эта долина — начал движения отряда, но, не смотря на ее близость, этой долине не скоро удалось достичь. Трудная часть перехода предстояла впереди. Отт устья ущелья тропа круто поворачивает в западу и тянется версты на 4—5, почти вилот до д. Изетлин, но узкому карнизу, допускающему движение только поодиночке. Это движение питает не прикрывалось со стороны долины, откуда на выбором можно было быть каждого человека, которому сунется из ущелья на трону.

Часах к 8-ми утра роты головного отряда (вся 1-я стрелковая рота, полуроты 5-й, 6-й и 2-й стрелковой роты) уже подходили к выходу из ущелья и к новороту на Изетлин. Остальная роты батальона подполковника Завадского и подполковника Байковского остановились были на някоторое время на горах Кардаж, неудалой, отт бывшего тут хутора Изатра, к вождям лучшей
разработки дороги, так как рыхлый снег сползал вниз с узкаго карниза и производил обвалы. Кромѣ того, нужно было пропустить вперед Угличань, назначенных, по диспозиціи на это число, въ авангард.

Съ лѣвой стороны невооруженныхъ глазомъ видишь кряж, отдѣляющійся отъ Караджки двумя, почти параллельными другъ другу, оврагами. Весь кряжъ усыпан какими-то темными буграми. Виновательный вглядясь и увидишь, что передъ тобой не бугры, а землянки. Далекій кряжъ—это Лысая гора, а землянки—бивуакъ турецкихъ таборовъ. Почти одновременно съ остановкой нашихъ батальоновъ подѣхалъ командиръ Угличскаго полка, полковникъ Пашотинъ, съ просьбой пропустить его полкъ. Только проѣхать онъ впередъ, за перевалъ, чтобы пріостановить наши передовыя роты, какъ знилие солдатъ освѣтило наши роты; тутъ и турки замѣтили движенье на горахъ. Въ землянкахъ пошла суета: одинъ поѣзди вверхъ, другіе бѣгомъ стали спускаться внизъ, въ оврагъ. Еще и глагольны, и на горѣ, изъ-за землянокъ, сверкаютъ огоньки, показался клубъ дыма... и надъ головами у насть прошпигля граната. Еще и снова гранатъ, но все онъ высоко перелетали, на самую вершину Караджки, и ныряли съ-то въ лѣсу. Турки прекратили огонь.

Тутъ къ полку подѣхалъ Скобелевъ со своимъ штабомъ. Осмотрѣвъ метастность, онъ приказалъ занять одной ротой конусообразную гору, по направлению къ Лысой горѣ, какъ разъ противъ спускающагося въ оврагъ турокъ.

Сводная рота, изъ полуроты 6-й и 2-й стрѣльковой, подъ командой подпоручика Шпикевича, бѣгомъ спустилась съ Караджки и, изобразившися на указанную гору, разсыпала цѣль; люди сейчасъ же окопались. Спускавшись-было внизъ, турки пріостановились въ перѣднихъ. Рота подпоручика Шпикевича пробила на своей позиціи до вечера и затѣмъ была сдѣлана стрѣлками 12-го батальона.

Въ это время Скобелевъ получилъ донесеніе отъ полковника Ласковскаго о томъ, что передовья роты Казанскаго полка, подъ командой полковника Завадскаго, заняли высоты при выходѣ изъ ущелья и спускъ къ Измѣлы; по турки, заняли Измѣлы, сильно обстрѣливая спускъ и съ горъ, и со стороны долины. То же самое доносили командиръ полка, полковнику Лео, полковой адъютанту, который находился при полковникѣ Завадскомъ, съ просьбой поспѣшить на выручку, такъ какъ авангардъ увлекся далеко впередъ и, спустившись къ концу ущелья по дорогѣ въ Иметли, попасть...
подъ фронтальный перекрестный огонь (слева отъ Шинкинской долины—около двухъ таборовъ п'яхоты, а справа, по Иметлйской дорогубольшихъ партій черкесовъ). Поручникъ Езерскій прибавливавъ вь своей запискѣ, что авангардныя роты все-таки стойко держатся, вь ожиданной скорой выручки.

Немедленно приказано было 6'тому выступить, вь помощь авангарду, 2-й, капитана Мошинскаго 1-го и 3-й, поручика Нарчекевского, ротамъ, —роты эти шли въ голов' колонны,—а за ними двинулись: 1-я, штабс-капитана Вимберга, 4-я, подпоручика Казулина, 7-я, капитана Пузина, и 8-я, поручика Козелло 1-го, роты, да полурота, 5-й; роты быстро сбиться впередъ, обгоняя Угличанъ. Разработка пути орошена. IIIи по глубокому снѣгу, по слѣдамъ, проложеннымъ головными ротами. За полкомъ поспѣшно выдвинулись въ низу съ патронами.

Возвращаемся къ передовымъ ротамъ полковника Завадскаго. Мы уже говорили, что около 8 часовъ утра они подходили къ выходу изъ ущелья и къ послѣднему спуску. Со словъ сотника Кирилова (уральской сотни), полагали, что деревня Иметли лежать тутъ же, при выходѣ изъ ущелья. Поручникъ Езерскій выехалъ впередъ и, замѣтивъ двигавшихся по Казанлыкской долинѣ турокъ, сбился уже до полости, об этомъ полковнику Завадскому. Оказалось, что колонна турецкой п'яхоты, подъ прикрытиемъ кавалерийскихъ разъездовъ, тянется по направлению къ Иметли. Полковникъ За- вадский рѣшилъ дождаться, при выходѣ изъ ущелья, пока подойдутъ остальная части его баталиона; для обеспечения же самого спуска, онъ приказалъ полуротамъ 5-й и 6-й ротъ, подъ командой поручика Повало-Швейковскаго, продолжать движение и укрѣпить въ низу. Спускъ чрезвычайно крутий; двигаться было очень трудно, а потому и задача не могла быть вполне выполнена. Замѣтивъ движение поручика Повало-Швейковскаго, турки быстро развернулись. Однѣ таборы повернули направо, къ ущелью въ горахъ, съ намѣреніемъ обойти насъ съ лѣваго фланга и тыла, а другой, съ густой цѣнно впереди, двинулся прямо на насъ съ фронта. Тутъ же собрались и сотни трое неприятельской кавалеріи. Въ 8'/2 часовъ утра этотъ таборъ открылъ огонь. Подпоручику Аричинцевскому приказано расположить всю стрѣлковую роту по спуску, пѣшему вищу траншеи, и встрѣтить наступающихъ огнемъ. Удачный огонь стрѣл- комъ пріостановилъ наступленіе. Турки заняли цѣлью кусты и канавы, окруженія на плантаций въ долинѣ, и открыли энергиическую перестрѣлку, мѣтою поражая чуть заезвавшихся людей на спускѣ.
Между тем, поручик Повало-Швейковский спустился вниз и зашёл окраину деревни Иметли, но около 10 часов утра снайперские башни-бузуки бросились на взводь, занимавший деревню, и оттеснили его к подъёму на гору. Теперь башни-бузуки имели возможность продолжать обстреливать все расположение отряда. Старший кавказский служака, капитан Волоченковъ, с частью людей 6-й и 1-й стрѣлковой роты, бросился на выручку. Башни-бузуки выбили, но это не особенно обезпечивало положение передовыхъ ротъ. Башни-бузуки отступили не въ долину, а бросились въ горы. Съ ловкостью привычныхъ горцевъ, они мигомъ ползали вверхъ; не прошло и четверти часа, а башни-бузуки уже сидѣли на той вершинѣ, которая была въ тылу у нашихъ ротъ. Разстояніе было незначительное; башни-бузуки были прекрасно укрыты, а потому могли безнаказанно быть на выборѣ. Пришлось бросить Иметли. Весь отрядъ расположился по спуску. Капитанъ Волоченковъ раненъ; человѣкъ 20—25 солдатъ выбили изъ строя убитыми и раненными. Не было ни одного утоля, гдѣ бы можно считать себя безопаснымъ отъ пуль. Въ эту минуту положеніе отряда полковника Завадовскаго становилось критическимъ. Другой турецкий таборъ, что сорвивался изъ долины вправо, началъ подыматься въ горы съ нашего лѣваго фланга; турецкіе стрѣлки заняли сопку шагахъ въ 700—800 южнѣ дороги, откуда вскорѣ открыли частныя и вѣтлы огонь. У насъ было уже немного патроновъ; наши линейныя роты, со своими прицѣлами на 600 шаговъ, едва были въ состояніи стрѣлять по ближайшимъ цѣлямъ. Въ такомъ незавидномъ положеніи пришлось пробыть около полутура часа.

Какъ ни стѣнніли роты, глубокой стѣнѣ задерживать движение, и только въ 11½ часовъ утра подошли на выручку 2-я и 3-я роты. Отъ этихъ ротъ сейчасть же было разсыпано въ цѣльню скату по одному взводу на усиленіе сильно порѣдѣвшей 1-й стрѣлковой роты. Остальные взводы остановились въ уцѣлѣ, возлѣ родника, не вдальѣ отъ цѣнны, но укрытые отъ выстреловъ. Сѣдкія части цѣни начали быстро таять, въ особенности отъ безнаказаннаго огня турокъ, засѣдшихъ въ тылу у насъ. Вскорѣ потребовалось вызвать въ цѣнь еще по одному отдѣленію отъ ротъ капитана Мошинскаго 1-го и поручика Парченскаго.

Часу втъ первомъ подошелъ Скобелевъ со своими штабомъ. Всѣдѣ за тѣмъ подошли 7-я и 8-я роты и полурота 5-я. Тутъ выстрѣлами съ сонки были ранены: начальникъ штаба, полковникъ
Куropаткинъ, и командующий 3-й ротой, поручникъ Парчевскiй (смертельно, въ тотъ же день умеръ).

Произ водить наступление или продолжать работы, не очистив предварительно горы, занятой у насъ въ тылу башбузуками, не было никакой возможности.

Скобелевъ приказалъ своему ординарцу, сотнику Дукмасову, взять взводъ отъ 3-й части штабс-капитана Оленевича и пронять башбузуковт. Взводъ унтер-офицера Дементьева, во главѣ ст. Дукмасовымъ, безъ выстрѣла взобрались на гору и штыками выбили турокъ изъ устроенной ими траншейки; башбузуки частью побѣдожали въ горы, частью въ деревню Иметли, куда за ними норовили одиночные люди 3-й и 6-й ротъ (люди этой роты были въ цѣнѣ на спускѣ). Эти одиночные люди, по своей малочисленности, не могли долго держаться въ деревнѣ и снова отступали въ спускъ, гдѣ и расположились подъ командой капитана Волочевикова, оставшагося въ строю, не смотря на полученную рану.

Съ занятіемъ горы, положеніе нашего отряда несколько улучшилось. На взводѣ энъ молодцовъ впослѣдствіи даво лишнихъ 5 крестовъ.

Между тѣмъ остальныя части авангарда продолжали двигаться по уцѣлѣнію и на площадкѣ возлѣ родника. Часамъ къ 2 подошли всѣ роты 1-го и 2-го батальоновъ; постепенно подходили 2-й и 3-й батальоны Угличанъ, которые сейчасть же выслали на гору, занятую сотникомъ Дукмасовымъ, роту, вооруженную ружьями Пибоди. Эта рота стала стрѣлять по сонѣ. Теперь сосредоточеніе въ стрѣльбѣ было возможнымъ; турки даже вскорѣ совсѣмъ прекратили перестрѣлку, когда другая рота стала брать ихъ во флантѣ съ лѣвой стороны. Съ занятіемъ высотъ по обѣмъ сторонамъ уцѣлѣлъ, обезпечатвалось дебютированіе остальныхъ частей отряда. Турецкой таборъ, показавшися, было на лѣвомъ флантѣ рота полковника Завадскаго, скрылась; теперь противникъ сталъ сосредотачивать всѣ свои силы въ долинѣ.

Для обезпечатенія отряда отъ поисковъ со стороны Шинкѣ, Скобелевъ приказалъ выслать въ горы двѣ роты. Для этой цѣли были назначены 1-я, штабс-капит. Вимберга, и 4-я, подпоручика Козуліна, роты. Обѣ роты направились въ лѣво отъ расположения резерва и, пройдя версты полторы, выбрали въ горахъ позицію; отъ 1-й роты два взвода было выслано въ цѣнѣ; 4-я рота расположилась позади, въ видѣ резерва. Роты устроили себѣ изъ снѣга траншеи и оставались на позиціи до ночи слѣдующаго дня, присоединившись къ полку уже въ деревнѣ Иметли.
Къ ночи къ резерву присоединилась сводная рота подпоручика Щипневича (половину 6-й и 2-й стрѣлковой роты), съ ней позиціи стрѣлками; потомъ подошли четыре роты 3-го батальона, кромѣ 12-й, оставшейся на обрыва для спуска горныхъ орудий.

Было около 4-хъ часовъ пополудни. Скобелевъ подъѣхалъ къ расположению передовыхъ ротъ полковника Завадского и приказалъ ему атаковать деревню Иметли. Въ резервѣ было назначено два батальона Углицкаго полка. Атаку деревни предполагалось произвести съ наступлениемъ темноты. Скобелевъ предварительно приказалъ потронуться спускомъ горныхъ орудий и высылкой частей вѣхоты, остановленныхъ нѣкто-за спуска артиллерій.

У турокъ было замѣтно усиленное движеніе: изъ Иметли двигались войска къ Казанлыку, со стороны Шейнова переходили пѣхотные части къ нашему лѣвому флангу. Съ позиціи 1-й и 4-й ротъ было видно безпрерывное движеніе на Лысой горѣ, откуда противникъ уже спустился два орудія.

Около 9-ти часовъ вечера къ позиціи передовыхъ ротъ подошли два батальона Угличанъ. Полковнику Завадскому, какъ уже ознакомившимся съ мѣстностью, было приказано двигаться впереди со всевозможной тишиной. За передовыми ротами шли Угличане; остальная 5-1/2 ротъ нашего полка стѣдовали въ хвостѣ. Была ли деревня Иметли занята противникомъ, или очищена, этого никто не зналъ. Выезжая впередѣ сильные патрули, полковникъ Завадский началъ движеніе въ 11 часовъ ночи. Впереди во тьмѣ пространствѣ полная тишина. Непріятель не обнаруживаетъ своего присутствія ни малѣйшаго шорохомъ. Патрули безпрерывно сопли внизъ; за ними спустились роты и, въ полной готовности къ бою, двинулись къ Иметли. Патрули подходятъ къ окраинѣ... Казалось, вотъ-вотъ грянетъ выстрѣлъ-другой, и загорится неумолкаемая турецкая трескотня. Патрули вошли въ деревню... Пусто: ни жителей, ни турецкихъ войскъ. Немедленно дало знать полковнику Завадскому, и его передовыя роты заняли деревню. Въ виду того, что Иметли сильно покрыта садами, гдѣ противникъ могъ прекрасно скрызаться, полковникъ Завадскій расположился на небольшомъ у ручья, противъ какого-то большаго дома, ближе къ окраинѣ. Роты выставили цѣль постовъ. Ярко запылалѣ большие костры, и въ солдатскихъ котелкахъ появились орѣхи, медъ, всякая домашняя птица, въ изобилии паденные на дворѣ большаго дома. Противникъ не показывался; только къ цѣли сунулись-было какіе то два всадника, но которыхъ часовые сдѣлали два выстрѣла, за-
ставившие роты стать в ружье. Днём вскорéи разъяснилось, и
солдаты продолжали спокойно мастерить свой ужин. Угличане
остановились на спуске, в углубленной дороге, а наши остальные
роты безостановочно двигались вперед, так что часами к 2-му
всё 12-ты роты сосредоточились у дер. Нметли (кромé 1-й, 4-й и
12-й). Всё это с полком прибыло начальник авангарда, г.-м.
Столбов, который приказал, для связи с Угличанами, выста-
вить между спуском и деревней 3-ю и 11-ю роты, полуроту 2-й
стрелковой роты цéлью провести через всю деревню, до против-
воположной ея окраины, а к сторонé Шейпова и Шипки располо-
жить аванпосты. При осмотре деревни людьми 2-й стрелковой
роты мгдёй не оказалось присутствия противника; подъезжали
правда, два-три всадника, но, когда их окинули, они сейчас
же ускакали в дольницу. Ночь была лысая. По всей дольнику,
на скаты горы мерцали буйные костры турецких таборов. Слух отчетливо ловил рёзкие звуки их горноты, подававших какé-то сигналы.

Не смотря на запрещение входить в дом, продрогшие, голо-
дные солдаты, послé ужина из консервою, стали поодиночкé
отправляться на рекогносцировку, и вскорé, кромé разных сладостей, на сцену появилась всякая итиса.

Естественно, что при таких условиях солдату было не до сна.

Так, прошел этот первый день боя, в котором наши Казацки играли далеко не второстепенную роль. Потери этого дня заключались в двух раненых офицерах, 19-ти убитых и 27-ми раненных человек нижних чинов.

Ночь на 27-е декабря прошла совершенно спокойно. Турки по-
казывали признаки своего существования только одними сигналами. Наступило утро. По спуску стали безостановочно двигаться вниз остальной части иметлийского отряда, и противники снова открыли огонь со своей сонни.

Окончив спуск горных орудий, 12-я рота, шт.-капит. Аме-
ницкого, к третьем часам ночи подошла к тому самому устью, где бились наши полк у родника; здёсь еще оставался отрядный штаб. Люди безмятно работали около восьми часов; солдаты были крайне утомлены и нуждались в отдыхе. Поэтому шт.-капит. Аменицкому было разрешено остановить роту у родника и перездать до утра. Утром стали-было спускаться вниз, чтобы потом присоединиться к полку. Тут роту встрестил Скобелев, который приказал шт.-капит. Аменицкому выбить турок со вто-
раго кургана (сопки) против выхода изъ ущелья. Первая сонка была занята ротой Угличского полка еще накануне; эта рота должна была атаковать и вторую сонку, но, потерявъ убитымъ своего ротнаго командира, осталась на первомъ курганѣ.

Спустившись въ долину прямо съ обрыва, шт.-капитанъ Аменицкий безъ потерь добрался до занятой Угличанами сонки, которая отдѣлялась отъ турокъ оврагомъ и сильно обстрѣливалась. 12-я рота безъглазо пробивала черезъ сонку и остановилась въ оврагѣ на короткое время, чтобы перевести духъ. Шт.-капит. Аменицкий устроилъ людей и выслалъ цѣнь, подъ командой сотника Дукмасова. Рота стала подаваться впередъ. Путь проходить по весьма обрывистому скату, такъ что приходилось нѣсколько разъ останавливаться и давать людямъ время передохнуть. Вотъ и гребень кургана... Подъ непрерывнымъ огнемъ турецкихъ стрѣтокъ, рота безъ выстраивала бросилась въ атаку и дружно ворвалась въ траншеи; турки опрометью кинулись въ оврагъ; часть пытавшихся со-противляться была переработана. Ещѣ не доходя до траншены, шт.-капит. Аменицкий упалъ, раненный въ голову; за нимъ нѣсколько офицеровъ, командовавшихъ подъ ротой принялъ фельдфебель Лариновъ, которому ротный командиръ, оправившись отъ обморока, приказалъ занять траншеи и, во что бы то ни стало, сохранить ихъ за собой. Противникъ раза два пытался выбить роту, но его каждый разъ отбрасывалъ назадъ дружными залпами и штыками.

За взятіе сонки фельдфебель Лариновъ былъ награжденъ знакомъ отличія Военнаго Ордена 3-й ст., а на роту издано пять гербовскихъ крестовъ. Кроме штабс-капитана Аменицкого, въ 12-й ротѣ выбило изъ строя 12 человѣкъ нижеѣпѣхъ чиновъ.

Казанскій полкъ съ утра получилъ приказаніе привести въ обороноительное положеніе дер. Измѣни со стороны долины. Каменный стѣны на окраинѣ деревни представляли отличный закрытія; поэтому вся работа, главнымъ образомъ, состояла въ приспособленіи къ оборонѣ этихъ стѣнокъ посредствомъ присыпки земляной насыпи. Не успѣли еще вполнѣ укрепиться, какъ со стороны Шейнова колонна непріятельской кавалеріи стала медленно наступать доноей по направлению Угличанъ, которые стояли ближе къ горамъ. Называло приказано бросить работы и выдвигнувшись впередъ, угрожать противнику во флангъ, не предпринимая, однако,

*) Убито 6, ранено 5, безъ вреда пропалъ 1; вся убыль вбесѣ съ офицеромъ 13 человѣкъ.
ничего серьезного. 2-й и 3-й батальоны перестроились вперемежку по южной линии; 1-й батальон состоял в резерве. Весь полк двинулся вперед и занял курганы впереди Иметли. 2-я подпоруч. Шнекешнова, и 3-я, шт.-кап. Вальца, с положением роты развернулись на юг; линейные роты стали опускаться на занятое положение. Вперед выехала сотня уральских казаков и завязала перестрелку с турецкими кавалеристами.

Верстах в полтора от северного Иметли тянется небольшая возвышенность, сплошь покрытая деревьями; эта возвышенность отделяется от деревни глубокой канавой, в тройке, оврагом. Чаша турецкой въехала, выбитой уже 12-й ротой с союзник (еще северной возвышенности), заехала между деревнями и продолжала обстреливать спуск. Г.-м. Столлкович приказал 9-й, подпоруч. Монсеева и 10-й, подпоруч. Дублинскаго, ротам выбить оттуда турецких стрельцов. Объ роты перешли вперед, перпендикулярно которому шел другой, выходящий в тыл противнику; по этому оврагу и двинулись вперед. Туки вскоре замыли движение наших рот, но, почти одновременно атакованные с фронта болгарскими дружинниками, не дождались удара в тыль, а стали улепетывать к Шейнову. 10-я рота и дружинники открыли огонь из-за частей, но непрерывный огонь.

Тут подошли сотни донских казаков. Перестрелка с турецкой кавалерийей стала ожесточенной, и ни наши казаки, ни турки, въ небольших стаях, шли, одетые в амундROKE, другъ от друга, не предпринимали ничего серьезного. Противник открывалъ огонь картечничьими гранатами изъ Шейнова, но этот огонь былъ безвредный. Въ таком положении дѣло оставалось часовъ до двухъ, такъ что въ долину успѣлъ спуститься почти весь Владимирскій полк.

Съ утра доносились выстрелы съ стороны Шейнова и Шпиць; выстрелы также слышались въ горахъ. Часами къ двумъ половину перестрелки значительно усилились. Какъ впослѣдствіи оказалось, то вела бой колонна кн. Святополкъ-Мирскаго.

Когда дѣло стало разсѣяниться, Скобелевъ приказалъ перейти фронтъ палѣво, къ востоку, чтобы немедленно атаковать деревню Шпиць, какъ только въ окрестностяхъ покажется колонна кн. Мирскаго.

Для перемѣны фронта Казанскій полкъ прекратилъ возведение траншей и, перестроившись въ колонны изъ серединъ, повернулся палѣво, пропелъ мимо дер. Иметли и расположился въ садахъ, фронтомъ на Шейновъ, нѣсколько выше дороги отъ Шпица къ
Иметли, вблизи разоренного хутора. На сную раздался боин ба-
рабана; наступление было повторено и гористами. Вскоре подъ-
дыхал командир Угличского полка, полковник Пашютин, и при-
казал начинать наступление. 3-й батальон развернулся в боевую линию поротно; в интервале между ротами первой линии наступа-
пала горная батарея. 1-й и 2-й батальоны составили полковой, а
Угличане — общий резерв; впоследствии выстраивались Влади-
мирцы. В таком порядке отряд начал наступление по направлению Шипки. Казаки подходили назад, открывая цепь от 3-й стрелковой роты (шт.-кан. Вальца).

Турки не заметили встретить наступающих артиллерийских огней, с батареи, расположенных в Шейновской роще и за
рощей. Впрочем, огонь противника не приносил нам никакого вреда; а наша горная батарея дала два на столько удачные вы-
стрелы по турецкой кавалерии, что та сейчас же очистила поле. Прошли версты две и затем остановились шагом за 2,000 оть
Шейнова. Чтобы замаскировать нашу малочисленность, 1-й и 2-й батальоны были разведены пополудни и разомкнули ряды;
как кается, Угличане сделали то же самое. Турки вяло поддер-
живали огонь противную насть; все внимание их видимо было от-
влечено в другую сторону, а там, где-то далеко в горах,
точно бы за Шипкой, стрельба велась особенно энергично.

За поздним временем дня, трудно было предранию сегодня
что-нибудь против Шейнова; нужно было укротиться на занятой
позиции; необходимо, наконец, было сосредоточить все свои силы
перед началом боя. Вечером—Перестрелка в тылу у противни-
ника замолкла. Тихо было и на нашей позиции. Скобелев прика-
салъ набрать побольше горючаго материала, по заду горной ба-
tареи, одновременно зажечь массу бивуачных костровъ и затеть
отходить къ Иметли. Впереди костровъ были выставлены аванпо-
сты оть 6-й, подпоруч Герасимова, и 10-й, подпоручика Дублин-
skago, роты.

Было уже совершенно темно, когда Казанский полкъ собрали
у деревни Иметли; здсь расположились на бивуакѣ; 1-й и 3-й ба-
tальоны, а второй отошелъ на противоположную окраину и выстар-
валъ аванпосты къ сторонѣ Калоферъ оть 8-й роты поручика
Козелло 1-го.

Ночь прошла спокойно какъ на аванпостахъ, такъ и на би-
вуакѣ. А съ горь продолжали безостановочно спускаться наши
стрелки и дружинники (4).
Диспозиция для атаки Шейновского укрепленного лагеря на 28-е декабря.—
Казанский полк в резерв.— Взятие редута 1-м батальоном.— Действия
2-го батальона.— Потери.— Число выпущенных патронов.— До нового похода.

Часов около 6-ти утра в горах началась страшная артиллерийская канонада; ружейная перестрелка донесла до крайних предъявов развития. —

Въ Иметли къ полку пришло приданное 1-я и 4-я роты, высланная, какъ мы видѣли раньше, въ горы къ сторонѣ Шинки. Командиръ роты Его Высочества, шт.-капитанъ Вимбергъ, передалъ полученное приказаніе, чтобы весь Казанскій полкъ, часахъ къ 7-му утра собрался къ биваку 3-го батальона и выстрелилъ въ колошахъ изъ середины, въ одну линию, близъ дер. Иметли, перестрѣлка Шейновскую дорогу. Здѣсь г.-м. Топиловскій объявилъ диспозицію для предстоящей атаки Шейновскаго укрепленного лагеря.

Для подготовки атаки, назначались два стрѣльковые и сводный отъ Углицкаго полка батальоны; Владимировскій, Судальскій и нашъ Казанскій полки состояли общей резервъ. Кавалерія охраняла правый флангъ общаго боеваго расположения и должна была искать связи съ отрядомъ ки. Святополкъ-Мирскаго. Цѣль боя—Шейновскій укрепленный лагерь. Наступленіе—ступицами съ праваго фланга (1).

Судальскій полкъ еще оставался въ горахъ, задержанный артиллеріею. Такимъ образомъ, общей резервъ состояли Владимиры и Казанцы.

Утро было сбрзное. Въ долинѣ разстилался рѣдкій туманъ. 
Вся части имелійскаго отряда постепенно собирались. Часовъ около 9'/2 Скобелевъ приказалъ строиться въ боевой порядокъ. Казанцы продвинулись и нѣсколько впередъ и стали правѣ Владимировскаго полка на одной высотѣ. Кавалерія строилась правѣ пѣхоты.
Было безъ малаго 10 часовъ. Первая линія спокойно двинулась впередъ. За нею потянулись остальные части съ музыкой и распущенными знаменами.
Вступая в бои, Казанский полк имел налицо 2,234 человек, нижних чинов, при 3-х штабъ и 36-ти офицерах *)

Наступать приходилось по ровной, покрытой не особенню глубокими снегом, мстностям, парфозной неглубокими, параллельными фронту наступления оврагами, представлявшими прекрасныя закрытия для наступающих частей.

Первая линия вошла в сферу турецкаго огня, и противникъ сейчас же открыл артиллерийскій огонь и свою обычную ружейную трескотню. Свинцовый пуль, шрапнель гранатъ, доносившихся до резерва, перелетавшихъ далеко дальше,—все показывало, что загорься сильный бой, судя по направленію и силѣ огня, уклоняющейся вправо. Напит горня орудія, расположившиеся въ сфере дѣйствительнаго ружейного огня, лично работали. Неприятельскіе снаряды рѣзко разрывались и, ударяясь о мерзлую землю, рикошетировали писнь надъ головами.

Для обезпечения лѣваго фланга боеваго расположения, где для стрѣльковыхъ ротъ Угличанъ заняли курганы, выдвинулись дѣвъ сотни казаковъ и одинъ баталіонъ Владымирскаго полка; лѣвому флангу, кромѣ того, угрожала турецкая кавалерія, показывавшая со стороны Шипки; туда высылали еще нѣсколько казачьихъ сотень. Бой разгорался по всей линіи, продолжая уклоняться вправо.

Стоя въ общемъ резервѣ, Казаки уже начали терять падежу принять участіе въ бою, тѣмъ болѣе, что вотъ граняло дружное «ура» въ передовой линіи, па мгновеніе затихла перестрѣлка, а потомъ возобновилась съ прежнею силой, но немного дальше.

Угличане слились вплотную съ первой боевой линіей. Горная батарея осталась одна-одиньененькяя, безъ всякаго прикрытия. Г.-м. Томиловскій приказалъ Казанскому полку подвигаться впередъ, уступами, нѣсколько перемѣщая фронтъ направо, чтобы, въ критическую минуту, поддержать лѣвый флангъ. Впереди двинулся 1-й, полковника Завадскаго, баталіонъ; минуты четыре суста, за 1-ты баталіонъ потянулся баталіонъ подполковника Байковскаго.

Одинъ изъ баталіоновъ Угличанъ, встрѣченный при самой атакѣ особенно сильнымъ огнемъ противника, приостановился, застылъ и открылъ перестрѣлку.

Наблюдавшій за ходомъ боя Скобелевъ сейчасъ же приказалъ приказаніе поддержать атаку Угличанъ частями резерва. Баталіонъ...
онь полковника Завадского уже подходили къ линиѣ расположения горной батареи. Шагахъ въ 600—700 находилась роща. Получивъ приказание поддержать Углицанъ, полковникъ Завадскій немедленно перестроилъ свой батальонъ поротно въ двѣ линіи и быстро направился къ опушкѣ рощи, сначала ускоренными шагомъ, а потомъ перебѣжками. Первая перебѣжка была до углубленной дороги вблизи опушки; тутъ приостановились немного, чтобы переступить духъ. По роту закрытия всѣ роты развернулись въ одну линію. Шагахъ въ 300 отъ опушки рощи воззвысились редутъ сильной профили: естественно, что этотъ редутъ становился цѣлью атаки 1-го батальона. Вторая перебѣжка—до канавъ, подъ самымъ сильнымъ огнемъ противника, обратившаго теперь все свое вниманіе на этотъ батальонъ. Въ канавѣ передохнули; роты были приведены въ порядокъ. Минута-полторы остановки... Раздался громкій голосъ полковника Завадского: «сы Богомъ! впередъ!»—и весь батальонъ, какъ одинъ, съ дружными криками «ура», бросился на неприятельской редутъ, со всѣхъ сторонъ окруженный глубокимъ рвомъ. Часть людей перебѣжала по замерзшей во рву водѣ и воевала съ фронта; часть задѣгалась въ тылъ. Большинство защитниковъ редута заблаговременно, еще во время послѣдней перебѣжки батальона, улеглись въ поле; кто еще оставался, были перебиты въ штыковой свали.

Приведя въ порядокъ свои роты въ отбитомъ редутѣ, полковникъ Завадскій приказалъ 1-й стрѣлковой, подпоручика Аришевскаго, ротѣ преслѣдовать по пятамъ бѣгущаго противника и очистить всѣ сосѣднія мѣсткія укрѣпленія. Эта рота, а также одиночные люди отъ другихъ ротъ батальона, увлекшись преслѣдованіемъ, выбѣжали на противоположную опушку рощи и открыли огонь завалы. Вскорѣ: сюда вынѣли и весь батальонъ, двинулся, по приказанію командира Углицкаго полка, влѣво, къ турецкому лагерю, откуда доносилась сильная пальба.

Молодецкимъ дѣйствіемъ батальона полковника Завадскаго былъ совершенно оцинченъ весь правый флангъ турецкой позиціи. Теперь турки стали послѣднюю отступать и на своемъ лѣвомъ флангѣ, гдѣ они до этого времени продолжали держаться въ сильныхъ укрѣпленіяхъ.

Приступая къ описанію дѣйствій 1-го батальона, мы остановимъ свой 2-й батальонъ двигавшемся немного лѣвѣ и позади за 1-мѣ. Этотъ батальонъ сопровождалъ полковой командиръ, полковникъ Лео. Батальонъ миновалъ позицію горной батареи. Тутъ подошелъ Ско-
белоев, поздоровался съ ротами и приказал подполковнику Байковскому «слѣдовать въ рошу и окопаться тамъ, на случай перехода турокъ въ наступліе». Укрѣпленіе роны должно было играть роль опорнаго пункта, реданта, на тотъ случай, если бы турки, обрушившияся въ большихъ массахъ на передовую линію, заставили ее очистить рошу. Сопровождаюйщий Скобелевъ, баталіонъ, подъ звуки полковаго марша, двинулся порото въ дѣйствій линіи къ опушки роны, гдѣ былъ встрѣченъ артиллерійскимъ огнемъ и ружейными залпами съ лѣваго фланга изъ турецкой тропинен и батаренъ съ подбитыми орудіями. Подполковникъ Байковскій разсыпалъ цѣлью отъ 2-й стрчлковой, подпоручика Шимкевича, роты. Стрчлки быстро очистили отъ турокъ тропину и батарею; турки по-одиночкѣ разсѣялись въ рошу. Стрчлковая цѣль продолжала движение до турецкаго лагеря, а баталіонъ избралъ позицію и присутствіе къ возведенію тропинен. Лѣво и промѣтъ 2-го баталіона все уже было тихо, а правѣ кипѣла ружейная перестрѣлка, то и дѣло, сопровождалася криками «ура». Тутъ прибѣжало нѣсколько раненыхъ стрчлковъ 3-й бригады со словами, что ихъ всѣхъ перебили, что тутъ нужна помощь; прибѣжали опять: турецкая кавалерія приближается къ баталіону съ праваго фланга. Тутъ приказалъ адъютантъ Углицкаго полка — Скобелева пить, говорить, что турки сдаются. Словомъ, ничего точнаго: санныя раззорвчивая свѣднія. Баталіонъ продолжалъ возводить тропину, употребляя въ дѣло все, что только подъ руку попадалось, лишь бы поскорѣе увеличить толщну и вышину бруствера. Немного спустя, мимо проѣхалъ крупною рисую Скобелевъ со своимъ штабомъ и, объяснивъ, что турки сдаются, снялъ шпагу и именемъ Государя Императора поблагодарилъ за молодецкую службу.

Работа брошена, и баталіонъ двинулся къ выходу черезъ турецкій лагерь, откуда по пасъ было еще сдѣлано нѣсколько одиночныхъ выстрѣловъ засѣвшии по землянкамъ да баракамъ туркамъ. Переколотъ сопротивлявшихся, баталіонъ собрался въ колону на опушкѣ роны. Около лазарета краснаго полумѣсяца Скобелевъ пропустить мимо себя весь баталіонъ и, еще разъ поблагодарилъ за молодецкую службу, приказалъ двигаться къ большому турецкому редуту, гдѣ собирались всѣ части отряда. Тутъ нанестрѣлу попались плѣнные турки, тысячи двѣ человѣкъ. Толпа была одѣтъ чрезвычайно разнообразно, по тепло и чисто.

Чтобы яснѣе представить себѣ дѣйствія Казанскаго полка въ общей связи съ дѣйствіями всего отряда, сдѣлаетъ нѣсколько вы-
держекъ изъ рапорта начальника имелійскаго отряда, ген.-лейт. Скобелева 2-го (2). «Углицкий полкъ и 5-я дружина Болгарскаго ополчения; вызванные полковникомъ Панютинымъ впередъ для атаки, стали на линию стрѣлокъ и, не выпустивъ ни одного на- трона, стройно, быстро и въ колонномъ порядке, подъ убѣдительнымъ огнемъ, ринулись на турокъ. 2-й баталіонъ Углицкаго полка, встрѣченный особенно сильною огнемъ, остановился-было. Два раза приказанія полковника Панютина, переданные черезъ ординарцевъ, оставались неисполнными. Тогда полковникъ Панютий подошелъ къ баталіону, взялъ знамя изъ рукъ знаменщикъ и пошлетъ оно впередъ. Этотъ приказъ самоотверженія и смѣлости, конечно, не остался безъ послѣдствій; весь баталіонъ, какъ одинъ человѣкъ, поднялся на ноги, и напоръ этого баталіона былъ на столько силенъ, что врагъ устоять не могъ. Въ это время я получилъ извѣстія о томъ, что ранены одного изъ лучшихъ офицеровъ моего отряда, командріа 2-й бригады 16-й пѣхотной дивизіи, генералъ-майора Гренквиста. Онъ здѣсь, какъ и во всѣхъ предшествовавшихъ бояхъ, былъ впереди, презирая опасность, и своимъ поведеніемъ и присутствіемъ воодушевлялъ солдатъ. Тогда же была получена мною же отъ князя Мирскаго слѣдующая записка: «Деревня Шипка и сзади ее большой курганъ взяты нами съ боемъ. Вчера назн занять Казанлыкъ. У меня въ боевой линіи 15 бата- ліоновъ; въ резервѣ очень мало. «Къ этому времени»... «опушка лѣса, окружающаго дер. Шейново, была въ наныхъ рукахъ; оставалось брать редуты и батаренъ на линіи опушки, еще сильно занятыми турками; этимъ и занялись—герой передовой позиціи. Но, зная, какъ часто роши и деревни переходятъ изъ рукъ въ руки, когда неприятель рѣшительно, у него остаются свѣжіе резервы и они переходятъ въ наступленіе на измученныхъ войскъ, потеряв- шій, до пѣхотной степени, порядокъ постѣ удачной атаки,— я придвищу изъ второй линіи къ опушкѣ баталіонъ. Казьянскаго полка подполковника Байковскаго, которому далъ приказаніе око- нанія у опушки и образовать, такимъ образомъ, опорный пунктъ (родъ редента) для передовыхъ войскъ. Другой баталіонъ, первый баталіонъ (подполковника Завадскаго, Казьянскаго полка), былъ по- слѣднѣй въ лѣвомъ и обонцелъ правофланговый редутъ, который и взялъ съ тыла. Все баталіоны или съ распущенными знаменами, съ мушкетой, саоняся и въ ногу, какъ на парадѣ». «Однако же, укрѣп- леніе опушки оказалось лишнею мѣрою. Энергія атакующихъ войскъ не ослабла и скорѣе усилилась посѣ прорыва первой линіи турец-
ких траншей. Завязался жестокий штыковой бой, продолжавшийся более 10 минут, в продолжение которого даже стихла пальба по всей линии. Ни адский огонь, ни стойкость врага не могли остановить движение стрелков, Казаков, дружинников и Угличан. Одни за другими, все опорные пункты турок переходили в наши руки, и в 13/4 часа полковник Пашютин миц доносил, что деревня очищена от неприятеля. Наши войска, добивавшиеся противоположной опушки деревни, остановились и, вновь устроившия свои линии офицерами, открыли по отступающему неприятелю усиленную стрельбу почти в упор. Опушку деревни, обрамленную кр. дерев. Цикерли (Цикерли), приказано было миною тотчас привести в оборонительное состояние, так что единственная попытка турок перейти в наступление была остановлена без всяких усилий и потерь с нашей стороны, одним лишь отним. В то же самое время № 1 казачьи полк, под руководством самого начальника дивизии, генерал-лейтенанта Дохтурова, обнаружив деревню со стороны, лихо атаковал обступающего неприятеля и остановил на полпути несколько сот неприятельских турок, взял при том около шести таборов в тылу и два знамени».. «Выехал перед деревней, я приказал немедленно привести в порядок всю части передового отряда и велеть начать преследование. Преследование неприятеля оказалось ненужным, так как вскоре явился ко мне подполковник турецкой службы Сандъ-Бей парламентером от имени корпусного командира, который, видя себя окруженным со всех сторон, понимая, по словам Сандъ-Бей, невозможность продолжать бой, причем только просил оставить офицерам лошадей и собственными венцы». 

Нашем 3-й батальон (за батальонного командира штабс-капитан Бырдин) собрался на линии горной батареи в бою участия не принимал.

К редуту сосредоточились все части Скобелевского отряда. Находившиеся в первых линиях, части приведены в полный порядок: передстояла последняя задача — выбить турок, занимавших позиции в горах против генерала Радецкого. От редута Казанской полк двинулся по шоссе к деревне; Шипки и, доидя до курганов перед этой деревней, остановился. Здесь выстраивался резервный порядок для передостанции атаки, на тот случай, если бы турки не положили оружия. Взяшую линию выдвигались Владимирцы и Суздальцы до конца 3-й батальон. Однако, дело решилось мирно: сознавая невозможность продолжать бой, турки
согласились положить оружие. Известно об этом было получено около полуночи, и отряду было разрешено спокойно расположиться для отдыха на тых местах, где какая часть стояла.

Сочтём наши потери за этот день, за тот знаменательный в наше войсковом жизни день, за который Казанцы, по царскому величью, получили новую награду: надпись на голоюм уборе — «за отличие в сражении при Шейнове 28-го декабря 1877 года».

1-й батальон, полковника Завадского: командир роты Его Высочества, штабс-капитан Вимберг, убит; командующий 3-й ротой, штабс-капитан Оленикович, и пророчь Роговский ранены; нижних чинов — убито 13, ранено 50 человек. 2-й батальон, подполковника Байковского: командующий 5-й ротой, поручик Повало-Шейновский, и 13 человек нижних чинов ранены. Всё убьёв полка: 4 обер-офицера и 76 человек нижних чинов. Если сюда прибавить потери за 26-е и 27-е декабря, то окажется, что мы за три дня боя потеряли одного офицера и 38 человек нижних чинов убитыми; 5 офицеров (поручик Карчевский ранен смертельно) и 95 нижних чинов ранеными; наконец, один человек произвел без вести. Следовательно, эти три дня нам пришлось 7 офицеров (3) и 134 человека нижних чинов. Патронов выстрелили: в шейновском бою 33,575 — почти по 15 на каждое ружье, да за 26-е и 27-е, за время перехода через Балканы, 11,057; средним числом по 19,82 на стрелка. Тому по- рядку, той стремительности, с которыми полковник Завадский атаковал неприятельских редутов, а подполковник Байковский за- пал рону, обязаны мы, что весь бой стоял для нас сравнительно ничтожных потерь.

На курганах, что возле Шенки, около курганов — полный хаос и безпорядок: мусор людей и турецких людней валяется на том же самом месте, где их застигла смерть; посреду разбросана масса разнообразного оружия, патронов, артиллерейских снарядов; неприятельские орудия частью остались в редутах, частью вывезены в поле и брошены в беззащитном состоянии, с обрзанными пострижами, с вынутыми замками.

Для предупреждения грабежей со стороны собравшихся болгар и всякого сорода, взяли были выставлены караулы. Оружий свезены с курганов. В Шейновском лагере нанесли громадные запасы рису, галети, массу скота. Винуку покрыли кострами, у которых наши многолюдие, продрогшие солдаты обогревались и нарили пищу. Снять никому не хотелось.
Съ утра 29-го декабря было приказано приступить къ уборкѣ убитыхъ и раненыхъ и сбору оружія. 1-й батальонъ отвели въ Шейпово, а 2-му и 3-му дали участокъ возлѣ кургановъ. Батальонъ Завадского простоялъ въ землянкахъ шейповскаго лагеря до самого выступленія дальше. Въ этотъ же день объѣзжалъ войска командиръ VIII корпуса, генераль-адъютантъ Радецкій, обѣщая исходатайствовать по 5-ти крестовъ на роту. На слѣдующій день у временной квартиры Скобелева, въ разрушенной деревнѣ Чекери, былъ отслуженъ благодарственный молебенъ; сюда собрали по одной ротѣ отъ всѣхъ полковъ 16-й дивизій.

31-го декабря. Главнокомандующій русской арміей Великій Князь Николай Николаевичъ дѣлалъ объѣздъ колоннѣ Скобелева, выстроенной въ дни линіи. Въ первой линіи стали 9-й и 11-й стрѣлковые батальоны, Угличане и Казанцы, какъ принимавшіе непосредственное участіе въ бою, а во второй—остальная части отряда. Послѣ объѣзда, была отдана честь генералу-адъютанту Радецкому, какъ главнокомандующему всѣми войсками.

Канунъ новаго года и 1-е января полкъ провелъ въ землянкахъ. Главная квартира была переведена въ Казанцыкъ. Туда же пронесли и писаные снопы, многострадальная 14-я дивизія.

Всѣ эти дни нашъ первый батальонъ продолжалъ погребеніе убитыхъ, своихъ и турокъ. Отъ 2-го и 3-го батальоновъ высылались команды для сбора оружія и патроновъ; оружіе цѣльными тьсячами собирали въ кучи, ящики съ патронами складывались отдѣльно (4).
Полку пришлось недолго простой на месте, всего четыре дня, с 28-го декабря по 2-е января, когда получилось приказание выступить дальше, к Адрианополю. Еще накануне выступления в полках были выданы из турецких складов немного рису, галеты да скота на довольствіе. Приказание о дальнѣйшемъ движениі пришло часовъ около двухъ пополудни 2-го января. Предназначалось немедленно выступить в Казанлыкъ, сдать всѣыхъ слабосильныхъ шейновскому коменданту; кроме того, въ его же распоряженіи отъ полка оставлена команда въ 50 человѣкъ, при одномъ офицерѣ, для спуска съ горъ обозовъ и артиллеріи. Люди эти, подъ командои подпоручика Хруцкаго, присоединились къ полку только въ началѣ февраля.

Выступили часовъ около 3 — 4, а въ Казанлыкъ пришли всѣмытъ уже въ сумерки, получивъ по пути приказаніе подтянуться, подобдремь солдать, такъ какъ Великій Князь желаетъ пропускать мимо себя подводы войска. По этому ли поводу, по неприимчиво тѣнѣ приказаніи, только полкъ простоялъ на улицахъ полуразрушенаго Казанлыка около часа, и только тогда было разрѣшено разиться по квартирамъ. Казанлыкъ — городишко небольшой, а войскъ собиралось здѣсь много. Добрый часъ еще прошелъ въ блюдащихъ по улицамъ, пока удалось, наконец, кое-какъ пріютить людей подъ разными навѣсами.

Около шести часовъ утра на слѣдующій день наші батальоны, по подъему, выстроились на улицахъ, въ ожиданіи очереди начать движение по проспектъ на Эски-Загру; пока вытягивались передня части, пока подошла очередь двинуться дальше, было уже часовъ 9. Послѣ большаго прихода у какой-то разрушенной деревушкой,
двинулись дальше, а за полкомъ тянулись толпы болгаръ, возвращавшихся на свои родные пепелища, которые они оставили въ глубинь за южскими погромами. Сулейман-паша. Какъ вечеру подошли къ малыхъ Балканамъ. Дорога шла круче. Заморенія артиллерийскихъ лошадей то и дѣло приставали и были въ сильныхъ тащить тяжелыя девятитфутовки. Казанскій полкъ шелъ позади артиллеріи. Нѣтъ нѣтъ, да и пристанеть бывало какой-нибудь зарядный ящикъ: бьются лошади и люди, припрыгаютъ лишнѣ уносы, а заурачивающійся ящикъ хоть бы съ мѣста. Каждая такая остановка неминуемо задерживала движение остальныхъ войскъ. Въ Эски-Загрскомъ ущельѣ стало и того хуже: тутъ дорога тянется то по руслу ручья, то лѣнится по обрывистому его берегу. Часовъ около двухъ ночи добрались, наконецъ, до Эски-Загры, хотя при лунномъ освѣщеніи, она давнымъ-давно, еще при выходѣ изъ ущелья, замышла къ себѣ яркими кострами, раскинутыми кругомъ раньше прибывшимъ сюда войсками. Городъ оказался совершенно разрушеннымъ, и наши солдаты мгновенно устроили себѣ кратковременный пріютъ по этимъ развализамъ.

Въ 6 часовъ утра снова подъемъ; наши батальоны снова выстроились въ походныхъ колоннахъ вдоль узкихъ городскихъ улицъ. Командръ полка получилъ письменное приказаніе отъ временно-командующаго дивизіей выступить въ 7 часовъ утра, но о цѣли и направленіи движения приказаніе умалявало. Нашъ 1-й батальонъ, состоящий непосредственно за первой бригадой, направился на узель жглиныхъ дорогъ Адріанополь-Ямболи и Адріанополь-Филиппополь; 2-й же и 3-й батальоны, вытянувшись вдоль кривыхъ городскихъ переулковъ, не видѣли начала движения своего головаго батальона и, въ ожиданіи дальнѣйшихъ приказаній, продолжали стоять въ мѣстѣ. Ждали-ждали, и, наконецъ, за приказаніемъ поѣхать полковой адъютантъ, которыя только и узналъ, что головина части давно уже ушли куда-то впередъ, и куда именно, того никто не зналъ. Раннѣе, правда, ходили слухи о направленіи всего отряда на Ени-Загру; поэтому оба батальона и полубатарея 14-й артиллерийской бригады и двинулись по шоссе на этотъ городъ. Они обнаружились только тогда, когда въ колоннахъ хватились обоихъ батальоновъ и артиллеріи, и разбежанный недоразумѣніемъ. Скошелень разослали своихъ ординарцевъ по дорогѣ. Догнали на 14-й верстѣ, и наши батальоны вернулись назадъ только что пройденной дорогой. Переходитъ отъ Эски-Загры до д. Ьырию-Семенъ и безъ того предстоятъ большой, а теперь получался настоящей Суворовъ.
скій. Къ несчастью, голодные солдаты, еще до выступления изъ Эски-Загры, наткнулись гдѣ-то на винный погребъ и, что называют, веласть употрѣбляться разными напитками. Многіе завхь-гѣщи и далеко распялались по дорогѣ. Не смотря, однако, на это, часовъ около двухъ оба батальона догнали свой 1-й батальонъ, отды- 
хавшій возлѣ какої-то разрушенной деревушки. Стали-было варить мясо, да не кончил и двинулись дальше. Сумерки стушились, ночь наступила, а мы все продолжаемъ подвигаться впередъ; отъ попа- 
дайшихъ навстрѣчу болгаръ трудно узнать, далеко ли еще, по- 
тому что конечного пути* всѣ-таки неизвѣстно; до желѣзной дороги 
только, говорятъ, 7—8 часовъ пути (35—40 верстъ). Вотъ вдали 
мелькаеть огонекъ; шагъ невольно увеличивается, въ ожи- 
дании бывуака, да это не то: тутъ расположились отдыхать слабосильные, отсталые отъ всѣхъ частей отряда. Кое-кто изъ нихъ пристраивается къ полку, но большинство остается; чѣмъ дальше, чѣмъ больше 
такихъ группъ. По сторонамъ дороги постоянно видишь нылающія 
строения. Богъ вѣсть где и подожженныя. Утомленные, полуосыпанные 
люди, при малюткой остановкѣ, ложатся и тутъ же засыпаютъ. 
Кое-кто въ колоннѣ затягивается пѣсеню, и подъ нее какъ-то легче, 
какъ-то веселѣ и бодрѣе шагается. всю ночь низъ да низъ и на 
разсѣтку, паконецъ, добрались до д. Семени, гдѣ расположились 
по хатамъ и отдыхали до 3—4 часовъ пополудни; чтобы собрать 
далеко растроившиихся, безпорядочно разсѣянныхъ по дорогѣ; отстав- 
ныхъ нижнихъ чиновъ, былъ посланъ верховой офицеръ. Въ 3 часа 
получено приказаніе передвинуться въ д. Тырново: три версты; 
между Семени и Тырново всего-на-всего одинъ желѣзно-дорожный 
мостъ черезъ Маріцу да станція Тырново-Семени, и всѣ-таки это 
небольшое пространство едва-едва одолѣли къ 8 часамъ вечернаго 
дѣло въ томъ, что мость-то на Маріцы только наканунѣ былъ взятъ 
съ боя, и теперь тамъ еще производились починки. Первые два 
батальона кое-какъ увѣстѣлись въ деревнѣ, а третій—въ турецк- 
комъ редутѣ, на отдѣлной горѣ, обстрѣливавшей желѣзно-дорож- 
ный мостъ.

Достаточно отдохнуть въ д. Тырново, часовъ въ 8 утра 6-го 
января ночью выступить къ г. Германіи; переходъ небольшой: 
12—13 верстъ; прошли совершенно свободно безъ всякаго привала. 
Въ нѣсколькохъ верстахъ отъ города встрѣтили большой поѣздъ, 
цинадлежавший турецкимъ уполномоченнымъ, которые наканунѣ 
прибыли на станцію Тырново-Семени, проѣздомъ въ Казанлыкъ. 
Въ то же время шрано на Филиппоольскомъ поссе послышались—
рѣдкіе ружейные выстрѣлы. Тутъ Скобелевъ обогналъ полкъ и, обтѣсившись, что Сулѣмпашы—наша окончательно разбитъ генераломъ Гурко, и что, вѣроятно, авангардъ, отступая на Адрианополь, наткнулся на казаковъ, которые и завязали перестрѣлку съ турками. Нашему отряду предстояла вѣроятность нокончить съ турками, однако, выстрѣлы вскорѣ затихли, и отрядъ спокойно расположился бивакомъ возлѣ Германлы, въ тутовыхъ плантацияхъ и на кукурузномъ полѣ.

По свѣдѣніямъ, по Филиппопольскому шоссе двигался громадный обозъ, подъ прикрытиемъ пѣхотныхъ и казацкихъ частей. Раноутрѣмъ 7-го января, по направлению на Хаскій, стъ бивака ушелъ весь Углицкій полкъ, и около 7 часовъ утра отъ нашего полка потребовали дѣй роты; для приведенія въ оборонительное положеніе выбранной на Филиппопольскомъ шоссе позиціи. Назначенія для этой цѣли 5-я и 6-я роты (поручика Квятковскаго и подпоручика Герасимова), захвативъ весь шанцевый инструментъ, поспѣшили въ расположенные полковника гр. Келлера и, подъ руководствомъ саперъ, приступили къ возведенію батарей на высотахъ верстахъ въ 4 отъ Германлы. Въ городѣ, между тѣмъ, были высланы квартирьеры, для перевода туда всѣхъ частей отряда, такъ какъ бивакъ былъ не изъ удобныхъ: наканунѣ наступила оттепель, повалилъ мокрый снѣгъ; на мѣстѣ бивака гряды невылазная, а тутъ еще ночью ударили довольно сильный морозъ. Квартирали, однако, не удалось воспользоваться, такъ какъ вскорѣ пришлось двинуться дальше. Дѣло въ томѣ, что часовъ въ 12 по шоссе послѣдились часть ружейная перестрѣлка; всѣдѣ за тѣмъ наступалъ авангардъ получать донесеніе, что полковникъ Панютинъ, съ Углицкимъ полкомъ, наткнулся на значительную непріятельскія силы. Часа въ два полудни на подкрѣпленіе Угличанъ тронулся 11-й стрѣлковый баталионъ; за нимъ Казаицы, а потомъ Суздалскій и Владырскій полки. Раздалось два-три орудійныхъ выстрѣлъ, и перестрѣлка стихла. Навстрѣчу стали попадаться раненые Угличане, отправляемые на волонтеръ подводахъ въ Германлы.

Верстахъ въ 7-ми отъ города шоссе дѣлаетъ кругой поворотъ въбѣю, и отсюда, на сколько глазъ хватаетъ, все шоссе было въ безпорядкѣ подъ загроможденіемъ каруцами. Мѣстами и вся дорога, и по сторонамъ все пространство сплошь было угольно каруцами, такъ что не было никакой возможности двигаться какимъ-нибудь комниутальнымъ строемъ; приходилось пробираться впередъ безпорядочнымъ массой, то въ дѣло лавируя между повозками. Видимо, весь этотъ безпорядочный обозъ
принадлежать мирным жителям-переселенцам, которые, нечаянно запоздавшие на нашем войск, нечего-то сошли необходимым вступить с ними в перестрелку. Переселенцы, очевидно, направлялись на Адрианополь, но, неожиданно-незадолго увидели перед собой русских и совершенно растерялись от такой встречи, стали поворачивать назад. Переполох и ненавязчивая суета. Каруцы опрокидывались, ломались, скатывались в ближайшие овраги. Тут же была разбросана всякая донца-шная утварь; тут же разгуливали домашний скот, а из п'ятокоторых новозь были раздавались дятчий шум. Кромь убитых, из взрослых ни души. Всё убитые были одеты в быкновенный турецкий костюм, как бы обыкновенно одетые мирные жители; у п'ятокоторых из них найдены патрон-тапки с патронами Пибоди.

Часов около 11—12 ночи остановились на привал возле полуразрушенной турецкой деревушки. Число брошенных каруц все еще не уменьшалось. Между ними уже начинали беспокоятственно хохонить болгары из ближайших окрестных деревень, во всем признавая свое собственное, якобы ограбленное когда-то турками. А ночь была морозная; стужа еще больше усиливалась от р'ёзкаго в'етра. Между каруцами стали попадаться трупы замерзших женщин и детей. Лишь верстах в 8—9 от Хаскіай стали исчезать все эти тяжелые картины разорения, ненавязчивая принадлежность великой войны. Каруц все меньше и меньше. Вот и конец этому беспорядочному обозу. Дорога больше не затромождена; поняли быстрее. Впереди замелькало красноватый отблеск огней: точно бы костры, да и на заре от ножаря похоже. Судя по прошедшему числу верст, тут бы сл'едовало быть Хаскіюю. Быть ли там не-пр'ятель, ждать ли на следующее утро боя, или город уже совершенно свободен,—эти вопросы стали разъясняться только у Хаскіа, куда добрались, наконец, около 4½ часов утра. Въ городъ уже были разъезды от 2-й гвардейской казачьей дивизии, изъ отряда генерала Гурко, и намъ предстоять безопасный походъ по квартирам; 1-я бригада дивизии осталась въ п'ятокольных верстах. позади и почеваль въ окрестных деревняхъ. Къ 8 часамъ утра кана вторая бригада от 11-й стр'елковой батальона, въ полной готовности къ обратному походу въ Германию, выстроилась-было у входа въ Хаскіои, но, въ виду сильноаго утомления людей, Сюсебезъ разъярить сд'яться на дневку въ этомъ покинутомъ жителями городъ; 1-я бригада осталась на дневку въ т'ихъ же деревняхъ, где почевала.
Въ 7 часовъ утра 9-го января выступили въ обратный путь. Впереди шли полки 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, поступившие въ распоряженіе Скобелева. На пути Скобелевъ объявилъ, что Адрианиполъ уже занятъ кавалерійскими частями авангарда. Дружно крикнули «ура» Казаццы въ отвѣтъ на это радостное извѣстіе о занятіи Адрианиполъ, такъ легко переправившаго въ напищ руки, между тѣмъ, какъ была полна вѣроятность ожидалъ упорнаго сопротивленія. Часовъ въ десять ночи пришли въ Германлы и, перепочевавъ на бивуакѣ, еще до разсвѣта тронулись дальше по пьессе, до г. Мустафа-паши. Углѣчане прямо изъ Германлы поѣхали по желѣзной дорогѣ въ Адрианиполь. Сдѣлавъ 18 верстъ, Казаццы остановились на привалѣ у д. Эббиче. Тутъ командиръ полка получилъ приказаніе, чтобы весь полкъ сосредоточился на станціи Мустафа-паша, верстахъ въ трехъ отъ города (весь пере- ходъ — 30 верстъ), и оставался здѣсь, въ ожиданіи поѣзда, для переѣзда въ Адрианиполъ по желѣзнѣй дорогѣ. Такъ какъ за вчерашний подвижной составъ былъ очень незначителенъ, то, естественно, и перевозка большихъ частей не могла производиться быстро. Только часовъ въ 7 вечера прибылъ поѣздъ, на который были погружены 1-й и 3-й батальоны; мѣстъ было такъ мало, что многие солдаты ютились даже на крышахъ вагоновъ. 2-й баталіонъ остался на бивуакѣ у станціи; 1-й и 3-й батальоны, по прибытии въ Адрианиполъ, такъ же бивакировали въ садахъ, невдалекѣ отъ вокзала. Около 12-ти часовъ для 11-го января въ Адрианиполъ переѣхали къ 2-й батальонъ. Затѣмъ весь полкъ, съ музыкой и пѣніями, вступили въ городъ, въ сопровожденіи большихъ массъ любопытныхъ горожанъ.

Въ Германлы мы видѣли послѣдний зимний снѣгъ; по пути къ Мустафа-пашѣ снѣгъ уже нигдѣ не попадалось, а день вступленія въ Адрианиполъ былъ совершенно весеннимъ днемъ, теплымъ и солнечнымъ. Квартиры отвели въ предмѣстьѣ, за р. Тунджей; здѣсь полкъ оставался 12-го и 13-го. Усиленныя переходы со 2-го января дѣлали эту остановку крайне желательной и необходимой, какъ для приведенія въ порядокъ материальной части, на сколько позволяли мѣстныя средства, такъ и для отдыха послѣ цѣлаго ряда большихъ переходовъ. Запасы галетъ, сдѣланы и турецкіе склады наканунѣ похода, уже къ 6-му января были израсходованы; въ полку ни капельки сухарей; достать гдѣ-нибудь хлѣба—ни малѣйшей возможности. Говядинны, правда, цѣплюсь, но за то только одна говядина, да и порционный скотъ былъ настолько тощій и
изпуренный, что и говядину-то эту не особенно охотно ѣли. Ни рису, ни каких-нибудь припасов—хоть шаром покати. Пришли въ Адріаполь: явились надежда и хлѣба достать, и продуктовъ разливъ закупить, и кое-какими материалами обзавестись для починки одежды и сапогъ. Главная забота—починить сапоги; впрочемъ, у многихъ сапоженки до того встрепались, что никакой из-куснишъ не сулило бы привести ихъ хоть въ какое-нибудь подобіе обувь. Голь на выдумку хитра, говорятъ; такъ и тутъ было. Въ турецкихъ складахъ нашли опалки, которыя и были выданы въ полки, по 500 паръ на каждый; опанками надѣли тѣхъ людей, у которыхъ сапоги окончательно развалились. Не особенно охотно разбирали наши солдаты новомодную обувь, а тутъ еще подсиживаются счастились-торварщицы, у которыхъ мало-мальски уцѣлы-были сапоги. Въ конце концовъ, нужда заставила позирѣться и съ тѣмъ, что судѣба посылала. Солдаты ухитрились отрѣзать голенища отъ старыхъ сапогъ, напалили ихъ, а потомъ ужъ опанки надѣвали. Турецкіе же сандали пополнили наши запасы сухарей, отчасти рису и табаку; въ послѣднемъ, впрочемъ, недостатка не было.

14-го января снова пустились въ путь, на Баба-Эски. Послѣ 25-ти-верстнаго перехода подъ непрерывно лившимъ дождемъ пришли въ маленькой черкескій городишко Хавсу, весь потонувший въ грязи, биткомъ набитый войсками; едва-едва удалось кое-какъ размѣститься по сараямъ, и то стояли цѣлыми взводами. 15-го и 16-го—дневка въ Хавсу. Къ сторонѣ Баба-Эски по ночамъ выставлялась аванпостная цѣль. 17-го января—30-ти-верстный переходъ до г. Баба-Эски. Благодаря еще не испорченному носсе, пришли до наступленія темноты, но тутъ повторилось то же самое, что и въ Хавсу: раньше прибывшихъ части уже успѣли позаботиться подъ квартиры рѣшительно все, что еще можно было занять; кто позже пришелъ, тому приходилось въ буквальномъ смыслѣ слова, брать съ боя квартиры, или предстояла невеселая перспектива провести ночь на бунуакѣ, подъ открытымъ небомъ.

Вплоть до Баба-Эски движение совершалось по носсе, и безпрерывные дожди, со времени выхода изъ Адріаполя, еще не оказывали особенного неблагопріятнаго влиянія на походный порядокъ. Въ слѣдующей переходъ уже приходилось расправляться съ удобнымъ движеніемъ по носсе и начать шагать по обыкновеннымъ грунтовымъ дорогамъ. Въ 5-ти верстахъ отъ Баба-Эски есть деревня Аланлы; отсюда носсе пролегаетъ на г. Айроболь, а нашъ путь идетъ къ г. Люле-Бургасу. Что такое грунтовая турецкая до-
рога въ весеннюю распутицу? Все пространство представляетъ изъ себя цѣлье море липкой грязи, изъ особенностей изъ лоцинахъ, перерѣзывающихъ мѣстность; тутъ дорога совсѣмъ теряется; ее ни-какъ не отличишь на сбромъ фонѣ полей; только телеграфные столбы могли еще служить путеводителями. Съ нашей полковъ слѣдовала батарея 14-й артил. бригады; не смотря на постоянную помощь со стороны людей, батарея окончательно не могла двигаться. Кое-какъ продвинулись впередь версты на 1 1/2; тутъ уже не стало никакой возможности справиться съ злосчастной батареей. Чтобы не задерживать движения всего отряда, въ конной назначили 5-ю линейную и 2-ю стрѣльковую роты (поручика Квятковскаго и под-поручика Шимкевича), да еще три роты отъ Владимировскаго и Углич- каго полковъ. Съ помощью этихъ ротъ батарея еле-еле добралась къ ночи обратно въ Алапы, едва лавъ въ десять часовъ времени всего около трехъ верстъ въ оба конца. Эти роты заночевали въ Алапы. Остальная части отряда кое-какъ продольгали подвигаться впередъ. Люди завязали по колѣно, оставляя въ грязи и сапоги, и опанки, непрактичность которыхъ вполнѣ выказывалась, во время этого перехода: толстая, синяя подошва разбухала и нисколько не предохраняла ноги отъ сырости. Наши солдаты не особенно-то сожалѣли о потерѣ этой обуви. Только часты въ 11-тн ночи до- бирались до Люле-Бургасей, тдѣ размѣстивъся по квартирамъ гораздо удобнѣе, чѣмъ въ предыдущее дни. Батарея же получила приказа- ніе цдти на слѣдующій день, подъ прикрытиемъ тѣхъ же пяти ротъ, на станцію желѣзной дороги въ Баба-Эски и тамъ ожидать посадки; эти части присоединились къ отряду 21-го числа, уже послѣ прибытия полка въ г. Чорлу.

19-го и 20-го января—дневка въ Люле-Бургасей. Здѣсь же по- лучили первое известіе о заключеніи перемирія, что и отпраздну- вали, какъ только утромъ и могли. Въ Люле-Бургасей было выдано по оку печенаго хлѣба на человѣка, впервые послѣ Адріаполи.

Благодаря тому обстоятельству, что теперь естъ нами не было артиллерія, 21-го было разрѣшено цдти по полотну желѣзной до- роги. По маршруту, ночевать слѣдовало въ д. Карпиштанѣ, причемъ, приходилось свернуть въ сторону и пройти нѣсколько верстъ по грунтовой дорогѣ; поэтому заночевали въ какой-то греческой деревушкѣ, въ которую только и можно было попасть, переправив- шись вбродъ черезъ довольно глубокую рѣчку. Слѣдующей переходъ до г. Чорлу предоставлялось едѣлать въ два дня, но, по непривыкости на пути никакихъ признаковъ жилья, эти 40 верстъ,

Уже съ 27-го января погода установилась прекрасная; поля и деревья стали покрываться зеленью; стояли теплые весенние дни. Въ Чаталджѣ сначала размѣстились по квартирамъ черезъ тѣсно, такъ какъ здѣсь, кроме всей 16-й дивизіи, были еще и казаки. На слѣдующей день наша 1-я бригада и казаки ушли къ берегу Мраморнаго моря. Городъ былъ разбитъ на участки; явилась полная возможность размѣстить людей весьма удобно.

Послѣднимъ переходомъ и закончилась собственная боевая дѣятельность полка. Согласно условій перемирия, чаталджинскій линія укрѣпленій была очищена турками безъ боя; да и армія-то у нихъ въ эти дни не существовало: были только жалкіе обломки прежнихъ корпусовъ и дивизій. Въ столицу Турціи, въ Константинополь, путь былъ открытъ. Теперь, слѣдовательно, оставалось только ожидать результатовъ мирныхъ переговоровъ.

Бросимъ бѣглый взглядъ на прожитые дни послѣ памятнаго шеиновскаго боя 28-го декабря 1877 года. Какъ бы готовясь къ усиленнымъ трудаамъ, которые еще предстояли впереди авангарду русской арміи, Казанцы простояли у Шеинова только до 2-го января, а потомъ все шли да шли, безостановочно двигались все впередъ да впередъ. Промелькнули па пути Казанлыкъ, Эски-Загра; простоянись, и описать впередъ. На крышахъ вагоновъ, чутъ ли не па буферахъ приѣхали въ Адрианополь, и опять въ походъ, на собственныхъ ногахъ, вилотъ до Чаталджи. Отъ 12-ти-верстныхъ переходовъ, въ пѣсколько часовъ, безъ отдыха и приваловъ, случалось: переходить и къ 70-ти-верстнымъ, безостановочно двигаться въ теченіе цѣлыхъ сутокъ. Для хорошей пѣхоты Суворовскій переходить—не въ диковину, но вѣдь палатъ приходилось цѣти безъ до-
рогъ, по невѣроятной грядзи; никакой транспорть не поспѣвалъ. Обозы остались въ Габровѣ; чтобъ съ собой, тѣмъ и питайся. Ни хлѣба, ни соли; только мяса вдоволь. Мѣстныя средства могли бы, пожалуй, доставить большия запасы зерноваго хлѣба, да не было времени, ни возможности къ персомолу и выпечки его. Только благодаря энергичнымъ мѣрамъ Скобелева, въ Люле-Бургасѣ и Чорлу два раза выдали печенаго хлѣба по оку на человѣка, т. е. даже обыкновенной дачи, по три фунта, не приходилось на брата. О плачевыхъ состояніяхъ обуви мы уже говорили. До Баба-Эски кое-какъ держались на ногахъ и сапоженки, и турецкая опанки, но, послѣ безпрерывныхъ переходовъ по невѣдданной грядзи, большинство солдатъ осталось босикомъ. Пришлось прибѣгнуть къ кожамъ съ убитаго скота, изъ которыхъ, по прибыли болгаръ, начали мастерить порпини, наподобие русскихъ заплеевъ, шерстью внутрь. Такая обувь несколько не защищала ни отъ сырости, ни отъ твердой почвы. Не въ лучшемъ состояніи были мундиръ и шинели. Если мы вспомнимъ, какую безсмертную службу пришлось имъ отслужить въ дни плененскій блокады, въ дни перехода черезъ Балканы и, наконецъ, во время движения до Чаталдзы, подъ непрерывными дождями, въ постоянной сырости, такъ неумренно, что, при не особенномъ хорошемъ матеріалѣ, вся мундирная одежда пришла въ полную негодность и служила весьма плохой защитой отъ непогоды. И холодные, и холодные подчасъ, а всѣ были въ прекрасномъ настроении; не переносилось, сравнительно, легко; процентъ заболеваемости былъ незначительнымъ. Въ приказѣ отъ 24-го января 1878 года, за № 4-мъ, августѣйший главнокомандующий такъ опѣшилъ труды армии: «Когда перенягнули вы черезъ Балканы, я, не смотря на вашу усталость, потребовалъ отъ васъ еще новыхъ усилий. И вы не пошли, а полетѣли. Мнѣ, нежели въ мѣсяцъ, вы перенеслись почти черезъ всю Турцию и подошли чуть не къ стѣнамъ Царь-града.»

Въ первую недѣлю стоянки въ Чаталдзы пользовались полнымъ отдыхомъ. Службы не вели никакой, такъ какъ впереди стояла кавалерія, на обязанности которой лежала авангардная служба. Полки стали приходить въ неправдивость вооруженіе и снаряженіе солдата. Со второй недѣли начали выводить людей на одноначное учение, часа на два изъ суток, исключительно занимаясь прикладной и прицѣльной. Довоьствовались, по-прежнему, изъ малыхъ котелковъ, такъ какъ, изъ-за весенней распутицы, еще не было возможности притиснуть обозъ изъ Габрова. Снабженіе хлѣбомъ стало
более аккуратными. По распоряжению Скобелева, в Тырново-Семени, Луле-Бургасе и других пунктах, где оказались запасы зернового хлеба, для перепечения хлеба от дивизии были назначены особые офицеры; выпеченный хлеб отправляли по железной дороге не только в полки своей дивизии, но и в другие части. К концу января стали подвозить сухари и запасы других необходимых продуктов. Около 10-го февраля в Чаталджу подтянулся колесный полковой обоз, короткие артilleryские повозки и ротных котлов. Все время стояла теплая погода; санитарное состояние—вполне удовлетворительное.

За время стоянки в Чаталдже, короткие одиннадцати учений, полк два раза был выведен по тревоге. В первый раз—для новога расквартирования, так как в город пришла 4-я стрелковая бригада; часы два проезда за городом, а затем прошли церемониальным маршем и расположились на новых квартирах. 15-го февраля вторично вывели полк, по тревоге, к станции железной дороги. Около 4-х часов пополудни ожидался приезд августейшего главнокомандующего в г. С.-Стефано, на берегу Мраморного моря, по поводу очищения турками некоторых укромий, которых, по слухам, они вовсе не желези оставлять. Было уже около 4-х часов, а площадь еще не видно: только на деревянном мосту какой-то турецкий начальник, по направлению к Константинополю. Кромь нашего и Углицкого полков, у станции железной дороги собралась вся 4-я стрелковая бригада; сюда вскоре прибыл Скобелев, немного позже—генерал Гурко. Почетный караул был назначен от Углицкого полка. Часов около 6-ти, наконец, вдали показался приезд Его Высочества. Главнокомандующий верхом объехал войска и возвратился дальше по железной дороге.

17-го февраля наша бригада выступила в дер. Каликраты, где ночевал 1-й батальон, а 2-й и 3-й—в д. Плойте, по направлению к С.-Стефано. 18-го—почтень в с. Безюк-Чехмеджек; здешнее было получено известие о заключении мирного Сент-Стефанского договора. Мечталось и офицерами, и солдатами о скором возвращении в Россию, да Бог судил иначе: мопом, еще пришлось сложить голову на чужбине, не в бою с врагом, а в безынзовой борьбе безощадными, непобедимыми недругами—тифом. Через Ключок-Чекмеджек Казанскому полку направлена на с. Св. Георгийи 20-го февраля расположился верстах в двух от этого селения, к турецкой деревушке Шамларке, почти неподалеку
жителями. На следующий день стрелковая рота вывели в дер. Хаджуэль-Мослы, верстах в 6-ти от Шамлара. В санитарном отношении положение этого поселения было крайне невыгодное. Расположенный в ущелье, у болотистого ручья, Шамлар был переполнен навозом и падалью; в деревню стекала вода с окружающих высот и тут же задерживалась, увеличивая грызь и вонь. Жилье помещений было очень мало; пришлось кое-как преобразовать для жилья пар и мечеть, баню, и все-таки расположение роты было чересчур тесное и скученное. Погода стояла, правда, теплая, но за то неделий день не было дождя, что еще больше увеличивало неудобства размещения, а теснота и скученность могли отозваться очень незавидно на здоровье людей.

Близость Константинополя — сюда, впрочем, вначале еще не было доступа ни офицерам, ни нижним чинам—давала возможность разжиться кое-какими материалами, необходимыми для поддержания, хотя сколько-нибудь, обмундирования и снаряжения, пришедших к этому времени в жалкое состояние. Были мундиры и без рукавов, и с оторванными фалдами; про шаровары и говорить нечего. В т. походе всю эти изъяны прикрывали ницелю, то же сильно пошоенной; наступили теплые дни, и все прорыхли и погрязли мундиры да шаровары стали бросаться в глаза. Купили сухи, сапожного товара и принялись за возможное приведение в исправность всех неисправностей.

В первых числах марта из Габрова привезли, наконец, ротный кухни; до этого же времени кушаньи отдельно отпускали на каждого, и солдаты варили себе пищу в котелках. Эта стряпня была любимым их занятием. Возл. костра собирала все-бывало солдаты со своими котелками; балагур какой-нибудь потешает товарищей разными прибаутками; тут же ведутся разговоры и о далекую родину, которую каждому хотелось поскорее повидать. Однако, неудобства такого довольствия, с которым по неволе приходилось мириться в т. походе, на мст их становились очень заметными. Не смотря на обилие продуктов, пища получалась некачественная, мало питательная; дровь потребляли немыслимое количество, и солдаты, не привыкнув стешаться, стали уничтожать кругом деревни фруктовых деревьев. Явилась жалобы; пришлось прибегать к крутным мирам, но только с приятием артельного хозяйства, прекратилось потребление цвятущих абрикосовых и персиковых деревьев.

До 28-го февраля времени прошло у устройств помещений. 28-го
же изъ 64-го запаснаго-батальона прибыла партия нижних чиновъ изъ 110 человекъ, преимущественно ратниковъ отполченія, почти безъ никакой подготовки; немедленно приступили къ одиночнымъ занятіямъ. Втъ скоромъ времени предстояли инспекторскіе смотры, и къ нмъ начались дѣятельныя приготовленія. Вся служба позака состояла въ посылѣ командъ рабочихъ, для устройства телеграфныхъ линій и грунтовыхъ дорогъ между разными пунктами расположения войскъ, потому что окрестности Константинополя—какъ и повсемѣстно, впрочемъ, на всей территоріи блистательной Османской Порты—не могли похвастаться благоустройствомъ дорогъ. Вообще наступило полное затишье. Преимущественно занимались одиночными ученьями, такъ какъ этого требовали не только низшіе чинны укомплектованій, продолжающихъ прибывать изъ Россіи *), такъ и свои, усвѣчившіе за время войны постепенно отъ мирной выправки. Однообразіе занятій нѣсколько нарушалось смотрами. Такъ, 24-го марта Скобелевъ произвелъ инспекторскій смотръ, на которомъ, помимо смотра снаряженія, оружія и шашечаго инструмента, также былъ произведенъ маневръ, съ самообучавшіемъ на позиціи.

Обстоятельства измѣнились. Сант-Стефанскій договоръ, возникшій между Росіею и ея жертвы, не понравился державамъ западной Европы. Пройдя Дарданеллы, англійскіе броненосцы маневрировали у Принцевыхъ острововъ, въ виду русской арміи. Ско- рое возвращеніе на родину, такъ страшно желанное, такъ дорогое для каждаго человѣка, теперь отлагалось на неопределеннэе будущее; втъ этомъ темномъ будущемъ, вѣдь, могло возникнуть новое столкновеніе съ праготъ, болѣе искуснымъ, болѣе стойкимъ, нежели турки. Объ этомъ—то столкновеніи и говорилъ Скобелевъ офицерамъ во время маневра 24-го марта; повтруя не забывать недавно пережитыхъ кровавыхъ дней, Скобелевъ далъ кое-какія указания, относительно тѣхъ пріемовъ и споровъ, которые, по-жалуй, придается принять къ дѣлу въ борьбѣ съ новымъ врагомъ. А пока европейскій ореолъ строить свои козни для всѣхъ силами старался что-нибудь убрать у Росіи, у насть ея потянулись прежняя однообразно-скучная жизнь съ ея обыкновенными занятіями.

Для офицеровъ, между тѣмъ, открывался весьма свободный до-

*) 18-го марта прибыло еще 170 челов.; большинство—ратники отполченія и молодые солдаты.
606

стун въ столицу Турции. Отъ нихъ, ото всего, восемь мѣсяцевъ, не видя ровно ничего, кромѣ своего бивуака, офицеры жадно набросились на новику, суливую много разнообразія, много разныхъ развлеченій. Сначала путешествовали въ Константинополь въ военной формѣ, но затѣмъ, въ виду нѣкоторыхъ недоразумѣній, разрѣшено было появляться только въ штатскомъ одѣваніи. Денегъ было много, деньгами никому не приходило на умъ дорожить; малявійшая проступокъ обходилась въ нѣсколько золотыхъ, за все драли немилосердно,—и всѣхъ тянуло въ этотъ Константинополь, съ его забытыми театральными труппами и цирками, съ его полузатерянной, полуевропейской физіономіей, великолѣпными дворцами и чудной растительностью рядомъ съ чисто азиатской неряшливостью и уличными ароматами. Каждому хотѣлось вознаградить себя за долговременный постъ; каждый лихорадочно спѣшилъ удовлетворить какую-нибудь свою страсть, ухватить отъ жизни лишнее мгновение наслажденій, безъ разбора, хоть призрачное, да подобіе наслажденія. Словомъ, каждый веселился во всю ширину русской патріотичной, безъ удержу, безъ думъ о будущемъ, стараясь забыться, не помнить пережитаго.

Положеніе солдата было несравненно хуже и тяжелѣ. За напряженіемъ физическихъ и правственныхъ силъ, естественно, долженъ былъ послѣдовать упадокъ и тѣхъ и другихъ, чему еще больше способствовала однообразная жизнь, главнымъ образомъ, окончательная потеря надежды на скорое возвращеніе въ Россию. Скучность и неудобства квартированія расположения, такъ сказать, локопали солдата, и въ ротахъ начали появляться тифозные больныя. Первые случаи заболеванія тифозъ выпади на долю 3-й стрѣльковой роты, расположенной въ д. Хаджуель-Мослы, сравнительно съ другими, находившимися въ гораздо лучшихъ-санитарныхъ условіяхъ. Затѣмъ тифъ сталъ проявляться и въ Шамларѣ. Расширились средства пріема нокъ; вскорѣ не хватило: стали отправлять больныхъ въ подвижной лазаретъ. Къ концу марта ежедневно отправляли 5—10 человѣкъ больныхъ; къ 1-му марта больныхъ было въ полку 413 человѣкъ, а къ 1-му апрѣля это число увеличилось до 503. Въ предупрежденіе еще большаго распространія тифа, 10-го апрѣля 3-й батальонъ вышелъ изъ Шамлара въ покинутую жителями турецкую деревню Бослу, перестахъ въ 6-ты въ сторону отъ полковаго штаба; остальные два батальона разбѣгались по нѣсколько свободнѣе, заняли освобожденныя нынѣшними ротами поѣдѣнія.
16-го апреля вступили Пасху. Освободив турецкую мечеть, окропили ее святой водой и тем, торжественно совершали службу, къ великому изумлению и, виротиво, къ немалому неудовольствию оставшихся въ деревнѣ татаръ. А на слѣдующий день былъ назначенъ парадъ близъ Сантъ-Стефана. Въ началѣ апреля стояла дождливая погода. Дороги до того испортились, что полкъ, выступивъ съ квартиры раннимъ утромъ, едва-едва успѣлъ занять свои мѣста, бѣгомъ пробѣгавъ послѣдня 4—5 церквей. На этомъ парадѣ, кроме нашей 16-й дивизиѣ, принимали участіе всѣ три гвардейскія дивизиѢи и 4-я стрѣльковая бригада. Съ утра стояла пасмурная погода, однако, къ времени начала парада погода на столько разгулилась, что собралась масса публики, даже изъ Константинополя. Отѣвшая въ скоромъ времени въ Россию, великой князь сегодня прошлался съ войсками и передавалъ командировкѣ имя генераль-адъютанту Тотлебену. Прошли мимо его высочества одинъ разъ церемоніальнымъ маршемъ въ батальонныхъ колоннахъ, и затѣмъ разошлись по квартирамъ.

Между тѣмъ, постоянно возрастающее число больныхъ тифомъ, преимущественно въ ротахъ 1-го и 2-го батальоновъ, заставляло принять мѣры къ размѣщенію нѣкоторыхъ порядкомъ. Въ виду этого, еще 12-го апреля было отдано приказаніе по дивизиѢи, чтобы, по окончаніи смотра, полки вывести на биваки, вблизи пунктовъ настоящаго расположения. Бивачному размѣщенію благопріятствовали и имѣющіяся въ полкахъ походныя палатки, и установившаяся хорошая погода. Для биваковъ было избрано открытое и сухое мѣсто на горахъ, окружающихъ Шамарет; этотъ бивакъ былъ гораздо удобнѣе квартирнаго расположения, и уже не могъ предотвратить развитія тифа, принимавшаго эпидеміческий характеръ, тѣмъ болѣе, что развитію эпидеміи помогали и климатическія условия, и подготовленность, предрасположеніе организма. Ко дню инспекторскаго смотра командующаго дивизіей, къ 27-му апреля, у насъ уже состояло больныхъ: въ окотокѣ 90, въ госпиталяхъ и лазаретахъ 442, а къ 1-му мая — въ окотокѣ 96, въ госпиталяхъ 460 человекъ. Конечно, наличия средства частей не соответствовало такому значительному числу больныхъ; тѣмъ на помощь явилась экономія, увеличивавшаяся до большихъ размѣровъ за время войны. Въ Константинополѣ стали приобрѣтать госпитальныя припаздлежности, одѣяла, простыни, медикаменты; въ самомъ непрерывнѣйшемъ времени дивизіонный лазаретъ былъ уже въ состояніи принимать 200 больныхъ, а полковой окотокъ—до 100.
Это было только начало. Несколько позже обстоятельства заставили содержать при полку лазарет с околодом, слишком на 500 больных. Под околодом заняли мечеть; здёсь получались наиболее трудно-больные; остальные лечили в домах, еще уцелевших от разрушения, так как солдаты не стеснялись расстаскивать деревянную связь на дрова. Къ борьбѣ съ тифозом принимались всѣ мѣры, какія только были возможны, сообразно съ условіями обстановки. Со временем прибытия ротныхъ котловъ, пищу стали готовить общую, съ большинствомъ количество говядины. Благодаря постояннымъ требованиямъ Скобелева, не жалѣли средствъ на то, чтобы сдѣлать пищу и питательной, и вкусной. На экономическія суммы были закуплены фуфаики и набрюшники. Строгіе склады за тѣмъ, чтобы, съ наступлениемъ вечера, солдаты тепло одѣвались. Чтобы избѣгать необходимости пить сырую воду, выдавалась увеличенная порція чая. А тифъ все распространялся, такъ что къ 1-му іюня число нашихъ больныхъ представляло изъ себя внушительную цифру въ 865 человѣкъ, не считая болѣе 250, которые ежедневно пользовались амбулаторіей. Въ окрестностяхъ Саны-Стефана, Чаталджа, Чорлу и Адрианополя были развернуты всѣ бывшіе подъ рукой военно-временные госпитали и лазареты общества Краснаго Креста, которые стали принимать больныхъ изъ переполненныхъ войсковыхъ и дивизіонныхъ подвижныхъ лазаретовъ. Вскорѣ не хватило средствъ и у этихъ врачебныхъ заведений, всѣдствіе чего была организована въ самыхъ широкихъ размѣрахъ эвакуація больныхъ моремъ въ Россію.

7-го мая Казанскій полкъ былъ передвѣнъ на бивуакъ къ с. Св. Георгій. Какъ на примѣръ того, на сколько нашъ солдатъ былъ предрасположенъ къ забоѣванію, укажемъ на то обстоятельство, что на этомъ 4-верстномъ переходѣ отстояло болѣе 100 человѣкъ, и большинство изъ нихъ прямо отправились въ Шамларъ, въ полковой лазаретъ и околодокъ; кто еще могъ кое-какъ ташиться, тѣ только къ ночи добырались до бивуака. Черезъ два дня снова переѣхали на новое бивуачное мѣсто возлѣ разрушенного Чифлика-Караметля; здѣсь сосредоточилась вся 16-я дивизія съ ея артиллерией, кромѣ Владимировскаго полка, выдвинутаго, въ видѣ авангарда, версты на 3 впередъ, для содержанія передовыхъ постовъ. Бивуакъ, мѣстѣ съ тѣмъ, представлялъ и боевую позицію. Турецкія позиціи кругомъ. Константинополя тянуться верстахъ въ 2-хъ отъ нашихъ. Турки, по обыкновенію, зарызались въ землю, усиливали оборонительную линію вокругъ своей столицы. Въ резервѣ у нихъ-
были английские броненосцы. Такъ продолжалось во все время за-
сѣданій Берлинскаго конгресса. Наша войска постоянно находились
въ полной боевой готовности, но нашъ численный составъ, не смотря
на прибывающія укомплектовавшія, былъ весьма незначительный. Еще
9-го мая изъ 64-го піхотнаго запаснаго батальона прибыла партія
въ 120 человекъ, преимущественно, молодыхъ солдатъ, на кото-
рыхъ эпидемія еще разрушительнѣе подвѣйствовала: уже на слѣдую-
щей дѣнь 20 человекъ были въ лазаретѣ.

Скобелевъ, по своему обыкновенію, часто производилъ рекогнос-
цировки къ сторонѣ Чернаго моря. Были назначены офицеры для
глазомѣрныхъ съемокъ. Вблизи бивуакъ разбиты и тщательно укрѣплѣнны, но возведение ихъ отложено до момента необходимости.
А 7-го іюня Скобелевъ произвелъ раздачу нижнимъ чинамъ зна-
конъ отличія за шейновскую бойню, по 5-ти на роту. Торжествен-
ность самой раздачи, эпиграммъ рѣчью къ солдатамъ хорошо дѣй-
ствовала на нравственное настроеніе участниковъ, переживавшихъ
эти дни подъ Константинополемъ.

Сообразно занятія боевой позиціи, на случай столкновенія, 23-го
іюня бивуакъ передвинули на 3 версты восточнѣе, вблизи Беокъ-
Дербентъ-Ханъ; здѣсь простойяли въ выжидательномъ положеніи
плюто до очищенія турецкой территоріи.

Съ выходомъ ізъ Шамлара, тамъ оставались только больныя, но
помѣщеній уже не хватало. Для образца, въ Константинополѣ были
приобрѣтены большие госпитальные шатры, такіе же шатры снабже-
ны были толстыми малыми палатками, и на мѣстѣ бивуакъ разбито
необходимое число походныхъ палатокъ. Палатки окопаны; настлано сѣно, покрыто щипками и крышнами, и затѣмъ уже размѣщены больныя. Пища отпускалась прекрасная, такъ какъ
средства не ждали. Вдоволь давали мяса, молока, фруктовъ. Ла-
зареты почти ежедневно посѣщались командиромъ корпуса, г.-л.
Беревиновымъ, корпуснымъ и дивизіоннымъ врачами. Употребляли
всѣ мѣры, лишь бы улучшить обстановку больныя. Въ маѣ, от-
части іюнѣ, смертность была значительная. Съ каждомынъ днемъ
все большие и больше выростало насильевъ на двухъ кладбищахъ у
Шамлара. Позже, когда упала эпидемія, передъ оставленіемъ по-
зиціи у Константинополя, эти кладбища окруженны каменными стѣнами, могилы также обложенны камнемъ и поставлены кресты съ над-
писями. Врядъ ли сохранились эти скромные памятники въ усоп-
шемъ товарищемъ, такъ какъ эта мѣстность нельзя было носе-
ленна магометанами.
Въ июнѣ и июлѣ мѣсяцевъ наличный составъ полка почти не отличался отъ мира: немногия роты могли вывести въ строй 28—30 рядовъ. Только къ концу июла да въ первыхъ числахъ августа стали прибывать укомплектованія. Къ этому времени эпидемія утихла; тяжело-больные поправились, вернулись въ свои роты, и въ лазаретъ оставались, сравнительно, незначительное число больныхъ.

Занятія продолжались своимъ обычнымъ ходомъ— одноначнымъ да ротными ученіями, нерѣдко баталіонными. Вообще, этотъ периодъ отличался скукой и однообразіемъ. Черезчуръ ужъ тонко было то выжидательное положеніе, въ которое мы были поставлены Берлинскимъ конгрессомъ. Нашъ бивуакъ раскинулся на открытомъ несчастномъ пространствѣ; пичь въ не защищаемый отъ палящихъ лучей южаго солнца, бивуакъ казался вълкаго и соннымъ и только съ наступлениемъ вечерней прохлады нѣсколько оживлялся; тогда и всѣня раздавалась, и солдатки собирались въ кучки, кто поговорить о родинѣ, душу отвести въ разговоръ съ землякомъ, кто послушать балагура, разказчика, нѣсколько забыться, разсказать мрачныхъ мыслей.

4-го августа нашъ полкъ выступилъ, въ полномъ составѣ, съ необходимымъ обозомъ, на предстоящей парадъ у С.-Степано, между Сафраной и Ай-Маза.

Въ заграничной печати, въ Константинополѣ; съ нѣкотораго времени стали распространяться упорные слухи о жалкомъ состояніи русской арміи, изуродованной беззрѣдными походами и болѣзнями; разказывали объ упадкѣ дисциплины; разказывали, что русскій солдатъ окончательно упалъ духомъ, раскисъ, сталъ ли къ чему не годенъ. Слухи расшили распространялись сами нелестные, неправдооподобны. На предстоящей парадъ стягивались масса зрителей: тутъ были турецкіе папы и подостріе корреспонденты; предъ ставители всѣхъ національностей; всѣхъ празднующихъ ждалъ; даже турчанки, закутанныя съ ножъ до головы, въ своихъ закрытыхъ каретахъ. Каждый съ нетерпѣніемъ, злорадно ожидалъ, что вотъ-вотъ оправдываются всѣ разказы, что недавніе победители представятъ передъ нами не въ своемъ величіи, а изуроданные, жалкіе и деморализованные. На пасть глядѣла вся Европа, съ желаніемъ унизить, раздать нашъ. И что же?.. На поляхъ С.-Степано, изъ виду турецкой столицы, русская армія явилась во всемъ своемъ могуществѣ, грозная и непобѣдимая… Русская армія вышла на парадъ такое число стройныхъ, съ полнымъ числомъ рядовъ, батальоновъ, эскадроновъ и батарей, о которомъ, вѣряято, и не по-
мышили таб, кто не прочь былъ въ тѣ дни помѣряться съ нами силами. Этотъ парадъ былъ равносильнъ побѣдѣ. Эдѣсь принимали участіе гвардейскій и 4-й армейскій корпусъ съ ихъ артиллерией, 14-я пѣхотная дивизія, 3-я и 4-я стрѣleckовья бригады, гвардейская кавалерія. Ко времени парада у нась въ полку было по 45 рядовъ въ ротахъ. Нижние чины укомплектованія имѣли вполне неправдю мундирную одежду, а свои старые солдаты—не даромъ же прожили они столько боевыхъ дней, чтобы сумѣть показать себя передъ врагами! Подновленныя каптики, лосниящаяся амуниція, усердно вычищенные пуговицы,—все это прикрыло отъ по- сторонняго глаза разныя низяны и прорѣхъ; несоотвѣтствующіе парадной обстановкѣ.

По окончаніи парада, 5-го августа, полкъ снова вернулся на свой бивуакъ у Бекѣт-Дербентъ-Хана.

Начная съ 29-го іюля и вплоть до 8-го августа въ полкѣ продолжали прибывать укомплектованія изъ запасныхъ батальоновъ № 12, 53, 64, 101 и 104; общее число прибывшихъ было 814 человекъ.

15-го августа мы отпраздновали свой полковой праздник, на который и Скобелевъ приказалъ, и много боевыхъ товарищей на- шего корпуса собралось. Отпраздновали весело и шумно, хотя праздник приходилось на чужбинѣ, далеко отъ родины и родныхъ, подъ чужимъ небомъ, непріазненными рѣчь, восторженное пережитаго и пережитого,—все это скапливало, заставляло мириться съ вынужденной бездѣйствіемъ, забыть неопредѣленность положенія, неизвѣстность относительно возвращенія на родину.

Берлинскій конгрессъ кончился. Съ окончаніемъ заѣзданій европейскаго оренага, печелы и самая возможность вооруженного столкновенія съ державами, заинтересованными въ изгнаніи С.-Стефанскаго договора. Русская армія получала совершенно другое назначеніе: обеспечить исполненіе Турціей тѣхъ условій, которыя на нее возложила Европа. Такъ какъ для этого уже не было необходимости въ той масштабъ войскъ, что занимали турецкую территорію, то съ 9-го августа началось отравленіе въ Россію гвардейскаго, стрѣleckовскаго и VIII-го армейскаго корпусовъ. На оккунаціи остались IV-й и IX-й корпусъ; изъ частей этихъ корпусовъ также отправлены въ Россію ратники 1-го разряда и тѣ нижніе чины, которые выслужили право на отставку.

Въ силу условій Берлинскаго трактата, русская войска должны
были очистить турецкую территорию, за исключением Адралопольского санджака. Начало обратного движения было назначено на 6-е сентября, но затем отложено еще на день.

До 7-го сентября русская армия, оставаясь в неопределенном положении, продолжала стоять биваком в виду Константинополя, имевшего свои боевые позиции, по первому сигналу, в полной готовности занять их для обоюдной или атаковать неприятельских укреплений. Теперь положение определилось. Большая часть армии ушла на родину. Казанцы оставались на оккупации. Начинался переход к мирной жизни, к мирным занятиям, но совершенно при других условиях, при новой обстановке, чем это было дома (1).
LXVII.

Въ обратный путь.—1-й батальонъ въ г. Айроболъ.—Сь мѣста на мѣсто.—
У Баба-Эски.—На зимнихъ квартирах.—Перевооружение.—Въ запасъ армію.—
До Тырнова.—Строевая занятія и смотры.—На родину!

Еще въ первыхъ числахъ августа, въ виду ожидаемыхъ про-
должительныхъ походовъ, Скобелевъ приказывалъ обратить особен-
ное вниманіе на состояние обувь у пѣхотныхъ чиновъ (1). Къ началу
обратнаго движения все было уже исправлено и приведено въ по-
рядокъ, но ни продолжительность похода, ни, тѣмъ болѣе, про-
должительность оккупаций никому не были извѣстны: быть мо-
жетъ, скоро домой, быть можетъ, еще долгіе мѣсяцы пройдутъ,
пока соберутся, наконецъ, на родину. Въ дѣйствительности, нашъ
полкъ сначала пробывъ въ Турціи, а затѣмъ въ Восточной Руме-
ліи вилотъ до 5-го июня 1879 года. Считаемъ лишьнику кос-
нуться здѣсь въ общихъ чертахъ и этихъ девяти мѣсяцевъ.

Небольшое число оставшихся еще больныхъ и всѣ слабосиль-
ные передъ началомъ похода были отправлены по желѣзной дорогѣ
въ Адріанополь, гдѣ составлялась особая команда слабосильныхъ
отъ всѣхъ полковъ дивизіи, подъ вѣдомствомъ дивизіоннаго врача.
Утрою 7-го сентября снялись со своей позиціи у Беюкъ-Дербентъ-
Хана и двинулись по знакомой дорогѣ къ с. Св. Георгій, а затѣмъ
на полустанціи желѣзной дороги Яримъ-Бургасъ, гдѣ былъ назна-
ченъ почлегъ для всей дивизіи; по маршруту, на следующій день
предполагалось перейти къ Беюкъ-Чекмедже, но это было отмѣ-
нено, и у Яримъ-Бургаса простояли еще два дня.

Существуетъ характерный солдатскій анекдотъ по поводу обрат-
наго похода. Когда въ прошлый разъ, въ февралѣ мѣсяцѣ, поход-
ная колонна взошла на Чаталджикскія высоты, по направленію на
Константинополь, передъ колонной внезапно открылось необятное
морское пространство; впереди, справа и слѣва, вездѣ море и море.
«Слава Богу, начинаетъ креститься одинъ солдатикъ; некуда, ка-
жись, больше идти-то; может, и в Россию повезут.» Значит, не легко делясь ему поход. — «Погоди загадывать, говорить другой; а там скомандуют тебе правое плечо кругом, и опять запахаешь по той же дороге.» Именно так и случилось.

Направляясь, через Сельня и Чорлу, к Люле-Бургасу, полк шел небольшими переходами, с частыми дневками; поход совершенно легко и свободно. Погода стояла прекрасная. Хорошая погода и ежедневные купанья во время движения по берегу Мраморного моря благодарительным дистицировали на здоровье солдата. Непосредственно за нами топились турецкая войска и, занимая опищущие наши места, вдохроряли там свои порядки. Та деятельность, та кипучая жизнь, которой недавно отличались все города и селения, занятыми русскими, снова принимали свою обычную полусонную физиономию, свойственную характеру турок.

У Люле-Бургаса простояли восемь дней, все время бивуаком. 25-го сентября задесь было получено предписание (2) отправить один батальон к г. Айрболю, занятые Люле-Бургаса. Айрболль, кажется, входил в демаркационную линию или преждевременно был занят турецкими войсками; словом, что то в этом роде. Батальонный командир получил приказание, в случае занятия Айрболля турками, квартировать задесь совместно, вперед до особого распоряжения. 1-й батальон капитана Хмълевского, при двух орудиях 16-й артилл. бригады, 26-го сентября уже подошел к городу. По прибытии отряда, турки очистили город и отошли по направлению на Чорлу, а капитал Хмълевский расположился биваком; в том самом Айрболль были выставлены караулы. Долго-но должен был оставаться отряд на своем посту, на это еще не последовало приказаний. Хлеб и все припасы были выданы по 1-е октября. Донеся корпусному штабу о занятии Айрболля, капитан Хмълевский, в виду неопределенности положения, просил разрешения ввести отряд в город, так как бивуачное расположение в полном смысле и неликвидно, необлагородит разъезжать на состояния здоровья всх мест; число заболевших — преимущество, лихорадкой, увеличивалось с каждым днем. Всёлилась зато в полку было получено требование о высылки отряду хлеба и разных припасов, чая, сахара и денег; все это было отправлено в Айрболль до выступления полка из Люле-Бургаса. Согласно полученному разрешению, 30-го сентября отряд расположился по квартирам, а зато у 12-го октября присоединился к полку у Бада-Эски, так как, с окончательным занятием частями дни-
ници назначеннных росписанием пунктов Адрианопольского санджаха, уже не было надобности въ занятии отдѣльныхъ отрядомъ Айроболя.

По первоначальному предположению, Казанскій полкъ долженъ былъ слѣдовать до г. Хавса и здѣсь расположиться на зимнихъ квартирахъ, но 24-го сентября послѣдовало новое распоряженіе (3), на основаніи котораго весь полкъ съ одной батареей занималъ г. Баба-Эски и составлялъ авангардъ дивизіи. Впрочемъ, и это распоряженіе было еще два раза замѣнено, пока, наконецъ, окончательно опредѣлено мѣсто расположенія. Такъ, 30-го 2-й и 3-й батальоны перенесли къ Баба-Эски и расположились бивуакомъ, въ ожиданіи дальнѣйшихъ распоряженій, но вечеромъ 2-го октября снова получено приказаніе выступить къ г. Хавсу и приступить къ устройству землянокъ или квартиръ. Хавсь, какъ мы уже упоминали раньше, полуразрушенный черкесскій городишко, вѣрное, сельцо, раскинутое въ низинѣ, безобразно грязный, съ маленькими, тѣсными строеніями; расположить здѣсь весь полкъ оказалось невозможнымъ; еле-еле нашлись кое-какія квартиры для офицеровъ. На слѣдующій день, но приходѣ въ Хавсь, 4-го октября, верстахъ въ 20 отсыкали лѣсь, куда были отправлены рабочіе, при одномъ офицерѣ, для рубки деревьевъ и приготовленія ихъ на землянки. Вблизи селенія, между тѣмъ, выбрано мѣсто, и произведена расшифровка. Рѣшено было размѣстить полкъ по землянкамъ, а не въ самомъ селеніи (приспособивъ для этого всѣ строенія), на основаніи гигиеническихъ условій, такъ какъ лагерное мѣсто оказалось гараздо выше и суще, а въ селеніи, кромѣ того, было множество надѣй, не глубоко зарытой въ землю по огородамъ. Подготовительныя работы успѣшно шли впередъ, когда 10-го октября снова получилось предписаніе перейти къ Баба-Эски, где, черезъ два дня, весь полкъ расположился бивуакомъ на своемъ прежнемъ мѣстѣ.

Теплые дни южнаго осеннаго времени давали полную возможность продолжать занимать бивуачное расположеніе безъ ущерба санитарному состоянію людей. Только теперь окончательно опредѣлилось, что нашему полку не предстоитъ дальнѣйшихъ передвиженій, вилотъ до очищенія занятой части Адрианопольского санджаха. Какъ передовой пунктъ квартирнаго расположенія всего корпуса, Баба-Эски былъ занятъ Казанскімъ полкомъ, 4-му драгунскому Екатеринославскому полкамъ и 3-й батареей 16-й артилл. бригады. Въ ожиданіи приѣзда г.-ад. Тотлебена, у насъ продолжали вести обычная строевья занятія, изрѣдка заканчивая ихъ церемоніальнь-
ныых маршем. Главнокомандующий приехал 18-го октября. Произошёл церемониал въ всех частях, расположенных у Баба-Эски, г.-ад. Тотлебен захватил присягать депутацию отъ мѣстныхъ жителей, посвящение церковь и, посѣтилъ застрек, уѣхалъ на вокзалъ, въ 12-ти верстах отъ города, въ сопровожденіи всѣхъ верховыхъ офицеровъ.

Погода стояла, правда, теплая, но все-таки слѣдовало заблаговременно подумать о размѣщеніи на зимѣ мѣсяцы. По осмотру и распределеніи города на участки,казалось, что въ немъ не хватаетъ помѣщеній на 1-й баталіонъ, всѣ три стрѣльковыхъ роты и на 4 эскадрона. Шоссе раздѣляетъ Баба-Эски на двѣ половины почти одинаковой величины: турецкую и греческую. Когда полкъ проходилъ здѣсь въ прошломъ январѣ, турецкая часть города, состоявшая изъ лучшихъ построекъ, была совершенно цѣлой, а теперь представляла одинъ развалины да груды мусора. Наоборотъ, греческая часть, хотя и удѣлена, преимущественно, состояла изъ жалкихъ домишекъ, едва достаточныхъ для самыхъ хозяевъ. Такъ образовались, для помѣщенія солдатъ, приходилось создавать новья постройки. Для 1-го баталіона отдѣлена дер. Кара-Моселъ; стрѣльковыхъ ротъ—въ Чифликѣ-Софию. Оба эти пункта были почти въ одинаковыхъ условіяхъ съ Баба-Эски: въ одномъ и другомъ тоже приходилось дѣлать пристройки, въ особенности въ Чифликѣ-Софию, гдѣ всего-на-всего существовала глиняная стѣна въ видѣ четырехугольника, къ которому нужно было еще пристроить новую стѣну и затѣмъ стѣлить крышу. Въ прежнихъ жилыхъ строеніяхъ всего сохранилось 2—3 комнатки, едва выдѣльтившихся офицеровъ стрѣльковыхъ ротъ. На долю 1-го баталіона выпало гораздо меньше работы. Деревушка еще не была разрушена; нужно было только очистить и приспособить для жилья вѣсколько сараевъ. Кажущаяся, съ перваго взгляда, затрудненія по устройству помѣщеній въ значительной мѣрѣ облегчались даже самымъ способомъ постройки, по природѣ мѣстныхъ жителей, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что материалъ употреблялся подручный. Стѣны обыкновенно извѣны только деревянными связями; ни особенного толстыхъ столбовъ, соединенныхъ перекладинами; остальное пространство заполнялось землей, перемѣщенной съ доской соломой, наносимой кирпичей. Нѣсколько бревенъ, составляющихъ строиша, покрывались кукурузой, камышемъ либо соломой, сверху черепицей, если попадалась подъ рукой,—и помѣщеніе готово. Оставалось, во мѣстномъ обычаю, устроить прямые трубы и очаги для разведенія огня, паконецъ, настлать пары.
21-го октября баталионы были разведены с бивуака и сейчас же приступили к устройству позиций. За лесом приходилось пересекать верст за 10. Работы подвизались на столько успешно, что к концу месяца были выведены стены и насланы крыши; да и то подниматься приходилось, так как с 28-го числа начались холодные, дождливые дни. Все позиции, преимущественно, имели продолговатую форму, от 25 до 60 шагов, длины, 6—7 шагов в ширину, с односкатной крышей. У более высокой стены были устроены пары, на которых стояла солома, покрытая соломенными же матами, а позже приобретенными на полковых средствах цыплятами. В другой стены проделывали небольшие окна, заклеенные, вьдосто стеклышек, прозрачной бумагой. Между рядами и стены оставалась свободный проход. Пирамиды для ружей устанавливались в каком м-стл, чтобы, по возможности, не загромождать позиций; вьдосто двери, навешивали соломенные маты. Дальнейшее устройство этих укрепленных позиций зависело от условий, в которые ставил насъ солдат. Такъ, съ наступлением холодовъ и морозовъ, всѣ стали устраивать печи; материалом служила черешня. Устройство такихъ печей было большой ноу-хау для м-стныхъ жителей, которые, глядя на рабочихъ, только головой показывали, не то въ смыслѣ одобрения, не то недоумѣва.
святлыми окнами; средствъ не жалѣли ни на медиаменоты, ни на приведение въ удовлетворительное состояніе помѣщенія.

Еще 12-го октября въ Эски-Загру были командированы офицеры для приема ружей Бердана изъ склада заручного оружія. Всѣ эти выписки, числѣмъ 2,150, уже были въ употребленіи; частью они собраны съ полей сраженія, частью же были отобраны отъ большихъ низшихъ чиновъ (4) Пере вооруженіе полка было закончено въ 25-му числу; но окончаніе же устройства помѣщеній, роты немедленно приступили къ ознакомленію низшихъ чиновъ съ ружьями новой системы; съ декабря начали проходить курсъ стрѣльбы. Что же касается ружей Крышка, то они, отслуживши свою послѣднюю службу во время послѣдней кампании, теперь перешли на вооруженіе дружинъ болгарскаго войска.

Все время шли обычныя строенія занятія, церемонія разнообразившися смотрами; такъ, 4-го и 5-го января командующій дивизіей произвѣлъ полный инспекторскій смотръ, а въ серединѣ этого же мѣсяца Казанцевъ поѣхалъ Скобелевъ, который произвелъ маневры, заключавшійся въ занятіи и укрѣпленіи позицій.

Въ теченіе ноября и декабря мѣсяца въ полку продолжали приывать укомплектованія какъ изъ запасныхъ батальоновъ, такъ и изъ различныхъ частей, небывшихъ въ войскахъ. Наконецъ, 23-го января прибыло XIII-е укомплектованіе изъ низшихъ чиновъ лейб-гвардіи Финляндскаго полка, въ числѣ 379 человѣкъ. Численность ротъ на столько увеличилась, что выстроенныхъ помѣщеній было уже недостаточно; поэтому 10-я, 11-я и 12-я роты были переведены въ д. Дуанда, а остальныя части полка, занимавшія освобожденныя помѣщенія, размѣстились гораздо просторнѣе и удобнѣе.

10-го февраля была отправлена въ Росію партия низшихъ чиновъ, въ составѣ 608 человѣкъ, перечисленныхъ въ запасъ арміи (сроковъ службы 1866—1870 г.). Въ составѣ этой команды ушла большая часть унтеръ-офицеровъ, преимущественно лучшихъ солдатъ, старыхъ и опытныхъ служакъ. По приходѣ въ Росію предстояло увольнять людей въ другихъ сроковъ, такъ что полкъ могъ оставаться совсѣмъ безъ унтеръ-офицеровъ. Сформировали ротныя школы, человѣкъ по 15-ти на роту (преимущественно изъ низшихъ чиновъ сроковъ службы 1875—1878 г.), по учебной команды сформировать не удалось какъ за недостаткомъ грамотныхъ, такъ и за неплѣнцемъ подходящихъ помѣщеній. Къ тому же предстояло передвигаться на новые мѣста, такъ какъ въ конце февраля должно было послѣдовать очищеніе въ той части Адріанопольского санджака,
которая еще оставалась в нашем ведении. Местом расположения Казанского полка в этот послѣдній период оккупации Восточной Румыніи было назначено с. Тырново, близъ желѣзно-дорожной станціи того же названія (узел дорогъ на Филипополь и Измбол). 23-го февраля все наши батальоны собрались въ Баба-Эски, а на слѣдующій день выступили къ Адріанополю; здесь полкъ про- бывъ съ 25-го по 28-е, оставивъ городъ въ числѣ послѣднихъ нѣ- хотныхъ частей оккупационныхъ войскъ; въ Адріанополѣ пока-что еще оставался кавалерія, которая должна была уйти немедленно по вступлении турокъ.

Первый переходъ отъ Адріанополя—верстъ около 10-ти. Все время идя долиной рѣки Марицы до д. Кады-Кюй, где прошли два дня; во время дневки въ этой деревушкѣ было 7 челов. та- таръ Казанской губерніи. Затѣмъ весь полкъ безостановочно, съ обычными припаями, ночепами и дневками, продолжалъ движение до Тырнова, куда и прибылъ 6-го марта. Во время этого похода стояла теплая погода; только по ночамъ бывали небольшіе морозы; состояние здоровъ солдатъ было вполнѣ удовлетворительное. Все- таки слѣдовало принять особыя мѣры къ оздоровлению тѣхъ селе- ній, въ которыхъ предполагалось размѣстить части полка. Наступала южная весна съ ея несбѣжными дождями и невыразной грызью. Къ тому же намъ предстояло занимать тѣ же квартиры, гдѣ до этого времени былъ размѣщенъ Болховский пѣхотный полкъ, сильно пострадавший отъ тифозной эпидеміи; наконецъ, верстахъ въ трехъ, на другомъ берегу Марицы находилась д. Семенли, гдѣ тифъ продолжалъ самостѣнно между тамошними жителями; тамъ же, въ Семенли, было расположено два военно-временные госпиталя. По приходѣ въ Тырново, съ улицъ стали сносить грязь и навозъ; утаскиваютъ щебень, песку, камни; весь саны и жилия по- мѣщения были тщательно вычищены и провѣтрены. Въ самой дере- внѣ размѣщался штабъ дивизіи, полковой штабъ и 2-й бата- ліонъ; 1-й батальонъ—въ 6-ти верстахъ, въ д. Оваджикъ; 2-й— въ д. Эренджикъ (7 верстъ), а стрѣльцы—въ д. Гердеме (9 верстъ). Тѣ же самыя санитарныя мѣры, что принимались въ Тырновѣ, были приняты и въ остальныхъ пунктахъ квартирнаго расположенія полка. 6-го марта наши батальоны прямо разошлись по своемъ квартирамъ и сейчасъ же приступили къ устройству повѣдѣ- шій; впрочемъ, на это не приходилось употреблять много трудовъ, такъ какъ часть построеній уже была сдѣлана Болховскими полками.

Начались обычныя строевыя занятія. Въ д. Эренджикъ сфор-
мирована учебная команда, по 10-ти человек от каждой роты. Вскоре, 25-го марта, в распоряжение заведывающего линиями железнодорожной дороги были назначены 2-я и 11-я роты, которые, перейдя в Ени-Загру и Карабаны, заняли отдельными постами железнодорожную дорогу. Помимо обычных строевых занятий, для обучения долгосрочных стрелковых обществ (не только в самом Тирнове, но и в окрестных селениях) были назначены от полка инструкторами 4 офицера и 30 человек нижних чинов. В начале мая командующий дивизией произвел полку инспекторский смотр, затем была произведена тревога и строевое учение в ротах 3-го батальона.

14-го мая приказано выступить в Бургасе для почеки на суда...

Весело и бодро шли солдаты, в надежде на скорое возвращение на родину. Жара наступила страшная. Физической возможности не было двигаться днем. Поэтому переход обыкновенно делили на две части: половину пути едвают с вечера, другую—ранним утром, так что полк приходил на ночлег до наступления жары. Благодаря такому порядку движения, за все время похода не было ни одного больного, не было отсталых. 26-го мая полк расположился биваком у д. Атанасов-Койя, верстах в трех от г. Бургаса. А пока приготовления, пока самая посадка на суда, Казацам пришлось постни каваульную службу при экипажах в город, пришлось посылать рабочих на пристань; эта каваульная служба была не из легких: цѣлого полка едва хватало на три смены.

5-го июня на бивакѣ отслужили молебень, а затѣм в 3 часа пополудни двинулись к пристани. По дорогѣ Скобелев встрѣтил своих однополчан и, пропустив батюшку церемониальным маршем, остановил полкъ для торжественной раздачи крестовъ 3-й степени, пожалованныхъ четыремъ нижнимъ чинамъ за шейной бой, поздравивъ при этомъ съ возвращенiemъ на родину.

Верстахъ въ трехъ отъ берега величано красовался на морскомъ просторѣ крейсеръ добровольнаго флота «Россія». Было уже совсѣмъ темно, когда къ берегу подошли баржи и началась посадка. Громкое, неудержное «ура» раздалось по всѣмъ баржамъ, когда онь тронулись съ мѣста. Наставала давно ждаянная, давно желанная минута возвращенія на родину... Съ разсвѣтомъ снялись съ якоря. Цѣлый сутки плаванія по Черному морю. Вотъ вдали показался родной берегъ; нотъ обрисовываются еще незыблемъ очертанія различныхъ зданій, величавыхъ куполовъ церквей. Все ближе
и ближе. Одесса. Три дня въ карантинѣ; недѣля-другая въ лагерь возлѣ Одессы; затѣмъ перебѣдъ по желѣзнымъ дорогамъ 4-мя эшелонами,—и полкъ снова на своей прежней стоянкѣ, въ Витебскѣ (5).

Мы снова дома. Почти двухгодичный периодъ времени пребыванія на чужбинѣ рѣзко разбивается на два части: первая—богатая своей боевой дѣятельностью, вторая—болѣе спокойная, сравнительно съ первой, бездѣятельная, но не менѣе тяжело пережитая всѣми. 22-х-лѣтний промежутокъ отдѣлялъ 8-е сентября 1854 г., день Альминскаго боя; 20 лѣтъ прошло со дня выхода изъ Севастиополя, знаменитая оборона котораго и по сегодняшній день жива среди русскаго народа, та оборона, гдѣ и нашъ родной полкъ принесъ посильную жертву на алтарь отечества,—слишкомъ 20 лѣтъ прошло по тотъ день, когда Державный Вождь снова позвалъ на службу боевую своихъ Казаковѣтъ. Помните-ли мы своихъ предковъ, старыхъ Ширванцевъ, ихъ подвиги, ихъ вѣрную службу, ихъ Крымскій знаменитый походъ черезъ всю Европу?.. Врядъ ли. Защита Севастополя... 22-х-лѣтній промежутокъ времени коренныхъ реформъ, измѣнившихъ ихъ бытъ, и службу, и воспитанье солдата. Успѣли соцеть со сцены тѣ сказочныи герои-богатыри, отцы и дѣды Казаковъ, что честно защищали севастопольскія твердины, долго боролись, долго и крѣпко стояли, не поддаваясь напору сильнаго противника. Успѣли уже пчезнуть и самый типъ стараго николаевскаго солдата, умѣвшаго быть врага и стоило умирать. Казанскій полкъ выступалъ въ походъ въ молодомъ, въ новомъ составѣ, нѣсколько позади за собой лишь славныя традиціи прошлаго. Вѣрный своему традиціямъ, вѣрный завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ своихъ, Казанскій полкъ и въ послѣднюю военную честь и правдиво служилъ свою службу, выполняя свой долгъ—въ тяжелые дни плевенской блокады, въ то трудное зимнее періодъ черезъ сижондя вершины Балканъ, въ то зиме форсированныя маршемъ до стѣнъ константинопольскихъ...
Порядок продовольствия полка до перехода границы.—В Турции.—На позиции и в бою.—Довольствие из малых котелков.—Во время оккупации.

Пока Казанцы возвращаются на родину, на свои прежние квартиры в Витебскѣ, небросаемъ краткий очерк порядка продовольствія полка за все время минувшей кампании.

Со дня мобилизаціи и до начала похода отъ города Бендеръ довольствіе производилось обычнымъ порядкомъ, изъ котла, на приготовленные для тѣхъ мѣстностей, гдѣ находился полкъ. Хлѣбъ изготовленъ полкомъ изъ получаемой въ провиантскихъ складахъ муки. Во время переѣздовъ по желѣзнымъ дорогамъ на известныхъ пунктахъ нижніе чины получали горячую пищу и, вмѣсто хлѣба, сухари.

Со дня выступленія изъ походъ отъ Бендеръ и вилотъ до перехода границы ниварочный окладъ, по Бессарабіи, въ 4,4 коп. на человѣка былъ увеличенъ до 5,9 кон. (1); кроме того, на покупку чая и сахара для нижнихъ чиновъ отпускалось по 1/2 кон. въ сутки на каждаго человѣка (2). Ежедневно готовилась горячая пища съ полуфунтовыми порциями: во время переходов—обѣдъ, на дневках.—обѣдъ и ужинъ. Обѣдъ обыкновенно состоялъ изъ борщъ, нерѣдко червяка или горохового супа и крутой каши; ужинъ—калина съ саломъ. Пища вообще была удовлетворительная, такъ какъ полкъ самъ закупаетъ порохъ и гвоздя для довольствія нижнихъ чиновъ, хлѣбъ вынекали командами хлѣбоковъ, заблаговременно высушиваемыми впередъ.

Съ переходомъ границы (съ 15-го іюня) измѣняются и оклады: для приобрѣтенія мяса, по 1/2 фунта на человѣка, отпускалось по 52 руб. 50 коп. звонкой монетой за 10-ти-пудовое вола (5 руб. 25 коп. за пудъ); кроме того, на приобрѣтеніе остальныхъ продуктовъ—3 кон., для закупки чая и сахара—по 1/2 кон. на человѣка въ сутки; эти деньги также отпускались звонкой монетой. Поставка
говядины переписала в руки подрядчика; говядина, по-прежнему, была хорошего качества; задержки в получении ея тоже не было; так как подрядчик, поставляя говядину на всю дивизию, за каждым полком имел достаточный запас порционного скота. Съ перваго дня перехода границы доставка хлѣбов и сирпта производилась товариществом Грекера, Кагана и Горвица. Хлѣбы получали не черный, а полубѣльй, довольно хорошаго качества; правда, парѣдка попадался горьковатый, вѣроятно, отъ примѣси кукурузной муки. Всѣ остальные продукты, чай, сахаръ и дрова для варки пищи приобрѣтались самимъ полкомъ, черезъ артельщи-ковъ или черезъ особо назначаемыхъ для этой цѣли офицеровъ. За ненѣмѣніемъ кислой капусты, борщъ приготавлялся изъ прѣсныхъ бураковъ; стали покупать картофель, еще чаще фасоль. Порядокъ приготовления горячей пищи остался тотъ же самый, что и до перехода границы, т. е. въ дни переходовъ одна варка, на дневкахъ—двѣ.

Такимъ образомъ довольствовали полкъ вплоть до 13-го июля, по день перехода черезъ Дунай. Съ этого времени цѣна на говядину была уменьшена до 5 рублей золотой монетой за пудъ (3). За ненѣмѣніемъ по пути большихъ населенныхъ пунктовъ, полкъ поступаетъ почти въ полную зависимость отъ того же товарище-ства Грекера и проч., къ которому теперь перешла доставка сирпта, чая, сахара, лимонной кислоты, частию и сухихъ продуктовъ, какъ-то: крупы, соли и т. п. Сухари получались или отъ этого же товарищения, или отъ интендантскихъ транспортовъ. Дрова и всѣ остальные принесы приобрѣтаются отъ мѣстныхъ жителей. Говядицу, по-прежнему, доставлять подрядчикъ. Изрѣдка удавалось доставать капусту; въ большинастве случаевъ, мѣстныя средства предоставляли въ наше распоряженіе рисъ, разную крупу; бураки; картофеля вовсе уже не было. По условіямъ движения, теперь уже нельзя было высилать кухни впередъ; горячая пища приготавля-лась на поѣлѣгѣ, такъ что, въ зависимости отъ времени прихода полка, готовили или обѣдѣ, или ужинъ, на дневкахъ—двѣ варки. Въ обицемъ пища была удовлетворительная.

Съ 10-го августа Казанскій полкъ поступилъ въ отрядъ Скобелева; вѣчѣромъ съ этимъ измѣнились и самыя условія довольствія. Числа 15-го подрядчикъ отказался доставлять говядину; полкъ перешелъ въ приобрѣтеніе мяса собственнаго поконечиемъ; эти первыя попытки оказались на столько удачными, что въ тѣхъ портъ въ полку очень долгое время не существовало подрядчика. Кромѣ того, подъ Ловчей было захвачено значительное количество турец-
каго скота, и, по приказанию начальника отряда, въ котель ежедневно стали класть не меньше фунта говядины на человека. Это увеличение ежедневной порции мяса было тѣмъ болѣе необходимо въ виду того, что во время нахожденія полка на Кахкарской позиціи товарищество Грекера и команди, хотя и имѣвше своего агента въ Сельви, сдѣлалось крайне неакуратнымъ въ доставкѣ хлѣба и сухарей, такъ что приходилось двухдневную дачу сухарей (изъ имѣвшагося запаса) растягивать на три дня (4). Вслѣдствіе личнаго приказанія начальника отряда, съ 17-го августа сухарей стали выдавать по 1 фунту въ сутки на человѣка; приказано было высилать команды для сбора кукурузы и варить ее съ солью; если будетъ хлѣбъ, ежедневную дачу уменьшить до 1 1/2 фунта (5). За покупкой разныхъ продуктовъ, которыхъ товарищество также не доставляло на позицію, въ Сельви былъ высланъ артельщикъ. Разнѣ разнообразія, съ 12-го августа варили и ци, преимущественно изъ виноградныхъ листвьевъ съ добавкой незрѣлого винограда, а позже—лимонной кислоты. Эти ци, при фунтовыхъ порціяхъ, были отличного качества, и солдаты съ удовольствіемъ ихъ ели. Въ дни нахожденія на честѣ, съ 12-го по 20-е, пища готовилась два раза въ сутки.

Съ 20-го августа стоимость 10-ти-пудового порціоннаго вола была установлена въ 31 руб. звонкой монетой.

Въ дни боя подъ Ловчей и подъ Плевной пища приготовлялась въ тылу позиціи, въ безопасномъ мѣстѣ, и затѣмъ подвозилась къ ротамъ, съ наступленіемъ темноты. При первой возможности, во время расположения на боевыхъ позиціяхъ, солдатамъ дозволялось днемъ приготавлять чай въ своихъ котелкахъ; это практиковалось въ широкихъ размѣрахъ, въ особенности съ 26-го по 30-е августа.

Съ 4-го сентября, со дня перехода съ позиціи на бивуакъ, устанавливается пашальное довольствие. Пріобрѣтеніе говядины было возложено на ротныхъ командировъ, которые обыкновенно отправляли въ окрестности, для закупки скота у жителей, двѣ-три карет покрашныхъ чиновъ (по два, по три человѣка въ каждой карете); позже, когда мѣстныя средства стали истощаться, для этой же цѣли отъ дивизій были командированы въ Румынію особый штаб-офицеръ; кроме того, туда же посылались офицеры и отъ полка. Для приобрѣтенія остальныхъ продуктовъ также командировались офицеры съ казенно-подленными лопадями въ Систово, Зимницу, Турку-Магурешу; тутъ удавалось доставать и кануть. Крупа, сухари, сиротъ, чай и сахаръ отпускались натурой отъ товарищества
и транспортировъ. Съ наступлениемъ дурной погоды и порчей дорогъ, доставка сухарей товариществомъ и вольно-наемными транспортами сдѣлалась крайне неаккуратной; мало того, сухари очень часто доставлялись подмоченные, полусъединяшіе, но наказа заставляла принять ихъ. Приказомъ по отряду отъ 13-го октябр. (6) предписывалось заготовить б-ти-дневный запасъ кукурузы, да сухая кукуруза, конечно, служила весьма плохой замѣной даже полусъединяшихъ сухарей; этотъ недостатокъ въ особенности становился замѣтнымъ во время переходовъ, когда даже не представлялось возможности сварить кукурузу. Въ конецъ октября въ деревняхъ Боготы были устроены свои хлебопекарни; мука (въ большинстве мѣстнаго пе-ремола) получалась отъ интендантства; хлѣбъ, однако, вынекался не на каждый день.

Съ 28-го сентября по 10-е октября цѣна на говядину была установлена по 4 руб. 25 коп. звонкой монетой за пудъ, а съ 10-го октября—4 руб. 50 коп. Всѣдствіе разрѣшеніяъ его высочества главнокомандующаго, съ этого же числа было дозволено увеличить пришарочное довольствіе, ежедневно отпуская на человѣка по одному фунту говядины (7). Затѣмъ была разрѣшена покупка бараньихъ, если бы оказались особью затрудненія въ приобрѣтеніи рогатаго скота (8).

Со 2-го ноября ежедневная дача хлѣба уменьшена до 2 1/4, сухарей—до 1 1/2 фунта (9), съ уплатой за недостающее количество по 2 1/2 кон. въ день на человѣка; эти деньги отпускались звонкой монетой; половина ихъ выдавалась на руки нижнимъ чинамъ, а другая причислялась къ экономическимъ суммамъ частей.

Въ дни занятія траншейного караула на Зеленыхъ горахъ кухни, следуя за своими частями, располагались въ тылу позиціи; горячная пища приготавлялась въ обыкновенное время; за получениемъ ея люди отправлялись командами поочередно.

При знаменитомъ движении съ бивуачнаго расположения отъ Боготскомаго лага до Габрова, ротная кухни высылались впередъ, такъ что до прихода полка на ночлегъ пища обыкновенно была готова почти по всѣмъ ротамъ. Продукты приобрѣтались въ попутныхъ городахъ. Сухари, крупа, чай, сахаръ и спиртъ получались натурой отъ интендантства.

Въ Габровѣ, съ 19-го по 24-е декабря, были сдѣланы всѣ приготовленія относительно порядка довольствія во время зимняго перехода черезъ Балканы. Продолжать довольствие изъ котла не представлялось возможнымъ, такъ какъ весь колесный обозъ
оставался в Габрове; съ полкомъ слѣдоваы только выучный лошади. Изъ интенданскихъ складовъ была получена осьмнадцатая дача сухарей; чай и сахару то же на 8 дней, но двойная порция, по два раза въ сутки (10); крупы и спирта на тотъ же срокъ. Покупкой порционнаго скота, лука, перца, соли и прочихъ мелочнѣйшихъ припасовъ (на 8 дней) долженъ быть озаботиться полкъ. Со дня выступлений въ горы, съ 25-го декабря, варка горячей пищи производится самими нижними чинами, въ котелкахъ, для чего нижнимъ чинамъ выдается по одному фуши поквяда, ежедневно и, по разсчету, всѣ остальные продукты. Наканунѣ выступлений на руки выдана 4-хъ-дневная дача сухарей, по три порции консервовъ, на одинъ сутки чай и сахару и на 8 дней остальныхъ продуктовъ. На вьюкахъ взялось: сухарей на 4 дня; крупы, спирту, чай и сахару на 8 дней. Мы уже раньше упоминали о неудобствахъ довольствія изъ малыхъ котелковъ. Солдаты, правда, охотно ухватились за эту новицу, но пища получалась во много разъ хуже, чѣмъ свареная въ ротныхъ котлахъ; что же касается консервовъ, то они оказались и малопитательными, и невкусными.

Ко времени выступлений отъ Шипки весь запасъ захваченныхъ съ собой продуктовъ истощился; оставался спиртъ, чай да сахаръ, которыхъ, при экономномъ расходованіи, хватило до 12-го января, по день прибытия въ Адрианополь. Изъ турецкихъ складовъ подъ Шипкой были получены галеты въ такомъ количествѣ, сколько было возможно поднять на имѣющихся въ полку вьюкахъ и выдать на руки. Расчитьвать на какіе-нибудь запасы впереди — ни малѣйшей вѣроятности; никакіе транспорты, никакіе агенты не были въ состояніи послѣдать за передовыми частями войскъ; оставалась еще весьма шаткая надежда на мѣстныя средства уже разрушенного, опустошенаго края.

6-го января, въ деревнѣ Тыриово-Семени, удалось получить незначительное количество рису, который, вмѣстѣ съ полученными уже галетами, составляли единственныя запасы для продовольствія всего полка вплоть до Адрианополя. Не было недостатка только въ говядинѣ: въ окрестностяхъ бродила масса брошеннаго турецкаго скота, такъ что явилиась возможность каждому пѣять отъ двухъ до трехъ фунтовъ варенаго мяса. Это было бы уже роскошью для нензвыскательнаго русскаго солдата, да бродячій скотъ былъ тошни и худой, полуголодный; мясо отъ него получалось жесткое и невкусное. Гораздо съхотѣѣ брали баранину; барановъ покупали на расхват, какъ только представлялась малѣйшая возможность въ
их пріобрѣтенію. Цѣна за пару порціонныхъ воловъ установилась въ 130 рублей звонкой монетой, или 6 р. 50 к. за пудъ (11).

Въ Адрианополь получили хлѣба на три дня, а также небольшіе запасы галетъ (изъ турецкихъ складовъ). Гораздо больше затруднений встрѣтилось въ снабженіи провиантомъ послѣ выступленія изъ Адрианополя. Въ виду малаго количества полученныхъ запасовъ галетъ, суточную дачу приказано было растягивать на два дня, и то еле-еле хватило на несколько дней, до 17-го января, когда, при выступленіи изъ Хавсы, были выданы на руки послѣдніе остатки. Слѣдующая выдача печенаго хлѣба, по окончаніи цифра (около 2½ фунтовъ), произведена въ Лелѣ-Бургасѣ 19-го числа, причемъ эту крохотную дачу пришлось растянуть на три дня. По распоряженію Скобелева, всѣ запасы зерноваго хлѣба, найденные въ окрестностяхъ Лелѣ-Бургаса, были взяты въ вѣдѣ ние войскъ, и затѣмъ въ частныхъ пекарняхъ города учреждено хлѣбопеченіе; но, при той громадной массѣ войскъ, что сразу нахлынули и все больше и больше прибывали, подходили сзади, пекарни не были въ состоянии выпекать достаточнаго количества хлѣба, чтобы удовлетворить всѣ части. Для завѣдывания хлѣбопеченіемъ, отъ Казанскаго полка здѣсь былъ оставленъ одинъ штабъ-офіцеръ, и въ помощь ему назначенъ оберть-офіцеръ. Выпекаемый хлѣбъ отправляли по желѣзнымъ дорогамъ всѣдѣ за дивизіей, по его получали не особенно скоро, только послѣ прибытия въ Чаталджу. Такихъ же образцовъ устроилось хлѣбопеченіе въ городѣ Чорлу, гдѣ снова выдали два раза (23-го и 25-го января) по окун значаго хлѣба; затѣмъ вилотъ до Чаталджи люди не получали хлѣба. Во все время движения отъ Адрианополя до Чаталджи солдать ежедневно получали больше фунта говядины. На выбохъ было немного рису, и приготовлений изъ него солдатами супъ былъ единственной горячей пищей; за то полкъ успѣлъ закупить въ Адрианополь достаточное количество чая, сахара и спирту.

Въ самомъ непродолжительномъ времени, по прибытии въ Чаталджу, сюда накинули изъ Константинополя торговцы всевозможными товарами, такъ что пріобрѣтеніе жизненныхъ припасовъ уже не встрѣчало затрудненій. Хлѣбъ подвозили довольно акуратно изъ Лелѣ-Бургаса и Чорлу, а въ февралѣ подоспѣли и интендантскіе транспорты. Кроме того, къ 15-му февраля полкъ успѣлъ закупить всеобъемлющее хлѣбопеченіе. Горячую пищу, по-прежнему, продолжали приготовлять въ малыхъ котелкахъ, такъ какъ арткльныя телѣги и ротныя кухни еще не подтянулись къ полку.
Цена за пуд говядины с 1-го февраля установлена в 5 руб. 50 коп. звонкой монетой (12). Въ виду крайней худобы порцион-наго скота, еще въ 1877 году предписывалось оставлять приобрѣ-теніемъ свинины (13), но это распоряденіе впервые было приведено въ исполненіе около 13-го февраля, по времени стоянки въ Ча-талдѣ. Говядины отпускалось не менѣе фунта на человѣка и, притомъ, обязательно безъ костей; въ видахь гигиеническихъ и для разнообразія пищи, людямъ выдавались овощи (14).

Въ началѣ февраля (15) отмѣнены всѣ разновременно сдѣлан-ныя прибавки въ довольствію; теперь было оставлено по одному фунту говядины, по получарѣ водки въ день да обыкновенный приправочный окладъ.

Вскорѣ по переходѣ на стоянку въ деревнѣ Шамларѣ, въ Кон-стантинополѣ были куплены большие котлы; кроме того, нѣть Габ-ровъ, подоспѣли ротныя кухни и весь артельный обозъ, и съ тѣхъ поръ установилась правильная варка горячей пищи. Начальникъ авангарда постоянно требовалъ, чтобы, помимо ежедневной фу́нтовой порции говядины, пища обильно приправлялась лукомъ, пере-цемъ и разнородными овощами, какія только можно было доста-вать въ это время года.

Съ этого времени и вплоть до выступления полка въ предѣлы Россіи порядокъ довольствія установился одинъ и тотъ же. Ежедневно готовилось двѣ варки: обѣдъ и ужинъ. Въ зависимости отъ времени года, доставали капусту и бураки для щей и борща, различную крупу для супа, обильно приправленаго помидорами, или баклажанами; собирали щавель, молодой виноградный листъ и проч. При такихъ условіяхъ, пища постоянно была разнообразна, вкусна и обильна.

Свинтъ, чай, сахаръ, сухари и хлѣбъ получались натурой отъ интендантскихъ транспортовъ и товарищества Грегера, Когана и Горвица. Теперь мы были гораздо вызнаваемы, а потому уже не могло быть и поминя о какихъ-нибудь полустинившихъ, подмоченныхъ сухаряхъ, которыя еще такъ недавно была рады-радешеньки.

Приобрѣтеніе порционнаго скота, по-прежнему, находилось въ рукахъ ротныхъ командировъ, но съ октября мѣсяца 1878 года передано подрядчикамъ, которыій и продолжалъ поставку по день вы-ступленія въ предѣлы Россіи.

Цѣны на говядину существовали: съ 1-го марта по 1-е апреля 6 руб., съ 1-го апреля по 1-е мая 7 руб. звонкой монетой за пудъ. Съ 1-го мая отпускались деньги на говядину приобрѣтенны кредитными билетами (16), а на приправы и добавочныя 1 1/2 к. на человѣка отпускались звонкою монетой и 1 1/2 к. кредитными билетами (17).
ЛXIX.

Действия полкового охототка в 1877 году. — Лазарет и охототок в 1878 году. — 1879 год. — Смертность в полку.

Не безинтересно, наконец, проследить движения болезненности и смертности между чинами полка за время прошлой кампании, в связи с деятельностью полкового охототка и лазарета.

В 1877 году полковой охототок был открыт при полку в течение всего времени со дня перехода границы и вплоть до 9-го декабря, по день дальнейшего движения от Плевны. Наибольшее число больных приходилось на июль (200 человек), сентябрь (188 человек) и октябрь (118 человек). Кроме пользовавшихся в охототоке, были больные с затяжными болями, требующими продолжительного лечения; таких больных полк, до прибытия под Плевну, сдавал в попутные военно-временные госпитали в Бухаресте, Змищицье, Булагарии; в дни плененной блокады открывались свои дивизионные лазареты 16-й пехотной дивизии, и сюда стали поступать от полка все серьезно-больные. Подвижной лазарет, в свою очередь, передавал больных в тыловые госпитали, откуда они или возвращались в свои роты (не больше 10%), или эвакуировались в госпитали России, по выздоровлению, передавались в запасные батальоны (1). В полку пять данных относительно того, каких болезни преобладали между отправленными в госпитали и дивизионный лазарет. Что же касается пользовавшихся в охототоке, то первое место принадлежит лихорадкам 33,4% всей цифры заболеваемости; затем следуют: дизентерия (13,2%), воспаление дыхательных органов (12%), наружная заболевание (10%), воспаление нищевыеательных органов (10,7%), отморожение (5,3%), простудные заболевания сочленений костей и мышц (3%); остальные 12,2% приходятся на венерические болезни, общее разстройство питания, болезни спинного и головного мозга, тифу и холеру.
Смотря по времени года и удобствам расположения, околоток появлялся то в палатках и шалахах, как это было на Казанской позиции, то в землянках и даже на земле. Во время выступлений из-под Пlevны, по 9-е декабря. Материальная обстановка была не из лучших, так что лазаретное белье, медикаменты и прочие принадлежности имелись только тёплые, что позволяло при полку в лазарете. По приходе границы, к 15-му июня, в полку было 62 человека больных; к 1-му января эта цифра увеличивалась до 437. Вообще за этот период времени было 1,483 случая заболеваний, причём на долю полкового околотка приходится почти половина, 732 человека. Из всего числа заболевших выздоровели в 1,037; умерло: 12 человек в околоток и 59 в госпиталях и лазаретах.

Санитарное состояние полка за 1878 год предstawляет два ряда различающиеся периоды: апрель, май и июнь месяцы, время распространения эпидемии и остальное время года, когда существовала обыкновенная болезнь.

В течение января в полку вовсе не было околотка. Не смотря на усиленные меры переходы, не смотря на довольно неблагоприятные условия (очень плохое отсутствие хлеба и сухарей, малопитательная пища и проч.), в полку было только 33 человека больных; эти больные были сданы в попутные городах, где немедленно открывались военно-временные госпитали.

С приходом в Чаталджу, околоток открылся своего дневательности; больных, кроме того, отправляли по железнодорожным дорогам в Адрианополь. Затем полк перешел в деревню Шамиар, где, не смотря на тяготу и скученность расположения, все-таки удалось ответить на вопросы околоток довольно спокойно расположение. В селении Св. Георгиев открывается подвижной лазарет, куда поступают из полка наиболее трудно больные.

До этого времени обходились тёмными средствами для поименного и постоянного больных, как для предоставляющих военно-временные госпитали, подвижные лазареты о полковые околотки. Но затем вступило время, когда сильное развитие эпидемии вынудило принять экстраординарные меры к небывалому проявлению деятельности полкового лазарета и околотка.

До 1 мая при полку существовал только околоток, но затем решилось открыть и лазарет, так что тифт сжат днем винился всё больше и больше усиливался (2). Мы уже раньше гово-
или о тѣх мѣстах, которыя предпринимались против распространенія эпидемій, а потому, не желая повторяться, укажемъ на то обстоятельство, что за два мѣсяца, съ 1-го мая по 1-е июля, въ полковомъ лазаретѣ перебывало 368 человѣкъ больныхъ, и изъ этого числа на разновидности тифа приходится 245 человѣкъ (8). Изъ числа пользовавшихся въ полковомъ лазаретѣ выздоровѣло только 45 человѣкъ, переведено въ госпитали 269 и умерло 20. Гораздо шире дѣятельность полковаго колотка за это же время. Еще до открытия лазарета, до 1-го мая, въ околодвѣ поступило 507 человѣкъ; затѣмъ въ маѣ и июнѣ мѣсяцахъ въ околодвѣ перебывало 1,751 человѣкъ (на разновидности тифа приходится 720); изъ этого числа больныхъ выздоровѣло 787, умерло 45 и переведено въ госпитали 919 человѣкъ (4).

Въ июлѣ эпидемія прекратилась, но лазаретъ продолжалъ еще существовать при полку до второй половины этого мѣсяца, когда больныхъ стали прямо отправлять въ подвижной лазаретъ. Въ августѣ, сентябрѣ, въ особенности, въ октябрѣ мѣсяцѣ установилось прекрасное санитарное состояние полка: отъ 40 до 9 случаевъ заболеванія; только въ ноябрѣ болѣзниность снова достигаетъ значительныхъ размѣровъ (107 человѣкъ), вслѣдствіе сырой, непостоянной погоды, а также изъ-за неудобнаго размѣщенія по сырымъ постройкамъ. Въ декабрѣ наступила холодная, но за сухая погода, и болѣзниность снова понизилась.

Передъ выступленіемъ изъ-подъ Константинополя до г. Баба-Эски всѣ слабые заблаговременно были отправлены по желѣзной дорогѣ въ Адрианополь, въ слабосильную команду, а больныхъ сдавали въ госпитали. Въ Баба-Эски открыть лазаретъ и околодвѣ, для чего подъскажи и приспособили для помѣщенія больныхъ просторный двухэтажный домъ. Всѣхъ лазаретныхъ припадлежностей было больше чѣмъ достаточное количество, такъ что теперь пришлось сдѣлать затраты только на пріобрѣтеніе желѣзныхъ кроватей.

Умершихъ въ этомъ году было 183 человѣка. Что же касается болѣзниности (полковой лазаретъ и околодвѣ), то она распредѣляется слѣдующимъ образомъ: возвратный (17,1), сыпной (14,9) и брюшной (4,5) тифы; перемежающіяся лихорадки (22,8), легкія тифозныя заболеванія соматическаго свойства (19,4), воспаленіе пищеварительныхъ органовъ (11), дезинверія (0,2), воспаленіе дыхательныхъ органовъ (3,5) и слабость отъ изнуренія (2,0); наконецъ,
Остальные 3,9% приходятся на венерических и глазных больных, болезни головного и спинного мозга и проч.

Санитарное состояние в 1879 году было довольно удовлетворительное; только в апреле появились—было легкая форма тифа, и в полку снова было 118 человек больных (5); в остальные четыре месяца степень заболеваемости колебалась между 81 и 49 ежемесячно. Проявлению заболеваемости в этом году в значительной степени благоприятствовали неудобства расположения частью по болгарским хатах (а болгари не могут похвастаться своей опрятностью), частью же просто по сараиам, приспособленным для жилья на скорую руку, грызня улицы деревень, расположенных на скатах, черноземная почва есть ей глинистым, не пропускающим воды подпочвенных слоев, наконец, печистоты, цвяля и мокрый ямы на улицах,—все это, вместе взятое, способствовали развитию мiasm, в то же время оказывало влияние и на степень заболеваемости. Примите, наконец, во внимание значительную разницу в температуре дня и ночи, а это-то обстоятельство, преимущественно, порождало перемежающийся лихорадки и возвратные горячки. Но неблагоприятным климатическим условиям и неудобствам расквартирования противопоставились и хорошая, питательная пища, и необременительная служба, а пребывание солдата большую часть дня на воздухе предотвращало многие заболевания, и болезнь, в большинстве случаев, ни вала благоприятный исход (в 1879 году по 1-е июня умерло 29 человек). Очистка от неприятных метеостей вокруг квардатного расположения; теплая одежда; употребление, в锓сто сырой воды, чая; устройство печей в помещениях,—все это в значительной степени предотвращало случаи заболеваний.

Во все время при полку был открыт лазарет, сначала в Баба-Эски, а потом в Тырново-Семенли. В Тырново подл лазарет были отведены два дома, правда, значительно уступавшие по своим размерам и просторности прежнему помещениям в Баба-Эски, но все-таки они вполне удовлетворяли своему назначению, так как были расположены среди садов, на сухом, возвышенном месте. Кроме того, было устроено два холщевые барака, где помещались больные в апреле и мая месяцах (6).

Относительно смертности в 1878 году слѣдует оговориться. Лишь число умерших в полковом лазарете и околовъ выражается точную цифру. Что же касается госпиталей, то, при громадном наплывѣ больных, часто даже безъ всяких документов,
госпитали очень редко уведомляли части войск объ умерших. Комиссии, заканчивавшие дѣла военно-временныхъ госпиталей, продолжали сообщать объ умершихъ въ 1878 году нижнихъ чинахъ вплоть по 1883 годъ. Кроме того, по спискамъ полка и по настояще время числится 125 человѣкъ эвакуированныхъ (кромѣ раненыхъ), а ихъ, между тѣмъ, пять и на родинѣ; слѣдовательно, этихъ 125 человѣкъ необходимо причислить къ числу умершихъ. Выше мы видѣли, что въ Казанскомъ полку умерло 183 человѣка въ продолженіе 1878 года; съ июня месяца 1879 года по 1883 годъ исключено изъ списковъ полка умершими 156 челов.; прибавьте сюда 125 эвакуированныхъ и вы получите 464 челов.,—цифру, наиболее правдивую и соответствующую той степени жестокости, съ которой свирѣпствовала тифозная эпидемія, въ особенности между нижними чинами, отправляемыми въ госпиталя (7).

Изъ числа офицеровъ жертвами тифа сдѣлись четыре человѣка: штабсъ-капитанъ Барсуковъ и подпоручикъ Захаровъ умерли въ подвѣздомь лазаретѣ 16-й пѣхотной дивизионъ, поручикъ Соколовичъ—въ 52-мъ и пропорщикъ Шишко—въ 60-мъ военно-временныхъ госпиталяхъ (8). Кроме того, отъ ранъ скончались слѣдующіе офицеры: маіоръ Полубинскій—на перевязочномъ пункте между деревнями Радишевою и Тученицей; маіоръ Лопатинъ и шт.-капит. Соколовскій—оба въ ясколкѣ военному госпиталѣ; штабсъ-капитанъ Вакарь—перепиской не выяснено, въ какомъ именно госпиталѣ; поручикъ Парчевскій—въ Балканахъ, въ Иметлійскомъ горномъ проходѣ; маіоръ Мерцаловъ—въ городѣ Могилевѣ (9).
LXX.

Переездъ по желѣзнымъ дорогамъ.—Торжественная встрѣча въ Витебскѣ.—
Призвѣстное слово преосвященнаго Викторина, епископа витебскаго и
посолятаго.—Угощеніе солдать.—Обѣдъ офицерамъ.—Телеграмма Скобелева.—
Рѣчи.

Возвращаюсь къ описанию дальнѣйшихъ событий изъ жизни
Казанскаго полка. Весь полкъ, какъ мы уже говорили, къ 7-му июня
былъ въ городѣ Одессѣ, гдѣ и бивакировали въ продолженіе двухъ
недѣль. Затѣмъ началась посадка въ вагоны желѣзной дороги.
Полкъ отправлялся четырьмя эшелонами, въ каждомъ эшелонѣ по
одному батальону; полковымъ тяжести и обоозъ были распредѣлены
между эшелонами. 1-й и 2-й батальоны отправлялись 21-го июня;
полковой штабъ, 3-й и 4-й *) батальоны—на слѣдующій день. Пе-
реездъ продолжался десять дней. Эшелоны постепенно, одинъ за
другимъ, прибывали въ Витебскъ 1-го и 2-го июля (1).

Два года тому назадъ, Витебскъ прошлся съ Казанцами, про-
хожая ихъ на войну; теперь городское встрѣчали ихъ, этихъ не-
давнихъ побѣдителей, героевъ Ловчи и Шейнова. Самая встрѣча
была пазначена на 5-е июля. Отъ вокзала и вплоть до Смоленской
площади всѣ дома, лавки, магазины были убраны флагами, кон-
рами, разноцвѣтными матеріями; окна и двери, стѣны домовъ по-
крылись гирляндами и вѣнками изъ зелени; на балконахъ—цвѣтны-
ные цвѣтники. Съ обѣихъ сторонъ городскаго моста красовались тріум-
фальные ворота. На площади, передъ Николаевскимъ соборомъ,
были воздвигнуты два соединенныхъ углубленными арками башни,
съ двуглавыми орлами, государственнымъ и губернскимъ гербами
и военными арматурой; въ углубленіи—портретъ Государя Импе-
ратора; на боковыхъ колоннахъ красовались начальной буквы ап-

*) Согласно приказа по в. вѣд. № 75, стрѣлковая роты были расфор-
мированы и поступили на сформированіе 4-го батальона; формированіе окон-
чено къ 1-му мая 1879 года. (Полков. арх. Годовой отчетъ за 1879 г.).
густойших глашкомандующих. У Смоленской площади также
возвышались триумфальные ворота, украшенные военными армату-
рами; тут же портрет Скобелева, окруженный густым въиком
из зеленых дубовых листвьев. На всѣх триумфальных воро-
тах, на балконѣ дома дѣтскаго приюта красовались надписи: Ловчі,
Пестыаты, Плевна и Шипка. Вѣ серединѣ триумфальных ворот
на Смоленской площади надпись: «Слава героям-побѣдителям»;
на одной изъ боковых колоннъ: «Витебскъ призвѣстуетъ героевъ,
Казанцевъ»; на другой колоннѣ былъ изображенъ такой же при-
звѣтъ Угличскому полку.

Не успѣло солнечко взойти, а уже безконечны массы любо-
пытныхъ зрителей стали загромождать улицы и переулки, всю
Вокзальную площадь, гдѣ выстраивались Казанцы и Угличане.
Напослѣ дѣлы корзины цветовъ; дамы раздавали букеты офице-
ръмъ и солдатамъ, а тѣ украшали ими свое оружіе. Втѣ 9 часовъ
утра оба полка двинулись со своего мѣста съ распущенными зна-
менами, съ музыкой; впередиѣ халѣ бригадный командиръ, г.-м.
Витцелъ, увѣнчанный большимъ завровымъ вѣникомъ. Полки на-
правились по Вокзалной, Театральной, Замковой и Смоленской улицамъ (2). День выдался солнечный, свѣтлый, не особенно жаркій.
Солдаты были одѣты въ дѣльныхъ гимнастическихъ рубашкахъ;
вѣйство прежнихъ кепи, круглые шапки съ козырьками. У офице-
ровъ—у кого форменная сабля, у кого турецкая либо черкесская
шапка черезъ плечо. Загорѣлья, мужественные лица; то и дѣло,
Георгіевскій крестъ на груди. На шпагахъ у солдатъ, на шапкахъ
и сабляхъ у офицеровъ красовались букеты и вѣйки изъ зелени.
Войска подвигались медленно, шагъ за шагомъ, а за ними несмыт-
ныхъ толпы народа, призвѣстующихъ возвращеніе полковъ несмол-
каемыми, восторженными криками «ура!» На углу Верхне и Нижне-
Петровскихъ улицъ войска были встрѣчены духовенствомъ Петро-
павловской и Семеновской церквей; у городскаго моста черезъ Двину,
недѣсь первыми триумфальными воротами, представителями города.
была поднесена хлѣбъ-соль; передъ вторыми триумфальными воро-
тами къ торжественному шествію присоединились члены польскаго
пожарнаго общества, а на углу Замковой улицы—пріятъ Благовѣ-
щенской церкви. У триумфальныхъ воротъ, на углу Смоленской и
Замковой улицы, собрались все городское духовенство въ празднич-
ныхъ облаченіяхъ; изъ собора была вынесена богато украшенная
Казанскій полкъ (3) икона Богоматери, и здѣсь, въ присутствіи
губернатора, предводителя дноряств и другихъ жѣстныхъ чинов.
ликовъ, пресвященный Викторинъ, къ майтън и саккоѣ, благословилъ крестомъ войска; гдѣ-нибудь пришлѣ: «Спаси, Господи; люди Твоя». Далѣе, на пути торжественного шествія по Смоленской улицѣ, выстрелили воспитанники гимназіи и мѣстныя войска; затѣмъ къ общему церковному параду примкнули притчцы Воскресенской церкви и Успенскаго собора. У зданія городской думы поднесена хлѣбъ-соль отъ ремесленныхъ цеховъ; тутъ же находились и воспитавники ремесленной школы, освѣтляющіе дальнійший путь цѣтами. Наконецъ, на углу Дворцовой улицы встрѣча была завершена духовенствомъ Боголюбовской церкви.

Пройдя трѣумфальный ворота на Смоленской площади, духовенство остановилось на заблаговременно воздвигнутомъ звѣздѣ. Улицы полны выстрелила по лѣвой, а Казанской по правую сторону. Офицеры подошли къ священникамъ и. Передъ началомъ молебна пресвященный Викторинъ обратился къ войскамъ съ привѣтствіемъ словомъ.

«Здравствуйте, христолюбивые воины, говорилъ онъ: наши храбрые герои, наши доблестныя витязи! Привѣтствую васъ съ вашимъ благополучнымъ возвращеніемъ на ваши постоянныя и покойныя квартиры. Привѣтствую васъ прежде всего пожеланіемъ вамъ доброго здравія, которое теперь, послѣ всѣхъ вашихъ трудовъ и подвиговъ, ранъ и болѣзней, болѣе всего для васъ необходимо и которое и для всѣхъ человѣка есть самое высшее благо на землѣ. Да возстановитъ же всѣвѣчный Богъ здѣсь, у насъ, ваши изнуренныя силы, да укрѣпить всѣхъ васъ доброе здравіе!

«И смотрите, какъ ликуетъ вашъ городъ, при встрѣчѣ васъ, какъ ликуютъ всѣ его жители, безъ различія вѣрованій, званій и состояній! Что же означаетъ это ваше общее ликуваніе? Оно выражаетъ вашу общую радость о вашемъ возвращеніи, ваше къ вамъ уваженіе, вашу вамъ благодарность за вашу доблестную службу Царю и Отечеству.

«И вѣрьте, наши славныя воины, ваша радость о васъ есть радость искренняя, радость отъ всего сердца! Мы помнимъ, съ какими тяжельными чувствами, на счетъ же мѣстъ, мы прощались съ вами,—мы помнимъ эти слезы, эти вопли, эти рыдания вашихъ братьевъ, вашихъ друзей, особенно вашихъ сестеръ, жень, матерей, выйдѣтъ съ нами провожавшихъ васъ на поле брани: и вотъ нынѣ мы видимъ васъ возвращающимися съ поля брани увѣренно- дыхъ славою. Мы провожали васъ на боѣ со врагомъ свирѣплымъ и безпоходнымъ, какъ бы на боѣ смертный; мы завѣщали вамъ
тогда, и вы объявились намъ жизнь своей не щадить за честь святой родины. И нынѣ вы для насть — какъ бы пришедший съ того свята, какъ бы воскресшй изъ мертвыхъ. Поэтому возможно ли не радоваться, встѣнчая васъ? Правда, многихъ изъ тѣхъ, которыхъ мы провожали отсель на полѣ брани, мы не видимъ среди васъ: одинъ изъ нихъ пали на полѣ; честью смертью героевъ; другие сдѣлались жертвою тяжкихъ болѣзней; большинство изъ васъ обагрило поле брани своей кровью, подвергаясь ранамъ отъ пуль и мечей вра- 
жескихъ. Но положившіе жизнь свою за святое дѣло, мы вѣрюемъ, теперь ликуютъ въ царствѣ славы со святыми Божіими. Перенесшій же вамъ раны—это самыя вѣрныя свидѣтельства вашей воинской доблести. Они заживутъ; все исчезающее время излѣ- 
чить ихъ, — оставленные же ими знаки, или слѣды, на вашъ на- 
всегда будутъ предметомъ вашей благородной гордости и самымъ лучшимъ нашимъ украшеніемъ. Итакъ, мы радуемся и за тѣхъ 
изъ васъ, которые пожертвовали жизнью свою въ минувшую войну, 
вѣрная въ блаженную участь ихъ въ другомъ мстѣ; радуемся и за 
пролившихъ кровь свою въ бою со врагомъ; радуемся также и о 
тѣхъ изъ васъ, которые хотя и находились, но выраженію библей- 
скому, посреди сънь смертныхъ, но которыхъ особенно охраняли ихъ 
ангелы-хранители и которыхъ зло не коснулось.

«Мы встрѣчаемъ васъ, храбрые воины, съ нашимъ истиннымъ 
къ вамъ уваженіемъ. Мы вполнѣ признаемъ всѣ ваши труды и 
подвиги, всѣ ваши скорби и болѣзни, всѣ ваши нужды и лишенія, 
которымъ такъ самоотверженно подвергались вы въ минувшую 
войну. Проводившій васъ въ назначенный вамъ путь, мы и въ 
разлуку съ вами не забывали васъ; мы ежедневно молились за 
васъ и въ храмахъ Божіихъ, и въ домахъ своихъ; мы слѣдили за 
вами посвященными; у васъ — безъ васъ, можно сказать, не было 
дружинъ рѣчей, какъ только о васъ. Мы съ чувствами уваженія, 
съ какимъ-то трепетомъ, всегда и слушали, и говорили о каждомъ 
вашемъ участіи въ бояхъ, о мѣстахъ, вамъ прославленныхъ и про- 
славившихъ всеславное оружіе. Пелишать, гдѣ вы, Уличане, въ цер- 
венный разъ встрѣчили въ бои съ врагомъ, какъ бы крестники огнен- 
ными крещеніемъ и успѣли, вмѣстѣ съ Судальцами, отразить со- 
рокъ турецкихъ таборовъ, шедшихъ къ Дунаю, чтобы затруднить 
ваше сообщеніе съ Россію. Ловча, въ которую вы, Казаницы, подъ 
перекрестнымъ огнемъ пуль и ядеръ неприятельскихъ, вошли, какъ 
пустынные герои, стъ музыкой и распущенными знаменами. Однимъ 
изъ неприступныхъ редутовъ подъ Плевною, единственно взятый
вашим мужеством. Зеленые горы—гроза и преграда для армии Османовой. Быстрый, весь мир изумивший ваш переход через Балканы по пути, никогда и никем непроходимому. Иметь в полноте розы и черных кораблей трехдневного боя подъ Шипкою, съ плениением всей шпионской армии. Затмить вашъ, такъ сказать, не походъ, а подъемъ, чтобы не дать опомниться разбитому врагу, на Хаский и Германкъ. Ваши труды, Угличане, и изнурительная стойка в горахъ Родопскнихъ. Ваше долговременное, Казанцы, и грозное для враговъ присутствие между Сангъ-Стефани и Адрианополемъ, пока собирались и благоустроились ваши освобожденные отъ нихъ наши единоверцы и единоверенники... Да и не перечесть всѣхъ славныхъ дѣйствъ вашихъ и всѣхъ ихъ, вами прославленныхъ! Короче: вы были почти во всю кампанию, съ непобѣдимыми Скобелевымъ, этимъ истиннымъ русскимъ витяземъ, красою и славою русского воинства; съ вами и чрезъ васъ героей этотъ стаялъ неувядаемую славу свою и за то въ ваши мундиръ, Казанцы, облекся онъ и въ вашъ полкъ, по волѣ возлюбленнаго Государя, шинель славное пято свое! Помышляя обо всемъ этомъ, можно ли не проникнуться къ вамъ чувствами самаго высокаго уважения? Во время мира, среди жизни обыденной, гражданине обыкновенно мало замѣчаютъ, а нынѣ даже и перестаютъ цѣнить труды и заслуги воиновъ. Но время войны показываетъ намъ, что значать для Отечества эти труды и эти заслуги. И нынѣ мы свидѣтельствуемъ вамъ, что мы понимаемъ и научились цѣнить васъ, христолюбивыя воины, по достоинству, и торжественно выражаемъ предъ вами чувства нашего истинаго и самого искренняго ко всѣмъ вамъ, отъ генерала до солдата, душевнаго уважения!

«Наконецъ, мы наражаемъ предъ вами чувства благодарности вамъ, а въ лицѣ вашемъ и всему русскому воинству, за тѣ плоды, какіе приобрѣтены были вами побѣдами надъ пораженнымъ врагомъ. Честь русскаго оружія, нѣсколькіе было неправдоподобихъ постѣ Крымской войны, нынѣ возвратилась вполнѣ. Часть нашей родной земли около Дуная, занята недоброжелателями тогда, было, отторгнутая отъ насъ, нынѣ возвращена намъ. И, кроме того, вѣлѣла области, съ грозными и неприступными крутизнями, вновь взяты у врага и присоединены къ Россіи. Могиля неприятельскаго арміи, съ тысячами громопоющихъ орудій, едвали и достались въ плѣнъ вашъ. Всѣ народы, стоявшия подъ ногою пеленизма, или совершенно освобождены отъ нѣгъ сего, или участь ихъ облегчена.
Вами созданы новые православные царства и княжества, съ установлениемъ въ нихъ прочныхъ, справедливыхъ, благотворныхъ и законныхъ, необходимыхъ для блага ихъ, правительственныхъ учрежденій. Знаете, не легка была для васъ и для Россіи минувшая война: многихъ драгоцѣнныхъ жизней и великихъ жертвъ она стоила. Но мы должны, по справедливости, сказать: никогда, ни въ какой войнѣ, не проявилось столько доблести въ русскомъ воинствѣ, не приобрѣтено имъ столько побѣдныхъ трофеевъ, не достигнуто столько благотворныхъ результатовъ, какъ въ войну, послѣ которой мы нынѣ встрѣчаемъ васъ. Благодаримъ же, отъ всей души благодаримъ васъ за все это, доблестные подвиги сей славной войны? При этомъ, мы убѣждены, что тѣ же чувства благодарности питаетъ къ вамъ и вся Россія. Да и одна ли Россія? Нѣтъ! вамъ на всѣ вѣки останутся благодарными многие народы,—румыны, сербы, черногорцы, болгари, которымъ безъ васъ никогда бы не завоевать себѣ свободы и полной независимости; васъ не могутъ не благодарить греки, армяне, арабы и евреи, еще оставшіеся подъ властью султана, по которымъ онъ обязанъ даровать права, равняясь съ своими единовѣрцами-мусульманами; васъ не могутъ не благодарить сами турки, которыхъ вы, какъ истинно христіанскіе воины, щадили при побѣдахъ надъ ними, отъ которыихъ, своими истинно гуманнымъ обращеніемъ съ ними и справедливостью, пріобрѣли къ себѣ любовь и уваженіе и которыемъ даже пріобрѣли свои мѣры преподали уроки истиннаго человѣколюбія и правосудія.

«Но, христолюбивыя воины, выражаю вамъ сило благодарности нашу за ваше доблестное служеніе Царю и Отечеству во святомъ дѣлѣ освобожденія народовъ отъ ига мусульманскаго, считаю себѣ долгомъ вѣческъ: съ вами и за васъ, при сей радостной встрѣчѣ васъ, принести благодареніе Всевышнему Богу, нашему истинному во всѣхъ благихъ дѣлахъ помощнику. Два года тому назадъ, нанесли васъ съ сего амвона въ предстоящей вамъ тогда походъ, помимо, мы благословлянъ васъ святыми ционами,—васъ, Утѣшаніе, «Кушцы неопалимой» и васъ, Казанцы, «Св. Николая, мурт-линкійскаго чудотворца», — и при этомъ выражали вамъ благодаренія: однимъ быть несокрушимыми и въ самомъ племени бою, подобно кушцамъ, гордѣвшимъ и несгорѣвшимъ; другимъ, по значенію имени св. угодника Божій Николая, быть побѣдителемъ народовъ. Нынѣ: мы видимъ молитвенные ваши благодаренія вамъ исполнительными. Возблагодаримъ же отъ всей души нашемъ,
возвблагодаримъ Господа, побдителями васъ сотворившаго; возблагодаримъ Его предъ сею честною Иверскою іконою Божией Матери, которую вы, Казанцы, не забывали и молитвенно веноминали въ самые трудныя, рѣшительныя минуты битвы вашихъ, которая нынѣ, впредь, вмѣстѣ съ нами встрѣчаетъ васъ, благоукрашенная, по нашему усердію къ ней, въ ризу сребропозлащенную.

«Слава Тебѣ, Богу, Благодателю нашему, во вѣки вѣковъ! Аминь» (4).

По окончаніи церковнаго торжества, тутъ же на площади началось угощеніе солдатъ, причемъ, для георгіевскихъ кавалеровъ изъ фельдфебелей и унтер-офицеровъ были приготовлены особые столы. Губернаторъ, поздравилъ войска съ возвращеніемъ на родину и съ той славной службой, которую они сослужили батюшкѣ-царю и всѣмъ Россіи, провозгласилъ тостъ за здоровье Его Величества,—отвѣтомъ было дружное, долго несмолкающее «ура». Затѣмъ подполковникъ Казанскаго полка Байковскій предложилъ осуществить «чарку до дна» за здоровье преосвященнаго Викторина, витебскаго губернатора, за присутствующихъ дамъ и за всѣхъ вообще витебскихъ гражданъ. «Ребята! закончилъ онъ: еще разъ, грнѣхъ дружное, молодецкое, грозное врагамъ, лестное друзьямъ солдатское «ура!» Воздухъ огласился неновѣрнымъ взрывомъ восторженныхъ криковъ; всюду раздавалось «ура!»—и на площади, и изъ лавокъ, на крышахъ домовъ. Потоки тостъ за тостами,—сначала въ присутствіи офицеровъ и городскихъ властей, потомъ сами солдаты стали провозглашать тосты. Вокругъ столовъ собирались разнокалiberная толпа любопытныхъ, то съ разговорами, то просто позавтракать и поглядѣть на аппетитъ заслуженныхъ воякъ. Вотъ одинъ георгіевецъ парастѣвъ началъ разказывать: «Да, видали мы виды,—за Балканами мы ходили, турокъ много побили и полонили». Толпа стала ближе надвинуться; тутъ какой-то мужикъ, не выдержавъ напора заднихъ рядовъ, грохнулся со всего размаха о мостовую; всталъ, а кровь такъ и лется изъ носу. «Утряся, утряся!» кричатъ ему сосѣди.—«Не замажь, отвѣчаютъ онъ: вонъ они не столько прошли крови съ турками.»

Между тѣмъ, въ пять часовъ пополудни, всѣ офицеры были приглашены на обѣдъ, сервированный въ залѣ благороднаго собрания. Преосвященный Викторинъ, представители городского общества, мѣстная власть, частные лица собрались на этотъ торжественный обѣдъ, пышный, не смотря на свою официальность, «характеръ особенной задушевности и теплоты».
Послѣ тоста за здоровье Государя Императора, сопровождавшагося восторженнымъ долгъ пение, приблизительно втвыхъ выраженныхъ: «Два года тому назадъ, въ этой залѣ, мы прощались съ гг. офицерами Углицкаго и Казанскаго полковъ. Процессъ это сопровождалось не только однимъ чувствомъ сожалѣнія, естественныхъ у людей, связанныхъ другъ съ другомъ, которыхъ предстоитъ разлука, а болѣе глубокимъ—чувствомъ дѣтей одной матери, Россіи, провожавшихъ своихъ братій на кровавое дѣло, но на такое дѣло, которому горячо и единоодушно сочувствовать весь русскій народъ. Мы высказывали при этомъ надежду, что сознаніе этого общаго сосуществія всей нашей родины поддержитъ въ васъ въ минуты тяжелыхъ трудовъ и страданій то мужество, ту неограниченную преданность, которыя составляютъ честь гражданина и славу воина. Война окончилась. Вы возвратились на родину къ прежнимъ мирнымъ жителямъ, провожавшимъ васъ съ такими теплыми, сердечными пожеланіями. Изъ словъ пресвященнаго вы уже знаете, что каждый изъ этихъ жителей съ лихорадочнымъ чувствомъ слѣдить за всѣми дѣйствіями нашей великой арміи, каждый гордился ея беззавѣтною храбростью и глубоко сокрушился съ потерями. Надежды наши сбылись: вы до конца исполните свой святой долгъ. Вы честно послужили Государю, Россіи и углестышевыхъ единолюбивыхъ нашимъ братьямъ. Славные подвиги русскихъ въ минуты войны составляютъ несомнѣнно блестящую страницу въ исторіи нашей арміи, а сознаніе самотверженно вами исполненного долга дастъ вамъ то высокое праведнаго утѣшеніе, которое такъ отрадно для всякаго честнаго человѣка. Съ глубокою скорбью помните вашихъ храбрыхъ товарищей, которымъ судьба не дозволяла свидѣться съ ними врагами и которые положили жизнь на служеніе отечеству, мы приветствуемъ васъ, доблестныхъ воинъ, съ чувствомъ искренняго уваженія къ вашимъ боевымъ подвигамъ и сердечнаго пожеланія вамъ—укрѣпить свои силы послѣ перенесенныхъ тяжкихъ трудовъ, и продолжать свое святое поприще на славу обожаемаго Монарха и любезнаго Отечества».

Начались безконечные тосты. Когда стали пить за здоровье Скобелева, все общество открылось съ просьбой къ губернатору послать ему привѣтственную телеграмму. Общее желаніе было выражено въ слѣдующихъ словахъ: «Генераль-адъютанту Скобелеву 2-му. При праздновании вступленія Казанскаго и Углицкаго полковъ въ Витебскъ, когда провозгласили быть тостъ за здоровье вашего
превосходительства, общей восторг дошел до той степени, в которой обнаружилась вся слава нашего народного русского героя. Витебское общество и чины полков Казанского и Угличского шлют вам свой сердечный приветствия». В ответной телеграмме на имя витебского губернатора Скобелева говорится: «От всего сердца глубоко тронутый, благодаря витебскому обществу, вас, как его представителя, и моих боевых товарищей, Угличан и Казанцев. Нашим славным войском обязана Россия победой. Тебе выпала завидная доля водить их в бой, должны низко кланяться воспитавшей их среде, нынче братски войска приветствующей».

В конце обьда подполковник Байковский, выразил благодарность за попечение о больных и раненых, для которых в Витебске был устроен госпиталь, за все заботы и помощь, оказанную семействами чинов Казанского полка, их вдовам и сиротам, в кратких словах познакомил слушателей с боевой деятельностью полка в minionную кампанию и затем предложил тост за здоровье всего витебского общества (5).

Вечером город был иллюминирован. Триумфальные арки го- рели разноцветными огнями. До поздней ночи спокойно по улицам народ. Всюду оживленный говор и веселые лица. «Витебск никогда еще так не ликовал, никогда чувство народной массы не выражалось с таким единодушием и неподдельным восторгом и сердечностью, как в этот день.»
На зимних квартирах.—Полковой праздник.—Годовщина шейновского боя.—Приказ Скобелева.—Порядок занятий в полку.—Третья годовщина падения Плевны.

Началась прежняя однообразная жизнь при мирной обстановке. В этом году Казанский полк участвовал только в бригадном сборе в Витебске, с 5-го июля по 5-е сентября, а затем пришел на свои постоянные квартиры в самом городе (1). Для помещений рот были отведены каменные казармы с одним общим двором, в третьей части города; нестроевая рота, полковая канцелярия, весь мастерская, полковой лазарет (словом, весь полковой штаб) и цейхгаузы также размещены в казармах, не в далеком разстоянии от общего размещения. Значительный сверхкомплект нижних чинов в сентябре итогу завершил размещение казарм. Несмотря на перемены, только первые три батальона, а для роты 4-го батальона были отведены обывательские квартиры (в третьей части города), с довольствием их котла. Размещение роты по обывательским квартирам было крайне неудобно, в особенности, в отношении занятий с новобранцами, так как эти роты даже не имели маленьки спосох сборенных, достаточно для помещения 15—20 человек. В декабре значительное число людей было в запасе, так что, с приведением полка в штатный состав, получилась возможность разместить казарменным порядком и весь 4-й батальон (2).

Зимняя занятость с нижними чинами разнообразилась ротными и батальонными учениями, которые обыкновенно заканчивались церемониальным маршем. Эти учения производились два раза в неделю, причем, много обращалось внимание на приучение всех людей к роту, при всяком построении, занимать места, указанные установкой. Учения производились во всякую погоду—при морозной, но безветренной погоде; в мундирах, с налобными подъ шини
двумя рубаками; при морозе свыше 5 градусов надвигались шиши в рукува, иногда башлыки. Также указывалось на необхо-
димость производить ученя с надёжными башлыками, для прису-
чения людей к непосредственно непосредственной команды и десятиан строй-
ности (3).

Жизнь текла мирно и спокойно. Все приводилось в порядок. И офицеры, и солдат спокойно вздохнули после пережитых не-
взгод. Усердно занимались, чтобы пополнить т'и пробелы, ко-
торые неизбежно должны были проникнуть за время кампании, яви-
лось много новых вопросов, новых требований, которые нужно
было хорошо изучить, самим усвоить, чтобы затем толково пе-
редать их солдату. Обычное течение времени разнообразилось
празднованием полкового праздника, воспоминанием, в годовщины
боев, пережитых кровавых дней. «Мой славный Казанский полк,
поздравлять Августейший Шефъ в день полкового праздника:
съ праздникомъ и съ возвращениемъ на родину послѣ той
славной кампании, в которой молодцы Казанцы стяжали свое
кровью новые лавры в истории знаменитаго нашего полка. Пью
наше здоровье. Ура!» (4). Отозвался изъ Петербурга и наш Ско-
bельянъ: «Глубоко тронутъ вниманиемъ доблестныхъ Казанцевъ.
Сердцемъ былъ съ полкомъ. Воспоминанія о прожитыхъ боевыхъ
дняхъ связываютъ меня съ вами. Вспоминаю, какъ семь Казан-
цевъ праздновала этотъ день подъ Ловчюю и Константинополемъ» (5).
26-го ноября, въ день св. Георгія, Скобелевъ снова писалъ: «Серд-
цемъ дълю съ генералами казаками дивизіи сегодняшній празд-
никъ и никогда не забуду доблести и самоотверженія въ славные
дни кровавыхъ испьтаний. Увѣрень, что и въ мирное время оны
будуть достойны славы полковъ и внушать свою доблесть молодцамъ солдатамъ» (6).

Закончивъ этотъ годъ воспоминаніемъ о годовщины шейнов-
скаго боя. Скобелевъ понимать, что только т'я части войскъ непо-
обѣдны, которая нравственно сильны, которыхъ воодушевлены со-
знаніемъ своихъ заслугъ въ бояхъ и, помня свои прежня побѣды,
увѣрены въ своемъ нравственномъ превосходствѣ надъ врагомъ.
Однимъ изъ средствъ для воспитанія въ полкахъ сознанія своей
непобѣдимости и нравственной силы служатъ воспоминанія о по-
бѣдахъ, празднованіе годовщины т'ихъ кровавыхъ боевъ, въ ко-
торыхъ полки принимали участіе. Скобелевъ настоячиво стремился къ
поддержкіи въ полкахъ 16-й дивизіи памяті о Ловчъ, Плевікъ,
Шейновъ. Такъ, 28-го декабря, когда нашъ полкъ, выстроивши
на городской площади со своими знаменами, совершал благородственное молебствие и молился за павших в бою при Шейновой своих товарищей, Скобелев говорил в приказе по корпусу: «Два года прошло с того достоиншего дня, когда, соединенными усилиями 4-го и 8-го армейских корпусов, 3-й и 4-й стрелковых бригад, Болгарского ополчения и трех полков 1-й кавалерийской дивизии с 9-м донским казачьим полком, турецкая армия Веселя-паша положила оружие, в составе 49,000 человек, 122 орудий и 11 знамен. Эта победа обеспечивалась победоносное наступление русской армии к Царыграду. Я надеюсь, что наметить этого доблестного дня переидет в 4-й корпус оттукоколов в и еще более скрытить ту кровную связь, которая существует между 16-го и 30-му пехотными дивизиями, бывшим 8-м корпусом и стрелками. Войска 4-го армейского корпуса! Да воодушевит вас наметить этого славного дня в опасной войне с какой бы то ни было сильным врагом нашего отечества и живет в сердцах ваших на славу возлюбленного Государя Императора нашего и России» (7). «Искренне благодаря вас и чудную бригаду, прославившую русскую штык и имя своих полков в шейновском бою. Братское соединение полков в годовщину боя доставляет мнё отраду среди посвященного меня горя *). Прощу передать полкам» (8). Так отвечал Скобелев на телеграмму г.-м. Венцеля **).

Эти задушевные слова Скобелева возбуждали восторг не только в каждом офицере, — каждый солдат 16-й дивизии жил раз-

*) К этому времени относится смерть отца Скобелева.

**) Поместив письмо нашего бывшего бригадного командира в Турции, генерала Гренвилла, к г.-м. Венцели. «Телеграмма в. пр. с пожеланием о праздновании славного дня шейновского боя, при котором 2-я бригада, вспоминая обо мнё, пила за мое здоровье, тронула меня до глубины души. Телеграмму эту я получил на следующий день, а потому полагаю, что отвечал дошла бы к вам только 30-го декабря: лучше написать отвечу в письме, в котором могу сказать, что с истинным удовольствием вечно, милою о служеб моей в этой героической и заслуживающей во всех отношениях глубокого уважения бригад. Кровь моя, смазанная на пот в битве с кровью бригады, сроднила меня с нею на вечные времена, и всё служащее в ней кажется мнё любимыми родными братьями. Да дасть Господь Богу всем им много льта и здоровья, дабы они с такою же славою и пользою и в будущее время могли служить нашему обожаемому Императору и России. Передайте, Эдуард Адольфович, мой душевный привет всем хорошо мне Угличанам и Казанцам и примите уврежение и т. д. Ф. Гренвилл. (Прик. по п. 6-го января 1880 г., № 6).
дѣлять горе и радость своего начальника; каждый солдатъ созна-вать, гордился тѣмъ, что ему пришлось служить въ «Скобелев-ской» дивизіи. Поэтому понятно, какое впечатлѣніе произвело на всѣхъ извѣстіе, что нашъ побѣдоносный корпусный командиръ предназначается для покоренія Геокт-Тепе, сильной опоры турко- вцевъ, отбившихъ подъ ея стѣнами штурмовой колонны генерала Лазарева. Кровавая неудача русскихъ отозвалась по всей Азіи: покоренные нашими азіатския племена были въ возбужденномъ состоя-ніи. Необходимо было доказать Азіи рѣшительнымъ ударомъ, что наша неудача была просто случайностью, а не слѣдствіемъ нашей слабости. Выборъ палъ на нашего однополчанина, на нашего зна-менитаго Скобелева.

Прочтемъ его прозаический приказъ: «Войска 4-го армейскаго корпуса! говорилъ Скобелевъ 13-го апрѣля 1880 года: Волю Го-сударя Императора я назначенъ временно-командующимъ войсками, дѣйствующими въ Закаспійскомъ краѣ, съ оставлениемъ команди-ромъ 4-го армейскаго корпуса. Возможность, по окончаніи возло-женаго на меня дѣла, вернуться въ доблестные ваши ряды бод-рить мой духъ, удесятеряетъ силы. Впервые я имѣю счастіе близко сойтись съ вами въ тяжкѣ, незабвенныя дни кровавыхъ испытаній подъ Плевной, гдѣ войска корпуса доказали, въ нерав-номъ бою, присущую имъ силу и способность богатырскія испол-нять свой долгъ до конца. Вмѣстѣ мы переходили Балканы, зани-мали Адріанополь, вынуждение тяжкѣ дни подъ Царграцомъ. Всюду, какъ передъ неприятелемъ, такъ и по заключеніи мира, въ периодъ стоянки въ освобожденной кровью вашей братской нашъ Болгаріи, войска корпуса служили призрачнымъ какъ боевыхъ, такъ и прай-стственныхъ качествѣ. Любы всѣмъ сердцемъ войска корпуса и гор-дясь незабвеннымъ временемъ совѣтской службы съ ними, увѣ-ренъ, что въ нихъ сохраняется тотъ духъ доблести, которымъ кор-пусъ поинѣлъ въ правѣ гордиться. Сознавая сердцемъ всю тяжесть даже и временной разлуки съ вами, доблестными войсками 4-го ар-мейскаго корпуса, я утѣшалъ надеждою найти въ войскахъ, нынѣ миѣ временемъ вѣримыхъ противъ неприятеля, тѣ же боевыя ка-чества, кони вы заставили меня такъ любить и такъ уважать васъ. Войска 4-го армейскаго корпуса! Я вѣрю, что всѣдѣ и всѣду вы всегда покажете себя на высотѣ той славы, которую такъ честно заработали вы въ минувшую трудную турецкую кампанию» (9)

Вѣ 1880 году Казанскій полкъ, выступивъ изъ Витебска двумя эскадронами, 23-го и 24-го мая прибылъ въ Могилевъ (на Днѣпрѣ),
для принятия участия в лагерном сборе 16-й пехотной дивизии, а затем возвратился на свои постоянные квартиры, также двумя эшелонами, 18-го и 19-го сентября. В течение года произведены смотры: 21-го июля — смотр стрельбы по высочайшему повелению *); 3-го сентября — командующим дивизией, только относительно осмотра обмундирования нижних чинов и опроса претензий: 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 15-го и 21-го декабря произведены смотр командиров 2-й бригады: повышка одиночного образования солдата по всем отраслям, грамотность, опрос претензий, осмотр мундирной одежды и снаряжения, ротного и полкового имущества и запасов, повышка отчетности и дропроизводства и осмотр помещений (10).

Набросаем здесь, наконец, очередной порядок занятий в полку, т.к. об этом, что, за небольшими изменениями, этот порядок остался и на дальнейшее время. Опыт каждой войны дает что-нибудь новое, вводит новые требования; так было и после последней турецкой войны. Постоянно передвижения в 1878—1879 годах, не совпадающие с благоприятными условиями стоянки в Турции не давали возможности успокоить, призывать к дисциплине, так сказать, на практике испытать пригодность этих требований. Съезд съезниелет уже в Витебске, явлалась возможность установить определенный порядок занятий.

Для приобретения специальных знаний, необходимых для каждого офицера, как начальника отдельной части, как бы была, в течение зимних месяцев офицеры собрались 2—3 раза в недельный военное собрание. Здесь резко выделялись тактические задачи на планах (до 3-х батальонов), хотя, с необходиностями числом артиллерий и конницы: атака и оборона позиции, с укрепленением их искусственнообразом, походная движения, биваки, фуражировки и проч. Съезд съездниелет изъ Могилева, подобного рода занятий продолжались своим чередом, причем в начале было удивлено несколько часов на повторение святын изъ топографии, преимущественно, относительно газообразных съемок. Кромѣ того, каждый офицер получал по

одной задаче для письменного рѣшенія. Къ практическимъ занятіямъ и работникъ офицеровъ какъ по глазогрѣнной съемкѣ на мѣстности, такъ и рѣшенію на ней задачъ нужно отнести, во-первыхъ, представленіе командирами частей, до роты включительно, журнала действій, съ приложеніемъ кроки, на бывшихъ въ февралѣ мѣсяцѣ зимнихъ маневрахъ въ окрестностяхъ Витебска; во-вторыхъ, передъ лагерными сборами каждому офицеру была дана задача по рекогносцировкѣ мѣстности. Независимо отъ представленія кроки, съ размѣщеніемъ на немъ данного отряда, офицеры, сообразно условій мѣстности, должны были прилагать примѣрное предположеніе о размѣрѣ укрѣпленій, съ разчетомъ времени и рабочихъ. Кромѣ того, во время лагерныхъ сборовъ дивизій было роздано 15 задачъ, специально по укрѣпленію данной мѣстности. Два офицера участвовали въ полевой походкѣ, произведенной въ окрестностяхъ Могилева. Наконецъ, командирами ротъ и батальоновъ были представлены отчеты о ходѣ произведенного полковъ ученія съ обозначеніемъ противникомъ, по укрѣпленію позиціи. Для дальнѣйшаго самообразования и улучшенія развитія офицеровъ *) прекраснымъ подспорjemъ служила полковая библиотека, изъ 409 отдѣленныхъ сочиненій въ 1,466 томахъ **). Какъ мы уже говорили выше, библиотека была заведена на собственные средства офицеровъ. Съ отпускомъ денегъ на этотъ предметъ отъ казны, наша библиотека какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніи на столько улучшилась, что есть основваніе предполагать о еще большемъ ее улучшеніи. Такимъ образомъ, удовлетворяя требованиямъ офицеровъ, полковая библиотека могла бы освободить ихъ отъ лишнихъ затратъ по покупкѣ книгъ и отъ расходовъ по уплатѣ за право чтенія въ частныхъ библиотекахъ (хорошо, если еще можно гдѣ доставать; а при стоянкѣ въ какомъ-нибудь за- холусть!..).

Не смотря на то, что некомплектъ офицеровъ за весь годъ, среднимъ числомъ, не превышалъ трехъ человѣкъ, въ дѣйствительности, расходъ ихъ какъ зимой, такъ, въ особенности, лѣтомъ были настолько велики, что нѣкоторые роты оставались только

*) Къ 1-му января 1881 года по списку числилось 62 офицера, изъ числа которыхъ 21 чел. со среднимъ образованіемъ, а остальные проходили курсъ юнкерскихъ училищъ. (Полк. арх. кн. 140, дѣло № 2).

при одномъ ротнымъ командиромъ, на которомъ, слѣдовательно, лежать вся тяжесть не только одного образованія солдата, но и подготовка всѣй роты, какъ боевой единицы. Съ прибытіемъ новобранцевъ, необходимость заставляетъ ротнаго командира удѣлать большую часть времени на ихъ образованіе; такимъ образомъ, занятіе со старослужащими неизбѣжно переходитъ въ руки унтер-офицеровъ. Отсюда цѣлесообразно обезпечить роты хорошоими унтер-офицерами выпускниками изъ полковой учебной команды. При настоящихъ короткихъ срокахъ службы, было бы очень желательно, чтобы окончившіе курсъ учебной команды оставались въ званіи унтер-офицера возможно продолжительное время, такъ какъ только при такихъ условіяхъ они могутъ прообрѣсти достаточный навыкъ въ управлении людьми, а семимѣсячное пребываніе въ командѣ не можетъ дать этого навыка. Такимъ образомъ, является необходимость назначать въ команду тѣхъ людей, которые прослушали одинъ лагерный сборъ, что неизбѣжно должно увеличивать трудность обучения въ учебной командѣ какъ по грамотности, такъ и по фронтовому образованію. Вслѣдствіе значительной убыли въ заработѣ арміи въ прошломъ году, въ полку образовался некомплектъ унтер-офицеровъ въ 110 человѣкъ; учебная команда дала возможность уменьшить этотъ некомплектъ до 77. Кроме завѣдывающаго учебной командой, было назначено 2 младшіе офицера и 5-ть унтеръ-офицеровъ изъ числа лучшихъ и самыхъ расторопныхъ во всѣхъ полку. Въ обученіи нижнихъ чиновъ команды принимали участіе: полковой священникъ, завѣдывающій оружіемъ и одинъ изъ младшихъ врачей. Для лучшей подготовки къ поступленію въ команду, изъ числа прибывшихъ новобранцевъ въ каждой ротѣ стали выдѣлать 12—13 человѣкъ, наиболѣе видныхъ и развитыхъ, съ которыми, помимо другихъ занятій, раза два-три въ недѣлю занимались грамотностью.

Переходимъ къ занятіямъ въ ротахъ. При этомъ годичныя занятія въ ротѣ рѣзко раздѣляются на два періода: съ октября по апрѣль — зимняя занятія, а затѣмъ лагерный сборъ. Совокупное размѣщеніе всего полка казарменинымъ порядкомъ, предоставляя большия удобства для занятій въ ротахъ, въ то же время дѣвало возможность непосредственнаго наблюденія за ходомъ обучения со стороны ближайшихъ начальниковъ. Незначительный составъ роты въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ, до постановки новобранцевъ въ общин страй, требовалъ частаго наряда ихъ, для несения довольно значительнаго городоваго и полковаго карауловъ. Прибавьте сюда
всех праздничных дней, т. д. дни, когда роту требуют на пригонку мундирной одежды, и т. п. случайности,— и у вас остается весьма немного свободного времени, чтобы толком подготовить вашу роту.

Самая важная отрасль образования—стрельба и подготовительная к ней упражнения, и на изучение этой отрасли посвящается больше всего времени; кроме уроков, исключительно назначенных для занятий прицельной и прикладной, пользуются каждым удобным случаем, чтобы посвятить этому еще 10—15 минут. В начале декабря переходят к стрельбе дробинками, которая продолжается вплоть до лагерных сборов. Весьма обширный курс стрельбы—его полагается заканчивать в период частных сборов—заставляет начинать пристрельку ружей и прохождение подготовительных упражнений чуть ли не наступлаением первых весенних дней, задолго до выхода в лагерные сборы. Занятие стойкой, ружейными приемами и выправкой, бег и маршево на—один урок в сутки; фехтование—два-три раза в неделю; для обучения нанесению правильных и метких ударов в каждой роте были заведены чучела. Для гимнастики не назначалось особых уроков—гимнастической обыкновенно занимаются минут 15—20 перед началом утренних занятий. Теоретические занятия ведутся путем устной передачи, в удобо доступной для понятия солдата форме. Занятия в ротных школах, а равно и старослужащими лежать на обязанности младших офицеров; ротные же командиры принимают непосредственное участие в обучении новобранцев, начинаяших приывать в последних числах ноября, и в то же время руководят занятиями младших офицеров или, за исключением их, в роте, унтер-офицеров. За несоблюдением ограничений, почти всех новобранцев прихождения призыва к началу ротных сборов были уже на столько подготовлены, что могли быть поставлены в общий строй.

Ротные сборы были назначены с 28-го апреля по 15-е июня, т. е. 48 дней. Отсюда приходится исключить 6 дней на караулы, приготовление к походу—2 дня, переход до Могилева—11, устройство лагеря и стрельбовицых валов—5, праздничные дни—8; слывдовательно, исключая 32 неучебные дня, получим только 16 дней, или 32 уроки, для ротных сборов. Отбросим, наконец, 8—10 уроков на прохождение курса стрельбы, 4 субботы, когда после обеда занятия не производятся,—из деятельности, на ротный ученья оставался от 18 до 20 уроков. Значительное число молодых солдат, проходивших только одиночное образо-
нание, потребовало, предварительно до постановки ихъ въ общей строй, произвести 3—4 взводныхъ учений, 3—5 уроковъ на сторонкую службу, глазомерное определение разстояний, самоканырание,—и исключительно на ротные учения остается въ каждой ротѣ отъ 10 до 13 уроковъ. Не легка задача ротаго командира: придать необходимую скоординированность своей ротѣ, подготовить унтеръофицеровъ къ обязанностямъ взводныхъ командинровъ и руководителей огнёмъ въ цѣли, обучить примѣненію къ местности; при такихъ условіяхъ 10—13 уроковъ черезъ урокъ недостаточно для правильнаго тактическаго обучения роты. Поэтому ротные сборы было разрѣшено продолжать еще до двѣ недѣль, по 28-е іюня. Опытъ-таки исключая отводъ праздничные и неурочные дни, на роту пришлось отъ 6 до 9 занятій. Для ознакомленія нижнихъ чиновъ съ приёмами для дѣйствія малой линии и вообще шашечныхъ инструментомъ, въ порядкомъ производства работы, въ началѣ сборовъ было назначено по одному уроку, а затѣмъ самоканыраніе соединялось съ ротными ученьями.

Батальонныя сборы продолжались по 26-е іюля, причемъ на каждый батальонъ приходилось отъ 14 до 16 занятій, въ томъ числѣ 5—6 батальонныхъ учений. При достаточной подготовкѣ отдѣльныхъ ротъ, сведеніе ихъ въ батальоны не представляло особыхъ затруднений. По окончаніи смотровъ стрѣльбы, начались батальонныя ученья по военному составу, изъ всего полка одинъ батальонъ, по 80 рядовъ въ ротѣ. Затѣмъ, съ 7-го августа, общіе сборы: взаимный показъ съ артиллерией, двухсторонній ночнымъ маневръ, полковая и бригадная ученье, ученье съ обозначенными противникомъ. Въ видахъ большей поучительности, на двухстороннихъ батальонныхъ и полковыхъ маневрахъ два батальона обыкновенно сводились въ одинъ, при участіи всѣхъ офицеровъ.

Кромѣ командды для подготовки хорныхъ музыкантовъ, барабанщицъ и сигналистовъ, въ теченіе года собиралась саперная команда изъ 32 рядовыхъ, преимущественно изъ числа знаменитыхъ какое-нибудь мастерство, при одномъ офицерѣ и 2 унтеръ-офицерахъ; во время лагерныхъ сборовъ нанимали саперы принимали участіе въ занятіяхъ саперныхъ дѣломъ съ саперными командами отъ другихъ полковъ дивизій. Артиллерійская команда (1 офицеръ, 2 унтеръ-офицера и 16 рядовыхъ) съ 1-го мая по 30-е іюля была прикомандирована къ одной изъ батарей 16-й артиллерійской бригады, при л. Орани. Наконецъ, въ теченіе частныхъ сборовъ, по
-4 человечка от каждой роты разъ в недельно обучались правилам санитарной службы, подъ руководством одного изъ врачей.

Скажемъ нѣсколько словъ о неучебных занятіяхъ полка. При расположении въ Витебскѣ полкъ занималъ городовой караулъ, оче- редуясь съ Углицкий полкомъ и 21-мъ резервнымъ батальономъ. За восемь зимнихъ мѣсяцевъ всѣхъ нарядовъ было 104. Кроме того, ежедневный нарядъ конвойныхъ, посыльныхъ, ординарцевъ, въ полковой караулъ и проч. Въ общемъ ежедневно несло караульную службу 73 человѣка (за весь годъ). Во время зимнихъ мѣсяцевъ, при незначительномъ составѣ ротъ, караульная служба была до- вольно обременительна и даже очень затрудняла обычный ходъ за- нятій со старослужающими; за то лѣтомъ, когда молодые солдаты становились въ общей строй, караульные дни, при рѣдкой очереди и меньшемъ нарядѣ, проходили почти незамѣтно (11).

Пока нашъ полкъ передвигался изъ Витебска въ Могилевъ и обратно, пока тянулся однообразный мирный годъ съ его обычными строевыми занятіями, съ его караулами, съ его долгими зимними вечерами въ казармахъ, съ его короткой лѣтней ночью въ лагер- ныхъ палаткахъ,—нашъ родной Скобелевъ подвизался на полѣ брани въ далекомъ Закаспийскомъ краѣ. Разставшись со своими корпус- ными командирами, Казанцы вѣрно и нѣмѣлительно слѣдили за каждымъ его шагомъ въ чужомъ, непріятномъ краѣ, жадно прислушивались къ каждой вѣстѣ, объ немъ даже въ годовщину свѣжихъ, еще такъ памятныхъ каждому кровавыхъ битвѣ слышали ему сердечія поздрав- ленія и отъ души желали видѣть его еще болѣе прославленнымъ, грознымъ для враговъ, непобѣдимымъ русскимъ витяземъ. Такъ, 28-го ноября, въ день третьей годовщины сдачи Османа—наши со всей его арміей, вся наша бригада поздравила Скобелева слѣду- ющей телеграммой: «Углицкій и Казанскій полки поздравляютъ съ годовщиной взятія Плевны своего главнаго, обожаемаго корпуснаго командира, съ пожеланіемъ во всѣхъ полнѣйшаго успѣха.» Скобе- левъ отвѣчалъ изъ Чикишля: «Искренне благодарю славные, боевые Углицкій и Казанскій полки за добрый обо мнѣ памятъ и бла- годарю за живое, неутомимое содѣйствіе при покореніи Плевны» (12).
2-го марта 1881 года.—Смерть полковника Маневского. — В ожидании Скобелева.—Скобелев въ Могилевѣ.—Двухсторонние маневры.— Односторонний корпусный маневр съ обозначеннымъ противником.—11-я и 12-я роты въ Лепельскомъ уѣздѣ.—Нѣсколько словъ о зимнихъ занятіях.—Смерть Скобелева.—Въ могилевскомъ лагерѣ.

1881 годъ.—несчастный годъ, несчастный для всѣхъ, для всей Россіи... несчастный и памятный, п... и вѣчно позорный для насъ, потому что въ этотъ годъ на Божьяго помазанника, на Царию Освободителя поднялась рука злодѣевъ... И эти злодѣи были кровные русскіе!.. Въ семьѣ не было уродовъ. Еще больше нравственныхъ уродовъ въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ безконечная, безбрежная наша Русь. И все-таки вѣчный стыдъ, вѣчный позоръ той среды, где могли выработать такіе подонки общества, такіе невозможные энциклыя человѣчества, у которыхъ поднималась рука на такое страшное злодѣяніе... на злодѣяніе, затмѣтное всю Русь...

Утромъ 2-го марта, часовъ около восемь, всѣхъ офицерамъ было передано какое-то сильное приказаніе, чтобы сейчасъ же, въ парадной формѣ, въ глубокомъ траурѣ, собираться въ казармахъ. По улицамъ суматоха. У всѣхъ сосредоточенное, какое-то растерянное выраженіе; каждый точно принибления чѣмъ, точно ошеломленъ. Пока роты выволоклись и выстроились на казарменномъ дворѣ, офицерамъ стала известна страшная вѣсть; многимъ обѣжила она всѣ ряды,—точно сковала уста, точно камнемъ тяжелымъ легла на сердцахъ... Не до разговоровъ было. Не передать словами общаго настроения, не сумѣешь высказать всего того, что переживалъ всѣ вѣчную минуту... Какъ бы много времени ни прошло, такія минуты не изглаживаются изъ памяти, не передать ихъ вѣчью словъ, не умолнять...

Понуривъ головы, прослушалъ полкъ торжественную заупокойную литургію. Передъ началомъ богослуженія подполковникъ Байковскій (командовалъ полкомъ за больнымъ полковникомъ Маневскимъ) прочелъ
телеграмму. Выслушали молча, но что тогда чувствовали каждый из насъ! какъ сумрачны и сосредоточены были лица, сколько гордьо огня и непавшт въ глазахъ у каждого, въ сердцахъ! какъ стыдно и болю становилось при одной мысли объ этомъ страшномъ преступлении! И теперь невольно содрогаешься. Послѣ заупокойной литургіи передъ баталонами были развернуты знамена. Солдаты ближе приблизились, почти слились въ одну грозную, сумрачную толпу; офицеры у самыхъ знамень,— и вотъ, подъ этими знаменами, вѣчными памятниками незабвенной, кровавой защи ты Севастополя, подъ знаменами, 22 года тому назадъ пожалованными позу за его вѣрную службу Царемъ-Освободителемъ, Царемъ-Мученикомъ, началась присяга на вѣрность высокому его преемнику, на вѣрность пылу благополучно царствующему Государю Импера тору. Громко и отчетливо читалъ полковой батюшка святая слова присяги; громко, какъ одниъ человѣкъ, съ полнымъ сознаніемъ величія и торжественности настоящей минуты, приносяла присягу наша полковая семья. Торжественный обрядъ кончился. Ушли мо литься въ городской соборъ. Каждый молился, но трудно, невоз можно было побороть въ душѣ своей злобу на злодѣевъ, стыдъ, жгучій, словамъ невыразимый стыдъ за все общество, гдѣ родились и выросли эти злодѣи. Миръ праху твоему, нашъ милостивый отецъ, жившій жизнью Россіи, болѣвшій ея страданіями, радост ный ея надеждами и радостями! Много лѣтъ пройдетъ, а память жива останется о тебѣ среди твоего народа; много лѣтъ пройдетъ, а твоя страдальная кончина будетъ служить вѣчнымъ укоромъ за то, что среди твоихъ дѣтей могли народиться цареубийцы...

7-го мая Казанскій полкъ выступить изъ Витебска въ могилевский лагерный сборъ (1); здѣсь, въ лагерѣ, нѣсколько дней спустя послѣ прихода, мы получили известіе о смерти своего полковаго командира, полковника Маневского. Незадолго до выхода въ лагерь, Маневский попросилъ офицеровъ собраться къ нему на квартиру. Тогда было уже известно, что онъ покидаетъ полкъ навсегда. Плани простирались. всѣ вообще проводы тяжелы; еще тяжелѣе, когда знаешь, что навсегда разстаешься съ человѣкомъ. Было это послѣ утреннихъ занятій, часовъ въ двѣнадцать. Маневскій вышелъ къ намъ, дружески поздоровался со всѣми, благодарилъ всѣхъ, просилъ не забывать его. относиться къ службѣ съ такимъ же рвеніемъ, какъ и всегда; завязался коротенькій общій разговоръ. Маневскій былъ веселъ,— вѣрно, казался веселымъ,— пробовалъ шутить, да это какт-то не ладилось съ общимъ грустнымъ на-
строением. Простилась и разошлись; всё было ясно, что овть не жилец на этом свете, но все-таки не думалось, чтобы это случилось так быстро. Больную часть своей долговременной службы полковник Маневский провел в полках 16-й дивизии; сначала он служил во Владимировском полку, с которым участвовал в кампаниях 1853—1856 и 1877—1878 гг., а затем принял Казанский полк. Не смотря на продолжительную и тяжелую болезнь, еще больше развивался вследствие усиленных трудов и неблагоприятных для здоровья условий военного времени, Маневский не покидал рядового своего полка почти до самой смерти (2). Уволенный в 11-тысячный отпуск, для поправления разстроенного здоровья, полковник Маневский 10-го мая скончался в Петербурге (3). Пользуясь вторым заслуженной отлучкой репутацией, как боевой офицер и как начальник части, Маневский в то же время был искренний любитель и уважаемый своими сослуживцами (4). Командирам полка назначил полковник Копанский, командир 4-го полкового полубаталиона; прибыл он к полку 30-го июня (5), а до его приезда полком командовал подполковник Байковский.

Лагерные сборы подходили к концу. Учения уже не было; производились небольшие маневры в окрестностях Могилева, специально для подготовления людей к большим походным движениям; кое-что уже было уложено. Словом, оставалось еще несколько дней маневров, и затем по домам, на свои зимние квартиры.

Корпусные маневры были назначены пятидневные. Для маршрутою свежями, выбора бивучих мест и осмотра позиций, за благовременно, еще в июне месяце, от дивизии было командировано три офицера. Маневры предполагались произвести между Могилевом и Бобруйском, как раз на половине расстояния между этими городами, там, где протекает болотистая, тонкая река Друть, один из притоков Днепра. В Могилевском отряде: весь 16-я дивизия, 16-я артиллерийская бригада и Мариупольский гусарский полк, против насть: 30-я пехотная дивизия с его артиллерией, Донской № 4-й казачий полк и конная баталия. Бобруйский отряд выслан из Кривицы. Бобруйска, с цѣлью захватить в Могилев, склады пропианта, сплавляемого по Днепру в Киеv; Могилевский отряд получал назначение держаться противника в течение одних суток необходимых для отправления транспортта с пропиантами (6).

У насъ давно уже поговаривали, что на этихъ маневрахъ будетъ присутствовать Скобелевъ, что даже подъ его личнымъ ру-
ководством будут произведены маневры. Скобелева давно знали и как бывшего начальника дивизион, и как корпусного командира; последняя кампания сроднила старых Казанцев. С этими русскими витязями. Откровенно признаемся, мы, повишки, молодые офицеры, никогда еще не видавшие Скобелева, знакомые с ним только по рассказам сослуживцев да по книгам, — мы с нетерпением, с какой-то душу захватывающей радостью ждали той минуты, когда увидим, наконец, этого сказочного героя. Сужу по себе, но прекрасно знаю, что и остальная молодежь испытывала такая же чувства, в ожидании приезда Скобелева. Только и толковать было, что о Скобелеве да о предстоящих маневрах. Эти маневры — вовсе не путали своими большими переходами; память, Казанцев, нужно было после маневров еще полтораста верст отмакать, чтоб добраться до зимних квартир, до Вятки, а маневры все-таки тянули. Скобелев будет: значит, эти маневры не будут походить на что-то шаблонное, всякий и всякому знакомое; словом, корпусные маневры обещали быть интересными и поучительными.

Время проходило незаметно. Вот завтра и в поход. Суета, сборы, как это бывает перед всяким походом.

«Вечером Скобелев приезжает!» молчили произносясь по всему лагерю.

«Все закончилось, замолчалось еще больше. Солдаты — тихо точно переродились, не узнаваемы стали; ной замушмушка, посмущнице в рот, — и тот подобдрился, точно вырос, вид молодечкий. Объ офицерах не говорю. Одно слово «Скобелев» имел в себе что-то магическое; этот богатырь, покрывший себя новою славой в ахал-технической экспедиции, — он, казалось, не только живого могла электризовать, он был мерзлого оживил одним своим приближением...

«К вечеру приказано выходить из лагеря: пили встать Скобелев, который ёхал на почтовых из Орши.

«Длинный, почти на двадцать, ряд выстроенных по обе стороны погосенно дороги войск; наш полк стоить к городу; за нами артиллерия, гусары и резервный батальон. Долго иллю строй; долго суетились, шныряли офицеры между своими шеренгами. Нёсть-нёсть да и извивались, не видать ли чего-нибудь раздели? Почти стемнело. «Ведеть, ёдеть!» раздалось на правом фланге, полетело дальше и замерло где-то из города, между толпами любопытных, горожан. «Смирно! равните!» посылалас-
лось вслед за тьмью, и все смолкло. Наступила полная тишина. Всё, притаптывая дыхание, ждали. Не знаю, как у других, у меня, право, сердце так забилось, точно выскочить хотело; и сразу как-то легко, как-то удивительно хорошо стало: вот, кажется, помчался бы все впереди да впереди, безъ мыслей, безъ оглядки, лишь бы Скобелевъ впереди былъ... Тревога, однако, оказывалась фальшивой: кто-то другой прискакал. Наступили сумерки. Длинные тьмн стущались, рассея, перепутывались; стало почти тьмно. Вотъ вдали мелькнули огонекъ, другой; вскорѣ показалось изъ-за тьмлеса, точно сразу вынырнуло десятка два-три быстро мелькавшихъ, нибы-нибы несящейся впереди огоньковъ: на этотъ разъ это былъ онъ, нашъ Скобелевъ, именно нашъ, потому что между нимъ и Казанцами существовала тьмная связь, духовная узы; насъ связывалъ съ нимъ священный воспоминанія пережитыхъ для насъ невзгодъ, пережитой вмѣстѣ славы; на свѣтлыхъ, быть можетъ, на лучшихъ страницахъ полковой тьмнотен, то и дѣло, наши имена, Скобелева и Казанцевъ, втрущаются рядомъ...

«Скобелевъ быстро приближался. Провожавший его ескадронъ гусаръ скакать впереди съ зажженными факелами. Сразу все стихло. Вдругъ вдали послышались радостные возгласы; безконечное, громкое «ура!» перекатывалось, разло, приближалось, сило, въ долгий, могуучий и безконечный звукъ, какъ безконечна и могучая наша Русь. Вдали мелькали бенгальскіе, разноцвѣтны огни; но обѣ стороны дороги горѣло безчисленное множество факеловъ, зажигаемыхъ солдатами, по мѣрѣ приближенія Скобелева. Картина была торжественная и удивительно красивая. Яркіе огни среди все окутанной мглы; громкій говоръ и могучее «ура» среди ночной тишины... Вдали мерцали огни, слизались возгласы, а на нашемъ флангѣ было еще и тьмно, и тихо-тихо; только тамъ, дальше, всыхивали въ городѣ огонки, зажигались площади. Скобелевъ шелъ пѣшкомъ отъ самой почтовой станціи, верстахъ три-два, отъ Могилева. Все ближе и ближе. Вотъ его стройная фигура обрисовалась передъ нашими пѣрними батальонами. Точно бы поскольку блѣдный, быть можетъ, отъ бенгальскаго освѣщенія, онъ на одно мгновенье простоялся передъ нами, окинулъ всѣхъ своимъ орлинымъ взглядомъ и своимъ мягкимъ, горланымъ голосомъ молвилъ: «Здорово, молодцы-Казанцы!» — «Здравіи желаю, ваше высокопревосходительство! Честь пышемъ поздравить со взятиемъ Геокт-Тепе! ура-а-а!» И загудѣло, и понеслось дальше... Вспыхнули бенгальскіе огни, — и все приняло какой-то фантастической... Материалы для истории русской армии. 42
ческий, сказочный отъезд; затрешали факелы — одинъ, другой, цѣлья стѣна загорѣвшихся факеловъ... А громкѣ возвглазы все растуть и растутъ, движаются дальше, къ городу. «Спасибо, ребята!» Но врядь-ли всѣ слышали генерала, разсѣ ближайшіе. Скобелевъ прошелъ дальше. Вдали пѣсни и музыка: это передніе половники возвращались. Мнивавт войска, Скобелевъ сѣлъ въ коляску и уѣхалъ въ городъ по илюминированнымъ улицамъ, провожаемый толпами народа и ихъ грозными криками.

«Вернулись въ лагерь. И сколько было еще говору, разказовъ, разговоровъ— и все про Скобелева. Завтра въ походъ, завтра подниматься рано, а шикто еще и не думаю о сѣ. Мало-по-малу, однако, все стихло; весь лагерь погрузился въ глубокое молчаніе. Это было 2-го сентября, пакапулян: маневровъ.»

Въ 7 часовъ утра наши батальоны выступили изъ лагеря. Утро было хорошее. Солнце, правда, притикало, да не особенно сильно. Погода вотъ уже пѣсколько дней стояла прекрасная, несмотря на довольно позднее время года.

Людямъ было выдано на руки хлѣба на три дня; четырехъ дневный сухарный запас заблаговременно былъ подвезенъ въ дер. Глухую Селищу. Сдѣлано было распоряженіе, чтобы войска не встрѣчали задержки въ получениі у сухарей и продуктовъ во все время маневровъ. Обыкновенный приборочный окладъ былъ увеличенъ на 2 коп. въ сутки на человѣка. Горячую пищу предписывалось готовить ежедневно, по возможности, двѣ варки; 3/4 фунта говядины въ ненасытные дни по полувареной водки. Ежедневно отпускался чай. Ранецъ съ собой не брали, а только сухарные мѣшки для укладки сухаго бѣлла и мелочи ружейной принадлежности (7). Офицерамъ разрѣшено быть въ стюрукахъ.

Казанскій полкъ выступалъ на маневры въ двухбатальонномъ составѣ; 3-й батальонъ остался въ Витебскѣ, для занятія карауловъ. Выступили: весь 2-й батальонъ, рота Его Высочества и первыя три роты 4-го батальона. Остальная роты оставились въ лагерѣ, для охраны имущества и занятія карауловъ.

Главныя силы, Владимировскій и Суздальскій полки со всей артиллерией, наступали по Бобруйскому шоссе; Казанскій и Угличскій полки составили главную колонну; гусары частью при главныхъ силахъ, частью въ ангардѣ и боковыхъ разсѣдахъ. Могилевскимъ отрядомъ командовалъ командиръ запеи 2-й бригады, г.-м. Вентцель.
Шли бодро, съ пѣснями, съ музыкой. Къ полудню стало душно. Солнце припекало. Наша лѣвая колонна наступала по проселкамъ, отчасти по пескамъ. Переходъ слѣдующій 20 верстъ. Послѣ обыкновенно привала за дер. Салтановкой, послѣ еще 10—12 верстъ пути, насъ встрѣтилъ высаженный впередъ, для отвода бивуаковъ, офицеръ. Спустились въ живописную лощину, где между холмами прихотливо пышались какая-то рѣчка; еще верста две, и на мѣстѣ. Бивуакъ раскинулся въ пѣсколькоихъ шагахъ отъ дер. Большой Бошинъ. Утѣшане остались верстахъ въ двухъ позади.

Было около 4-хъ часовъ пополудни. Стали собираться тучи; вѣтеръ все усиливался. Въ ожиданіи обѣда, офицеры бродили по бивуаку; солдаты уже пообѣдили и стали устраиваться. Внезапно замѣтили, что въ одной мѣстѣ буквально промочили всюъ до костей. А тутъ деревня подъ богомъ. Сунулись было съ предложеніемъ перебраться туда — приказано и не запрашиваться объ этомъ, а оставаться на бивуакѣ; палатки съ собой не брали, а погода не обѣщаетъ ничего хорошаго. Время близилось къ вечеру. Говоръ, шутки, народная пѣсня. Дождь, правда, пересталъ, да очень холодно стало. Вдругъ вдали появился: какая-то кавалькада, сломя голову, мчится напряженно; впереди всадникъ на бѣлой лошади. Скошенъ на всемъ скаку осадилъ коня. «Здорово, молодцы! снаси за переходъ, хорошо ли!» И опять дружеское «ура!», послѣ привычнаго «здравія желаемъ». Бивуакъ сразу оживился,—говоръ, пѣсни, смѣхъ. Скошенъ подъ дырой къ офицерамъ, узнавалъ старыхъ знакомыхъ по Турціи, разговаривалъ, шутя. Затѣмъ приказалъ, разъѣститься въ деревіѣ и выдать людямъ по карточкѣ. «Ну у васъ въ долгъ, господа, еще съ Турціи, говорить онъ намъ: завтра милости просимъ ко мнѣ на завтракъ». И такъ же быстро ускакалъ, какъ и повился между нами.

Слѣдующий переходъ (4-го сентября) былъ еще больше перваго, до 30-ти верстъ. Выступили въ семь часовъ утра. Въ головномъ отдѣлѣ—1-я и 14-я роты. Двигались по проселочнымъ дорогамъ. Утро было сѣдневое. Туманъ окутывалъ луга и поля. Часамъ къ 9-ти солнце стало припекать. Пропили верстъ 15-ть и остановились на прилавѣ въ дѣлѣ. Глухой Селѣно, на самомъ шоссе. 1-я рота выставила сторожевую цѣпь. У мостика, на шоссе, суетился угледная полицей; изъ цѣпѣ повысили бабы и дѣвки въ нѣстряхъ плащикахъ; мужики стояли отдыхающими кучками. Въ помѣщении, кажется, волостнаго правленія шла суета, дѣлались
приготовленія къ завтраку; то и дѣло, вносилъ и выносилъ столы, стулья, лавки; подметали, чистили, посыпали дорогу передъ крѣльцомъ пескомъ.

. Вскорѣ прискаль Скобелевъ. Поздоровавшись съ людьми и приказалъ выдать имъ водки, онъ пригласилъ офицеровъ на импровизированный завтракъ. Самъ онъ стоялъ у крѣльцы и поочередно здравоился со всѣми входившими. Кромѣ нѣсколькихъ ординарцевъ Скобелева, на завтракъ были исключительно одни Казаки. Веселый и радушный, Скобелевъ постоянно упрашивалъ не стѣсняться, посылалъ своихъ ординарцевъ подливать офицерамъ вина, многимъ самъ подливать. Почти не было затянуться. Общество становилось разговорчивое, живое. Появилось шампанское. Тосты не было коца. За окномъ играла музыка. Изъ деревни доносилось громкое «ура» нашихъ солдатъ.

Разговоръ какъ-то коснулся войны, кто-то упомянулъ про Англию. Скобелевъ сначала какъ-то неохотно отвѣчалъ, а потомъ, увлекаясь все больше и больше, сталъ жить, увлекательно развивать свои идеи; помнится, что, много говоря о назначеніи офицера, Скобелевъ, между прочимъ, высказался, что военный долженъ избѣгать женитьбъ; что онъ, петицо военный человѣкъ, долженъ быть вольной птицей, ничья и ни съ кѣмъ не связанный и, до самозабвения любя царя и отечество, никогда не задумываться надъ тѣмъ, что на него возложено, какъ оно другимъ и невозможнымъ, и неисполнимымъ.

По окончаніи завтрака, около часа, баталионы выстроились и потянулись дальше. Къ полку присоединилась 4-я батарея. Солнце жило немилосердно. Солдаты шли бодро. Выштая, однако, чарка стала оказывать свое дѣйствіе; появились было отсталые, но, по приказанію подполковника Байковскаго, скоро все подтянулось. Прошли верстъ пять. Скобелевъ нагналъ и пропустилъ мимо себя всѣ роты по отдѣленіямъ.

Около 6-ти часовъ вечера оба баталиона расположились бивуакомъ: 2-й баталионъ—въ лѣсной лоццѣ, сейчасъ отъ шоссе, по зади небольшой деревушки Бѣлановки, а 4-й—у д. Галѣевки, вдоль и по несколько впереди. Угловой полкъ остался назадъ, на лѣвомъ флангѣ; Владирицы и Судальцы выдвинулись вправо; гусары содержали полевую почту и цѣль по Други. Въ семь часовъ вечера ушли на аванпосты, къ сторонѣ Други, 6-я и 15-я роты; послѣдняя перешла изъ Галѣевки въ дер. Коротки и выставила по одному взводу къ двумъ бродамъ; тутъ же были трассировали тран-
лиена; остальные два взвода в резерве, в самой деревне. Для связи с 6-й ротой, от 8 роты Его Высочества было выставлено 4 поста. По свидетельствам, противник занимал 8 Чечевичий броды пехотными частями. Поэтому в час ночи, на усиление 15-й роты, была отправлена 14-я, которая и расположилась биваком у д. Коротки.

5-го сентября. В 10 часов утра 6-я рота была смещена 5-й, а 15-я 14-й. 14-я рота немедленно приступила к возведению траншей у нижнего брода, а 15-я окопалась в конце деревни.
В виду того, что на противоположном берегу показались пехотные части противника, было приказано передвинуться из Галчевки в Коротки еще одной роты и двум орудиям. Для этого была назначена 1-я рота, которая, прибыв к верхнему броду, у лагеря р. Друти, между д. Коротки и высоким Нахумовым, в 8 часов утра приступила к устройству окопов для пехоты и для орудий. Вечером за 8 было получено сообщение, что казаки переправились на нашу сторону и направляются на Галчевку и Гуту, к стороне, которой на обр дорого сейчас же было выслано по одному взводу от 13-й роты; дороги были перекопаны, мостами устроены засады (прим. рпц.).

Между тем, 2-й батальон, при двух орудиях, в 7 часов утра перешел на позицию на шоссе. Избранная позиция состояла из довольно высокого бугра с крутыми скатами к стороне Друти; впереди проходила длинная гать, версты на дню, до самой рощи; по сторонам, позади и шагов на 200 впереди— густой сосный лес, мостами трудно проходимый даже для пехотных частей. Мост через Друть, на шоссе, предполагался уничтоженным. Друть—болотистая, тонкая речка, около 30—40 шагов в ширину; она протекает по лесистой, болотистой долине. Правый берег в несколько суше, меньше покрыт лесом, и значительно выше; по левому— версты на дню; и больше ведут топким болотом, трудно проходимым даже в сухое время года; болота мостами не расчищались и довольно густые лесом, мостами ветвятся кочековатые луга. Броды ветвятся, но довольно редко; вообще Друть очень глубока. Кроме главного моста на шоссе, есть еще несколько мостов, выше и ниже. По обилию лесного материала, устройство переправ через Друть не ведется за труднее, и за то пришлось бы настилать длинные гаты по болотам, чтобы, хоть с трудом, перерезать артиллерию.

На этой позиции для орудий были немедленно устроены ложе-
менты по сторонам шоссе; впереди их, пользуясь кругами скатами, 6-я и 7-я роты устронили оконы, справа в два, а слева в три яруса; оконы были замаскированы зеленью; точно выглядели разстояния до различных предметов. 8-я рота выдвигалась вперед на версту ко второму мосту на гати и здесь расположилась по сторонам дороги, пополурочно, в тринадцати. В течение дня в тылу главной позиции было израно еще двое, на которых также устроили закрытия для пехоты и артиллерии.


Ногла стояла церемониа. Вечерняя мгла начинала окутывать всю окрестность. Впереди, из болот поднимался сизоватый туман. Чуть замятный ветерок слегка шелестит ветками вязовых сосен. Становилось прохладно. Солдатам разрушили разложить небольшой костер на скате, на прогалинах в самой гущине леса; солдаты непременно картофель, варили в котелках чай; офицеры притаились возле лазаретной линейки. Было около 8-ми часов вечера. Вдруг от командира 8-й роты получается сообщение, что противник пытается навести мосты на Друти, возле пролегающего. Последняя вперед двух полурота, чтобы скрыто подойти к реке и огнем прогнать рабочих, на противоположном берегу; однако, присутствия противника не открыли, а нашли только заготовленный материал и козлы для устройства моста.

В 10 часов вечера в походе получена диспозиция на следующий день, на основании которой батальоны должны были оказать упорное сопротивление, постепенно занимая позиции за позицией, и затем, пользуясь лесом, отступать к старой почтовой станции Селезнев. 2-й батальон выдвигался присоединенний 4-го, и только затем начинался отступление. Так захвал в отступлении 4-го батальона совершенно открывался линей флажок боевого расположения, то объ этом было сообщено командиру Углицкого полка, для заведывающих от его распоряжений.

6-го сентября. Так как 4-му батальону приходилось отступать довольно перестреленной местности, то состоялась при нем
два орудия съ самого раннего утра присоединились къ 2-му баталиону и стали на полотны шоссе, между другими двумя орудиями.

Въ 7 часов утра отъ майора Пузина было получено донесение, что против расположения 4-го баталиона, у дер. Чечевичи, осталась только одна рота, а прочья части потянулись къ шоссе. Всёдь затмь противникъ открыл огонь изъ двухъ орудий; ему стала отвѣчать наша батарея. Взводъ гусаръ отошел отъ моста за расположеніе 8-й роты. Вмѣстѣ съ темъ 5-я рота была снята съ аванпостовъ и, составивъ батальной резервъ, расположилась за правымъ флангомъ, на опушкѣ лѣса.

Было 9 часов утра. День былъ ясный. На небѣ ни облачка. Солнце породожно припекало.

Взводъ казаковъ показался на нашемъ берегу и началъ медленно пробираться по шоссе; въ то же время на противоположномъ берегу 3—4 роты быстро перебѣгали черезъ шоссе впередь своихъ орудій. Когда казаки подошли шагомъ на 600 къ расположенію 8-й роты, одно отдѣленіе ея выбѣжало на дорогу и нѣсколькими залпами заставило ихъ повернуть назадъ. Затмь обѣ стороны нѣкоторое время спокойно оставались на своихъ позиціяхъ.

Въ виду того, что и у дер. Чечевичи, и у переправы на шоссе непріятель, видимо, только демонстрировалъ противъ авангарда (2 баталиона Казанскаго полка и часть гусаръ), ровно ничего не предпринимая, начальникъ авангарда приказалъ 4-му баталиону начать отступленіе. 14-я и 15-я роты, сдѣлавъ по два залпа по непріятельской ротѣ на противоположномъ берегу, отошли къ расположению 1-й роты, а затмь всѣ три роты двинулись по дорогѣ на Галжевку, гдѣ къ нимъ присоединилась и 13-я; въ 9 часовъ 25 минут утра весь баталионъ, перестройвшись въ двѣ линии, вышелъ на шоссе и расположился позади позиціи 2-го баталиона, на полѣнѣ у дер. Вѣлановки.

Между тѣмъ, со стороны Должаки стали доноситься артиллерійскіе выстрѣлы и ружейные залпы; перестрѣлка разгоралась все больше и больше. Противникъ, видимо, начиная серьезное дѣло. Авантгардъ получилъ приказаніе отступать. Около 10 часовъ наши баталионы снялись съ позиціи и стали подаваться назадъ, постепенно занимая выбранныя и укрѣпленія наканунѣ позиціи. Такъ какъ со стороны противника не было преслѣдованія, то съ послѣдней позиціи баталионы вытянулись по шоссе во взводную колонну; въ арріергардѣ остались 1-я и 15-я роты. На пути было получено сообщеніе, что со стороны Должанки наступаетъ полкъ пѣ-
хоты с тремя батареями и сотней казаков. Вслед за этим Казакий полк получил приказание занять позицию на шоссе, на одной выставке с фольварком Селецк. Батарея стояла на самой шоссе; 4-й батальон—противо в глубину, по сторонам, фронтом к переправе, а 2-й—на фольварке. Затем батальоны отошли-были по шоссе к лесу и направились на фольварок Селецк, вправо, между двумя перелесками, по минуту через 10, в виду возможности появления противника со стороны главной переправы через Другой, 4-й батальон и батарея снова получили приказание занять позицию на шоссе; 2-й батальон остался в резерве за Судальским полком и расположился за небольшим съездом лесом. Действительно, оказалось, что по шоссе наступает 3—4 батальона пехоты с артиллерийей. Наша батарея выдвинулась впередь и открыла огонь; 4-й батальон также продвинулся впередь и вышел в центр по одной полторы от передней линии. По первому артиллерийскому выстрелу противник сверну в лес и, перестреливаясь в боевой порядок, стал обходить наш левый фланг; 13-я рота выдвинулась влево. Вскоре время на позицию вышла еще одна батарея, под прикрытием двух рот Судальского полка, а сзади подходили батальоны Владимировцев. Едва противник вышел на открытую поливу, как по нему сейчасть же открылся огонь; к этому времени подошла еще одна батарея и выдвинулась влево; стал подходить углишский полк, один батальон которого скрытно пробирался к правому флангу противника. Когда этот батальон вышел на одну высоту нашего боевого расположения, был подан бой к атак, остановленной, впрочем, за 100 шагов до сближения с противной стороной. Затем подан отбой.

После отбоя Скобелевым была показана примерная атака казаками-индийскими частями на пехоту. В 2 часа пополудни маневр был закончен. Полк получил приказание идти на ночлег в село Селецк-Болононку. Уставши и голодными, наши роты пришли к лесту ночлега и, по какому-то случайно непоросшему, расположились биваком на открытой поляне. Деревня была тут же, в лесковых штагах. Мясо на нас прошли Владимировцы; пробрались гусары; потом потянулись Судальцы и Угличане, а мы все чего-то ждали. Наконец, к вечеру разрезанно отправить квартиры. Еще заседя дошли они, вернулись поздно—и почти ни с чьем, так как, кто раньше принес, та и успели занять и хаты, и сараи. Съ большим трудом, после долгого бродяжин-
чапьо по деревнях, удалось кое-как разместить людей по сараям, да подъ разными насевами, лишь бы не печевать подъ открытым небом.

На слѣдующий день, 7-го сентября, былъ назначенъ корпусный маневръ съ обозначенными противникомъ. Казанскій полкъ собрался у церкви въ Сельцѣ-Болошовкѣ и, согласно приказанія, оставался въ резервѣ своей первой бригады, но затѣмъ было приказано слѣдовать на Золотву, для составленія резерва 20-й дивизіи. Въ Золотѣ полкъ приостановился и, пропустивъ мимо себя полки 20-й дивизіи, двинулся всѣдѣ за нимъ по дорогѣ на Лубянку и Галушки. Однако, участіе въ этомъ маневрѣ принять не удалось, такъ какъ 20-я дивизія ошибочно свернула не на ту дорогу, и наши батальоны вышли на шоссе, уже по окончаніи маневра. Въ этотъ день почевали въ Сельцѣ-Болошовкѣ; слѣдующіе два дня — переходъ до Могилева (8). 21-го сентября весь полкъ уже былъ въ Витебскѣ, гдѣ, по-прежнему, расположился въ казармѣ (9).

Въ началѣ октября между жителями деревни Закаливье, Лепельского уѣзда (Витебской губерніи), произошли волненія по поводу размѣщенія земель, такт что потребовалось вмѣшательство вооруженной силы. Отъ полка командированы 11-я и 12-я роты, въ полномъ составѣ, подъ общей командой штабс-капитана Аменицкаго (10). Выступили изъ Витебска 12-го октября, 17-го—роты уже были въ Лепельѣ, а затѣмъ направились въ д. Закаливье (11). Съ прибытиемъ отряда, крестьяне изъявлены покорность, такт что пребываніе ротъ попадалось только на нѣсколько дней, пока окончательно были улажены непостираніе о размѣщеніи; 27-го октября обѣ роты вернулись обратно изъ своего похода (12).

Въ этомъ году въ зимнихъ занятіяхъ съ офицерами были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія. Кромѣ обычнаго чтенія кампаний 1812 и 1830—31 гг., прибавленъ разборъ сраженія подъ Гравелотомъ и С.-Прина изъ войны 1870 года; также читались выдающіяся сраженія изъ Семилѣтней войны, изученіе которыхъ сдѣлано обязательными для того, какъ говорилъ генераль-лейтенантъ Рихтеръ, дабы всѣ офицеры знали, какъ русскія войска были прусскія, даже бывшихъ подъ предводительствомъ такого геніального полковода, какъ король Фридрихъ В.» (13).

27-го декабря, въ день годовщины знаменитаго перехода черезъ Балканы, Скобелевъ присылаетъ поздравительную телеграмму. Каждый изъ Казанцевъ долженъ держать тѣ же милостивыя слова,

Это была послѣдняя телеграмма нашего знаменитаго однополча-пина. Въ лагерѣ при Могилевѣ полкъ узналъ о смерти Скобелева, скоропостижно скончавшагося въ Москвѣ въ ночь на 25-е июня... Смерть застала его въ цвѣтущемъ возрастѣ, уже на верху славы, но онъ еще не успѣлъ вполнѣ проявить всѣхъ своихъ силъ. Быстро и высоко поднялся онъ въ своемъ орлиномъ полѣтѣ, но, казалось, только начиналъ его, этотъ орлиный полетъ, только пробовалъ свои силы; совершенные пьютъ уже подвиги далеко не исчер-пывали того, что еще могъ онъ совершить, чего еще могла отъ него ожидать Россія. Богъ создалъ его полководцемъ, въ немъ были всѣ качества военнаго генія; смерть, правда, рано прервала его дни, но и совершенства уже имѣлъ на пользу Россіи, во славу русскаго оружія, вполнѣ достаточно для чести его имени, которое останется блестящимъ воспоминаніемъ въ нашей военной исто-ріѣ (16). Въ тотъ же день, въ день скоропостижной смерти Ско-белева, телеграфъ принесъ намъ эту зловѣщую вѣсть. Сначала ей не хотѣлось вѣрить, но она быстро облетѣла весь лагерь. Сразу всѣ стихло. Ни громкаго говора, ни пискъ пигмѣ. Каждый созна-валъ, какая великая потеря выпала на долю многострадальной Россіи. Во время панихиды многіе изъ солдатъ, даже никогда неви-дывшихъ Скобелева, невольно плакали.

Вечеромъ 25-го июня въ Москву уѣхалъ подполковникъ Бай-ковскій для заказа серебрянаго вѣнка на гробъ Скобелева; на слѣдующій день, кромѣ того, командированны, для присутствованія
при погребении — в составе депутации от Казанского полка — полковник Копанский, капитан Мошинский 1-й и фельдфебель роты Его Высочества, Панфият Вешелов (17). Спустя небольшое число дней, депутаты вернулись назад и привезли с собой драгоценное воспоминание о Скобелеве: его боевую шашку, с которой он совершал свои походы, которая сослужила ему послелднюю службу, сопровождая погребальную колесницу во время похоронной процессии, — эта шашка была отдана в Казанский полк одним из близких родственников покойного.

Мир праху твоему, доблестный вождь великого русского востока! Мир праху твоему, да живет русская душа благородного воина во всех твоих, кто любит свою родину, кто желает ей счастья и величия, кто сохранил драгоценный дар жизни: отдыхаясь словом и дыханием на призывы своей родины за ее честь, за ее славу и достоинство*). Скобелева не стало. Его имя

*) Приведем здесь прекрасное стихотворение Александра фон-Везенмана: «Над гробом Скобелева». (Жизнеописание Михаила Скобелева и пр. Слб. 1832 г.).

Ты мирно спишь в гробу, безсмертный наш герой!
Тебе не давить грудь тяжелая кружина,
А по тебе скорбить и плакать над тобой,
Родная Русь твоя, как матер над прахом сына!!
Был предань всей душой ты родин с своей, —
И в подвигах твоих всецело то сказалось;
Ты в сердцах Русь посели, всю жизнь ты отдала ей... —
И, полное любви, то сердце... разорвалось!!
Ты тихо опочил!! И дрогнули сердца!!
Со всхонконцов Руси печали стонет неется...
Утась родной герой!! Уж сердце храбреца
Любовью к родин вовеки не забьется!!
А было како оно, когда отчислен честь
Тебя на смертный бой внезапно призвала,
Иль вдруг, когда неслось победой ждал плечь
В дружине Великого солдата-генерала!
Како было оно, когда раздался клич,
Державный клич царя на помощь славянин!!
Како было оно!! Како быть восторг велики
В груди отзвывчай горя-исполнна!!
Како было оно, когда с мечем в руках... —
За Великого царя и Русь его святую, —
Ты первый шел в огонь с молитвой на устах
И к славу весь с собой дружину боевую!!
Како было оно, когда родной солдат
Стоял под градом пуля, от пушеньки ненавидя!!
Ты жизнью жил его, как лучший друг и брат... —
Лишьнья, трудь и честь с ним братски разделяя...
уже вычеркнуто изъ списковъ полка; постепенно, одинъ за другимъ, сойдутъ со сцены старые Казаки, недавно ходившіе въ кровавый бой со врагомъ, подъ его начальствомъ,—но память о немъ никогда не исчезнетъ въ нашемъ полку; самые отдаленные потомки узнаютъ, что русскій народный герой, знаменитый Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ, когда-то былъ, по полку Монарха, ихъ-одноополчаномъ, и будутъ гордиться тѣмъ и, изъ рода въ родь, будутъ передавать о томъ...

4-й корпусъ принятъ генераль-лейтенантъ Петрушинский, одинъ изъ предвзячниковъ славной оборонъ Пинского перевала.

По окончаніи лагерныхъ сборовъ, полкъ возвратился въ Витебскъ 16-го сентября; для занятія карауловъ въ Витебскѣ оставался 2-й батальонъ (18). Возврацаясь на свои зимнія квартиры, никто изъ насъ не зналъ, что мы въ послѣдній разъ были въ могилевскомъ лагерѣ, что на слѣдующей годъ придется передвинуться на новую стоянку. Неллине, память кажется, сказать здѣсь нѣсколько словъ о могилевскомъ лагерѣ. Могилевъ, правда, небольшой городъ, но довольно чистенький и уютный, не смотря на преобладаніе житовскаго элемента; городъ лежитъ на берегу Дяпира, на гористой, перерзанной оврагами мѣстности; много зелени, много садовъ; ближайшая станція желѣзной дороги—г. Орша, въ 75-ти верстахъ. Жизнь вообще не изъ дорогихъ. Самый лагерь раскинулся шагахъ въ 500 отъ Дяпира, на лѣвомъ берегу, въ верстѣ отъ предмѣстья Луполова, на сухомъ, песчаномъ хвѣтѣ. Судайскій, Углицкия и Казанскій полки—въ одну линию, въ колоннахъ изъ середины; ближе къ городу, на одной линіи съ остальными,—лагерь артиллериїской бригады и резервнаго батальона; Владимировскій полкъ—нѣсколько въ сторонѣ, подъ угломъ. Лагерь здѣсь
издавна, а потому были и все приспособления: лазареты, кухни, цейхгаузы, в каждом полку помещение для клуба, гимнастические городки, хлебонекарини, конюшни и проч.; почти у каждого офицера был собственный деревянный барач, или под палатку, или в вида отдольного домика. Ставка начальника дивизии тут же. Впереди лагеря, на незначительном открытом бугре—деревянная дивизионная церковь. Много и долго заботились, чтобы приукрасить лагерное место деревьями. В Суздалском и Углицком полках все палатки утопали в густых березовых аллеях; лагерь Владимирского и Казанского полков устраивался гораздо позднее,—здесь тоже были посажены деревья, но еще недавно; деревья уже привились, разрослись, но еще не давали тени. Вокруг офицерских палаток устраивались деревянные скамейки, деревянные ограды, разводились цвьые цветники. Учения производились на плану, впереди лагеря; тут же устроены стрельбищные вальные, около версты от лагерного расположения. Место ровное, гладкое, точно нарочно приспособленное для парадов и праздничных мариней. О величине плана можно судить уже по одному тому, что, при производстве цьых полков боевой стрельбы, было вполне достаточно места для полковых и даже бригадных учений. Вокруг Могилевская местность довольно пересечена, что давало полную возможность не ходить далеко, для производства небольших отрядных маневров, учений с обозначенными противником, ночью сторожевой службы на дв' стороны и проч. Для насть, для второй бригады, все неудобства заключалось только в том, что ежегодно приходилось д'вать по 300 верст в оба конца, изъ Витебска въ Могилевъ и обратно. Походы эти, впрочем, были не изъ тяжелыхъ; все время путь по шоссе, среди густаго льса, такъ что, начиная солнце очень ужъ доимать, можно и въ сторону свернуть, подъ защиту зеленыхъ деревьевъ; солдатамъ обыкновенно разрѣшалось цдти безъ рашея, которые везли тутъ же, за ротами, на обыкновенныхъ подводахъ. Полкъ передвигался двумя эшелонами, въ 10—11 дней; переходы въ семь, отъ 15 до 30 верст; два-три дня употреблялись на дники, во время которыхъ осматривался и приходился къ порядку обувь, по возможности старались ездить людей въ баяхъ. Эти передвижения приносили и немало пользы: солдат втягивался къ походной жизни, привыкалъ къ больнымъ переходамъ, такъ что сдѣлались бывало 20—30 версть, и усталость незамѣтно, хотя опять дальше выступать, пообѣданъ и поодолѣнъ немного.
Въ 1883 году Казанскому полку предстояло передвинуться на новую стоянку, въ Гродненскую губернию. О передвижении на новую стоянку говорили уже давно, чуть ли не съ самого возвращения изъ Болгарии. Случи эти долго и упорно держались, и не безъ основания. Еще 28-го января 1880 года полковникъ Маневскій былъ вызванъ телеграммой въ Вильну, где́ получилъ отъ командующаго войсками приказание осмотреть предназначенный для полка квартирный районъ въ Виленскомъ и Сокольскомъ уѣздахъ; штабъ полка предполагалось размѣстить въ м. Гощондѣ. Полковникъ Маневскій донесъ, что находится крайне неудобнымъ предполагаемый квартирный районъ, какъ въ смыслѣ размѣщенія людей и матеріальной части полка, такъ и въ отношении строеваго образованія (1). Прошло три года, и о передвиженіи никто не запыкался. Такъ продолжалось почти до весны 1883 года. Только случайно, отъ возвращавшагося изъ отпуска одного офицера, узнали, что въ этомъ году полку предстоить передвинуться на новую стоянку. Вскорѣ послѣдовало и офицерское сообщеніе. Нельзя сказать, чтобы эта новость обрадовала кого-нибудь. Въ Витебскѣ полкъ простой долго, сжился, сродился съ городомъ. Въ послѣднее время полкъ исключительно комплектовался уроженцами уѣздовъ Витебской губерніи. Многие изъ офицеровъ имѣли родныхъ или изъ самомъ города, или въ ближайшихъ уѣздахъ. Съ витебскими обществомъ жили хорошо и дружно. Предстояло, наконецъ, передвигаться на стоянку въ уѣздныхъ городникахъ и мѣстечкахъ, гдѣ, конечно, трудно было бы допустить малѣйшую возможность на существова-
ніе тьхъ же удобствъ, какимъ нашъ полкъ быль избалованъ въ Витебскѣ: хорошия квартиры, близость желѣзной дороги, театръ, клубы, недороговизна на жизненныя припасы, размѣщеніе полка казарменнымъ порядкомъ. Витебскъ, пожалуй, одинъ изъ лучшихъ городовъ убогой Вѣлорусій. За то евреевъ здѣсь чуть ли не три четверти населения. Лучшія лавки и магазины, лучшіе дома надлежатъ почти исключительно евреямъ. Не смотря, однако, на то, что вся торговля находится въ рукахъ у евреевъ, цѣны на все необходимое очень умѣренныя, и все приобрѣтаемое хорошою качествомъ. Городъ не изъ особенно опрятныхъ, опять-таки изъ-за еврейскаго элемента. Въ послѣднее время стали много заботиться о разведеніи садиковъ среди самого города, что, конечно, и въ гигиеническомъ отношениемъ хорошо, и городъ приукрасило. окрестности очень живописны. Городъ раскинулся по обоймѣ берегамъ Заападной Двѣны, на сухолѣ и возвышенностѣ мѣстѣ. Почти въ самомъ городѣ проходитъ желѣзнная дорога.

Въ Витебскѣ существуютъ мужская классическая и женская гимназіі, частный женскій пансионъ, уѣздное, духовное и ремесленное училища, духовная семинарія и проч. Въ отношеніи воспитанія дѣтей Витебскъ не замѣтимъ для семейныхъ офицеровъ, потому что дѣти могутъ обучаться подъ непосредственнымъ наблюдениемъ родителей, да и самая плата за право обучения очень умѣренная. Кроме полковыхъ библіотекъ и библиотеки благороднаго собранія, въ Витебскѣ было пѣсколько частныхъ, съ порядочнымъ выборомъ книгъ, нотъ и периодическій печати, такъ что офицерахъ не приходилось много тратить денегъ на приобрѣтеніе книгъ для чтения или разныхъ учебниковъ и учебныхъ пособій.

Время близилось къ походу. Было объявлено, что офицеры имѣютъ право безплатно перевезти съ собой богажа, кажется, въ разъѣздѣ двоинаго количества пудовъ противъ положенія. Впослѣдствіи оказалось, что перевозить-то можно гораздо больше. Но это стало извѣстно очень поздно, чуть ли уже не тогда, когда началась нагрузка вещей въ вагоны. Приходилось забезпечивать продавать все лишнее и брать съ собой только самое необходимое. Кто не спеціалистъ въ продажахъ, тѣ переживали и мебель, и домашнюю утварь; кто погорячке, тѣ ограничивались однимъ сунулкомъ да кроватю. А тамъ, на новыхъ квартирахъ, пришлось обзаводиться всѣмъ новымъ, за все переплачивать, потому что и спросъ великъ, и достать негдѣ.

За пѣсколько дней до выступленія въ походъ въ казарму явился
витебскій городской голова съ просьбой поднести полку отъ города образъ.

Полкъ выстроенся на казарменномъ дворѣ. Туть, передъ всѣмъ полкомъ, окруженный всѣми офицерами, голова высказалъ отъ лица города, какъ представитель его, всю благодарность и признательность жителей за то, что въ продолженіе долгой стоянки въ Витебскѣ городъ никогда не имѣлъ не только непріятностей(40,137),(963,885), даже недоразумиѣй съ пѣхой. Сожалѣя о грустной необходимости разставаться съ тѣмъ, съ кѣмъ городъ сроднился, кого они полюбили, привыкли считать своими, городской голова, вручая образъ полковнику Копанскому, выразилъ свое искреннее желаніе, чтобы и таинъ, на новой стоянкѣ, отнеслись къ полку со той же любовью, съ тѣмъ же сочувствіемъ, съ какимъ къ нему всегда относился Витебскъ. Полковникъ Копанскій, въ свою очередь, выразилъ отъ лица всего полка благодарность за тѣ хорошия отношенія, какія существовали между полкомъ и городомъ, высказалъ, между прочимъ, что Казаки, навсегда покидая Витебскъ, унесутъ о немъ съ собой самое пріятное воспоминаніе.

Въ этомъ году, съ самой ранней весны, чуть снѣгъ смыли массы обнажили поля и пригорки, начались ротный ученья, а всѣдѣ затѣмъ пристрѣлка ружей и подготовительная стрѣльба. Нужно было пользоваться каждымъ снѣгъ дѣнькомъ, каждой минутой, въ ожиданіи похода, когда поевелѣ придется потерять недѣлю-другую на сборы и укладку вещей, а таинъ потребовало устраиваться на новыхъ квартирахъ,—опять недѣля-два, если не больше, потерь, и въ занятіяхъ продѣлъ. Кромѣ того, можно было ожидалъ ожидать состоя по высочайшему повелѣнію, такъ какъ въ этомъ году была очередь за нами полкомъ. Что время выступленія въ походъ, не смотря на снѣгость, пристрѣлка ружей и подготовительная стрѣльба были окончены толково и безъ скакковъ.

Со 2-го іюня началось передвиженіе изъ Витебска. Полкъ выступалъ четырьмя эшелонами, одинъ за другимъ, и до Орши двинулся походнымъ порядкомъ. Весь обозъ и полковый тяжесть были перевезены изъ Витебска по желѣзному дорогамъ въ Tổѣ до места назначенія съ очередными товарными поѣздами (2). Для отвода помѣщеній для нижнихъ чиновъ и, по возможности, найма квартиръ для офицеровъ, въ Кобринѣ заслуговременно были отправлены квартиры; они же должны были получить мущу изъ проведальногомагазина и приготовить для полка хлѣба хоть на тѣсоко днѣй.

Во время похода до Орши стояли свѣтлыя, ясныя дни. Динги-
лицо по знакомой, много разъ уже исхоженной дорогѣ. Четыре перехода да одна дневка. Съ ночлега подчасъ поднимались часы въ 11—12 ночи; приходили на следующую станцию въ 6—7. Дѣлались это въ виду того, что по ночамъ везло равно несвященное множество комаровъ, съ которыми приходилось отдыхать днемъ, а ночью идти. Посадка эшелоновъ на желѣзную дорогу производилась въ Оршѣ въ 2 ч. 28 м. ночи 7-го, 8-го, 9-го и 10-го іюня. Во время перѣзда по желѣзной дорогѣ для нижнихъ чиновъ приготовлялась горячая пища въ Минскѣ.

Предполагалось-было, что батальоны прямо разойдутся по зимнимъ квартирамъ, но затѣмъ полкъ получил приказание собраться на тѣсныхъ квартирахъ въ окрестностяхъ Кобрина. По прибытии всѣхъ эшелоновъ полка, 2-й и 4-й батальоны расположились въ самомъ городѣ, 1-я и 2-я роты—въ д. Андроново, 3-я и 4-я—въ д. Летаты, 9-я и 10-я—въ д. Измайловы и, наконецъ, 11-я и 12-я роты—въ д. Ленесы.

Первое впечатление было очень и очень несвѣтное. Что такое Кобрина? Не то большое село, не то маленькій городничекъ. Мѣстность болотистая, неадоровая. Кругомъ равнины, рѣдко-рѣдко гдѣ-кто ключетъ подобія лѣса. Кобрина нечеловѣческѣ паселенъ жицами. Повсюду грязь и зловоніе, повсюду жды въ засоленныхъ кварталахъ, пейзажи и пришвальнѣе. Домики деревянныя. Улицы узкія и ухабистыя, не смотря на признаки естественной. О тротуарахъ, впрочемъ, никто не имѣетъ понятія. Изъ-за дороговизны лѣса, что ли, дома принять строить чуть ли не изъ верховскихъ досокъ, а кладь-то здѣсь, между тѣмъ, не изъ мягкихъ, чтобы можно было жить въ шалахахъ. Съ квартирами было сущее горе: мало того, что квартиры, сплошь и рядомъ, какія-то обтрепанныя, сырья и тѣселяя,—цѣны на нихъ поднялись пеннифирно высокія. Въ Кобрина раньше, до нашего прихода, стоялъ 104-й пѣх. Устюжскій полкъ. Сѣдовато, и квартиры должны были сущьествовать, и извѣстныя цѣны на нихъ. Должно быть, въ шутку кто-то пустилъ утку, будто бы Казанскій полкъ—богатый полкъ; впрочемъ, эта неувѣрная шутка была причиной тому, что цѣны сразу поднялись чуть ли не вдвое. Сначала попробовали-было по отводу, но что за квартиры отводили!... Мѣсяць-другой кое-кто еще оставался на отведенной городской квартиры, по потомъ охотниковъ больше не находилось. До чего повысились цѣны на квартиры, приведетъ одинъ примѣръ. Въ Карузъ-Береза, въ градѣ, захолустномъ мѣстечкѣ, во время стоянки тамъ 1-го батальона, два семейныхъ офицера за-
нимали за 180 рублей в год небольшой дом; у каждого было
по три крохотных комнаты с общей кухней. Квартира — хотя
и лучшал во всём э'стечкъ—сырая и холодная. Когда батальон
вывели изъ Березы, та же квартира стала ходить за 70 рублей
въ годъ. И такъ везутъ. Съ переходомъ полка на стоянку въ Ко-
бринъ, значительно ухудшились и материальные средства офицеровъ,
такъ какъ квартирный окладъ здѣсь очень мизерный. Возьмите,
напримеръ, младшаго офицера. Получая въ Витебскѣ ежемѣсячно
12 руб. 50 коп. квартирныхъ, онъ могъ за 8—10 рублей имѣть
dвѣ комнаты съ мебелью и отопленіемъ; въ Кобринѣ отпускается
tолько 5 руб. 83 коп., а въ Кобринѣ за пять рублей съ трудомъ
dостанешь только одну комнату, да и то еще придается самому
отапливать, мебелью обзаводиться, либо на прокатъ брать. А поло-
женіе ротнаго командира, въ большинствѣ случаевъ, семейнаго че-
ловѣка... Квартирный онъ получаетъ 8 рублей, а квартира обхо-
dится въ 20—25. И то еще благодарить Божья. Близость ли Вар-
pшавы, желаніе ли большие содрать съ людей, еще незнакомыхъ
съ условіями мѣстной жизни,—только на все рѣшительно стояли
очень высокія цѣны, и, въ довершеніе всѣхъ невзгодъ, покупатель
получалъ за свои кровные деньги либо лежалое, либо тухлое, не
первой свѣжести.

А то сочувствіе, на которое такъ надѣлялся витебский городской
голова въ своей прощальной рѣчі? О возвышеніи цѣнъ мы уже
говорили. Еще нѣсколько иллюстрацій. При отъѣздѣ квартиръ по
деревнямъ, одному изъ офицеровъ пришлось остановиться у какого-
то пляхтича. По приходѣ эшелона, денщикъ привозитъ вениц—
его не пускаютъ. Пока толкались по деревнѣ, пока размѣстили
напосѣдъ, людей, наступила ночь. Уставший и голодный, приходитъ
офицеръ на свою квартиру—его съ руганью, съ угрозами гонятъ
прочь. Приходится потребовать солдать, и ночни силой удаеся
приютиться на отведенной квартирѣ. На слѣдующій день заявляютъ
представители полицейской власти—онѣ отвѣчаютъ грубостью. На
грубость отвѣтили дерзостью, и только тогда явилась и услугли-
вость, и предупредительность въ исполненіи всѣхъ законныхъ тре-
бованій. Когд-то по близости Кобринъ убили и ограбили. На сцену
выступила безграмотный писака, который откличалъ длину кор-
респондентію въ одну изъ столичныхъ газетъ о распущенности прак-
товъ въ полку. Спустя нѣсколько дней, были нойманны настояще
преступники. Редактора, правда, судъ оптрафовалъ за клевету, но
каково было читать эту клевету тому, кто дорожитъ честью своего
полка?... Будетъ и этихъ немногихъ иллюстрацій къ тому лестному приёму, котораго удостоились Казанцы въ Кобринѣ.

По приходѣ полка, вскоекдь дней было дано на отдыхъ; затѣмъ начали устраиваться, временно, до окончательнаго расположенія на зимнихъ квартирахъ. Съ 16-го іюня начались строенія занятія и прохожденіе курсовой стрѣльбы. Только 2-й и 4-й баталіоны, расположенные въ самомъ городѣ, имѣли возможность сейчасть же приступить къ стрѣльбѣ, такъ какъ у самого Кобрина разстиляется болотистая лужайка, на которой и до насъ произошла стрѣльба; пришлось только присыпать валы. Остальными ротамъ приходилось либо ходить въ Кобринъ, по пескамъ, въ знойные дни, отъ 5-ти до 8-ми верстъ въ одинъ конецъ, либо подыскивать маленькие подходящія мѣста въ районѣ своего расположения. Остановились на поселкѣ — не смотря на всѣ неудобства, — при стрѣльбѣ на дальнія разстоянія, напримѣръ, изъ-за покатости мѣстности, зачастую пришпывали валики въ ростъ человѣка, — курсъ практической стрѣльбы къ концу июля былъ пройденъ. Труднѣе было со строевыми занятіями, такъ какъ поля были засѣяны, а свободныхъ мѣстъ не находилось. Ротный ученья туда-сюда: найдетъ бывало рота какой-нибудь пустьть да тутъ и обучается. Кое-какъ обошлось и съ баталіонами. Съ 10-го июля начались полковья и баталіонныя, съ числомъ рядовъ по военному времени, ученья (3).

Въ началѣ августа командиръ корпуса, генерал-лейт. Петрушенскій, произвелъ полку смотры, и затѣмъ стали готовиться къ выступленію на зимнія квартиры. Полковой штабъ и весь 2-й баталіонъ остались въ Кобринѣ; 3-й баталіонъ перенесъ въ г. Пружаны, въ 41-й верстѣ; 1-й баталіонъ въ м. Картузъ-Березу, въ 52-хъ верстахъ. 4-й баталіонъ раскидалъ поротно, а племенно: 18-я и 14-я роты въ м. Городецѣ, въ 20-ти верстахъ; 15-я въ дер. Кролевскій-Камень, 16-я въ дер. Шляхетскій Камень; первая въ 16-ти, а послѣдня въ 26-ти верстахъ отъ Кобрина. Баталіоны разошлись по квартирамъ 8-го августа (4).

Наканунѣ выступленія состоялся скромный прощальный обѣдъ, въ которомъ приняли участіе всѣ офицеры. Обѣдъ прошелъ весело и задушевно, безъ лишнихъ рѣчей. Просто собрались товарищи, выпили прошости денекъ и затѣмъ разошлись въ разныя стороны, до другаго удобнаго случая. Въ Витебскѣ, бывало, со всѣми ежедневно видѣлся то въ казармахъ, то въ полковой канцеляріи либо въ военномъ собраніи, на тактическихъ занятіяхъ. Тамъ отсутствіе
одного или несколькиx членовъ общества не было такъ, замѣтно,
какъ здѣсь; тамъ, наконецъ, у офицеровъ было много родныхъ,
ближнихъ знакомыхъ, а тутъ, въ Кобринѣ, мы очутились въ со-
вершенно изолированномъ положеніи: кроме своего кружка, ровно
ничего. Съ еще абстрактнымъ на змѣи, квартрѣ, эта изолированность
рѣзко бросалась въ глаза. Имѣла она и хорошую сторону въ томъ,
что офицеры и ихъ семьи, при стоянкѣ въ захолустьѣ, ненужно
должны быть больше ссылаться, сойтись въ одну маленькую
вельсейку, по возможности, съ общими интересами. Исключение
было въ Казанскомъ полку, что всѣ, отъ старшаго штабъ-офисера до
послѣдняго по списку припоршника, считали себя товарищами, чле
нами одной большой полковой семьи. При такихъ условіяхъ не
нечерезало подчиненность, потому что всякий зналъ свое мѣсто. Были
tоварищи, но это не мѣшало быть и подчиненнымъ, и начальникамъ.
Не было, правда, записыванія у старшихъ, по его и не дол:
жно быть въ военномъ мѣрѣ, гдѣ каждый долженъ быть на своемъ
мѣстѣ, гдѣ каждомъ долженъ сознавать, что онъ служитъ только
своему Государю и Россіи. Можно быть въ прекрасныхъ отноше
ніяхъ со своими начальникомъ, но въ то же время развитой челов.
ѣкъ не позволить себѣ ничего лишняго ни въ частной жизни,
ни въ службѣ. Всѣ приказания, всѣ законныя требо
ванія исполняются не изъ страха передъ наказаніемъ, а изъ глубо
каго сознанія своего долга и чувства воинской дисциплины. Офи
церъ долженъ сознавать свое высокое назначение, и, разъ онъ сдѣ
лалъ упущініе, разъ онъ позволилъ себѣ небрежно отнестись къ
своему долгу, онъ безпокойственно поднимается въ положеніи
изъ заключенія, и все-таки изъ-за этого онъ измѣняется товарищескія отно
шенія между начальникомъ и подчиненными. Лишь бы только
начальникъ увѣрѣнъ поставилъ себѣ; лишь бы онъ, требуя отъ своихъ
подчиненныхъ знанія службы, исполнялъ долга, глубокаго сознанія
своего высокаго назначенія, самъ находился на высотѣ своего по
ложенія, самъ бы во всемъ подавалъ личный примеръ,—такой на
чальникъ съ увѣренностью можетъ сказать, что его любятъ и
уважаютъ, что каждое его распоряженіе, каждое слово имѣетъ
мѣсто и значеніе. Нужно умственное развитіе. Нужно стоять въ
умственномъ развитіи, если не выше, то, по крайней мѣрѣ, на одномъ
уровнѣ со своими подчиненными, чтобы руководить ими, приходить
къ занятиямъ, личнымъ примеромъ дать подсказывать, что для
военаго человѣка мало одной личной отваги, что для него необ
ходимы и всестороннее знаніе дѣла, и умственное развитіе. Судьба
баловала насть въ этомъ отношеніи. Казанцы всегда призывали брать примѣръ со своихъ начальниковъ, достойныхъ, уважаемыхъ старыхъ служащихъ, умѣвшихъ дорожить, умѣвшихъ и поддерживать честь мундира своего полка. Оттого и сплоченность такая всегда была въ полку, оттого и товарищескія отношенія существовали, въ каждомѣ Казанецъ гордился тѣмъ, что служить въ Казанскомъ полку. Дасть Богъ, Казанский полкъ всегда останется Казанскимъ полкомъ, «всегда будетъ, по милостивому выраженію нашего Августѣйшаго Шефа (5), Царю и Отечеству вернымъ, храбрымъ и по- слушнымъ, врагамъ своего Государя страшнымъ».

Квартирное расположение полка было чрезвычайно разбросанное. Подъ рукой находились только роты 4-го батальона. Стопника 3-го батальона была безукрепленно лучше другихъ, такъ какъ Пружаны, хотя и не большой, но очень чистый и уютный городокъ. За то Пружаны лежать въ 12-ти верстахъ отъ желѣзной дороги, а это неудобство, въ экстремныхъ случаяхъ, могло иметь совѣтъ-таки нежелательные результаты. Почти въ невозможныхъ условіяхъ, относительно удобства стоянки, очутились роты 1-го батальона, на долю которыхъ выпало мѣстечко Картузь-Береза. Деревня, правда, большая, по утопаетъ она въ такой невыразимой грязи, столько здѣсь неряшества и вони, что, право, трудно и пожелать чего-нибудь худшаго. По шоссе 52 версты до Кобрина; по желѣзной дорогѣ— только четыре станціи, но, въ виду пересадки, на пересѣздѣ до Кобрина приходилось тратить почти полсутокъ времени. Кругомъ Березы болота. Самая Береза раскинулась въ лоцный, въ болотѣ. Вскорѣ стало появляться много больныхъ. Ихъ приходилось отправлять въ Пружаны, въ отдѣленіе полковаго лазарета. Туда около 40 верстъ. Дороги отвратительны, въ особенности, когда наступить бывало распутица (а тутъ рѣдкость, когда не бываетъ распутицы, при болотистомъ грунтѣ и крайне ненадежной погодѣ), либо дорогу прервать грязь въ безконечные ухабы да кочки. И здороваго сдѣлаетъ большимъ путешествіе по такимъ дорогамъ. Поэтому висѣлъ слѣдъ больныхъ стали отправлять въ Кобрины,— выходило, правда, и нѣсколько дальше, но за то ехать приходится по шоссейной дорогѣ.

Разошлись по зимнимъ квартиркамъ, и тотчасъ же начали устраиватьться. Устраивать нужно было рѣшительно все: и лазареть, и кухни, и пекарни, и цейхгаузы; въ Кобрины, кромѣ того, полкъ построилъ собственную баню. Въ Кобрины совѣстіе не было подходящаго дона, который можно было, хотя съ трудомъ, приспосо-
бит для помещений военного собрания, а в военном собрании, между тем, мы очень нуждались. В Кобрани есть, правда, какое-то заведение, но что не то трактиров средней руки, не то барак; заведение это не могло, конечно, удовлетворить самым повышенным требованиям; даже пообедать бывало негде. Хоть было бы, наконец, собраться подчас всём обществом, развеялись немного от этого безконечного сиденья по своим углам. Поэтому командиром полка, полковником Константином, был приобретён от частного лица деревянный дом. Произведена капитальная перестройка, и этот дом превратился в очень порядочное помещение для клуба. Выписан был мебель. Мебель была из Витебска, собственность военного собрания. Немного прикупили, кое-что подновили и исправили. Большое неудобство заключается только в дальности разстояния: клуб на самом краю города. Помещение было окончательно готово к 1884 году. Осенью послужило открытие, и затым начались семейные вечера. При клубе библиотека, столовая и буфет. Только в последнее время, послé двух-трех лет, среди нашего общества стали попасться окрестные помещики и кое-кто из городских. Вечера не из людных. Состоялся кружок любителей драматического искусства. Устроены декорации, завели кое-что из костюмов, выписали несколько пьес, кое-какий театральный принадлежности. Общество (и даже посторонние) отнеслись сочувственно. Спектакли устраивались с благотворительной целью и дают довольно порядочные сборы. Разнообразный скуку захолустной жизни, эти спектакли, так сказать, представляют из себя отрадное явление: значит, не заснули окончательно, не свихнулись, есть энергия, есть желание не поддаваться апатии, не заглохнуть в дрягах и провинциальных сплетнях. При стоянке по глухим захолустьям, гдё неплохо суживаются интересы, гдё подчас картины да попойки всцéлью ногосяют в поле, такое весельное развлечение, какое дают любительские спектакли, оказывает громадную услугу всему обществу. Они, спектакли эти, неизбежно должны более сплачивать разнородный состав полка, так как, то и д', часто приходится сталкиваться на сценах, репетициях, спектаклях. Часто сталкивались между собою, отдельные члены ближе сходятся, короче знакомятся. Появляются общие интересы, обсуждаются разные вопросы. Случайно, открытие клуба, в многих отношениях, оказало свои благотворные результаты.

В Витебске весь полк был расположен казарменным во-
рядком. Комнаты просторны, с высокими потолками; больше коридоры. Зимой строевые занятия производились в казармах. С переходим в Кобрине, обстановка изменилась. Людей разместили по обывательским квартирам, в большинстве случаев у жителей. Тяжело, душно. На каждую роту обыкновенно отводится два сборных; паркда, да и то только у рот, расположенных по деревням, были саан. Сборни небольши, человечка на 20—25. Потолки низенькие. За редкими исключениями, хозяева помышляются тут же, отчего помещения еще теснее. До прибытия новобранцев, при небольшом составе рот, этих двух сборных вполне достаточно. Прибывшие новобранцы, и становятся совсем тесно. Новобранцы разбиваются на 5—6 парт, десять-три партии поочередно обучаются в сборнях, под руководством начальника; остальных приходится оставлять на квартирах, под учителей. Дали новобранцу ружье,—и сборник существует исключительно для того, чтобы обогреться, а самое ученье производится на дворе, под открытым небом. Новобранец мерзнет; ружейные прицелы усвоения не скоро. Часто приходится совсем не производить строевых учений из-за сильных морозов либо продолжительного дождя. Только с наступлением теплых весенних дней тогда необязательно образование новобранца, в строевых отношениях, нет успевать и без перерывов. Зимой, так как образом, приходится исключительно ограничиваться теоретическими занятиями.

В зимних занятиях с офицерами произошли некоторые изменения. Занятия производятся побаталионно, раза два в неделю. Все время исключительно посвящается практическому изучению уставов, которое состоит в том, чтобы на предложенные вопросы подъехать параграф устава и тут же передать содержание. Чтение уставов разоблачается в наземном задании, преимуще-ственно цилиндр партиями, с подробных произнесением всех командных слов. Кромь обычных ежегодных полевых походов в период частных сборов (по два ротных командира), в октябре 1884 года была произведена поездка строевыми офицерами корпуса, для рекогносцировки путей между Брестом, Виленским, Слонимом и Кобрином. Офицерами Казанского полка произведена рекогносцировка дорог между Кобрином, Тевли, Пружаны, Новий-Двор, Люською, Ружаны, Смоленска и Пружаны (6); всего на протяжении 160—170 верст. Кромь маршрутной съемки и подробного описания пройденных путей, избиравшиеся нынечи, производилась рекогносцировка степеней
проходимости больши, рѣшалися летучія задачи. Руководителем партіи, подполковником Пересвѣть-Солтаномъ, сдѣланъ подробный обзоръ сражения при Городечѣ и выдѣляющихся событий изъ кампании 1812 года до присоединенія Чичагова къ Тормасову (7). Передъ началомъ поѣздки особными офицерами была произведена рекогносцировка рѣки Мухавца, отъ г. Кобрина до впаденія рѣки Жабинки (8).

Въ 1884 году весь полкъ собрался къ 30-му апрея въ Кобринѣ, для принятія участія въ частныхъ сборахъ при полковомъ штабѣ (9). Сначала батальоны расположились частью въ городѣ, частью по ближайшимъ деревнямъ. Въ началѣ июня перешли въ лагерь, въ 4-хъ верстахъ. Лагерное мѣсто не изъ удобныхъ. Лагерь раскинулся шагахъ въ 300 отъ Дигпировско-Бутскаго канала, на опушкѣ небольшой рощицы. Близость рѣчки, мѣстами болотистый грунтъ много способствовали развитию болѣзнян троянцевъ. Для уѣзда отведено пахатное поле. Стабильные взвы тутъ же, по другую сторону рощи; за недостаткомъ мѣста, пришлось ограничиться только прохождениемъ курса учебной стрѣльбы до одиночной боевой. Съ 5-го августа были назначены обиціе лагерные сборы всей дивизіи при г. Вѣлостокѣ. Полкъ выступалъ тремя эшелонами, по желѣзнымъ дорогамъ, впользу до Вѣлостока (10). Для занятія карауловъ при полковыхъ складахъ въ Кобринѣ оставался 7-я рота. По приходѣ въ Вѣлостокѣ, 1-й и 4-й батальоны расположились лагеремъ возлѣ д. Бачечки; остальная роты размѣстились по квартирамъ, въ ближайшихъ деревняхъ.

Въ лагерь подъ Вѣлостокомъ, въ день полковаго праздника, Казаки получили слѣдующія милостивыя телеграммы: „Моихъ славныхъ Казаковъ поздравляю съ полковымъ праздникомъ. Очень жалко, что не удается мнѣ пытаться полюбоваться вами. Пусть здоровье моего дорогого полка. Такъ говорилъ нашъ Августій Шефъ. Другая телеграмма была отъ Его Императорскаго Высочества Николая Николаевича Старшаго: „Благодарю за добрую науку и поздравляю молодцевъ Казаковъ съ полковымъ праздникомъ” (11).

Съ 5-го сентября полкъ былъ перевезенъ тремя эшелонами до г. Кобрина, и затѣмъ батальоны разошлись по своимъ прежнимъ квартирамъ, за исключеніемъ 1-го батальона, который было разрѣшено перевезти изъ м. Картузъ-Березы въ м. Антоноль, въ 28-ми верстахъ отъ полкового штаба (12). Новая стоянка 1-го батальона была несравненно лучше прежней. Правда, людей пришлось реа-
мѣстить исключительно у жидовъ; на каждую роту приходилось мѣсто-много 15—20 крѣстьянскихъ дворовъ. За то у каждой роты, кромѣ двухъ сборень, было еще по одному просторному сараю, для производства строевыхъ занятій. Офицерскія квартиры также дороги, какъ и въ другихъ мѣстахъ квартиренаго района полка, но за то ихъ гораздо больше, чѣмъ въ Березѣ,—было изъ чего выбирать. Кругомъ Антоноля сухій, песчанья мѣста. Самый Антоноль не изъ особенно граціозныхъ. Станція желѣзной дороги въ восьми верстахъ. Вислѣдствіе, по иниціативѣ полковника Копалскаго, въ Антонолѣ была устроена платформа, такъ что сообщеніе съ Кобринымъ стало значительно проще и удобнѣе.

Въ 1885 году баталіоны полка снова собрались къ 30-му апрѣля въ Кобринѣ, сначала на тыченьыхъ квартирахъ по окрестнымъ деревнямъ, а съ 4-го іюня лагеремъ. Въ виду того, что роты 39-го резервнаго баталіона должны были уходить на лагерные сборы, нашъ 3-й баталіонъ, для несения караульной и конвойной службы, съ 28-го іюня былъ разведенъ поротно, а именно: 9-я рота—въ Сло-пняхъ, 10-я—въ Пружанахъ, 11-я—въ Кобрицѣ и 12-я—въ Пишкѣ. Въ общей лагерный сборъ подъ Вѣлостокомъ остальные три баталіона были перевезены по желѣзной дорогѣ двумя эшелонами, кромѣ 5-й роты, остававшейся, для несения караульной службы, въ г. Кобрицѣ. 6-я, 7-я и 8-я роты расположились лагеремъ, 4-й баталіонъ по квартирамъ, въ д. Бачечки, 1-й тоже по квартирамъ, въ д. Завады. Начиная съ 6-го августа, девять ротъ были перевезены по Бресто-Граевской желѣзной дорогѣ, для охраны участка отъ станціи Малырта до ст. Черемухи на время высо-чайшаго путешествія Государя Императора. На охранѣ роты оставались по 28-е августа, а затѣмъ по 1-е сентября снова лагеремъ подъ Вѣлостокомъ. По окончаніи лагерныхъ сборовъ, полкъ возвратился на зимнюю квартиру, причемъ въ квартиромъ расположенныхъ послѣдовали нѣкоторыя перемѣны, такъ какъ лѣтомъ Антоноль наполовину выгорѣлъ, и для 1-го баталіона снова пришлось подыскивать новую стоянку. Въ Кобрицѣ, кромѣ полковаго штаба, остались четыре роты: 1-я, 3-я, 5-я и 6-я, со своими баталіонными штабами; 2-я рота ушла въ деревню Залѣсье, 4-я—въ дер. Турику, 7-я—въ имѣніе Ленесы, гдѣ для нея устроены казармы, и, наконецъ, 8-я рота — въ село Стригово (13). Затѣмъ 2-я рота передвинулась въ деревню Быстрицу, нѣсколько ближе къ городу.

1886 годъ, хотя опять-таки при условіяхъ мирной стоянки, былъ гораздо разнообразнѣе предыдущихъ. Къ 30-му апрѣля ба-
тальоны снова собрались на частые сборы к полковому штабу. Здесь, в загрèн подъ Кобриномъ, 3-го и 4-го июля полку была произведена смотровая стрэльба по высочайшему повелвнію. Въ день смотра, 4-го июля, съ самаго утра стояла пасмурная, туманная погода. Накрапывалъ мелкйй дождикъ. Часамъ къ девяти дождь до того усилился, что въ трудомъ можно было различать мушку. Поднялся сильный вѣтеръ—чуть ружье можно удержать въ рукахъ. Страшное дѣло, среди лѣта, въ самые жаркіе дни, сдѣ-малось такъ холодно, что хоть глубокой осени впюру. Солдаты продрогли, промокли до костей. Вызвано было дѣйствовать полуро́ть, и изъ нихъ только одна дала отличный результатъ. По вы-раженію инспектора, при болѣе благопрятныхъ условіяхъ, полкъ далѣе отличные результаты, а теперь чуть-чуть не провали-лись, чуть-чуть вошли въ обученіе. Съ 25-го июля эшелоны полка выступили въ Бѣлостокъ, по желѣзной дорогъ, для призятія уча-стія въ загрѣныхъ сборахъ всей дивизіи, а затѣмъ на предстоя-щихъ большихъ маневрахъ въ высочайшемъ присутствіи. Въ Ко-бринѣ, для занятія карауловъ при полковыхъ складахъ, на все время оставалась сборная команда. Въ числѣ приготовленій къ предстоящимъ маневрамъ, было обращено серьезное вниманіе на изученіе офицерами и командой нижнихъ чиновъ правилъ сигна-лизации флагами и фонарями. Гораздо раньше была сформирована геліографіальная команда, подъ руководствомъ офицера, специально назначившаго эту отрасль знанія при Суздальскомъ полку, а отъ этого послѣдняго заблаговременно былъ командировавъ офицеръ въ инженерный войскъ. Еще въ периодъ частныхъ сборовъ, въ Кобринѣ, полкомъ было произведено ночное движеніе по фонарямъ. Наконецъ, незадолго передъ выступленіемъ въ Бѣлостокъ, всѣ офицеры полка и нижние чины, изучавшіе правила сигнализации флагами и геліографическое искусство, была произведена поверка, причемъ результаты оказались очень удовлетворительные.

Въ первыхъ числахъ августа Казанцы были осчастливлень высокимъ вниманіемъ своего Августѣйшаго Шефа, пожаловавшаго полку свой поясной портретъ, писанный масляными красками, при слѣдующемъ письмѣ гофмейстера дюра Его Высочества на имя г.-м. Копанскаго: «Государь Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, высоко цѣняю доблестній боевыхъ заслугъ вѣреннаго вамъ полка, изволишь пожаловать оному свой портретъ въ золоченой рамѣ» (14).

Особенно торжественно отпраздновали Казанцы въ этомъ году свой полковой праздникъ, удостоившись принимать у себя бывшаго
августского главнокомандующего въ прошлую кампанию, Его Императорское Высочество Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. Завтракъ былъ сервированъ въ новоотстроенныхъ казармахъ Владимира-полка. Для нижнихъ чиновъ были установлены столы на плацу передъ казармами. Полкъ выстроился по-коеvъ. Его Высочество, принявъ рапортъ отъ командующаго полкомъ, г.-м. Копанскаго, поздоровался съ полкомъ и поздравилъ съ полковымъ праздникомъ. Послѣ молебна весь полкъ прошелъ зими Его Высочества въ сомкнутой двухвзводной колоньѣ. Во время завтрака Его Высочество подошелъ къ окну и, обращаясь къ нижнимъ чинамъ, передалъ полку пожонь своего Августѣйшаго Шефа, отъ котораго, въ присутствіи, были получены еяѣдующая милостивная телеграмма (15): «Съ полковымъ праздникомъ поздравляю молодцѣнъ Казачества. Радуюся надеждѣ, наконецъ, снова увидать мой славный полкъ на большихъ маневрахъ». Въ отвѣтъ на телеграмму, поданную полкомъ, Его Высочество отвѣчалъ: «Очень благодаренъ за любезную денешь. Увѣренъ, что славныя боевые преданія всегда будуть жить въ полку и передаваться молодымъ поколѣніямъ. Не знаю, где находится полкъ, я свою денешь адресоваль въ Кобринъ.»

18-го августа Казанскій полкъ, въ полномъ составѣ, выступилъ изъ Вѣлостока, для принятія участія на большихъ маневрахъ, въ составѣ съвернаго отряда, къ сѣверу и съверо-западу отъ Бреста-Литовска. Передъ выступлениемъ на маневры, 9-го августа, командующихъ войсками округа, генералъ отъ инфантеріи Ганецкій 2-й, смотрѣлъ полкъ въ сводной бригадѣ съ Судальцами, причемъ выразилъ мнѣніе, что такой бригады ему не приходилось видѣть; Казачествъ также смотрѣлъ генералъ Драгомировъ,—вѣрное, присутствовалъ на ученях,—и остался очень довольенъ.

20-го августа Казанскій полкъ, не доходя станціи Замброво, у Виснева свернулъ вѣдво, на Глодово, и затѣмъ расположился бивакомъ у деревни Ласковецъ. Здѣсь была назначена дневка. Вплоть до Виснева полку приходилось двигаться по шоссе, причемъ около 30 человѣкъ нижнихъ чиновъ погнали себѣ волыцовъ на полонъ въ погъ. Попробовали связывать ноги солдатъ, и въ слѣдующіе переходы уже не повторялось этихъ волдырей. Съ вечера 21-го полкомъ, съ батарейной батареи, была произведена рекогносцировка позиціи у деревни Яблонки. Присутствіе противника не оказалось. На слѣдующій день 2-й, 3-й и 4-й батальонъ двинулись, въ составѣ главныхъ силъ своей дивизіи, на Яблонку, Жокис, м. Мазовецкъ. 1-й батальонъ, при двухъ орудіяхъ, направился черезъ
Рыкачев, Осовецк, Хоржелес, Красное, Бяло и Яблонку съ цѣлью прикрыть фланговое движение главныхъ силъ; въ Яблонкѣ баталионъ поступилъ въ арриергардъ. У Мазовецкаго весь полкъ располагался на большомъ привалѣ. Часовъ около 12-ти утра на опушкѣ лѣса замѣтили присутствие кавалеріи противника. 2-й баталионъ выдвинулся вправо, для прикрытия артиллеріи. Попала разбѣздъ. Оказалось, что въ лѣсу расположилось около взвода драгунъ, которые при приближеніи разбѣзда отошли на западъ. Междусъ тѣмъ, 1-й баталионъ, двигаясь въ боковомъ авангардѣ на Бяло, встрѣтилъ здѣсь обозь 2-го разряда и затѣмъ продолжалъ наступленіе на Яблонку въ хвостѣ своей первой бригады. 3-я рота назначена въ прикрытие обоза. Продолжая движение къ посёдку Мазовецкому, три роты 1-го баталиона выдвинулись въ первую линию, для отраженія кавалерийской атаки. У м. Мазовецкаго баталионъ присоединился къ полку. Въ три часа пополудни полкъ двинулся дальше, по направленію на деревню Люсенъ. 1-й баталионъ снова остался въ прикрытии у обоза. Появившаяся-была кавалерія была отбита двумя залпами, и затѣмъ баталионъ спокойно двинулся дальше.

23-го, 24-го и 26-го чиселъ весь полкъ продолжалъ наступленіе по направленію деревень Польша, Котлы, Меклашны. Однѣ изъ баталионовъ поочередно ходилъ въ прикрытие обозовъ. Движеніе совершалось спокойно. Прогнозъ не тревожилъ. Во время переходовъ отсталыхъ было очень немного, до четырехъ человѣкъ ежедневно.

27-го августа, снявшись съ бивуака у Меклашнеи, полкъ двинулся по направленію м. Орля, деревень: Редушты, Грабовецъ и Курашево. 1-й баталионъ назначенъ въ прикрытие обоза. Продолжая движение на деревню Курашево, послѣ привала у деревни Грабовецъ, Казанцы удостоились чести присутствовать своего Августѣвнаго Шефа, причемъ, его Высочества, здоровась съ командующимъ полкомъ, подполковникомъ Перевъѣтъ-Солтановъ, приказалъ ему поднятьться въ лицо. Только успѣли наши баталионы миновать Курашево, какъ справа, изъ лѣсу, по нимъ раздался ружейный залпъ. Полкъ быстро перестроился въ боевой порядокъ: 4-й баталионъ двинулся вправо, противъ нѣкоторой, которая вѣкорѣ отступила, а 2-й и 3-й расположились на сторонамъ артиллеріи. Весь отрядъ развернулся, перенесъ въ наступленіе и, выйдя на полину, построился въ слѣдующемъ порядке: четыре батареи выѣхали на позицію по сторонамъ дороги; 2-й баталионъ выдвинулся въ 2-му, 3-й вправо отъ артиллерийской позиціи, а 4-й еще правѣе.
Въ каждом баталйоны выслано въ цѣль по два полуроты. Цѣль 3-го и 4-го баталйонъ, продолжая наступление, примкнула флангом къ стрѣльковой бригадѣ. Взято выдвинуто два баталйона Владимировского полка, а нашъ 2-й баталйон отошел назад и составилъ полковой резервъ. Послѣ отбоя роты были собраны въ баталйонной колонны, и весь полкъ двинулся походнымъ порядкомъ на ночьгѣ у деревни Полнично. Между тѣмъ, 1-й баталйонъ, спровождая обозъ до деревни Курашево, получили приказание присоединиться къ полку. Затѣмъ баталйону сказано приказать идти къ обозу, поставить его вагенбургомъ и окопаться. Съ тѣхъ палестинъ было около 3 — 4 эскадроновъ драгунъ, которые были втрѣченны залпами двухъ ротъ. Послѣ перестрѣльки посредникъ приказалъ обозу отступить, на томъ основаніи, что въ прикрытии не было назначено артиллеріи. Впослѣдствіи оказалось, что кавалерія не имѣла права атаковать обозъ, такъ какъ уже былъ поданъ отбой, да и раньше она была отрѣзана, или разбита, нашей пѣхотой.

На слѣдующей день три баталйона были отчленены въ прикрытии обозовъ, а 1-й баталйонъ сглѣдованъ за своей дивизіей; у деревни Хлѣвице къ 1-му баталйону присоединился 4-й. За этой деревней оба баталйона перестрѣлились въ резервный порядокъ; справа были Угличане, а слѣва Судальцы. Такъ какъ противникъ отступилъ, то наши баталйоны сказано вытянуться въ походную колонну и направились на деревню Суходолъ. Вывукомъ полкъ расположился у Фольварка Черево.

Послѣ двухдневнаго отдыха, 31-го августа, полкъ продолжать движение на Пинцевичи, Шестаково, Ратайчицы; у этой послѣдней баталйоны развернулись въ боевой порядокъ и двинулись по направлению мызы Тростенецъ. Здесь роты были собраны въ баталйонны колонны, и весь полкъ расположился бывукомъ на лугу, правый мызы. Въ 5½ часа пополудни Казачцы были вторично осчаствлены посѣщеніемъ своего Августѣйшаго Шефа.

Въ ночь на 1-е сентября въ полку было получено приказаніе укрѣпиться на берегу рѣки Лѣсной, для чего къ 2-мъ часамъ ночи въ лъваны на работу сапёры и первые три баталйона, которые устроили окопы у брода, что за дверомъ мызы, укрѣпили кирпичный заводъ и возвели рядъ трапеи у деревни Ратайчицы. Такимъ образомъ, полкъ имѣлъ три укрѣпленныя позиціи: по берегу рѣки Лѣсной; кирпичный заводъ, батарея и окопы справа и слѣва отъ него; рядъ окоповъ впереди дереви Ратайчицы. Съ трехъ часовъ ночи противникъ открылъ артиллерійскій и ружейный огонь и пе
прекращалъ его вплоть до разсвѣта. Съ разсвѣтомъ на томъ берегу Лѣсной стаи обрисовываться небольшн еще отчертанія колоній, двигавшихся со стороны Каменецкаго-Литовска. Наша артиллерія, стоявшая правѣе мѣсты Тростенице, тотчасъ открыла огонь по противнику. Для охраненія переправы были назначены 1-й и 4-й баталіоны нашего и одинъ баталіонъ Углицкаго полковъ, подъ общей командой подполковника Персенкъ-Солтана. Наші 1-я и 2-я роты расположились у самаго брода за мѣзой, въ окопах; 3-я и 4-я роты, составляя резервъ, стали во дворѣ мѣзы; Углицкій баталіонъ стоялъ восточнѣе мѣзы, на дорогѣ, въ прикрытии артиллеріи, наші 4-й баталіонъ составлялъ общий резервъ своего отряда. Лѣсъ находился Лифляндскій полкъ. Въ 6 часовъ утра противъ брода выдвинулась цѣль противника, около одной роты; вдали, за лѣсомъ, показывалась соломута колоніи. Ружейный огонь заставилъ противника отозвать свою цѣль и податься назадъ. Часовъ около 9-ти противникъ успѣлъ переправиться черезъ рѣку Лѣсную лѣвой и перешелъ въ наступленіе. Наша артиллерія отступила къ кирпичному заводу; въѣхалъ съ тѣмъ подался назадъ, за дорогу, баталіонъ Углицкаго полка, а затѣмъ перешелъ въ наступленіе въ южнѣѣ съ войсками лѣваго фланга. Оттѣснивъ противника на его правомъ флангѣ, вся линія южнаго отряда стала отступать. Казанскій полкъ отступалъ по направленію деревни Хотыню, задерживаясь на встрѣчающихся позиціяхъ. Возлѣ Хотыню, имѣвъ въ тылу полки 25-й дивизіи и упираясь правымъ флангомъ въ кустарникъ, Казанцы перешли въ наступленіе по сигналу, данному всей линіи южнаго отряда, и охватили противника съ лѣваго фланга. Затѣмъ поданъ отбой (16).

На слѣдующій день, 2-го сентября, всѣ войска, принимавшія участіе на большихъ маневрахъ, были сосредоточены въ окрестностяхъ Высоко-Литовска и деревня Шестакова, где былъ произведеть общий церемоніальный маршъ. Казанцы, во главѣ со своимъ Августѣвымъ Шефомъ, лышко прошли мимо Государя Императора.

6-го сентября полкъ вернулся въ Кобринъ, и затѣмъ баталіонъ разошелся по своимъ зимнимъ квартирамъ. 3-й баталіонъ перешелъ изъ Пружаѣ въ м. Антоноль, гдѣ частью располагался по обыкновенимъ квартирамъ, частью въ казармахъ, устроенныхъ частными лицами; 4-я рота передвинулась ближе къ городу, въ деревню Луцевичи, и также отчасти размѣщена казарменнымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, баталіонъ полка къ концу года болѣе сосредоточился. Роты 1-го и 2-го баталіоновъ подъ рукой; три—
четыре часа для сбора их к полному штабу. 3-й и 4-й баталиона — в 20 — 28 перестах, и для сбора их не нужно больше одних суток. Бывший командир полка, полковник Копанский, произведен в генерал-майоры, с назначением командиром 2-й восточно-сибирской бригады, а полк принял полковник Жерве. В последнее три года, один за другим, из полка выбыло несколько старых Казанцев: маиор Орел 1-й — в 63-й восточный Угличский полк, полковник Байковский — воинский начальником в Яранск (Вятской губ.), подполковник Орел 2-й — в 162-й восточный Ахалцыхский полк и, наконец, подполковник Перевъят-Солтан — воинский начальником в Сапожок (Рязанской губ.).

Закончив нашу полковую хронику воспоминанием о торжествах 12-го октября. «Сегодня совершалось в Петербург: торжество открытия памятника войны с Турцией 1877—1878 годов. Да пребудет памятник этот на вечною память воспоминанием о самоотвержении и доблести воинов, с помощью Божией, прославивших свою славою русских знамен и русское имя. Вслед за торжественным днем обращаюсь к вам, воинам, адмиралам, офицерам, солдаты и матросы Моей храброй армии и доблестного флота, для того, чтобы сказать вам, что Я взвело вашей непоколебимой преданности, горжусь вашими славными подвигами и ви́дя со всей России, сердцем, исполненным благодарностью, вспоминая о высоких заслугах наших перед Престолом и Отечествою. Вспоминания эти пусть послужат залогом непоколебимой уврежденности Моей и всего русского народа, что, при всех испытаниях, окончил промысел Божий угодно исполнять Россию в будущем, ея армия и флот навсегда останутся на высоте военной доблести и славы, добытых намиими предками и на наших глазах достойно поддерживаемых и возвеличенных» (17). Такой говорит Император в приказе по армии и флоту.

По мысли в Богъ почитавшего Императора Александра Николаевича, упомянуто соорудить перед храмом св. Троицы, что в Измайловском полку, памятник из турецких орудий, отбитых у неприятеля в прошлую кампанию. Мисль покойного Государя была приведена в исполнение в 1886 году. Пьедестал памятника сложен из розового и темно-сборого гранита. На этом пьедестале установлены чугунные приливы с наклонными орудиями и бронзовая доска, на которых пачертана история войны, и перенименованы всех войска, принимавшие участие в славных боях 1877 — 78 годов. Вокруг пьедестала, на площадке, уста-
ноловено на отдельных гранитных камнях. 10 полевых орудий стояли на лафетах. На пьедестале стоит чугунная колонна с тростью для орудий в шесть ярусов. Ярусы разделены посему. На колоннах подвешено 44 стальных и 60 мидных пушек. Над шестым ярусом стоял капитан в коричневом епилате, в которой считается украшение из бронзовых пистолетов. Вверху колонны стоял фигура «Победы». В правой руке фигура пальмовая ветвь, а в левой винок из дубовых листвьев. Фигура поставлена на полушарии, опрокинутом на площадку капители. По вечерам памятник освещается двумя канделябрами, также составленными из двух казачьих орудий.

Постоянное освещение памятника было торжественное и величественное. Пост: духовной церемонии, начался церемониальный марш войск императрицы вниз памятника. Во главе проходил Собственный Его Величества конвой; затем гвардейская жандармская команда. За ней, во главе войск, рядом схожили августейшие генераль-фельдмаршалы, Николай Николаевич и Михаил Николаевич, оба с фельдмаршальскими жезлами в руках; за ними главнокомандующим войсками гвардии Александровичих и штаб округа, затем командр гвардейского корпуса принц Ольденбургский, со своим штабом и, наконец, войска.

Особенность интерес возбуждало прохождение солдата полка представителью: это — собранное со всех концов России участники минувшей войны и георгиевские кавалеры. Во главе полка, подобие шефов, схожили в одну линию шесть генералов, дважды георгиевских кавалеров: Радецкий, Щукалов 2-й, Ропот, Петрушевский (командр IV-го армейского корпуса), Алмазов и князь Чавчавадзе.

По окончании парада, началось угощение георгиевских кавалеров, устроенное городом в манеже. Посреди двора стояло столик с пробной порцией. Государь Император обонял георгиевских кавалеров и всех депутатов от войск, пришедших участие в войне, и многих удостоил вопросами. Подойдя занят к столику, Государь взял чарку водки и произнёс: «Здравствуйте, молодцы!» Отыгрыш было раскатывающееся по двою громогласное «ура». Затем стали раздевать угощение. Участники традиционно подходили по отделяющимся, к ряду разукрашенных прилавков, где каждому выдавали по чашке водки и уселок, а в нем — деревянная чашка, булка, два нирога, ку-
сокъ говядины, сороковка водки, бутылка пива, два яблока и два-пять штукъ напитокъ.

Со двора казармъ Государь Императоръ прослѣдовалъ въ бригадный манежъ, гдѣ дя офицеровъ былъ сервированъ завтракъ. Его Величество провозглесилъ тостъ въ слѣдующихъ словахъ: «Господь, за ваше здоровье. Позвольте пожелать вамъ усилъка и полного здоровья въ будущемъ. Благодарю за труды, которые перенесли вы во время кампаний. Говорю это отъ имени Того, Кого уже несть между нами. Благодарю васъ еще разъ, господа!» Его Высочество Николай Николаевичъ Старший провозгласилъ тостъ за Государя. Громко и долго раздавалось восторженное «ура», покрывяюсь собою звуки народного гимна (18).


Двѣсти сорокъ четыре года минуло со времени зарожденія основныхъ частей нашего Казанскаго полка. Наше старья знамена, съ честью носяща доблестными предками-однополчанами, не разъ грозно развязывались подъ стѣнами столицъ воевавшихъ съ Россіей государствъ. Казанцы дрались и съ крымцами, и съ татарами; Казанцы были шведа на поляхъ полтавскихъ, воевали съ горцами на Кавказѣ, были турокъ на Ларгѣ, Кагулѣ, при Кучукъ-Кайнарджи. Наполеонъ побѣдоносно шелъ черезъ всю Европу, хотѣлъ сломить Русь великую, но могучая Русь восторжествовала надъ дерзкимъ врагомъ: только жалкіе остатки Наполеоновой арміи вернулись обратно къ себѣ на родину. Мало того. Русская армія изъ конца въ конецъ прошла всю Европу по пятамъ французовъ; русская армія стерла съ лица земли непобѣдимаго Наполеона, какъ когда-то былъ уничтоженъ другой непобѣдимый человѣкъ, шведскій король Карлъ XІІ-й. Штурмъ Брандва, независимая защита Севастополя, Ловчъ, Плевна, орлинъ перелетъ черезъ Балканы, Швейново... Кровью героевъ-товарищей, павшихъ на поляхъ битвы, писались на нашихъ знаменахъ границы славныхъ дѣйствъ полка.
Изъ этихъ страницъ уже составились цѣльные томы. Пройдутъ мно-
гие годы. Къ ряду походовъ и битвъ прибавится цѣльный рядъ но-
выхъ битвъ, новыхъ походовъ; къ ряду отличій прибавятся но-
выя отличія, и Казанцы, всегда оставаясь вѣрными слугами Царя
и Отечества, всегда будутъ гордиться своей войной жизнью, всегда
сохранять за собой свое славное имя. Пройдутъ мноаге годы, и по-
явятся новые страницы изъ славнаго прошлаго, и изъ этихъ стра-
ницъ снова выростутъ новые томы истории Казанскаго полка.
ПРИМЕЧАНИЯ.

I.

(1) Статейный список поздолят Чемоданова в Венецио в 1657 г., в Древн. Рос. Историев. Участков. История царств. Петра В., т. I.
(2) Отв. кн. Пожарского Эсопу, Гипо и другим иностранцам. Устрялова, т. I.
(3) Собрание Государствен. Грам. и Догов., III, с. 315.
(4) Бранденбург. Очерки соотношения военного дела на Руси в первой половине XVII вв. Военный сборник, 1869 г.
(5) Idem.
(6) Собр. Госуд. Грам. и Догов. III, № 85 (Бранденбург).
(7) Собр. Госуд. Грам. и Догов. III, № 86. Вотъ данных стоимости вооружения полка, по проекту подполковника Индейки фон-Дама: 1,100 мину-товъ въ 1,650 руб., 500 пикъ (спицъ) длинныхъ 432 руб., 8 знаменъ 80 руб., 8 армей.-противовъ 34 руб., для поручиковъ; 40 армейъ 50 руб., «а дать тѣхъ армий во всю роту по пяти, третью направляя по армей, заменяя пикъ — армейъ, кому ружье приказано армейъ же; 24 барabanъ 84 руб. и 150 пудовъ «фигляевъ» 360 руб. Всего на полкъ 2,718 рублей.
(8) Акты Археограф. Экспедици, III, с. 377. Устряловъ, Х, приложения.
(9) Савельевъ-Ростиславичъ. Ратное дѣло въ Россіи. Воен. Энцикл. Лекенкоп, 1856 г.
(10) Денисюкъ Корба, стр. 245 и 246.
(11) Заливки Маштейна. Русск. Стар., XIV, 1875 г.
(12) Грамата Долгаль и Другомонду. Русск. Стар., XIV, стр. 349, 1875 г.
(13) Солдатскихъ полковъ. Воен. Энц. Лекс. 1856 г.
(14) Денисюкъ Гордона, за августъ 1661 г.
(15) Соловьевъ. Исторія Росіи, т. X. (16) Архипъ Старыхъ Двь (Устряловъ. Исторія цар. Петра В.). Выписки изъ книги Вѣлгородскаго стана за 1686 годъ: «Лета 194 въ Вѣлгородъ рейтарскаго и солдатскаго строгаго генераль-маіора графа Давыдова полку Вильгельма Граала барона Морфискаго: въ солдатскомъ полку Карлюса Рингмана: 10 знаменъ тѣфтянныхъ разныхъ цветовъ, 8 пищалей польскихъ мѣдныхъ на вертухахъ и стаканахъ, въ сомъ въ 19 и 20 пудъ пищаль, 1,200 ядеръ, 70 пудъ велья, 35 пудъ свинц. Въ солдатскомъ полку Христофора Кро: 10 знаменъ тѣфтянныхъ разныхъ цветовъ, 8 пищалей мѣдныхъ на вертукахъ и стаканахъ, въ сомъ въ 30 и 20 пудъ пищаль, 1,124 ядра, 71 пудъ велья. Въ солдатскомъ полку Якова Готфрида Эрста: 10 знаменъ тѣфтянныхъ, 6 пищалей мѣдныхъ на вертухахъ и стаканахъ въ сомъ по 30 и по 20 пудъ пищаль, 1056 ядеръ и 59 пудъ велья».
(17) Устряловъ. Ист. царств. Петра В., т. I.
(18) Posselt. Tagebuch des Generals Patrick Gordon. Drittes Band. Peters burg. 1852. «8 kaufte ich 54 Arschein rothen und 6 Ellen weissen Taffat, zu 20 Alt. die Arschein, fflr 10 Fahren des buttkischen Regiments und 2 Arschein zu Kreuzen, namlich zu weissen auf dem rothen und zu rothen auf dem weissen (Feldes), für die Summe von 37 Rbl. 2 Gr.»—«Am 10 kaufte ich 58 Arschein weissen Mitkal zu 4 Alt. 4 Dgi die Arschein, 13½ Stück blauen, gelben und
— schwarzen (Mitkal); 4 Stück zu 3'1/2 Arsch. von jeder Sorte, 30 Stück Kirdiakes zu 30 Alt., 8 Stück Kumak, 4 Stück rothen und eben so viele purpurfarbenen zu 55 Alt. des Stück. Dieses Alles war für 40 Fahnen und die Zahlung betrug 23 Rbl. 2 Dgi.—«Am 24 Ich liess 55 Arschin weissen Mitkal zu 4 Alt. 4 Dgi die Arschin, 62 Arschin Kumak, zur Hälfte rothen und zur Hälfte wioletten, zu 35 Alt. das Stück, behufs der Anfertigung von 20 Fahnen für die 2 Nisowischen Regimenter kaufen».

(19) Устрилевъ, т. I, стр. 301.
(20) Idem.
(21) Вълны. О русскомъ войскѣ въ царствованіе Михаила Теодоровича. Москва, 1846 г.
(22) Устрилевъ, I.
(23) Лордъ графъ Уильямъ Грахамъ, родомъ англичанинъ, прибылъ въ Россию въ 1679 году. Имѣя чинъ полковника, онъ служилъ прежде въ Ва-варіи, гдѣ командовалъ курфюршескимъ полкомъ. Командовалъ до 1685 года однимъ изъ московскихъ соединенныхъ полковъ, когда переведенъ въ Вѣліо-родъ, гдѣ и умеръ 12-го мая 1683 г. (Генераль и адмиралъ Лойфортъ. Воен-ный Сборникъ, 1870 г.).
(24) Устрилевъ, I.
(26) Генераль и адмиралъ Лойфортъ. В. Сб. 1870 г. Х.
(27) Голиковъ, Дьячія Петра В.
(28) Больной нолкъ, въ Судахъ: Воевода В. В. Голицыны—7 полковъ:
2. 2-й выбраный Московский генерала Гордона 752
3. Тамбовскихъ и другихъ полковъ солдатъ, причисленныхъ къ обоимъ выбраннымъ полкамъ 5120
4. Вѣліо-родскій ген.-м. фонъ Грахама. 1277
5. Яблоновскій вил. ф. Залена 890
6. Курскій Алекс. Ливестона . 1855
7. Саратовскій . 1292
8. Вѣліо-родскій . 1170
Его товарища: Я. О. Долгорукій—3 полка:
8. Ефремовскій Юрия фонъ-Медина (Менгдена?) . 1464
9. Добрицкий Александра Фарота . 1267
10. Лезенинскій Петра Эрланта . 1093
В. Ан. Змѣевъ—3 полка:
11. Ливенскій Андрея Шарфа . 1571
12. Евдокій Франца Яковлевича Лойфорта. 1796
13. Усманскій Гаврила ф. Турнера . 1096
Л. Р. Ипполевъ—5 полковъ:
14. Рыльскій столъ. Федора Стремоухова . 622
15. Вѣліо-родскій Франца фонъ-Гонстена . 668
16. Путивльскій Юрия Шкота . 745
17. Орловскій Константина Матѣева . 625
18. Брюнскій Тимофей фонъ-деръ-Видна . 762
И. Юр. Леонтьевъ—3 полка: (неизвѣстно).
II. Новгородскій разрядъ, въ Рыльскѣ:
Воевода Ан. Сем. Шенин—3 полка:
20. Новгородскій Михаила Вестова . 642
21. Псковскій Федора Зборовскаго . 832
22. Владимірскій Варослома Ропорта . 1009
Его товарища: 6. Ю. Вартаненій—3 полка:
23. Великолуцкій Ириэторфа Кро . 872
24. Костромской Матѣя Фливерка . 1119
25. Смоленскій Павла Менезуаса . 1387
III. Рязанский разрядъ, на Обояни:
Воеводы В. Дм. Долгорукый—3 полка:
26. Рязанский Василий Нильсона 669 чел.
27. Рязанский Николай Валка 1900
28. Козловск Мартына Вольдина 1300
Его товарищъ Ав. Ив. Хитрово—3 полка:
29. Тульский Иванъ Францековъ 618
30. Тульский Григорий Буйновъ 711
31. Хотьмиски Яковъ Эриста 563
32. Ньчичковъ 1-го похода 1048

IV. Казанский разрядъ.
В. Петр. Шереметевъ—5 полковъ:
33. Касимовскій Яковъ Ловыла 24
34. Казанскій Юрія Литензона
35. Воронежскій Андрея Делона
36. Симбирскій Ефремъ Линстора
37. Старооскольскій Петра Гавеніуса

V. Нязовской полкъ.
В. М. Дмитріевичъ—Мамоновъ (неизвѣстно).
Въ птогѣ значится 35 солдатскихъ полковъ. Въ описаніи похода упоминаются солдатскіе полки: Гордона, Костромской Матвѣя Фливерка.
(29) Устриловъ. Исторія царствъ. Петра В., т. II.

II.

(1) Полное Собрание Законовъ, изд. 1830 г., т. III, № 1711.
(2) Москов. Отд. Архива Главн. Штаба. Сказки офицеровъ Азовского пѣхотного полка.
(3) Записки Манищева. Русск. Стар. 1875 г., т. XIV.
(4) Полное Собр. Зак., изд. 1830 г., т. III, № 1711.
(5) Idem.
(6) Полп. Собр. Зак., изд. 1830 г., т. IV, № 2042.
(7) Устриловъ. Исторія царствъ. Петра В., П.
(8) Письма датскаго резидентта. Бобровскій. Переходъ России къ регулярной арміи, изд. 1885 г.
(9) Idem.
(10) Устриловъ, П.
(11) Idem.
(12) Idem.
(13) Idem.
(14) Русса. Походъ боярна Шевиа. Спб. 1773. Библиотека Главн. Штаба.
(15) Idem:

Генерала Петрова полку
Ивановича Гордона:

Солдатскихъ полковъ начальныя люди:
1. Московскаго. Яковъ Петровъ сынъ Гордона.
2. Тамбовскаго. Полкъ.
Алекс. Петр. с. Ливестонъ.
3. Тамбов. Полк. Томасъ Бонсмиръ съ Юнгор.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Полковникъ</th>
<th>Майоръ</th>
<th>Капитанъ</th>
<th>Кап.-поручикъ</th>
<th>Поручикъ</th>
<th>Штабс-капитанъ</th>
<th>Гренадеръ</th>
<th>Стрѣлковъ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1025</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1025</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Бутырскихъ жителей.
4. Танбов. П. Иванъ Вил-лимовъ с. Ф. Дельдинъ.
5. Танбов. Въ походѣ
вѣдать тотъ полкъ полк.
Яковъ Гордонъ...
6. Назовоной. Карлука
Иванова с. Иванническаго.
7. Назовоной. Полка. Юрье
Иван. с. Бушъ ...
Городовыхъ рязанскихъ
полковъ:
1. Полк. Иванъ Пав.
с. Вредъ .... 1 2 6 1 10 8 1 1 1000
2. Иванъ Ефимъ Ефимъ с.
Креѣкъ ... 1 2 9 1 9 9 1 1 1 1000 1)
Всего московскихъ выборныхъ и городовыхъ полковъ солдатъ 9060 человѣк.
Московские стрѣleckie полки: Стремянной, Колоколь, Чернаго, Елчанинова, Курьцова, Протопопова, Сухарева; въ нихъ стрѣльцовъ (урядниковъ и рядовыхъ)—4688.
А всего генерала Петрова полку Ивановича Гордона солдатскихъ и стрѣлочныхъ полковъ полковниковъ и начальнихъ людей 369 человѣк., солдатъ и стрѣльцовъ 13748 человѣкъ.

Генерала Августовна полку Михайловича
Головина:
Преображенскаго. Полк.
Иванъ Ивановъ с. Чаморье.
По наряду изъ Казанскаго приказу: Назовоныхъ городовъ:
1. Полк. Алексей. Вил-лимовъ с. Шарфъ ... 1 2 6 1 9 10 — — — 1001 3)
2. Полк. Вилимовъ Вил-лимовъ с. Фонт-Дельдинъ ... 1 2 6 1 1 1 — — — 1000 4)
3. Полк. Алексѣй. Дейдьеутъ .... 1 2 5 1 10 10 — — — 1000 5)
По наряду изъ Иозевич- наго приказу: Рязанскихъ городовъ:
4. П. Каспаръ Андреевъ с. Гулицъ ...
5. П. Иванъ Иванъ с.
Трабденъ ...
6. П. Володимерского.
Полк. Владиславъ Ива- новъ с. Сербинъ 8) ... 1 2 6 1 10 9 1 1 — 744 9)

---
1) Ш татъ 200, пчелочничь 150, гремячіницъ 120, ржаная 530.
2) Кромѣ того: одинъ генеральной обозовъ въ 1 генеральной квартирмѣстрѣ.
3) Казанскихъ 408, 215 царницинъ, 214 саамарскихъ, 104 саратовца.
4) 585 казанскихъ, 105 царевосанчуръ, 107 яренскихъ, 104 ядринскихъ, 99 курмыші.
5) Казанскихъ 507, чебоксарскъ, 211, кузмодемьянскъ, 172, урицкимъ 110.
6) Рязанскихъ 500, михайловичъ 500.
7) Прочихъ 600, сапововьцевъ 800, зарябинъ 20, ржаная 80.
8) Въ нынѣшнихъ мѣстахъ казванъ «Корбисъ».
9) Калуашца 178, нижегородскихъ 144, вологданъ 100, костромскихъ 36, вяземскихъ 74, коз- лическихъ 74, метамъ 20, мосальскъ 35, ярославскихъ 80.
7. По наряду изъ разряду: новгородскаго полку: луцкихъ, торопецкихъ, ржевскихъ, тверскихъ—500 человѣкъ.
По наряду изъ приказу княжества Смоленскаго:
8. Полкъ Вилыны Павловъ. с. Лескины: подполк. 1, майоръ изъ смольяни до указу, кап. 10, сдѣлать смольянскіхъ 1000.
8. (у 8) П. Юрия Христоф. с. Абрамъ: майоръ 1, изъ поручиковъ до указу капитановъ 5, того-же полку смольянскихъ сдѣлать 500 человѣкъ.
Всего сдѣлать ихъ 9 полковъ, въ нихъ сдѣлать московскихъ выборныхъ и городовъ 5520 человѣкъ.
Московскихъ стрѣлеченныхъ полковъ (Озерова, Чубарова, Воронцова, Сухарева, Гундерть-Марка, Бутурина 4909 человѣкъ.
Всего генерала Августовъ полку Михайловича Головина сдѣлать ихъ и стрѣлеченныхъ 15 полковъ; у тѣхъ полковъ полковниковыхъ и начальныя людействъ 309 человѣкъ. Сдѣлать и стрѣлыцовъ 13429 человѣкъ. Въ томъ числѣ сдѣлать 8520 челов., стрѣлыцовъ 4909 человѣкъ.
Бѣлгородскаго разряду у городовъ солдатскихъ полковъ послану изъ разряду:
1. Ефремовскаго. Ген.-майоръ Карлуся Андреевъ сынъ Ритимонъ: майоръ 1, кап. 3, вмѣсто капит. поручиковъ 4, поруч. 10, прп. 8, квартир. 1, обоз. 1, сдѣлать ефремовскѣй 1055, землянскѣй 641, итого 1696 человѣкъ.
2. Липецкаго. П. Давыдъ Яковлевъ с. Менье: подпол. 1, капитановъ 3, вмѣсто кап. поруч. 5, поруч. 9, прп. 11, квартир. 1, обоз. 1, сдѣлать ливенскѣй 723, ельчанскѣй 327, итого 1650 человѣкъ.
3. Воронежскаго. П. Григорій Андреъ с. Яковскѣй: майоръ 1, кап. 1, вмѣсто кап. пор. 5, пор. 11, прп. 9, квартир. 1, обоз. 1, сдѣлать воронежскѣй 574, коротоначаль 694, урядчанъ 37, костенцовыхъ 225, итого 1550 человѣкъ.
4. Добринскаго. П. Юрий Юрьевъ с. Минстема: майоръ 2, кап. 3, вмѣсто кап. пор. 5, пор. 9, прп. 6, квартир. 1, обоз. 1, сдѣлать добрынскѣй 1047, солдатъ 523, итого 1570 человѣкъ.
5. Усманскаго. П. Иванъ Иванъ с. Мевѣкъ: майоръ 1, кап. 1, вмѣсто кап. пор. 6, пор. 4, прп. 13, квартир. 1, обоз. 1, сдѣлать усманскѣй 502, орковскѣй 174, бѣлоземыскѣй 174, деминскѣй 104, лебедьскѣй 459, ефремовскѣй 204, итого 1617 человѣкъ.
6. Козловскаго. П. Ирина Григор. с. фонь-Верденъ: кап. 1, поруч. 6, прп. 7, обоз. 1, сдѣлать козловскѣй 1466, бѣлскаго и чебоксарскаго острожскѣй 82, итого 1548 человѣкъ.
7. Старооскольскаго. П. Емельянъ Емовъ. Шлипшенбаухъ: майоръ 1, кап. 1, вмѣсто кап. пор. 1, пор. 8, прп. 9, сдѣлать ольныскѣй 295, островожскѣй 99, паславскѣй 97, итого 491, а по росписи ген.-майора Карлуся Ритимона, того полку сдѣлать 685 человѣкъ.
Итого генерала-майора Карлуся Ритимона 7 полковъ; у тѣхъ полковъ полковниковыхъ и начальныя людей 178 человѣкъ, сдѣлать 10299 человѣкъ.

Адмирала Франціова полку Яковлевича Лейтора:

Полковникъ: Алексѣй Вас. Виоцъ, Петръ Пантелеевъ с. Анніковъ, Ее-дотъ Семеновъ с. Толубыни, подполковниковъ 5, майоровъ 5, капитановъ 9, поруч. 16, прп. 55, полковой обознымъ 1; того-же полку сдѣлать: верховскѣй, нижне-глобицскѣй, романовскѣй, ефремовскѣй 4000 человѣкъ.

(Стр. 161. Радятъ). По указу великаго Государя—вельѣть быть вовсю во взвескомъ городѣ Азовѣ столыпникъ князю Петру Григорьевичу сыну Львову. Да съ нимъ же оставленъ въ томъ Азовѣ, ратныхъ людей, нѣшаго строя:

Адмирала Франціова полку Яковлевича Лейтора: столыпникъ и полковникъ Алексѣй Вас. сынъ Виоцъ, у пого въ полку начальн. людей 30, сдѣлать 1009.

Генерала Петрова полку Ивановича Гордона, солдатскаго строя:

1. Иванъ Вилинъ с. фонь-Дельманъ . . . . . 1169 чеъ.
2. Рязанскаго—Еф. Еф. Крейгъ . . . . . 500 .
Генерала Автономова полку Михайловича Головина, солдатского строя:
1. Впливъ Вилимовъ с. фонь-Дельпинъ ... 1105 человек.
2. Рязанскій—IIвановъ в. Трѣйдена ... 500.
Вѣлгормского полку ген. Карлусова полку Риграяна:
1. П. IIванъ IIановъ с. Мевъ ... 1013 человек.

(17) Рубанъ. Походъ боар. Шепна. Сб. 1773 г.
(18) Устриловъ, П.

III.

(1) Московск. Отд. Арх. Главн. Штаба. Сказка Вѣлгормского полка.
(2) Posselt. Tagebuch Generals Gordon. «Den 11 (October 1696) war ich in Butyrkij und verakkordierte die Aufstellung der Schilder zu den Grenadier-Mittzen zu 8 Korps, das Stück; sie sollten auf Weissblach gemalt werden».
(3) Письмо отъ 29-го марта 1698 г. изъ Дерфоуг. Собрание собственниор. писемъ гос. имп. Петра В. къ Апраксинымъ. Москва, 1811 г.
(4) Idem. Письмо отъ 18-го февр. 1698 г. изъ Дерфоуг.
(5) Tagebuch Generals Gordon.
(6) Idem.
(7) Uстриловъ, III.
(8) Журналъ Петра Великаго. Изд. кн. Щербатова.
(9) Записки Желѣбужскаго, ст. 216, т. 7 собранія Туманскаго.
(10) Idem., стр. 212.
(11) Московск. Отд. Арх. Главн. Штаба. Сказка Ивана Воронова Азовского полка.
(13) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка подполк. Азовскаго полка Корсст.
(14) Uстриловъ, III.
(15) Записки Желѣбужскаго.
(16) Idem.
(17) Idem.
(18) Idem.
(19) Idem.
(20) Геніевъ. Исторія Псковскаго полка. Москва, 1883.
(21) М. О. Арх. Г. Шт. Сказка Казанскаго полк. и сказка Ивана Воронова Азовскаго полка.
(22) Записки Желѣбужскаго.
(23) Журналъ Петра В.
(25) Uстриловъ, III.
(26) Полн. Сб. Зак., III, № 1710.
(27) Уставъ Воинскій 1716 года. Предисловіе.
(28) Царств. цари Алексія Мих.,—Берха, П., 7.
(29) Голиковъ. Двѣнадцать Петра В., т. XIV, стр. 399. См. приложенъ, II.
(30) Tagebuch gen. Gordon.
(31) Хроника Рос. Имп. Арміи, сост. по Высоч. пов. Сб. 1852 г.
(32) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка.
(33) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Ивана Лазарева сына Воронова: «Въ Москве въ 208 году въ ноябрь месяцъ въ послѣднихъ числахъ и былъ въ учении у полковника фонь-Буковина въ 700 году какъ сведеноп роты въ 1000 полки».
(34) Хроника Росс. Имп. Арміи.
(35) Хронологическая таблицы армейскихъ полковъ. Изд. 1865 г.
IV.

(1) Полн. Собр. Зак., IV, № 1811.
(2) Ведомостъ эта помещена у Устрялова. История царств. Петра В., IV, 2, 466. Изъ справки изъ Военной Коллегіи, въ письму кабинетъ-секретаря Макарова 1722 года, о числъ войскъ, бывшихъ въ Нарвскомъ походѣ для Гисторіи Свѣтской войны.
(3) Устряловъ, IV.
(4) Идемъ.
(5) Записки Желябужскаго въ собраніи разныхъ записокъ и сочиненій, служащихъ къ дополненію полнаго свѣдѣнія о жизни и дѣйствіяхъ государя императора Петра В. Туманскаго. Спб. 1787.
(6) Въ общемъ, порядокъ выступленія въ походѣ былъ слѣдующій: сначала шелъ генераль Бутурлинъ, съ Преображенскімъ, Семеновскімъ, Юрия Липа, Фливерка, Юнгора и Шведена; затѣмъ шелъ Вейде съ полками: Ирина Верждена, Ивана Дельдена, Вилима Дельдена, Николая Валка, Федора Валка, Александра Гордона и драгунскімъ Гулицамъ; послѣ пришелъ Головникъ съ полками: Девоева, Матея и Ивана Трейденовъ, Иванцаго, Мевса, Бильса, Вольмана и драгунскімъ Ішевенца полками.
(7) Журналъ Петра В., стр. 13.
(8) Устряловъ, IV.
(9) Разсужденіе какія законныя причины Его Величество Петру В. императоръ и самодерж. всевоз. и проч. и проч. къ началу войны противъ короля Карла 12 шведскаго 1700 году началя и т. д. Спб. 1722, стр. 178. Однакожь господь генералы съ Преображенскімъ и Семеновскімъ полками и съ вѣдомствомъ другими дивизіи господина генерала Головчика, такожь и съ другой стороны дивизіи господина генерала Вейда, такъ мужественно бились, что непріятель совершенной викторіи даже до полно получить не могъ.
(10) Устряловъ, IV и Зеддеревъ. Нарва. Воен. Энц. Лекс., IX, нд. 1855 г.
(11) Плейеръ въ своемъ допоспѣніи Августу говоритъ: wo sich zwar anfangs der General Weide wohl hielte, auch den feind repurte, der feind wendite sich aber und falete nicht weit von Wyde auf die nowigrodische Armee; kam der general Weide mit seinen ganzen Corps in 1000 bestehend mit fliehenden Fahnen an zu diesen 3 regimentern....
(12) Журналъ Петра В.
(13) S’il avoit pourtant en le coeur de nous attaquer il vous aurait infailliblement battus, car nous étions extrêmement fatigués, n’ayant guerre ni mangé, ni reposé pendant plusieurs jours...
(14) Разсужденіе какія законныя причины... п. т. д., стр. 179.
(15) Журналъ Петра В.

V.

(1) Журналъ Петра В.
(2) Idem., стр. 25.
(3) Устряловъ, IV.
(4) Материала Военно-Ученаго Архивна Главнаго Штаба. Военпоходный журналъ (съ 3-го июня 1701 года по 12-с сентября 1705) генераль-фельдмар-
щала Бориса Петровича Шереметева. Въ составъ корпуса кн. Репнина входили: Ивана Вуши, Кампера Гулица, Николая фонъ-Вердина, Алекса Дейдюга, Андрея Романовскаго, Петра фонъ-Буковина, Романа Брюса (бывший Захарья Кро), Ивана Трефедена, Ивана Мевса, Юрия Абраама, Ивана Сака, Ильи Билса, Махайла Строуберга, Данилы Купера, Матвея Трефедена, Томаса Юнгора, Вилима Шведена, новгородскаго разрѣда Христофора Абраама и псковскій стрѣлцкій Юрія Вѣстова.

(5) Устраиловъ, IV.
(6) Устраиловъ, IV.
(7) Голиковъ. Дѣянія Петра В., т. XIV, стр. 34, 1702 годъ: «да на умершаго Матвѣю мѣсто Трефедена...»
(8) Матер. Воен.-Учен. Арх. Г. III. Походный журн. Шереметева.
(9) Военно-походн. журн. Шереметева.
(10) Idem.
(11) Idem.
(12) Записки Желябужского, стр. 237.
(13) Письма Петра В., писанныя къ г. ф. графу Б. П. Шереметеву. Москва. 1774 г.
(14) Записки Желябужскаго, стр. 240.
(15) Москов. Отд. Арх. Г. III. Сказки офицеровъ Азовскаго полка.
(16) Воен.-походн. журн. Шеремет. При Эрестеръ были полки: Лима, Айтеготовъ, ф. Швейдена, Альтера, Толугина, Тяртова, Шарфа, Козодавлева и Вѣстова.
(17) В. пох. журн. Шереметева. Девять полковъ: Лима, Айтеготовъ, Балка, Дельдина, фонъ-Швейдена, Мевса, Балка, Риддера и Ангерла.
(18) Idem. полки были: Гулица, Шкота, Толугина, Шарфа, Келина, Каря и стрѣлцкій Козодавлева.
(19) Устраиловъ, IV.
(20) Воен. пох. журн. Шереметева.
(21) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка, подполковника Уржевенскаго.
(22) Устраиловъ, IV.
(23) В. пох. журн. Шерем. 1-я бригада фонъ-Вердина: Лима, Айтеготовъ и Балка; 3-я бригада фонъ-Балка: Мевса, Балка, Риддера.
(24) Устраиловъ, IV.
(25) В. пох. журн. Шереметева.
(26) Устраиловъ, IV.
(27) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка офицеровъ Шлюссельбургскаго полка: «Съ полкомъ Матвѣя Трефедена былъ въ 701 году подъ Ригою въ Петербургѣ на баталии въ командѣ ген. фельд. Саксонскаго. Въ 702 на баталии на рекѣ на Тоснѣ и на рекѣ Ижорѣ противъ шведскаго генерала Крейпартъ съ околоначнцемъ П. М. Араксони. Въ 703 году изъ Шлюссельбурга командировались были на Корелу съ ген. І. Мещинковымъ и разорили мызы и брали языковъ.»
(28) М. О. Арх. Г. III. Сказка офицеровъ Азовскаго п.
(29) Idem.
(30) Сказка офицеровъ Азовскаго п. «А изъ Слюсебурха командированы 703 году подъ Корелу зимнимъ путемъ, при командѣ былъ ген. ф. кн. Александра Даниловича Мещинковъ, и въ томъ же 703 году былъ при взятии Канцова съ ф. и кав. Б. П. Шереметевыми и въ шашкахъ были же. И въ 704 году былъ при шашкой падали и разорили мызы и брали языковъ.»
(31) Устраиловъ, IV. Планъ штурма Нѣвянца. Показаны полки: Риддера, Трефедена, Павъ Бернера, Иванъ Бернера, Романовскаго, Шрамптона, Гулица, Южопина, Брюса, Дедотовъ, Бутарскій, Хурковъ, Вилсовъ, Памеровъ, Семеновскій и Преображенскій.
(32) Устраиловъ, IV.
(33) Воен. Энц. Лекс., IX, 1855.
(34) Полки были: драгунский Григоров; солдатские: фон-Шведена, Айгустова, Мевса, фон-Дельдина, Валка, Валка, Англера, Инфлента, Геренка, Шкота, Ридера, Келина, Шарфа.
(35) Воен. пох. журн. Шереметева.
(36) Ibidem.
(37) Письма Петра В., к графу В. П. Шереметеву. Москва. 1774 г.
(38) Воен. пох. журн. Шереметева.
(39) Полки: ф.-Шведена, Айгустова, Мевса, ф.-Дельдина, Гасенпіуса и Геренка.
(40) Полки: Н. Балка, О. Балка, Шкота, Гасенпіуса, Геренка, Келина, Ридера, Веоста и стрілецький Палібина. Воен. пох. журналъ Шереметева.
(41) Воен. пох. журн. Шереметева.
(42) Устриловъ, IV.
(43) Воен. пох. журн. Шереметева.
(44) Ibidem.
(45) Устриловъ, IV.

VI.

(1) Матер. Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Военно-походн. журналъ Шереметева.
(2) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Шпизесб. пол.
(3) Голиковъ. Дѣянія Петра В. XIV, стр. 399. Определение о дачѣ жалованья. См. приложеніе II.
(4) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Азовскаго полка.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Зеддерлеръ, Нарва. (Воен. Энц. Лекс., X, 1855).
(8) Воен.-походн. журн. Шереметева
(9) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Азовскаго и.
(10) Устриловъ, Исторія царств. Петра В., IV.
(11) Голиковъ. Дѣянія Петра В., X. Предложенія отъ короля польскаго и отвѣты на оны росс. монарха.
(12) Дъло Москов. Глав. Арх., переданное въ Воиное Минист. Табель-30-го пѣх. полкамъ. (Устриловъ, IV, приложен. IV, стр. 9).
(13) Воен. походн. журн. Шереметева.
(14) Устриловъ, IV.
(15) Хрон. Росс. Импер. Арміи. 1852.
(16) Устриловъ, IV, 366.
(17) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго п.
(18) Въ Кабинетъ. двѣ. Отд. II, кн. 4, есть табель числа войскъ, находившихся при Гродно 4-го ноября 1705 года. Полки были: Преображенский, Семеновский, Ингерманландский, фельдмаршала Огильви, фельдш. Шереметева, Репина, Шипбека, Чамберса, Головкина, Шарфа, фон-Шредена, Бутерскій, Айгустова, Гудица, Дедуша, Мевса, Валка, фон-Дельдина, Англера, Ридера, Келина, Гасенпіуса, фон-Турпера, майора Шереметева, Купера, Фонвына, Гампера; всего 27. (Устриловъ).
(19) Голиковъ. Дѣянія Петра В., т. XIV, стр. 399.
(20) Устриловъ, IV, и Писаровскій. Сѣверная война. (Воен. Энц. и Лексик., XII, 1857 г.).

VII.

(1) Голиковъ. Дѣянія Петра В., XIV, стр. 390. Указъ Петра.
(2) Голиковъ. Дѣянія Петра В., XIV, стр. 445. О дачѣ жалованья. (См. приложеніе II).
(3) Богдановичъ. Замѣчательнѣйшіе походы Петра В. и Суворова. Сб., 1846 г.
(4) Записка графа Воронцова 1802 г. «о русском войскѣ». Русскій Архивъ 1876 г. № 11, стр. 345.
(5) Полн. Собр. Закон. т. IV, № 2319 февраля 19-го дня 1711 года. «Казанскій пѣх. п., 2 баталіона, бывшій Фадельдінц, а нынѣ Аварага, а полковникъ Штенихъ, жалованье дается изъ Военного приказа.»
«Азовскій пѣх. п., 2 баталіона, Бушевъ, жалованье дается отъ Ландрихтера.»
(6) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка.
(7) Богдановичъ. Замѣт. походы.
(8) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказка Азовскаго полка.
(9) М. О. Арх. Гл. Шт. Сказ. Двов. п. «1710. Взятая гренадерская рота во 2-й гренад. полкъ, а въ опой ротѣ было: капитанъ Ив. Леон. Ломанъ, поруч. Монастырцевъ, подпор. Зазеркинъ, сержан. 1, ротн. писар. 1, рядов. 63, дѣтьц. 4, канц. 1, капр. 4, бараб. 2.»
(10) М. О. Арх. Г. Ш. Сказка Казан. п. подпол. Гер. Мих. Урынцевскаго.

VIII.

(1) Бутурилинъ. Воен. исторія походовъ россиянъ въ XVIII столѣтіѣ. Спб. 1819—1821.
(2) Книга Марсова или воинскихъ дѣйствія отъ войскъ царскаго величества во взятиѣ преславн. фортиф. и проч. Спб. 1766 (съ перваго пзд. 1713).
(3) Бутурилинъ.
(4) Книга Марсова. Реляція о главной баталіи.
(5) Idem.
(6) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт.

IX.

(1) Голиковъ. Дѣянія Петра В. т. 15, стр. 153. Письмо къ Б. П. Шереметьеву. Составъ дивизій: Ренциля—Гренадерскій, Лефортовскій, Ингерманландскій, Астраханскій, Ренцеля, Тобольскій, Ивангородскій и Копорскій; Репина—Гренадерскій, Вутырскій, Кіевскій, Новгородскій, Шлессельбургскій, Тверской, Вѣлгородскій, Нарвскій, Каргопольскій, Галларта—Гренадерскій, Московскій, Казанскій, Псковскій, Нижегородскій, Сибирскій и Устюжскій.
(2) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго п. Дурпово.
(3) Книга Марсова.
(4) Idem.
(5) Московск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка: «Въ 1710 году былъ на штурмѣ при Ригѣ къ форштату и былъ на опомъ штурмѣ баталіонъ въ командѣ съ бригадиръмъ барономъ фонъ-Штафомъ.»
(6) Книга Марсова.
(7) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Азовск. полка. Ск. офицеровъ.
(8) Письма Петра В. къ А. А. Нарышкину отъ 8-го марта 1709 г. (Голиковъ. Дѣянія Петра В. т. XI, стр. 504).
(9) М. О. Арх. Г. Ш. Сказка Азовскаго полка.
(10) Книга Марсова.
(11) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Азовск. п.
(12) Книга Марсова.
(13) Моск. Отд. Г. Шт. Ск. Азовск. п.
(14) Письма Петра В. къ Б. П. Шереметьеву. Москва. 1774 годъ.
(15) Голиковъ. Т. XV, стр. 189. Указъ генералу Алашту 6-го апреля 1711 г.
(16) Бутурилинъ. Воен. исторія походовъ россіянъ въ XVIII столѣтіѣ и Атласъ г.-м. Хатова.
(17) Московск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанского полка.
(18) Голиковъ, XV.
(19) В. Уч. Арх. П. 92. Выписка изъ материаловъ Московск. Арх.
Иностр. Дѣл.
(20) В. Уч. Арх. П. 93 (40527). Описаніе войны между Росс. импер. и
Опт. Портом. Прѣтом.
(21) Бутурлинъ. В. истор. поход. россіянъ въ XVIII столѣтіи и Атласъ
Хатов.
(22) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанск. п.
(23) В. Уч. Арх. П. 93 (40527). Оп. в. между Р. импер. и От. Порт.
(24) Голиковъ. Т. XV, стр. 228.
(25) В. Уч. Арх. П. 92. Выписка изъ матер. Московск. Арх. Иностран-нныхъ Дѣл.
(26) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка.
(27) Голиковъ. Определеніе ген.-ф. Шереметева въ военномъ совѣтѣ
10-го окт. 1811 г. См. приложеніе № III.
(28) Голиковъ. Т. XV, стр. 299. Пункты господ. ген.-фельд. Шереметева.
(29) В. Уч. Арх. П. 92. Кампания 1710 и 1711 г. противъ турокъ.
Квартиры полковъ.
(30) В. Уч. Арх. П. 102 (2332). Баталия Его Ц. Вел. Петра В. съ тур-ками въ 1711 году поля 9-го дня при Прутѣ рѣкѣ и П. 100 (44490).
(31) Письма Петра В. къ гр. Б. П. Шереметеву. Мюнхъ. 1774 г.
(32) Полп. Собр. Закон. т. IV, № 2319. Февр. 19-го 1711 г.
(33) В. Уч. Арх. П. 102 (2332); 100 (44490); 98 (2341). Рукописные
планы.

X.

(1) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка Казанскаго полка.
(2) Идем. Сказка Азовскаго полка.
(3) Идем. Сказ Каз. п Азовск. п.
(4) В. Энц. Лекс. 1853, т. IV.
(5) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Сказка офицеровъ Азовск. и Казанск. п.
(6) Идем. Сказ. Каз. п.
(7) В. Энцикл. Лекс. 1855, т. VIII, стр. 47.
(8) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Ск. Казанск. п.
(9) Идем.
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Ск. Азовск. и Каз. п.
(11) Идем. Ск. Азовск. п.
(12) Идем. Сказ. Казанск. п Азовск. п.

XI.

(1) Комаровъ. Персидск. война 1722—1725. Москва. 1867.
(2) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 1, № 88. О строеніи Ладожского-канала.
(3) Идем. Оп. 1, № 78. О нарядѣ полковъ въ Низовой корп.
(4) Идем. Описъ 1. 78 и 88.
(5) Идем. Оп. 1, № 78.
(6) Идем. Оп. 1, № 88.
(7) Идем. Оп. 1, № 78.
(8) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Оп. 1, № 78. Указъ 30-го марта 1722.
(9) Седневъ. Походъ въ Персію. Рукопись В. Уч. Арх. П. 110 (55423).
(10) Моск. Отд. Арх. Оп. 4, кн. 47.
(11) Описаніе похода госуд. импер. Петра В., къ лежашимъ при Каспийск. 
м. Персидск. провинц. Матер. В. Уч. Арх. Гл. Шт.
(12) Бутковъ. Матер. для новой истор. Кавказа съ 1722 по 1803 г. Спб. 1869.
(13) Бычковъ. Матер. В. Уч. Арх. Гл. Шт.
(14) Бутковъ.
(15) Сборникъ выписокъ изъ архивныхъ бумагъ о Петрѣ В. Москва. 1872.
(16) Бутковъ.

XII.

(1) Бутковъ. Матер. для нов. истор. Кавказа.
(2) Idem.
(3) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 1, 88.
(4) Комаровъ. Перси. в. 1722—25. Его Импер. Велич. въ докладъ пунты 1724 г. мая 29-го. Михайло Матюшкинъ.
(5) Хрон. Росс. Импер. Арх., 1852.
(6) Бутковъ, стр. 140, 1.
(7) Idem.
(8) Высоцайший приказь 25-го июня 1838 г.
(9) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4, кн. 24. Высоц. указь 3-го декаб. 1725 г. и Постановл. В. Коллег. 10-го дек. 1725 г. (Зиссерманъ. Истор. 80-го Кабардинскаго п., 1881 г.).
(10) Постан. В. Коллегии 17-го авг 1831 г. (Зиссерманъ).
(11) Хроника 1852 г.
(12) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4, кн. 24. О перестрѣнъ черезъ три года.
(13) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4, кн. 16, стр. 330.
(14) Idem. Драгунскіе полки: Московскій, Архангелогородскій, Рязанскій, Ростовскій, Казанскій, Астраханскій и Новгородскій.
(15) Бутковъ.
(16) Письма и указы государей Петра, Екатерины I, Петра II и т. д. къ ген.-ацн. Левашеву. Москва. 1808.
(18) Соймоновъ. Описание Каспійскаго моря и члененныхъ на ономъ росс. завоеваній. Снб. 1763.
(19) Бутковъ.
(20) Орловъ.
(21) Бутковъ.
(22) Полн. Собр. Закон. т. VIII. Докладъ Военной Коллегіи 7-го ноября 1731 года.
(23) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4. Списокъ 3-го марта 1753 выкомандиръ въ Россію полковъ.
(24) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4, № 47.
(25) Бутковъ.
(26) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Связка 139. Смотровыя списки Ширванскаго (Казанскаго) полка.

XIII.

(1) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Отп. 4, кн. 46.
(2) Idem. От 4, кн. 75.
(3) В. Уч. Арх. II, 125 (32576), т. 1. Расположеніе, по которому Украинская линія имѣть быть укрѣплен.
(4) В. Уч. Арх. II, 121 (36740). Въ "Днѣпровскую" экспедицію назначены драгунскіе полки: Киевскій, Троицкій, Сibirскій, Тверской, Вятскій, Ингерманландскій, Нарвскій, Олопецкій, Ново-Троицкій, Рижскій, Пермскій, С.-Петербургскій, Луцкій, Ревельскій, Архангелогородскій, Новгородскій, Ростовскій, Московскій, Рязанскій да изъ Полищъ ожидаются два; пѣхотныя: Бутырскій, 1-й Московскій, Петербургскій, Владимірскій, Ярославскій, Сп-
бисколь, Смоленский, Черниговский, Суздальский, Ростовский, Невский, Угличский, Кексгольмский, Волынский, Муромский, Белозерский, Ярославский, Тобольский, два пять Польши ожидаются до четыре изъ Богемии, подъ командой графа Ласси, прибудут.

Въ составъ «Донской» экспедиции, кроме пѣхотныхъ, воят драгунскихъ: Московский, Рязанский, Кіевский, Луцкий, Казанскій, Нижегородский, Нижегородскій, Азовский и Азовская; таги́цкія: драгунскія Воронежскія, пѣхотныхъ: Павловскія, Козловскія, Елецкія, Коротояскія, Тамбовскія.

(5) В. Уч. Арх. П. 127 (53029). Спецификація состоящихъ въ командѣ генераль-аншефа и кавалера Лешова драгунск. и пѣхотъ полковъ. У Дукліас, вмѣстѣ съ Щирванскимъ-Казанскимъ, полки: Азовскій, Рязанскій, Выборгскій, Казанскій-Кабардинскій, Низовскій и Навагинскій.

(6) Война между Россіей и Портою, оконченная Вѣлгардскомъ миромъ въ 1739 году (Рукопись В. Уч. Арх. Г. Шт.).

(7) Idem.

(8) В. Уч. Арх. П. 128 (41468).

(9) В. Уч. Арх. П. 128. Рапорты.

(10) Idem.

(11) В. Уч. Арх. П. 128.

(12) Война между Россіей и Портомъ. Рукопись.

(13) Висковатовъ. Военныхъ дѣйствій росс. гребнаго флота подъ начальств. вице-адмир. Бредала. Спб. 1730.


(15) В. Уч. Арх. П. 128 (41468). Разныя бумаги.

(16) В. Уч. Арх. П. 125 (32575). Журналъ арміи гр. Лассія.

(17) Висковатовъ. Воен. д. греб. флота.


(19) Висковатовъ.

(20) Записки Воен.-Топогр. Депо. Спб. 1855 г. XVII. Ред. гр. Лессія.

(21) Война между Россіей и Портомъ. (Рукопись В. Уч. Арх.).

XIV.

(1) В. Уч. Арх. П. 125 (32576). Къ Бахмуту собирались: 1-я бригада Еропкина изъ Казанскаго-Кабардинскаго, Пермскаго, Волгоградскаго и Азовскаго пѣ. п.; 2-я бригада Шмігеля изъ Низовскаго и Дербентскаго; 3-я бригада Ардгева изъ Ашеронскаго пѣ. п.

(2) В. Уч. Арх. П. 125 (32576). VI. Первая дивизія Лешова: Казанскій-Кабардинскій, Азовскій, Дербентскій, Низовскій, Пермскій, Волгоградский и Ашеронскій.

(3) В. Уч. Арх. П. 176 (44654).

(4) Война между Россіей и Портой. (Рукопись В. Уч. Арх.).

(5) Idem.

(6) М. Отд. Арх. Гл. Шт. Смотровъ сн.

(7) Бутковъ. Матер. для нов. истор. Кавказа съ 1722 по 1803 г. Спб. 1869.

(8) М. О. Арх. Гл. Шт. Смотровъ сн.

(9) Хроника Росс. Имп. Арм., изд. 1852 г.
(10) Моск. Отд. Арх. Г. Ш. Смотр. отп. 24-го мая 1743 г. (св. 131).
(12) Idem. Смотров. св. 1748 г.
(13) В. Уч. Арх. 224 (37757). Отъ Воен. Колл., стр. 308.
(14) Idem.
(15) Idem.
(16) В. Уч. Арх. 224 (37757). Опы. 167, кн. В.
(17) В. Уч. Арх. Оп. 167, 224 (37757), кн. В.
(18) В. Уч. Арх. 234 (37759), кн. А.
(19) В. Уч. Арх. 254 (37761).
(20) В. Уч. Арх. II, 247.
(21) Корпусъ гр. Румянцева: 3-й Гренадерскій, Новгородскій, Воронежскій, Бѣлозерскій, Кіевскій, Муромскій, Псковскій, Казанскій (Кабардинскій), Черноговскій, Коксагольскій, Вятскій, Угличскій, Низовскій, Суздалскій, Рязанскій и Ширванскій (Казанскій); баталіоны Ингерманландскаго, Астраханскаго, 1-го Московскаго, Кабардинскаго (Ширванскаго). Генеральная репорция 15-го ноября 1761 г.
(22) В. Уч. Арх. II, 256 (49954). Исходящ. журн. г.-м. Волконскаго за 1762 г.
(23) Моск. Арх. II, 259 (49953). Секретный журналъ Румянцева. Росписи заграницкой арміи. Май 24-го дня 1762 г. Корпусъ гр. Румянцева: Ладожскій, Кіевскій, 3-й гренадерскій, Новгородскій, Сибирскій, Бѣлозерскій, Псковскій, Угличскій, Коксагольскій, Казанскій (Кабардинскій), Муромскій, Черноговскій, Ширванскій (Казанскій), Вятскій, Суздалскій, Рязанскій, Нарвскій, Смоленскій, Курийскій, Наместурскій, Нижегородскій, Ростовскій, Вологодскій, Низовскій, Азовскій.

XV.

(1) Воен.-Энциклоп. Лекс., т. IV, Спб. 1855.
(2) Петровъ. Война Россіи съ Турціей и польскими конфедератами съ 1769—1774 г., т. I. Спб. 1870.
(3) Idem. Вѣдомость № 9.
(4) В. Уч. Арх. 377 (49954). Переписка о укомплектованіи арміи въ 1768 году.
(5) Idem.
(6) Idem.
(7) Петровъ, т. I.
(8) В. Уч. Арх. 400 (15345). Журналъ военныхъ дѣйствій 1769 г.
(9) Idem.
(10) Петровъ, т. I.
(11) Idem.
(12) В. Уч. Арх. II, 378 (49954).
(13) Петровъ, т. I.
(14) Idem.
(15) Idem.
(16) В. Уч. Арх. Журн. воен. дѣйствій и Петровъ, т. I.
(17) В. Уч. Арх. 378 (49954).
(18) В. Уч. Арх. II, 384 (49954). Гренадерскія роты полковъ: 1-го гренадерскаго, 3-го гренадерскаго, Куринскаго, Ширванскаго-Казанскаго, Азовскаго и Муромскаго пѣхот.
(19) В. Уч. Арх. II, 378 (49954) и 400 (15345).
(20) Петровъ, т. I.
(21) В. Уч. Арх. 400 (15345). Журн. воен. д.
(22) В. Уч. Арх. II, 378 (49954).
(23) Петровъ, т. I.
(25) Петровъ, т. I.
(26) В. Уч. Арх. II, 404 (23865).
XVI.
(1) Петровъ. Война Росс. съ Турц. и польск. конфедер. съ 1769—1774 г., т. П. Спб. 1870 г.
(2) Журнал военныхъ действий Е. И. В. первой армии гр. П. А. Румянцева 1770 г.
(3) Петровъ, т. П.
(4) Журн. воен. дѣйств.
(5) Петровъ, т. П.
(6) Журн. воен. дѣйств.
(7) Петровъ, т. П.

XVII.
(1) Петровъ. Война Росс. съ Турц., т. П.
(2) Журн. воен. дѣйств. перв. арм. въ 1770 г.
(3) Петровъ, т. П.

XVIII.
(1) В. Уч. Арх. 378 (49954).
(2) Петровъ. Война 1769—1774 г., т. П.
(3) В. Уч. Арх. П, 379 (23347). Ордеръ гр. Румянцева.
(4) Петровъ, т. П.
(5) Журн. воен. дѣйств. въ 1770 г.
(6) В. Уч. Арх. П, 379 (23347). Вѣдомость о убитыхъ и раненныхъ.
(7) Петровъ, т. П. Вѣдомость № 16.

XIX.
(1) Петровъ. Война Росс. съ Турц. и польск. конфедерат. съ 1769—1774 г., т. III. Спб. 1874.
(2) В. Уч. Арх. П, 378 (49954).
(3) Петровъ, т. III.
(4) Журн. воен. дѣйств. въ 1771 г.
(5) Петровъ, т. III.
(7) Петровъ, т. III.
(8) В. Уч. Арх. П, 477 (49954).
(9) Журн. воен. дѣйств.
(10) В. Уч. Арх. П, 441 (49954).
(11) Петровъ, т. III.

XX.
(1) Петровъ. Война 1769—1774 г., т. III. Приложение № 1.
(2) Петровъ, т. III.
(3) В. Уч. Арх. П, 478. Вѣдомость.
(5) Петровъ, III.

XXI.
(1) В. Уч. Арх. П, 378 (49954).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.
(3) Петровъ. Война 1769—1774 г., т. III.
(4) В. Уч. Арх. II, 379 (23347). Вздомость о убитых и раненых.
(5) Петровъ, т. III.
(7) Петровъ, т. III.

XXII.

(1) Петровъ. Война Росс. съ Турц. п полск. конфедер. съ 1769—1774 г., т. IV. Сиб. 1874 г.
(2) В. Уч. Арх. II, 404 (23365).
(3) В. Уч. Арх. IV, 486 (49955). Генеральная месячная вздомости.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Въ Ширванскомъ-Казанскомъ.</th>
<th>1771 г.</th>
<th>1772 г.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Январь</td>
<td>Февраль</td>
</tr>
<tr>
<td>Здоровыхъ наличко</td>
<td>862</td>
<td>978</td>
</tr>
<tr>
<td>Больныхъ при попку</td>
<td>64</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>Въ разныхъ отлучкахъ</td>
<td>52</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>Въ Польскъ у прикрытия магазина</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Въ шпиталахъ и у надзирания оныхъ</td>
<td>—</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Въ роскомандир. при арміи и у генералит.</td>
<td>114</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Всего наличныхъ и отлучныхъ</td>
<td>1153</td>
<td>1189</td>
</tr>
<tr>
<td>Требуется въ добавку</td>
<td>280</td>
<td>574</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3-я дивизія состоитъ изъ пѣхотныхъ полковъ: Кабардинскаго-Ширванскаго, Кіевскаго, Ширванскаго-Казанскаго, Выборгскаго, Елецкаго, Тепліскаго, Азовскаго, Смоленскаго, Навагинскаго.

(4) В. Уч. Арх. II, 404 (23365). Росписаніе о корпусахъ, оставленныхъ подъ командою г.-мъ фонъ-Вейсмана при Дунѣ.

(5) Петровъ, т. IV.
(6) Петровъ, т. IV, п Саковичъ. Дѣйствія Суворова въ 1773 г.
(7) Петровъ, т. IV.

(8) В. Уч. Арх. II, 378 (49954). 3-й гренадерский бат.: Блюхера бата-ванная 109 чел., 1-го гренадерскаго полка 226, Куркинскаго 70, Кабардинскаго-Ширванскаго 65, Ширванскаго-Казанскаго 89, Невскаго 77, графа Румянцева 149; всего 626 человек. 4-й мушкетерскій бат.: Куркинскаго 182 человекъ, Кабардинскаго-Ширванскаго 95, Ширванскаго-Казанскаго 98, Невскаго 159; всего 534 человѣк.


(10) Саковичъ. Дѣйств. Суворова въ 1773 г.
(11) Петровъ, т. IV.
(12) В. Уч. Арх. II, 379 (23347). Взд. о убит. и ран. и 378 (49954).
(13) Петровъ, IV.
(14) Idem.
(16) Петровъ, т. IV.
(17) В. Уч. Арх. П., 379 (23347). Ведом. о убит. и ранен.
(18) Петровъ, т. IV.
(19) В. Уч. Арх. П., 404 (23365). Роспис. за ноябрь 1773 г.

XXIII.

(1) Петровъ. Воевра Р. съ Турц. и польск. конфед., т. V. Спб. 1874.
(2) В. Уч. Арх. П., 404 (23365). Росписаниe 4-го апр. 1774 г.
(3) Петровъ, т. V.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Idem.
(7) В. Уч. Арх. П., 404 (23365).
(9) В. Уч. Арх. П., 404 (23365). Роспис. арм. ноября 30-го дня 1774 г.
(10) В. Уч. Арх. 434 (49954). Росписаниe дивизий. Августа 2-го дня 1774 г. Въ 6-й московской дивизии полки: 2-й гренадерский, Владыкірский, Азовский, Тамгинский, Навагинский, Новгородский, Архангелогородский, Ширванский-Казанский, Воронежский, Черниговский, Невскій.

XXIV.

(1) В. Уч. Арх. П., 545 (15448). Росписаниe первой арміи.
(2) В. Уч. Арх. П., 545 (15448).
(3) Моск. Отд. Гл. Шт. Послужные списки за 1777 годъ.
(4) Idem. за 1779 г.
(5) Idem. за 1778 г.
(6) Idem. за 1783 г.
(7) Idem. за 1788 г.
(8) Сибирь и ея нужды въ 1801 г. Записка I. Э. Штрандмана «Русск. Стар.» 1879 г., т. XXIV, кн. 1.
(9) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки.
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячные рапорты за 1796 г. Ширванскаго-Казанскаго п.
(11) «Р. Стар.» 1879 г., кн. 1.
(12) Милотнис. Воевра 1799 г. п мѣсячн. рапорты.
(13) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списк.
(14) Записка гр. Бородинова 1802 г. «о русскомъ войскѣ». «Русск. Арх.» 1876 г., № 11, стр. 345.
(15) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячные рапорты за 1806 г.
(16) Idem, 1808 г.
(17) Idem. М. рап. за 1809 и послужн. списк за 1811 г.
(18) Хроника Росс. Им. арм., пзд. 1852 г.
(19) М. О. Арх. Г. Шт. Мѣс. рап. за 1811 г.
(20) «Русск. Арх.» 1879 г., № 10. Изъ воспоминаний Н. П. Андреева.

XXV.

(1) Богдановичъ. Исторія отечествен. войны 1812 года. Спб. 1859 г. п Михайловский-Данилевский. Описаниe отечествен. войны въ 1812 г. Спб. 1839.
(2) Idem.
(3) Михайлов-Данилевскій и Висковатый. Император Александъ I п
его сподвижники въ 1812, 1813 и 1814 годахъ. Военная галерея Зимняго Дворца. Спб. 1845—1850 г.
(4) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Опись 209. Дв. № 47. О сформировании сводныхъ гренадер. батальоновъ.
(5) Богдановичь.
(6) Idem.
(7) Idem.

XXVI.

(1) Богдановичь.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Мостовскій. Историческое описание храма Спасителя. Москва. 1883 г.
(5) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванскаго полка.

XXVII.

(1) Богдановичь.
(2) Idem.

XXVIII.

(1) Богдановичь.
(2) Военная галерея Зимняго Двора. Спб. 1845—1850 г.
(3) Idem.
(4) Записки Ермолова.
(5) Богдановичь.
(6) М. О. Арх. Гл. Шт. Опись 208. Награды.
(7) Idem.
(8) Воен. галерея Зимняго Двор.
(9) Богдановичь.
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Опись 208. Потери 6-го пѣх. корпуса:

<table>
<thead>
<tr>
<th>6-го пѣхотн. корпуса.</th>
<th>Убито.</th>
<th>Ранено.</th>
<th>Весь вѣст пропал.</th>
<th>Всего.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ-офицеровъ</td>
<td>3</td>
<td>16</td>
<td>1</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Оберъ-офицеровъ</td>
<td>4</td>
<td>68</td>
<td>2</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>Унтеръ-офицеровъ</td>
<td>43</td>
<td>93</td>
<td>40</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ</td>
<td>915</td>
<td>1202</td>
<td>1257</td>
<td>3374</td>
</tr>
<tr>
<td>Нестроевыхъ</td>
<td>6</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого</strong></td>
<td>971</td>
<td>1393</td>
<td>1317</td>
<td>3681</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(11) Мостовскій. Историч. описание храма Спасителя.
(12) Богдановичь.
(13) Idem.
(14) Idem.
(15) Idem.
(16) М. О. Арх. Гл. Шт. Опись 208. Награды.
(17) Богдановичь.
(1) Богданович.
(2) Idem.
(3) Idem.

XXX.
(1) Богданович.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Idem.

XXXI.
(1) Богданович.
(2) Idem.
(3) Богданович. История войны 1813 г. Спб. 1863 г.
(4) М. О. Арх. Г. Шт. Послужные списки Ширванск. п.
(5) М. О. Арх. Г. Шт. Послужные списки Ширванск. п.
(6) Богданович.
(7) М. О. Арх. Г. Шт. Послужные списки Ширванск. п.

XXXII.
(1) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. п.
(2) Богданович.
(3) Михайловский-Данилевский. Описание войны 1813 г. Спб. 1844 г.
(4) Богданович.
(5) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. п.
(6) Богданович.
(7) Idem.
(8) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. полка.
(9) Богданович.
(10) Idem.
(11) Idem.
(12) Idem.
(13) Михайловский-Данилевский.
(14) Idem.
(15) Idem.
(16) Idem.
(17) «Русский Архив» 1868 г., стр. 908, статья Липранди: «Ка... был в русским войсками г. Соассон в т. д.».
(18) См. приложение VII и VIII.

XXXIII.
(1) Богданович. История войны 1814 г. во франціп.
(2) «Русский Архив». 1868 г. статья Липранди.
(3) Idem.
(4) Idem.
(5) Богданович.
(6) Idem.
(7) Idem.
(8) Idem.
(9) Idem.
(10) Мостовской. Историч. описание хр. Спасителя.
(11) Богданович.
(12) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. п.

XXXIV.
(1) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. п.
(2) Богданович.
(3) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванск. п.

XXXV.
(1) Михайлов-Данилев. Записки 1814 и 1815 г. Сб. 1836.
(2) Михайлов-Данилев.
(3) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванского полка.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Idem.
(7) Idem.
(8) Idem.
(9) Idem.
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Ширванского полка.
(11) Idem. Мясячные рапорты Ширванского полка.
(12) М. О. Арх. Гл. Шт. Дело Инспекторского Департамента Гл. Шт. Дело 742 о перемещении состава дивизий.
(13) М. О. Арх. Гл. Шт. Мясячные рапорты Ширванского полка.

XXXVI.
(1) Дубровин. Алексей Петрович Ермолов. «Воен. Сборник» 1882 г. № 2, стр. 322.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Зиссемань. История 80-го пехотного Кабардинского ген.-ф. кн. Баргапскаго полка. Сб. 1881.
(5) Мясячные рапорты Казанского полка за 1819 год.
(6) Зиссемань, I, стр. 361.
(7) Idem.
(8) Idem.
(9) Idem.
(10) Зиссемань. История 80-го пех. Кабард. п. Сб. 1881 г., стр. 363.

Эта глава составлена по следующим источникам, сверх вышеназванных: Рескрипт Императора Александра I генералу Ермолову от 19-го апреля 1819 г.; письмо полковника Цитовича графу Гейдену от 16-го февраля 1871 г. за № 4; статья полковника Цитовича «О переименованіе пехотныхъ полковъ въ 1819 г. на Кавказъ»; дѣло 1-го отдѣленія Главнаго Дежурства 2-й арміи за № 98, на 30 листахъ; о высоцайшемъ соизволеніи, дабы полки, отправленные въ 1819 году въ и. д.; дѣло Инспекторскаго Департамента Главнаго Штаба за № 1019. О перемѣтѣ полковыхъ командировъ въ полкахъ Грузинскаго корпуса, на 3 листахъ; сообщеній журналъ Казанскаго егерскаго полка; архивъ церкви Казанскаго полка; менечные рапорты всѣхъ переименованныхъ на Кавказъ полковъ. Кроме того, мы пользовались исторіею Казанскаго полка, составленной въ шестидесятыхъ годахъ командиромъ Казанскаго полка, полковникомъ Цитовичемъ, и оставшейся въ рукописи. Всѣ документы помѣщены пами въ приложенияхъ.
XXXVII.

(1) Московск. Отд. Арх. Г. Шт. Двѣла Инспект. Департ. Гл. Шт. Двѣла № 820. О перелѣвъ полковъ. Начато 12-го июля 1819 г., конч. 19-го октября. На 23 дѣлахъ.

(2) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячное рапорты Штаб-офицерскаго_poiska_ .

(3) Маршрутъ кадра Казанск. пѣхоты полка отъ Георгіевска въ Махновку: д. Александрия, Александроу, Ставроноу, Московская, Донецкая. Безопасный, Преградный статъ, Пащеня Копани, Средняя Егорльская (въ кащ.г.,), Казальницкая, Алексеевская, Бабческая, Пришибская, Ясневка, Есакуловка, Луганская, Вахмутъ, Васильевка, Павловская, Новомосковскъ- Екатериновская, Верхнеднѣпровская, Южнолуковъ, Черкасы. Богуславъ, Тараще, Вѣлъ-Церковъ, Совиры, Вѣлъполоцкъ, Махновка. (Рап. ген. отъ панш. Ермолаевъ, отъ 20-го сентября 1819 г., № 26.

Полкъ совершалъ походъ съ красными погонами, съ временемъ, по шаркуновъ, № 18. (Нач. Гл. Шт. отъ 3-го января 1820 г.).

(4) Прик. по 2-й арм. отъ 29-го июля 1819 г., № 74.

(5) «Русск. Стар.» 1860 г., т. XXXVII, и стр. 8. «Дворянскѣй полкъ въ царь». Императоръ Александръ I. Воспомин. Е. И. Топчиева. 1815—1820 г.

(6) Богдановичъ. История царств. Императора Александра I, т. VI, прилож. къ гл. XXXXI.

(7) Idem.

(8) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рап. Казанск. п., 1821—27 г.

(9) Богдановичъ, т. VI.

(10) Idem. См. прилож.

(11) В. Уч. Арх. П., 2567. О лагеряхъ.

(12) М. О. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рап. Казанск. п. за 1823 г.

(13) В. Уч. Арх. П., 2567. Рапортъ подполк. Розача.

(14) В. Уч. Арх. П., 2567.

(15) В. Уч. Арх. П., 2567. О лагеряхъ.

(16) В. Уч. Арх. П., 2565. Рап. командиру Казанск. п. командира 3-го батальона, майора Жуковскаго 4-го.

(17) М. Отд. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рап. Казанск. п., 1828.

(18) В. Уч. Арх. П., 2568. Рапортъ подполк. Розача.


XXXVIII.

(1) Лукьяновичъ. Опис. турецк. войны 1828—29 г. ч. И. Записки нар. Виртембергскаго. «Русск. Стар.» 1830, № 1). Войны Россіи съ Турцией, Н. Д. («Воен. Сборн.» 1877, № 6).

(2) Лукьяновичъ, ч. 1.

(3) Н. Д. Войны Россіи съ Турцией.

(4) В. Уч. Арх. П., 2569 (42238). Маршрутъ VI, и VII-го корпуса въ границѣ.

(5) Лукьяновичъ, 1. В. Уч. Арх. П., 2533. Диспозиція для перепр.

(6) Лукьяновичъ, ч. 1.

(7) В. Уч. Арх. П., 2724. Истор. журналъ VII-го пѣш. корпус.

(8) В. Уч. Арх. П., 2764. Вѣд. о дѣл. и походъ войскъ VII-го пѣш. корпус.

(9) В. Уч. Арх. П., 2711. О ранен. до 11-го мая и II, 2751. Записка о убѣди при курѣнѣ Брандѣв.

(10) Лукьяновичъ, ч. 1.

(11) В. Уч. Арх. П., 2749. Докл. записка ген.-адют. Киселева отъ 15 го мая 1828 г.

(12) Лукьяновичъ, ч. 1.

(14) В. Уч. Арх. П., 2751. Записка о убыли при крп. Браилов.
(15) В. Уч. Арх. 2569 (42238). Вездом. о числъ больныхъ вь полк. казар.
(17) Лукьяновичъ, ч. 1.
(18) В. Уч. Арх. П., 2750. Зап. о убит. и ранен. 3-го июня 1828 г.
(19) Лукьяновичъ, ч. 1.
(20) В. Уч. Арх. П., 2764. Вѣд. о дѣл. и походахъ войскъ VII-го пѣх. корпуса.
(21) Московск. Отд. Арх. Гл. IIIт. Мѣсячные рапорты Казанскаго полка за 1828 г.
(22) Исходящ. журналъ за 1834 г.

XXXIX.

(1) Лукьяновичъ, ч. 1.
(2) В. Уч. Арх. П., 2724. Истор. журнал. VII-го пѣх. корпуса.
(3) Моск. Отд. Арх. Гл. IIIт. Мѣсячн. рап. Казанск. п. за 1828 г.
(4) В. Уч. Арх. П., 2724. Истор. журналъ VII-го пѣх. корпуса.
(5) Лукьяновичъ, ч. 1.
(7) М. Отд. Арх. Гл. IIIт. Мѣсячн. рап. Казанск. п. за 1828 г.
(8) Лукьяновичъ, ч. 1.
(9) Истор. журналъ VII-го пѣх. корпуса.
(10) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспоз. на 6-е июля.
(11) Лукьяновичъ, ч. 1.
(12) Мольке. Русско-Турецкая война. («Воепп. Сборн.», 1877, № 1).
(13) Лукьяновичъ, ч. 1.
(14) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспозиціи за июль мѣсяцъ.
(15) Изъ записокъ пр. Евгения Виртембергскаго («Русская Старина» 1880, № 1).
(16) Лукьяновичъ, 1.
(17) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспоз. на 8-е августа.
(18) Лукьяновичъ, 1.
(19) Изъ запис. пр. Виртембергскаго.
(20) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспоз. на 17-е и 18-е августа 1828 г.
(21) Лукьяновичъ, 1.
(22) Переписка Императора Николая I съ гр. Дибичемъ. («Русск. Стар.», 1880, № 7).
(23) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспоз. на 10-е сентября.
(24) Лукьяновичъ, ч. 2.
(25) В. Уч. Арх. П., 2533. Диспоз. на 30-е сентября, 1-е и 2-е октября.
(26) В. Уч. Арх. П., 2764. Вѣдомость о дѣлахъ и походахъ VII-го пѣх. корпуса.
(27) Лукьяновичъ, ч. 3.

XL.

(1) Лукьяновичъ ч. 3.
(2) В. Уч. Арх. 2569 (42238). Рапортъ о располож. войскъ 2-й арм. 25-го августа 1828 г.
(3) Idem. По рапорту генераль-майора Кладищева отъ 5-го августа за № 2935.
(4) Моск. Отд. Арх. Гл. IIIт. Мѣсячн. рап. Казанскаго п. за 1828 г.
(5) Лукьяновичъ, 3.
(6) Лукьяновичъ, 4. Прилож.
(7) Воспомин. о кампании 1829 г. («Русск. Вѣсти», 1867).
(8) Лукьяновичъ, 3.
(9) В. Уч. Арх. П., 2871. Журн. в. дъйств. войскъ, въ Болгарія распол. 
(10) Лукьяновичъ, З. 
(11) В. Уч. Арх. П., 2871. Журн. в. дъйств. войскъ, въ Болгарія распол. 
(12) Лукьяновичъ, 4. 
(13) В. Уч. Арх. П., 2764. Вѣдомость о дѣл. и исход. въ VII-го коры, отъ 15-го февраля 1829 г. 
(14) В. Уч. Арх. П., 2871. Журн. в. д. войскъ, въ Болгарія располож. 
(15) В. Уч. Арх. П., 2857. Исход. журн. 1829 г. 
(16) М. Отд. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рап. Казанск. п. за 1830 г. 
(17) В. Уч. Арх. П., 2857. Исход. журн. за 1829 г. 

XL.

(1) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Мѣсячные рапорты Казанскаго полка за 1830—32 г. 
(2) Проект полож. о переобр. армейской пѣхоты. Спб. 1833 г. 
(3) М. Отд. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рап. 26-го егерскаго п. за 1833. 
(4) Иден. Мѣсячн. рап. Казанск. егерск. п. за 1832 г. 
(5) Церковн. Арх. 64-го пѣх. Казанского полка. Предпис. ген.-фельдм. 
кин. Сахена. 
(6) Церковн. Арх. 64-го пѣх. Казанского полка. Вѣдомость къ 1-му авгу 
стра 1833 года. 
(7) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Мѣсячн. рапорты Казанск. егерск. полка за 1834—37 г. 

XLII.

(1) Устриловъ. Исторія царств. Петра В., IV. 
(2) Записная книга С.-Петербургской гвардии кавалеріи.—Устрило 
въ, VI. 
(3) П. С. З. XVI, 320. 
(4) П. С. З. XXII, 279. 
(5) Терещенко. Извѣстіе о началѣ, учрежденіи и состояніѣ дѣтей ба 
рскихъ войскъ въ Россіи. Москва, 1875 г. (Съ рукописи конца XVIII вѣка). 
(6) Шведская война. Воен. Энц. Лекс. XIV. пзд. 1838 г. 
(7) Записки Михаила Горюновскаго: Дворъ Импер. Екатеринъ II въ 1788 г. 
«Русская Старина», за май, июнь 1876 года. 
(8) Иден. 
(9) Записки Военно-Топограф. Депо. 1854 г., XVI. Описаніе военныхъ дѣй 
ствій пѣхотоносцевъ Ея И. В. сухоп. арміи и флотовъ отъ паданія войны и 
т. д.; въ порядкѣ приведеніе мѣнѣ, ген. пор. и кав. Тучковымъ въ 1794 г. 
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Послѣдніе списки Софійск. п. 
(11) Иден. 
(12) Записки Военн. Топограф. Депо. 
(13) М. О. Арх. Гл. Шт. Послѣдніе списки Софійск. п. 
(14) Записки Военно-Топограф. Депо и М. О. Арх. Гл. Шт. Послѣдніе 
списки Софійск. п. 
(15) Собраніе всѣхъ помѣтъ, въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, съ 1787 
по 1791 годъ включительно релаций и т. д. часть 2. Москва 1791 г. 
(16) М. О. Арх. Гл. Шт. Послѣдніе списки Софійск. полка. 
(17) Собраніе релаций, часть 2. М. 1791 г. 
(18) Иден. 

XLIII.

(1) М. О Арх. Гл. Шт. Мѣсячные рап. Софійск. п. 
(2) Учтютъ. Исторія войны 1790 г., III, прилож.
(3) На основании приказа Императора Павла I от 18-го августа 1797 г., по которому: «Софийского мушкетерского полку майору Осипову назначено в сводный гренадерский батальон, выделив майора Будык, который в сентябре отстает из будущего. » Русская Старина. 1873 г. № 8—12.

(4) Милослав. История в. 1799 г.
(5) Хроника 1852 г.
(6) Милослав. III. Репрессии войск по инспекциям.
(7) Idem. II.
(8) Idem.
(9) Idem.
(10) М. О. Арх. Гл. Шт. Мячные рап. Софийск. полка.

XLIV.

(1) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Софийск. п.
(2) Михайловский-Данилевский.
(3) Idem.
(4) Журнал военных действий императ. российск. армии с 15 ноября 1806 по 1-е июня 1807 года. Спб. 1807.
(5) Давидович. Сочинение.
(6) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Софийск. п.
(7) Журнал военных действий.
(8) Idem. II.
(9) Idem.
(10) Idem.
(11) М. О. Арх. Гл. Шт. Послужные списки Софийск. полка.

XLV.

(1) Собственоручная записка Императора Александра I. Богдановича. Война 1813 г., I, стр. 144.
(2) М. О. Арх. Гл. Шт. Мячные рап. Софийск. полка.
(3) Снят. История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг. Изд. 1864 г., т. III.
(4) Idem.
(5) Исходящий журнал за 1834 г. Казанского егерского полка.
(6) Снят. III.
(7) М. О. Арх. Гл. Шт. Мячные рап. Софийск. полка.
(8) М. О. Арх. Гл. Шт. Мячные рап. Софийск. полка.

XLVI.

(1) Церкови. Арх. 64-го п. Казанск. полка.
(2) «Русская Старина» за 1885 г., № 4. «Открытие памятника на Бородинском поле в 1839 году», изъ записок А. В.
(3) Idem.
(4) Орлов. Очерк истории Спб. гренад. п. Спб. 1881.
(5) «Русск. Стар.» Изъ запис. А. В.
(6) Москов. Отд. Арх. Гл. Шт. Мячные рапорты Казачского п. за 1839 г.
(7) Полк. Арх. Приказы по полку за 1847 г.
(8) Крестовский. История Л.-Гв. Уланского п.
(9) Орлов.
(10) Приказы Гос. Насл. Цесар. при вступлении в войну союз. 1-й арм. и гренад. корпусами, по кончине В. Кн. Михила Павловича.
(11) Полков. Арх. Приказы за 1848 и 1849 гг.
(12) Idem. 6-го марта 1851 г., № 65.
(13) Idem. Приказы за 1850 г.
(14) Орлов.
(15) Во время командования полковника Карпева, на каждую 1,000 чел. списочного числа людей приходилось:

1840 год... 27,3 умерших; 8,5 выбывших; 0,6 самоубийц.
1843... 31... 10,3... —... —
1844... 19,9... 1,6... 0,8... —
1845... 26... 7,1... 0,8... —
1846... 24,3... 4,5... 0,3... —
1847... 15,9... 5,8... 0,3... —

Случаевъ самоубийствъ за эти шесть лѣтъ было: застрѣлился 1, повѣсились 4, удавился 1; скоропостижно умерло 14, утонуло 4 челов.

Въ командованіе генерал-майора Кашперова:
1848 год... 43,8 умерших; 5,8 выбывших; 0,8 самоубийц.
1849... 14,6... 7,1... —... —
1850... 41,5... 9... —... —
1851... 27... 8,4... —... —
1852... 14,9... 5,8... —... —
1853... 11... 5,7... —... —
1854... 77,9... 3,5... 0,8... —

Скоропостижно умерло 20 челов.; самоубийствъ 1; утонуло 1. Кроме того, 1 найденъ убитымъ, 1 убитъ въ отпуску и 2 во время похода; умерло отъ холеры 81 челов.

(16) «Желѣзнаня дороги» (В. Энт. Лекс. V, 1854) п Полков. Арх. Приказы по полку за 1852 г.

(17) Разсчетъ при переводъ людей изъ 4-го батальона въ первые три:

| Его Высочества полкъ | За исключением находившихся въ отпуску, состояло по списку | Сверхъ того, въ годовъ отпуска | Съ находившимися въ отпуску состояло по списку после перечисл.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-й, 2-й, 3-й бат., въ каждой ротѣ</td>
<td>Унт. Ряд. Ренр. Ряд съ ренр. Унтер. Рг.ов. Унт. Ряд. Ренр. Ряд съ ренр.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 175 20 195 2 15 21 190 20 210</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4-й бат., въ каждой ротѣ</td>
<td>18 142 53 195 2 15 20 157 53 210</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого въ полку.</td>
<td>301 2263 450 3113 30 242 331 2905 450 3355</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(18) Плнкие числа прибыли:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Время прибытія</th>
<th>Унт.-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
<th>Нестр.</th>
<th>Всего.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>По приказу 1-го декабря...</td>
<td>23 7 9 2 7</td>
<td>124 29 36 30 53</td>
<td>19 1 1 2 2</td>
<td>11 10 1 1 6</td>
<td>177 46 46 33 68</td>
</tr>
<tr>
<td>2-го...</td>
<td>3 4 5 7 10 13 15-го...</td>
<td>3 26</td>
<td>307 49 30</td>
<td>437</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-го...</td>
<td>9 19 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4-го...</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5-го...</td>
<td>11 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7-го...</td>
<td>53 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10-го...</td>
<td>9 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13-го...</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-го...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итого... 51 307 49 30 437
(19) До призвешения обоза на военное положение, в полку Его Высочества состояло: ящиков патронных 16 при 16-ти лошадях; 1 ящик для денежной казны и письменных дзяк; 1 алтенный ящик при 3-х лошадях; 1 телега пеудельная; 1 телега казачья; 32 телеги провиантские при 64-х лошадях; 8 телег для возки больных; 3 телеги для возки лазаретных вещей и аммуниции больных; 1 походная куница. Недоставивши до штата 16 лошадей пять-подъ патронных ящиков были проданы, по Высочайшему повелению, и вырученные деньги хранились в Московском Опекунском Совете, для приращения процентов. (М.с.ч.н. отч.).
(20) Полковой Арх. Приказ 1853 г.
(21) Ведомость о числ ружей и капсюлей в ротах в ноябрь 1853 г.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Роты</th>
<th>Число</th>
<th>Капсюлей на ружье</th>
</tr>
</thead>
</table>
|              |         | В ружье.       | Въ сума- | Въ ящи- |总共 | Въ сума. | Въ лиц.
|              |         |                 | кахх.    | кахх.   |      |         |      |
| Въ каждой кабардинской. | 237     | 17,064          | 11,376   |         | 72  | 48       | 120   |
| " егерской .. | 236     | 16,992          | 11,328   |         |      |         |      |
| Всего въ полку .. | 3780    | 272,160         | 181,440  |         |      |         |      |

(22) Полк. Арх. Приказы по полку за 1853 год.

XLVII.
(1) Полков. Арх. Приказ по полку за 1853 г.
(2) Отрывки изъ запис. ун.-оф. (Дубровин. Матер. для истор. Крымск. в. и обор. Севаст. Сб. 1872).
(3) В. Уч. Арх. 3354. 217. Дѣла управл. ген.-кв. южн. арм.
(4) В. Уч. Арх. II, 3589. Журн. воен. дѣйств. войскъ кн. Горчакова.
(5) «Русский Арх.» 1867 г. Изъ записокъ Севастопольца.
(6) Полков. Арх. Мѣс. отд. за 1854. Случаи смерти между нижними чин.
(7) «Русск. Арх.» Запись Севаст.
(8) Дубровинъ. Защита Севастополя,
(9) Тетюбецкій. Опись. обор. Севаст., т. I.
(10) В. Уч. Арх. II, 3590. Журн. воен. дѣйств.
(11) Отр. изъ зап. ун.-оф.
(12) Idem.
(13) Изъ документ., собранныхъ генераль-маюромъ Н. Ф. Дубровиннымъ.
(14) Отр. изъ зап. ун.-оф.
(15) Богдановичъ. Восточная война 1853—55 гг., т. III.
(16) Полков. Арх. Мѣс. отд. за 1854 г. Составъ штабн. чиновъ къ 1-му сентября былъ слѣдующій: 
По списку ... 398 ун.-оф., 153 музык., 3133 рядовь.
Наліцо ... 319 135 2539.
Въ домашн. расх. ... 18 1 131.
Слѣдовательно, въ бое 8-го сентября могло находиться въ строю: 301 ун.-оф., 134 музык., 2408 рядовых.
Составъ штаба и оберъ-офицеровъ передъ боем.
Командиръ полка, полковникъ Селеваневъ.
Полковой адъютантъ, поручикъ Федоровъ 5-й.
Полковой казначей, поручикъ Гамбурцевъ.
Полковой квартирмистръ, подпор. Бланкергоринъ.
1-й баталіон.
Командир баталіона, подполк. Труневский.
Баталіонъ во главѣ командира.
Роты Его Высочества.
Капитанъ Карпевъ 1-й.
Шт.-капит. Мацкевич.
Прапорщикъ Дробец.
Сматніц.
1-я егерская.
Шт.-капит. Сервянов.
Прапорщикъ Лиссовскій.
2-я егерская.
Командиръ баталіона, майоръ Вонсевичъ 1-й.
Баталіонъ адъютантъ, прапорщикъ Постников.
2-я кавалерійская.
Капитанъ Зубчаниновъ.
Подпоручикъ Сысоевъ 1-й.
Прапорщикъ Сысоевъ 2-й.
5-я егерская.
Шт.-капит. Осиновскій.
Подпоручикъ Яхонтовъ.
Прапорщикъ Чемесовъ 1-й.
Чемесовъ 2-й.
3-я егерская.
Командиръ баталіона, майоръ Конкинъ.
Баталіонъ адъютантъ, прапорщикъ Игнатьевъ.
3-я кавалерійская.
Шт.-капит. Плехановъ.
Прапорщикъ Аристовъ.
Дея.
Новиковъ.
7-я егерская.
Шт.-капит. Чубаровъ.
Подпоручикъ Москвичевъ.
Прапорщикъ Федоровъ.
Поручикъ Ушаковъ.
Федоровскій.
Прапорщикъ Лютыкъ.
8-я егерская.
Капитанъ Вонсевичъ 2-й.
Подпоручикъ Газенкампфъ.
Прапорщикъ Обудовскій.
9-я егерская.
Поручикъ Троцкій.
Подпоручикъ Иковъ.
Прапорщикъ Вѣлаго.
4-я егерская.
Командиръ баталіона, майоръ Млюковъ.
Баталіонъ адъютантъ, прапорщикъ Вадбольскій.
4-я кавалерійская.
Поручикъ Карпевъ 2-й.
Подпоручикъ Гемельманъ 1-й.
Прапорщикъ Гемельманъ 2-й.
Степановъ.
10-я егерская.
Шт.-капит. Алексеевъ.
Поручикъ Савчичъ.
Прапорщикъ Завадскій.
Русецкий.
11-я егерская.
Поручикъ Морозовъ.
Прапорщикъ Горбуновъ.
Полубятскій.
Залесьскій.
12-я егерская.
(17) Богдановичъ, т. III.

XLVIII.
(1) Изъ докум., собр. г.-м. Н. Ф. Дубровинцым.
(2) Отр. изъ оп. ун.-оф.
(3) Изъ докум. и проч.
(4) Тотлебенъ, т. I.
(5) Богдановичъ, т. III.
(6) Тотлебенъ, I.
(7) Воен.-Энл. Лекс., IX, 1856. Ст. Авгюста: «Альма».
(8) Богдановичъ, III.
(9) Тотлебенъ, I.
(10) Богдановичъ, III.
(11) Тотлебенъ, I.
(12) Кинггехъ, «Альминское сражение» («Заря», изд. Каппера).)
(13) Тотлебенъ, I.
(14) Кинггехъ.
(15) Богдановичъ, III.
(16) Кинггехъ.
(17) Изъ докум., собр. г.-м. Дубровиньымъ.
(18) Полков. Арх. Мвячид. отч. за 1854 г. Прапорщ. Завадский въ мѣсячномъ отчетѣ за октябрь 1854 года показанъ раненымъ; въ отчетахъ за слѣдующіе мѣсяцы ничего не говорится. Въ послужномъ спискѣ (Полков. Арх., кн. № 65) отмѣчено: «8-го сент. 1854 г. раненъ всѣльзь въ спину».

<table>
<thead>
<tr>
<th>Полкъ Его Высочества.</th>
<th>Офиц.</th>
<th>Унт.-офиц.</th>
<th>Музык.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Штабъ</td>
<td>Оберъ</td>
<td>Фельдфебель</td>
</tr>
<tr>
<td>Убито . . . . . . . . .</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранено . . . . . . . . .</td>
<td>—</td>
<td>17</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Безъ вѣсти пропало . . .</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого . . . . . . . . .</td>
<td>3</td>
<td>25</td>
<td>119</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(20) Изъ докум., собр. г.-м. Дубровиньымъ.
(21) Отр. изъ запис. унт.-офиц.
(22) Изъ докум., собр. и проч.
(23) Глав. XLV соч. Кинггеха.
(24) Изъ примѣч. Алавина къ соч. Кинггеха.
(25) Изъ докум., собр. г.-м. Дубровиньымъ.

XLIH.

(1) Тотлебенъ, т. I.
(2) Idem.
(3) Рукописи о севаст. обор., т. I. Возом. Горбунова.
(4) Тотлебенъ, I.
(5) Рукоп. о сев. об., И. «Очерки изъ Крымск. войн», А. Розича.
(6) Тотлебенъ, I.
(7) Составъ отряда на Бахчисар. дорогѣ: Егерскаго Е. И. В. Вел. Кн. Михаила Николаевича п. 4 баталиона—2,026 штыковъ; Кирпичецкаго егерск. п. 2 бата.—1,836 шт. Легкаго № 5 бат. 11-й арт. бр. и 1-я и 2-я бат. 16-й арт. бр.—36 орудий.
(8) Полков. Арх. Приказъ по полку отъ 22-го января 1855 года (изъ приказъ, командира корпуса).
(9) Рукоп. о Сев. об., И. «Очерки», Розича.
(10) Тотлебенъ, И.
(11) Рузковъ, П. "Черкисы.
(12) Покровъ Арх. Приказъ по VI-му пѣхотн. корпусу.
(13) Тотлебенъ, П.
(14) На каждую тысячу списочного состава приходилось умершихъ и болѣвшихъ:

Въ январь 1854 г. 1,03 въ маѣ 1, 5,8 въ сентябрь 11,1
февраль 1,04 юнѣ 13, 2,3 въ октябрь 16,7
мартъ 1,02 июль 10,2 въ ноябрь 24,8
апрѣль 2,1 августъ 8,4 въ декабрь 18,4
Въ январь 1855 г. неизв. Въ февраль 1,6.
За все время, среднимъ числомъ, ежемѣсячно приходится 8,19.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрѣль</th>
<th>Май</th>
<th>Июнь</th>
<th>Июль</th>
<th>Августъ</th>
<th>Сентябрь</th>
<th>Октябрь</th>
<th>Ноябрь</th>
<th>Декабрь</th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Умерло отъ обыкн. бол.</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>19</td>
<td>36</td>
<td>31</td>
<td>36</td>
<td>32</td>
<td>17</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3 233</td>
</tr>
<tr>
<td>холеры</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>рагъ</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Самоубйцъ</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Скоропостижно</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Убито</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>354</td>
</tr>
<tr>
<td>Вѣдальдъ</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего</strong></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>22</td>
<td>20</td>
<td>38</td>
<td>31</td>
<td>36</td>
<td>53</td>
<td>77</td>
<td>57</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>354</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Мѣста, гдѣ составлялся отчет.


Показанные 2 челов. убитыми относятся ко времени стоянки въ Молдави; одинъ убитъ обозными лошадьми, другой упавшимъ деревомъ.

(15) Число больныхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ за весь періодъ времени, отъ выступленія изъ Москвы, до первого марта 1855 года, т. е. во время перехода въ составъ Севастопольского гарнизона.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрѣль</th>
<th>Май</th>
<th>Июнь</th>
<th>Июль</th>
<th>Августъ</th>
<th>Сентябрь</th>
<th>Октябрь</th>
<th>Ноябрь</th>
<th>Декабрь</th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Мартъ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Офицеровъ</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>18</td>
<td>15</td>
<td>126</td>
<td>1277</td>
</tr>
<tr>
<td>Ниженыхъ чиновъ</td>
<td>63</td>
<td>17</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>272</td>
<td>312</td>
<td>531</td>
<td>660</td>
<td>1151</td>
<td>1237</td>
<td>1104</td>
<td>1362</td>
<td>1380</td>
<td>1228</td>
<td>1292</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого</strong></td>
<td>71</td>
<td>21</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>273</td>
<td>371</td>
<td>538</td>
<td>662</td>
<td>1178</td>
<td>1263</td>
<td>1122</td>
<td>1380</td>
<td>1393</td>
<td>1299</td>
<td>1329</td>
</tr>
</tbody>
</table>

На каждый тыс. соотв. 17 5,4 1,1 2,2 73 96,4 111 179,9 341,9 391 363 418 417
Въ число больныхъ съ сентября месяца включены и раненые, такъ какъ, по мѣсячнымъ отчетамъ, нѣть возможности отдѣлить однихъ отъ другихъ.

(16) Измѣнения въ наличномъ составѣ чиновъ полка; за июнь 1854 г., январь, февраль и мартъ 1855 г. въ полку свѣдѣній не издается.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Январь</th>
<th>февраль</th>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрѣль</th>
<th>Май</th>
<th>Июль</th>
<th>Августъ</th>
<th>Сентябрь</th>
<th>Октябрь</th>
<th>Ноябрь</th>
<th>Декабрь</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ-офицеровъ</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>11</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Оберъ-офицеровъ</td>
<td>73</td>
<td>54</td>
<td>73</td>
<td>75</td>
<td>70</td>
<td>64</td>
<td>65</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
<td>38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Унтеръ-офицеровъ</td>
<td>413</td>
<td>397</td>
<td>392</td>
<td>396</td>
<td>368</td>
<td>345</td>
<td>342</td>
<td>319</td>
<td>219</td>
<td>233</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>Музыкальныхъ</td>
<td>153</td>
<td>154</td>
<td>155</td>
<td>154</td>
<td>151</td>
<td>145</td>
<td>138</td>
<td>135</td>
<td>103</td>
<td>109</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ</td>
<td>3379</td>
<td>3288</td>
<td>3283</td>
<td>3247</td>
<td>2999</td>
<td>2584</td>
<td>2669</td>
<td>2539</td>
<td>1568</td>
<td>1651</td>
<td>1613</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>4023</td>
<td>3899</td>
<td>3909</td>
<td>3878</td>
<td>3492</td>
<td>3155</td>
<td>3224</td>
<td>3063</td>
<td>1933</td>
<td>2035</td>
<td>1999</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Тотлебенъ, т. II.
(2) Полковъ. Арх. Приказы по полку за 1855 г.
(3) Дубровинъ. Защита Севастополя.
(4) Взятыиовъ. Севастополь съ 21-го марта по 28-е августа 1855 г. (Русск. Стар.) за 1852 г., № 4).
(5) Помѣщаемъ здѣсь свѣдѣнія о потеряхъ Кавказского п. до начала 2-го бомбардированія. Свѣдѣнія эти крайне неполны,—такъ, напримѣръ, за 25-е, 26-е и 27-е марта есть только списокъ раненыхъ и контуженныхъ; относительно же убитыхъ ничего неизвѣстно. Въ приказѣ отъ 24-го марта въ первый разъ помѣщены списки убит. и ранен. поротно.

<table>
<thead>
<tr>
<th>М а р тъ</th>
<th>Ран. и контуж.</th>
<th>У б п т о.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>до 24</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Унтеръ-офицеровъ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыкантовъ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Въ числѣ показанныхъ убитыми и раненными до 24-го марта—рядовой 4 караб. р. раненъ 5-го, находясь въ прикрытии Малаховой башни; 5-го же марта убить рядовой 6-й егерск. р. (штабной ком.) на Волынскомъ редутѣ, въ траппѣ. (Полковъ. Арх. Мѣс. отч. и приказ. за 1855 г.).

(6) Взятыиовъ.
(7) Тотлебенъ, II.
(8) Взятыиовъ.
(9) Тотлебенъ, II.
(10) Полковъ. Арх. Потери за второе бомбардированіе.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрель</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Убито на Селенгинск. и Волынскомъ редутахъ.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Тамъ же ранено.</td>
<td>39</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Кромѣ того, изъ отправленн. 30 челов. въ распор. капит.-лейт. Шестакова, для прислуги при орудіяхъ:</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(11) В. Уч. Арх. 3597. Прик. по Крымск. арм. отъ 25-го июня 1855 г., № 356.
(12) Вяземтниновъ.
(13) Полковъ. Арх. Сводка потерь на редутахъ Селенгинскомъ и Волынскомъ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>До 2-го бомбардиров.</th>
<th>За время 2-го бомбардиров.</th>
<th>Апрель</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Убито</td>
<td>29</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранено</td>
<td>15</td>
<td>164</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итого 246 челов.
Кромѣ того, до 10-го апреля ранено, но осталось, послѣ перевязки въ строю 188 челов.

(14) Полковъ. Арх. Прик. по полк. 1-го апр. 1855 г., № 91.
(15) Вяземтниновъ.
(16) Полковъ. Арх. Приказ. за 1855 г.
(17) Тотлебенъ, П.
(18) Idem.
(19) Полковъ. Арх. Прик. по полк. 23-го апр. № 113. Предпис. г.-м. Семякина отъ 22-го апр. за № 1900.
(20) Вяземтниновъ.
(21) Тотлебенъ, П.
(22) Вяземтниновъ.
(23) Полковъ. Арх. Прик. 7-го мая. № 158.
(24) Тотлебенъ, П.
(25) Полк. Арх. Прик. по Сеаст. гарниз. 29-го апр. № 159.
(26) Тотлебенъ, П.
(27) Полк. Арх. Пр. 31-го мая. № 151.
(28) Вяземтниновъ.
(29) Полк. Арх. Прик. 30-го мая 1855 г.
(30) Полковъ. Арх. Приказ. по полку.
(31) В. Уч. Арх. П. 4724.

Материалы для истории Русской армии.
(32) Полков. Арх. Прик. по полк. и мѣсяч. стк. за 1855 г.
(33) Потери Казанского полка съ перехода на правый флангъ Севастопольскихъ укрѣпленій до начала четвертаго бомбардированія.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Мѣсяць</th>
<th>Апр.</th>
<th>Маъ</th>
<th>Июнь</th>
<th>Июль</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>11-25</td>
<td>16-24</td>
<td>1-10</td>
<td>25-31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Убито</th>
<th>Ранено</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Апр.</td>
<td>8 2</td>
<td>51</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>1-10</td>
<td>1 1</td>
<td>3 5</td>
<td>2 6</td>
</tr>
<tr>
<td>25-31</td>
<td>1 1</td>
<td>40 3 13</td>
<td>3 12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итого: 38 219 257

Кромѣ того, съ 10-го по 30-е апрѣля ранено, но осталось въ строю 201 человѣкъ да съ 30-го апрѣля по 2-е іюня 96; всего, слѣдовательно, 297 человѣк.

(34) Полков. Арх. Мѣс. отч. за май.

LI.

(1) Тотлебенъ, П.
(2) В. Уч. Арх. П. 4724.
(3) Полков. Арх. Пр. и отч. за 1855 г.
(4) Вязмитиновъ.
(5) Полков. Арх. Приказ. и отч.
(6) Потери съ 5-го іюня по 24-е іюля.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Мѣсяць</th>
<th>Июнь</th>
<th>Июль</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 и 6</td>
<td>7 и 8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Убито</th>
<th>Ранено</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>27 14</td>
<td>92 55</td>
<td>119 69 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>1 1 8</td>
<td>8 1 1 1 4 5 4 25 7 8 15 17 14</td>
<td>348</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Убито</th>
<th>Ранено</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>1 6 3</td>
<td>5 15 13 2 10 5 8 7 3 0 13 13</td>
<td>6 11 10 22 3 173</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>2 2 2</td>
<td>21 16 2 13 6 9 8 4 2 13 13 6 13 10 24 3 207</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

А всего въ іюнѣ и іюлѣ 548 человѣк.
(7) Вязытиннов.
(8) Полков. Арх. Прик. и отч. за 1855 г.
(9) Потери убитыми и ранеными с 24-го июля по 4-е августа.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Июль</th>
<th>Август</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>24</td>
<td>27</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Убито</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Ранено</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(10) Тотлебен, П.
(11) Потери Казанского полка в нижних чинах в Корабельной стороне, по 27-е августа.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Август</th>
<th>10</th>
<th>12</th>
<th>13</th>
<th>14</th>
<th>15</th>
<th>16</th>
<th>17</th>
<th>18</th>
<th>19</th>
<th>20</th>
<th>21</th>
<th>22</th>
<th>23</th>
<th>24</th>
<th>25</th>
<th>26</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Убито</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>—</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>13</td>
<td>32</td>
<td>23</td>
<td>40</td>
<td>28</td>
<td>156</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ранено</td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>14</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>39</td>
<td>60</td>
<td>35</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого</td>
<td></td>
<td>22</td>
<td>14</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>18</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>22</td>
<td>51</td>
<td>62</td>
<td>100</td>
<td>63</td>
<td>430</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I. II.

(1) Список штаба и обер-офицеров Казанского полка, принимавших участие в обороне батарей Жерве 27-го августа 1855 года.
Командующий полком, Камчатского егерского полка полковник Китаев.
Полковой адъютант, поручик Иков.
Железный офицер, подпоручик Денисов.
Полковой квартирмейстер, поручик Ушаков.
Полковой казначей, поручик Гамбурцев.

1-й батальон.
Батальонный адъютант, подпоручик Постянов.

Полк Его Высочества.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2-я егерская.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Капитан Мачтевич.</td>
<td>Полковник Оэлденбьргер</td>
</tr>
<tr>
<td>Прапорщик Дело.</td>
<td>Подпоручик Степанов.</td>
</tr>
<tr>
<td>Стеновой.</td>
<td>Прапорщик Вязытиннов.</td>
</tr>
<tr>
<td>Депрейс 1-й.</td>
<td>* Новик.</td>
</tr>
<tr>
<td>Депрейс 2-й.</td>
<td>Лютин.</td>
</tr>
<tr>
<td>Благо 2-й.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2-й Баталион.
Командующий батальоном, Сибирского егерского полка майор Дембинский.
За баталион адъютанта, прaporщик Лавин.

2-й карабинерный.
Подпоручик Смольев 1-й.
Прапорщик Ильин.

4-й егерский.
Поручик Липович 1-й.
Прапорщик Воейков.
Прапорщик Розанов.

Охотничья цзьпь.
Шт.-капит Клочачев.
Поручик Савич.
Прапорщик Кедров.

Штурмовая команда.
Поручик Смольев 2-й.
Завадский.
Русецкий.

До штурма 1-ый батальон командовал майор Попов (5-й резервный бат. Одесской егер. п.). Майор Попов, по всей видимости, в обороно 5-го резервного батареи Жерве не принимал участия: иначе не мог бы шт.-капит. Гинглять в оптом в бой остатки полка, если бы в строю оставался штаб-офicer; не мог, наконец, раненный полковник Китаев официально приказом по полку от 28-го августа, сдать командование Казанским полком старшему по себе офицеру, штаб-капитану князю Гингляты, если бы майор Попов находился при полку. Однако, ни по полку, ни по мв-сичи, очевидно, где был майор Попов.

Приказ по полку от 12-го августа 1855 года за № 229, шт.-капит. Клочачев назначает командующим охотничей цзьпью и затем в помощь ему поручики Савичи и прапорщик Кедров. Из следующих приказов, ведомых командуемыми, командовал ли шт.-капит. Клочачев и поручик Савичи какимнибудь ротами, или, по прежнему, оставались в охотничей цзьпь.

(2) Рукоп. о Лезваст. обор., 2. «Казанский полк при штурме 27-го августа».
(3) Виздитинов.
(1) Тотлебен, 2.
(2) Алабин, «Походный зап.», 2.
(3) Рук. о Сев. об., 2. «Каз. п. при штурме 27-го авг.».
(4) Потеря Казанского полка за 27-е августа на батареи Жерве.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Нижние чины.</th>
<th>Убито</th>
<th>Ранено и контужено</th>
<th>Без вести пропало</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Фельдфебелей.</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>—</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Юнкеровъ.</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Унтер-офицеровъ.</td>
<td>16</td>
<td>25</td>
<td>2</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Барабашниковъ.</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>—</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Горнистовъ.</td>
<td>—</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ.</td>
<td>118</td>
<td>282</td>
<td>38</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого</strong></td>
<td>137</td>
<td>324</td>
<td>42</td>
<td>503</td>
</tr>
<tr>
<td>Отношение к каждой тысяче.</td>
<td>129,12</td>
<td>303,37</td>
<td>39,89</td>
<td>474,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5) Полков. Арх. Прик. по п. за 1855 г.
(6) Возданович, IV.
(7) Взято у Алабина, «Походный зап.», 2.
(8) Высоч. прик. росс. армии, даны в С.-Петербург. 30-го августа 1855 г. (Возданович, IV п Тотлебен, П).
(9) Полков. Арх. Прик. по VI-му арм. корпусу 9-го нояб. 1856 г., № 135.
(10) Полков. Арх. Изъ приказа за 1857 г.
(11) Прик. по Южн. арм. 30-го августа 1855, № 567.
(12) Полк. Арх. Пр. по Южн. арм. 19-го нояб. 1855.
(13) Изъ полков. приказа за 1855—56 г.
(14) П. Арх. Мфс. отч. за 1855 г.
(15) Прик. по полку 30-го сентяб. 1855 г., № 271.
(16) Прик. по п. за № 292 и 294. Приказъ по 2-й бр. 16-й пд. дивизионъ отъ 21-го октября, № 50.
(17) Тотлебен, П.
(18) Полков. Арх. Высоч. прик. по Крымской армии, даны в 1-й день нояб. мфс. въ Симфер.
(19) Возданович, т. IV и Полков. Арх. Прик. по полк. отъ 15-го нояб. 1855 г., № 316.
(20) Полков. Арх. Мфсач. отч. и прик. по полку.
(22) Изъ полков. приказ. Маршр. для слѣдовъ съ поз. до г. Верисхиль и отъ г. Верисх. на зимн. квартир.
(23) Изъ резерв. бат. Тарутинскаго, Бородинскаго, Вряпскаго и Въло-стокскаго полковъ поступило: 5 юнкеровъ, 11 унтер-офицеровъ, 4 музыканта, 589 рядовыхъ и 1 нестросой; всего 610 человекъ. Изъ резервныхъ бата- лоновъ Днѣпровскаго и Камчатскаго полковъ—36 унтер-офицеровъ, 17 музыкацевъ и 1,235 рядовыхъ; всего 1,288 человек.
(24) В. Уч. Арх. II, 3579. Журналъ VI-го пд. хоть корп.
(25) Полков. Арх. Приказъ по полку отъ 26-го декабря 1855 г., № 359.
(26) Сводка потерь убитыми и ранеными за все время севастопольской обороны.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Март</th>
<th>Апр.</th>
<th>Май</th>
<th>Июнь</th>
<th>Июль</th>
<th>Август</th>
<th>Всего</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Убито</td>
<td>Ранено</td>
<td>Убито</td>
<td>Ранено</td>
<td>Убито</td>
<td>Ранено</td>
<td>Убито</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Об.оф.</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ниж.чинов.</td>
<td>21</td>
<td>163</td>
<td>20</td>
<td>102</td>
<td>33</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>Всего выбыло из строя</td>
<td>21</td>
<td>164</td>
<td>20</td>
<td>105</td>
<td>33</td>
<td>161</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(27) Сводка больных и раненых нижних чинов за каждый месяц, в 1855 году.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Янв.</th>
<th>Февр.</th>
<th>Март.</th>
<th>Апр.</th>
<th>Май.</th>
<th>Июнь.</th>
<th>Июль.</th>
<th>Август</th>
<th>Сент.</th>
<th>Окт.</th>
<th>Нояб.</th>
<th>Декб.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Списочн. состоян.</td>
<td>Незв.</td>
<td>4115</td>
<td>4423</td>
<td>4615</td>
<td>4649</td>
<td>4576</td>
<td>4268</td>
<td>4572</td>
<td>4742</td>
<td>3302</td>
<td>4629</td>
</tr>
<tr>
<td>Больных</td>
<td>892</td>
<td>963</td>
<td>1278</td>
<td>1419</td>
<td>1597</td>
<td>1517</td>
<td>1641</td>
<td>1846</td>
<td>1181</td>
<td>1250</td>
<td>1263</td>
</tr>
<tr>
<td>Раненых</td>
<td>385</td>
<td>483</td>
<td>535</td>
<td>571</td>
<td>666</td>
<td>897</td>
<td>1367</td>
<td>1286</td>
<td>1071</td>
<td>1027</td>
<td>947</td>
</tr>
<tr>
<td>Отношение к кажд. тысяч.</td>
<td>Незв.</td>
<td>351,37</td>
<td>411,12</td>
<td>427,88</td>
<td>486,77</td>
<td>527,24</td>
<td>705,24</td>
<td>575,17</td>
<td>161,3</td>
<td>659,27</td>
<td>480,86</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Въ вышеприведенной вѣдомости помѣщены только тѣ нижние чины, которые находились въ госпиталяхъ.

(28) Приводимъ вѣдомость о числахъ умершихъ нижнихъ чиновъ отъ полученныхъ ранъ и отъ обыкновенныхъ болѣзней.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Янв.</th>
<th>Февр.</th>
<th>Март.</th>
<th>Апр.</th>
<th>Майт.</th>
<th>Июль.</th>
<th>Август.</th>
<th>Сент.</th>
<th>Окт.</th>
<th>Нояб.</th>
<th>Декб.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Умерло отъ ранъ</td>
<td>Незвѣстно</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>24</td>
<td>14</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Умерло отъ обыкнов. болѣзни</td>
<td>75</td>
<td>45</td>
<td>10</td>
<td>22</td>
<td>43</td>
<td>14</td>
<td>25</td>
<td>4</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Отношение къ тысячѣ спис. состоян.</td>
<td>Незвѣстно</td>
<td>18,71</td>
<td>13,11</td>
<td>3,66</td>
<td>10,05</td>
<td>13,35</td>
<td>4,37</td>
<td>9,49</td>
<td>1,82</td>
<td>7,12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Всего въ течение года умерло отъ ранъ 107 челов., и отъ обыкновенныхъ болѣзней 251; среднимъ числомъ, на каждую тысячу списочнаго состоянія ежемѣсячно приходилось 13,52.
(29) Подпоручик Бунин солдатами отдался от полка 7-го августа 1855 года и находился в отлучке до 2-го ноября того же года, когда его арестовали в Симферополе и посадили на гауптвахту. Через два дня он был бежать из под ареста и снова был задержан только 7-го января 1856 г. Восстанием разжалован в рядовых.

Потери в чинов въ бдьяло 6 чолов.: въ февраль 2; въ июнь, август, сентябрь и ноябрь по одному.

(30) Для большей полноты, намъ остается разсмотреть число больныхъ и раненыхъ офицеровъ за каждый изъ одиннадцати мѣсяцевъ; за январь отчетовъ совсѣмъ не сохранилось въ полковомъ архивѣ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>По роду болѣзней.</th>
<th>Февр.</th>
<th>Март.</th>
<th>Апр.</th>
<th>Май.</th>
<th>Июнь.</th>
<th>Июль.</th>
<th>Авг.</th>
<th>Сент.</th>
<th>Окт.</th>
<th>Ноябрь</th>
<th>Декабрь</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>шт.об.</td>
<td>офиц.</td>
<td>шт.об.</td>
<td>офиц.</td>
<td>шт.об.</td>
<td>офиц.</td>
<td>шт.об.</td>
<td>офиц.</td>
<td>шт.об.</td>
<td>офиц.</td>
<td>шт.об.</td>
</tr>
<tr>
<td>Простудной лихорадкой</td>
<td>1 2 1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1 1 1</td>
<td>1 3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Простудой</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Раненныхъ</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>3 7</td>
<td>3</td>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>15</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Тифозной гриппой</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Венерическ. болѣзнью</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Слабостью</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Лихорадкой</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Перемежающіяся</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Лихорадкой</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Послѣдующей лихорадкой</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Желудочномъ лихорадкой</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ревматическія</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Умерло отъ рань</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Выздоровлѣние</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыло</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Затѣмъ остается больныхъ</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>17</td>
<td>5</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Больныхъ при полку .</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>14</td>
<td>2</td>
<td>14</td>
<td>12</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Всего больныхъ въ 1-му числу слѣд. мѣс. .</td>
<td>12</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
<td>31</td>
<td>27</td>
<td>22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Не безъинтересно, наконецъ, прослѣдить, какъ менялся составъ полка въ продолженіи 1855 года. Нестроевыхъ мы принимать въ расчетъ не будемъ, а ограничимся только приведеніемъ данныхъ относительно всѣхъ строевыхъ чиновъ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-офицеров</th>
<th>Опекунов</th>
<th>Обер-офицеров</th>
<th>Опекунов</th>
<th>Унтер-офицеров</th>
<th>Унтер-офицеров</th>
<th>Музей.кантонов</th>
<th>Музей.кантонов</th>
<th>Рядовых</th>
<th>Рядовых</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Март.</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>74</td>
<td>75</td>
<td>73</td>
<td>66</td>
<td>90</td>
<td>99</td>
<td>103</td>
<td>105</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>380</td>
<td>392</td>
<td>385</td>
<td>379</td>
<td>375</td>
<td>339</td>
<td>346</td>
<td>350</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>146</td>
<td>145</td>
<td>143</td>
<td>145</td>
<td>142</td>
<td>138</td>
<td>140</td>
<td>139</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>3283</td>
<td>3581</td>
<td>3774</td>
<td>3905</td>
<td>3742</td>
<td>3468</td>
<td>3765</td>
<td>3952</td>
<td>2612</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### В домашнем расходе.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-офицеров</th>
<th>Унтер-офицеров</th>
<th>Рядовых</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Март.</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>18</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>103</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>311</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>91</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>95</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Затем может быть в строю.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-офицеров</th>
<th>Обер-офицеров</th>
<th>Унтер-офицеров</th>
<th>Музей.кантонов</th>
<th>Рядовых</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Март.</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>42</td>
<td>38</td>
<td>41</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>236</td>
<td>228</td>
<td>224</td>
<td>1760</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>113</td>
<td>102</td>
<td>109</td>
<td>1828</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>113</td>
<td>110</td>
<td>110</td>
<td>1725</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>91</td>
<td>105</td>
<td>99</td>
<td>835</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>94</td>
<td>110</td>
<td>105</td>
<td>2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>1514</td>
<td>2050</td>
<td>670</td>
<td>2064</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Итого к 1-му числу.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Где составлялся месячный отчет</th>
<th>В Севастополе</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Число батальонов | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |

### LIV.

1. Полков. Арх. Предписание командующ. Южной арм. командири V-го арм. корп. от 30-го янув. 1856 г.
2. Приказ по Очаковскому отр. от 16-го янув. 1856 г.
3. Приказ по полку от 19-го п 24-го апр.
4. Приказ по полку 22-го апр. 1856 г., № 113.
5. Месячные отчеты за 1856 год.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Март.</th>
<th>Апрель</th>
<th>Май.</th>
<th>Июнь.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2425</td>
<td>2588</td>
<td>—</td>
<td>3420</td>
<td>3431</td>
<td>3425</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>По списку состоят.</th>
<th>Из них больных</th>
<th>Умерло от об. бол.</th>
<th>Умерло скоропостижно</th>
<th>Вбежало</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>263</td>
<td>116,7</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>483</td>
<td>186,6</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Март.</td>
<td>592</td>
<td>173,4</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>602</td>
<td>176,0</td>
<td>3,5</td>
<td>0,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Май.</td>
<td>627</td>
<td>183,9</td>
<td>6</td>
<td>4,17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Итого убяло за 12 месяцев.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Июль</th>
<th>Август</th>
<th>Сентябрь</th>
<th>Октябрь</th>
<th>Ноябрь</th>
<th>Декабрь</th>
<th>Итого убыло за 12 месяцев</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>По списку состоянъ</td>
<td>3382</td>
<td>3382</td>
<td>2733</td>
<td>2747</td>
<td>2774</td>
<td>2790</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ихъ больныхъ</td>
<td>637</td>
<td>186,1</td>
<td>480,142,16</td>
<td>277,101,35</td>
<td>190,68,8</td>
<td>184,66,4</td>
<td>319,114,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Умерло отъ об. бол.</td>
<td>3</td>
<td>0,58</td>
<td>58</td>
<td>18,15</td>
<td>6</td>
<td>2,19</td>
<td>1 0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Умерло скоропостижно</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Въехало</td>
<td>2</td>
<td>0,59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,63</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(6) Приказъ по полку отъ 1-го апр., № 92. Приказъ по дивизиіи 13-го марта 1856 г., № 41, п. 2.
(7) Приказъ по полку отъ 17-го апр., № 108.
(8) Положение о переформиров. пѣхоты, высоч. утв. 6-го—23-го августа 1856 года.
(9) Отчетъ за янв. мѣс. 1856.
(10) Брошюра: «64-й пѣх. Казанскій» п т. д., стр. 6. Богдановичъ.
Историч. очеркъ военн. упр., т. I.
(11) Отч. за янв. мѣс. 1856.
(12) Предпис. ком. бригады отъ 12-го дек. 1856 г., № 2610.
(13) Приказъ по 16-й пѣх. див. отъ 7-го янв. 1856 г., № 2.
(14) Приказы по полку за 1856 годъ.
(15) Приказъ по полку отъ 20-го сент., № 262.
(16) Приказъ по полку отъ 20-го мая 1857 г., № 140.
(17) Мѣсячн. отчеты за 1857 годъ.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрель</th>
<th>Май</th>
<th>Июнь</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>По списку</td>
<td>5081</td>
<td>4998</td>
<td>3185</td>
<td>3186</td>
<td>2938</td>
<td>2949</td>
</tr>
<tr>
<td>Больныхъ</td>
<td>3355,66,6</td>
<td>3221,64,2</td>
<td>315,98,9</td>
<td>311,97,6</td>
<td>131,44,7</td>
<td>60,20,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Умершихъ</td>
<td>4 0,76</td>
<td>6 1,2</td>
<td>3 0,9</td>
<td>4 1,3</td>
<td>4 1,4</td>
<td>6 2,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Скоропостижно</td>
<td>1 0,19</td>
<td>—</td>
<td>1 0,3</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Утонулому</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Въехало</td>
<td>2 0,39</td>
<td>—</td>
<td>2 0,6</td>
<td>2 0,7</td>
<td>1 0,3</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(18) Приказъ по 16-й пѣхоти. дивизиіи отъ 14-го августа 1856 г., № 127.
(19) Богдановичъ. «Историч. очеркъ военн. упр.».
(20) Мѣсячныя отчеты за 1858 годъ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Месця</th>
<th>Январь</th>
<th>Февраль</th>
<th>Мартъ</th>
<th>Апрель</th>
<th>Май</th>
<th>Июнь</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>По списку</td>
<td>2603</td>
<td>2612</td>
<td>2263</td>
<td>2231</td>
<td>2261</td>
<td>2255</td>
</tr>
<tr>
<td>Больныхъ</td>
<td>34</td>
<td>13,67</td>
<td>46</td>
<td>17,8</td>
<td>44</td>
<td>19,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Умершихъ</td>
<td>0,00</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Утонуво.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Въжало.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Итого за годъ.</td>
<td>2258</td>
<td>2201</td>
<td>2198</td>
<td>2212</td>
<td>2196</td>
<td>2192</td>
</tr>
<tr>
<td>По списку</td>
<td>2258</td>
<td>2201</td>
<td>2198</td>
<td>2212</td>
<td>2196</td>
<td>2192</td>
</tr>
<tr>
<td>Больныхъ</td>
<td>25</td>
<td>12,6</td>
<td>26</td>
<td>11,8</td>
<td>24</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Умершихъ</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Утонуво.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Въжало.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(21) Прик. по полку отъ 7-го июня 1858 г., № 158.
(22) Прик. по полку 16-го июля 1859 г., № 197.
(23) Приказъ по полку 26-го ноября 1859 г., № 177.
(24) Пр. по п. 2-го февр. 1860 г., № 33.
(25) Приказъ по полку отъ 10-го мая 1860 г. за № 131.
(26) Idem.
(27) Приказъ по полку отъ 7-го октябр. 1860 г., № 279.
(28) По срокамъ службы къ 1-му сентября 1860 года.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Сроки службы.</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
<th>12</th>
<th>13</th>
<th>14</th>
<th>15</th>
<th>16</th>
<th>17</th>
<th>18</th>
<th>19</th>
<th>20</th>
<th>21</th>
<th>22</th>
<th>Итого</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Унтер-офицеръ.</td>
<td>25</td>
<td>37</td>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>19</td>
<td>16</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>195</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыкантвъ.</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
<td>86</td>
<td>96</td>
<td>66</td>
<td>23</td>
<td>18</td>
<td>32</td>
<td>22</td>
<td>37</td>
<td>30</td>
<td>16</td>
<td>29</td>
<td>10</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>111</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ.</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Нестройныхъ.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Всего.</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
<td>113</td>
<td>178</td>
<td>96</td>
<td>43</td>
<td>29</td>
<td>40</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>61</td>
<td>39</td>
<td>47</td>
<td>31</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>1806</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Сверхъ того состояло:

Изъ дворянъ и вольноопред. | . . . . . . . . . . | 31 | 3 | 3 | 34 |
Отказавшихся отъ производства въ офицеры | . . . . . . . . . . | 6 (Изъ них разобрать) | 16 |
Отказавшихся отъ отставки | . . . . . . . . . . | 2 | 1 | 3 |
Отказавшихся отъ безсрочного отпуска | . . . . . . . . . . | 12 | 1 | 2 | 15 |
Солдатскихъ детей, считающихся оставшимися добровольно на 12-лтнимъ срокѣ обнародительной службы | — | — | 7 | 3 | 10 |
Штрафованныхъ и лишившихся по закону права на отставку по общему положению | . . . . . . . . . . | 1 | 11 | 12 |
не выслушившихъ отставки, изъ нихъ отъ увольнения въ безсрочный отпускъ | . . . . . . . . . . | — | — | 32 | 32 |
Всего | . . . . . . . . . . | 52 | 1 | 21 | 33 | 112 |
Общий штат всего состава полка: 247 унтер-офицеров, 112 музыкантов, 1446 рядовых и 113 нестроевых, всего 1918 человек.

Вооружение полка:

По штату.

| Гладкоствольных ружей с прицелами (в том числе 2 комплекта) | 1722 |
| Винтовок 6-линейного калибра | 528 |
| Пистолетов | 86 |

В действительности.

| Гладкоствольных ружей с прицелами (в том числе 2 комплекта) | 1722 |
| Винтовок 6-линейного калибра | 336 |
| Пистолетов | 86 |

Состояние в полку, 7-линейные винтовки, числом 528, данные в Москвеских артиллерийских арсеналах. Патроны для винтовок приготовлены из оставшихся 52,800 штук от нарезных ружей 7-линейного калибра; из них к 1-му июлю передано, по числу состоящих в полку винтовок, 33,600 штук. Военных патронов положено по штату: для гладкоствольных ружей 119,400, для винтовок 52,800 и для пистолетов 860 штук. (Полков. Арх. Межевч. отч. за июль и август 1860 г.).

(29) Приказ по полку от 2-го апр. 1861 г., № 92.
(30) Дренькинъ. «О возвенении креста въ въ Кандеевкахъ въ 1861 г.» («Русск. Стар.», 1885 г., № 4).
(31) Приказ по полку отъ 15-го апр., № 105.
(32) Дренькинъ.
(33) Idem.
(34) Прик. по полку 6-го мая 1861 г., № 126.
(35) Дренькинъ и Прик. по полку за 1861 г.
(36) Прик. по полку отъ 14-го июля 1861 г., № 195.
(37) Приказы по полку за 1861 г.
(38) Приказы по полку за 1862 г.

LV.

(1) Полков. Арх. Приказъ по полку отъ 24-го марта 1863 г. за № 85.
(2) Прик. по полку отъ 7-го апр. 1863 г., № 97.
(3) Межевч. отч. за 1863 г.
(4) Прик. по полку 28-го апр. 1863 г.
(5) Приказъ по полку отъ 13-го июня 1863 г. за № 164. Маршрутъ.
(6) Межевч. отч. за 1864 г.
(7) Прик. по полку отъ 14-го авг. 1864 г., № 103.
(8) Прик. 25-го августа 1864 г., № 236.
(9) Межевч. отч. за 1865 г.
(10) Прик. 24-го авг. 1864 г., № 237.
(11) Приказы по полку отъ 24-го и 20-го сент. 1864 г., № 206 и 211.
(12) Межевч. отч. за 1865 г.
(13) Прик. по полку отъ 4-го июля 1866 г., № 185.
(14) Прик. по полку отъ 30-го авг. 1866 г. за № 242 и Прик. по див. отъ 3-го сент., № 368.
(15) Прик. 10-го марта 1868 г., № 79.
(16) Прик. по п. 2-го августа 1868 г., № 212.
(17) Межевч. отч. за 1869 г.
(18) Прик. по полку отъ 19-го поля. 1869 г., № 323.
(19) «Боевой Сборникъ», 1869 г., № 4. Статья полковника Цитовица.

«О стрѣльцскихъ ротахъ».
(20) Пр. по п. отъ 23-го января 1870 г., № 23.
(21) Пр. по п. 12-го февр. 1870 г., № 43.
(22) Приказъ по полку отъ 31-го марта 1870 г., № 90.
(23) Пр. по полку 18-го апр. 1871 г., № 105.
(24) Приказы по полку за 1871 г.
(26) Межевч. отч. за 1872 г.
(27) Пр. по п. за 1872 г.
(29) Мс. отч. за 1874 г. п Прик. по подку от 2-го мая 1875 г., № 122.
(30) Пр. по п. 11-го сент. 1874 г., № 235.
(31) Пр. по п. 18-го сент. 1874 г., № 243.
(32) Мс. отч. за 1875 г.
(33) Пр. по п. 29-го июля, № 199 и Мс. отч. за 1875 г.
(34) Мс. отч. за 1876 г.
(35) Приказу по подку от 21-го июня 1876 года за № 161.
(36) Куропаткинъ. Дьяствія отрядовъ генерала Скобелева, ч. I. Спб. 1885 г.

LVII.

(1) Глава составлена по рукописи штабс-капитана Алексеева.

LVIII.

(1) Приказу по отряду от 16-го авг. 1877 г. за № 9.
(2) Куропаткинъ. Дьяствія отрядовъ ген. Скобелева. Спб. 1885 г., ч. I.
(3) Приказу по подку 13-го авг., № 217.—Глава составлена преимущественно по рукописи штабс-кап. Алексеева.

LIX.

(1) Глава составлена по рукописи шт.-кап. Алексеева.

LX.

(1) Глава составлена преимущественно по рукописи шт.-кап. Алексеева.

LXI.

(1) Куропаткинъ, II, гл. VIII.
(2) Idem., стр. 402.
(3) Рукопись шт.-капит. Алексеева.
(4) Куропаткинъ, стр. 408.
(6) Idem.
(7) Куропаткинъ, стр. 412.
(8) Idem. Письма Алекс. Прокоф. Байковскаго.
(9) Составлена глава по рукописи шт.-капит. Алексеева.

LXII.

(1) Списокъ офицеровъ Казанского полка, принимавшихъ участіе въ дѣлѣ 30-го августа 1877 года.
   Командиръ полка, полковникъ Лох.
   Полковой адъютантъ, подпоручикъ Еверский.
   Колонепт. офіц., прaporщи. Булынть-Колосовскій.
1-й батальон.

Командир батальона, подполк. Завадский.

Рота Его Височества.

Шт.-капит. Вищемир.
Подпоручик Арцишевский.
Поручик-юнкер Осипов.

3-я линейная.

Шт.-капит. Вакар.
Подпоручик Арцишевский.
Поручик Варчевский.

2-й батальон.

Командир батальона, майор Байковский.
Младший штаб-офицер, майор Полубинский.
Батальонный адъютант, поручик Корсаков.

5-я линейная.

Шт.-капит. Соколовский.
Прапорщик Алексёв.

7-я линейная.

Прапорщик Алексёв.
Шпицко 2-й.
Капитан Полубинский.
6-я линейная.

Поручик Козелло 2-й.
Подпоручик Федоров.
Прапорщик Рожинский.

8-я линейная.

Поручик Павлов-Щейковский.
Подпоручик Заремба.
Вардовский.
Прапорщик Кашиповский.

3-й батальон.

Командующий батальоном, майор Лопатин.
Батальонный адъютант, поруч. Шимкевич.

9-я линейная.

Поручик Ворейша.
Подпоручик Павловский.
Прапорщик Патницкий.

11-я линейная.

Поручик Ворейша.
Подпоручик Павловский.
Прапорщик Патницкий.
10-я линейная.

Поручик Квятковский.
Подпоручник Герасимов.
Янкевич.

12-я линейная.

Поручик Квятковский.
Подпоручник Дубянский.
Поручик-юнкер Андерсъ.

Стрелковые роты.

Начальник стрелков, майор Арсеньев.

1-я стрелковая.

Капитан Пересвет-Солтан.
Подпоручик Хруцкий.

2-я стрелковая.

Шт.-капит. Бырдин.
Поручик Шишко 2-й.

3-я стрелковая.

Шт.-капит. Вальц.
Поручик Лисовский.
Поручик-юнкер Вищемир.
Заведующий хозяйством, майор Нешкев.
Командир нестроевой роты, капитан Пироцкий.
Полковой казначей, шт.-капит. Варсовский.
Заведующий оружейным, поручик Фишер.
Полковой квартирмейстер, поручик Руссин.
Заведующий, лазаретом, поручик Около-Кулык.

(2) Глава составлена по рукописи штаб-капитана Алексеева.
(3) Куропаткин, П.
LXIII.
(1) Изъ журнала военныхъ дѣйствій 16-й пѣхотной дивизіи. Инструкція о порядке производства работъ по укрѣпленію позицій между д. Брестовцемъ и Тученицкимъ оврагомъ («Воен. Сборн.» 18... г. №...).
(2) Идемъ. Диспозиція для занятія первого гребня Зеленыхъ горъ на 28-е октября.
(3) Изъ журн. в. д. 16-й пѣх. див.
(4) Полк. Арх. Мѣсяч. отч. за 1877 годъ.
(5) По рукописи шт.-капит. Алексѣева.

LXIV.
(1) Мѣс. отч. за 1877 г. Полков. Арх.
(2) Приказы генерала Скобелева. Сб. 1882 г. Приказъ по 16-й пѣх. дивизіи № 457.
(3) Приказъ по Иметаійскому отряду отъ 24-го декабря 1877 года.
(4) По рукописи шт.-капитана Алексѣева.

LXV.
(1) Диспозиція для боя 28-го декабря 1877 г.
(2) Изъ рапорта начальника Иметаійскаго отряда (Скобелева) командиру VIII-го армейскаго корпуса отъ 3-го января 1878 года.
(3) Въ сраженіи при Шейпово принимали участіе: Командиръ полка, полковникъ Лео. Полковой адъютантъ, подпоручикъ Езерскій.

1-й батальонъ.
Командиръ батальона, подполковникъ Завадскій. Батальонный адъютантъ, прапорщикъ Плетневъ.

Рота Его Величества. 3-я линейная.
Шт.-капит. Вильбургъ. (63 пѣх. Угличскаго полка).
Поручикъ Борейша. Шт.-капит. Олешкевичъ.
> Руссины.
Прапорщикъ Осиповъ.

2-я линейная. 4-я линейная.
Капитанъ Мошинскій 1-й. Подпоручикъ Казулінъ.

1-я стрѣльковая.
Подпоручикъ Арцишевскій.
> Хруцкий.
> Воевцковскій 2-й.

2-й батальонъ.
Командиръ батальона, майоръ Вайковскій. Батальонный адъютантъ, прапорщикъ Алексѣевъ.

5-я линейная. 7-я линейная.
Поручикъ Повало-Швейковскій. Капитанъ Пузинъ.
> Квятковскій.
> Подпоручикъ Заремба.

6-я линейная. 8-я линейная.
Подпоручикъ Герасимовъ. Поручикъ Козелло 1-й.
> Сенкевичъ.
> Роговскій.

2-я стрѣльковая.
Подпоручикъ Шимкевичъ.
3-й баталион.

Баталионный адъютант, прапорщик Ренгартен.
9-я линейная. 11-я линейная.
Подпоручик Многоевич. Шт.-капитан Бырдип (он же и за батальонный командир).
10-я линейная. 12-я линейная.
Подпоручик Дубянский. Шт.-капитан Аменицкий.
3-я стрелковая.
Шт.-капитан Вальц.
Подпоручик Янкович.
Заведывающий хозяйством, майор Нефедьев.
Командир нестроевой роты, капитан Пироцкий.
Полковой казначей, шт.-капитан Барсуков.
Заведывающий оружием, поручик Фишер.
Заведывающий гаражом, поручик Около-Кулак.
Полковой квартирмейстер, подпоручик Войцеховский 1-й.
(4) По рукописи шт.-капит. Алексеева.

LXVI.

(1) Вся глава составлена по рукописи штаб-капитана Алексеева.

LXVII.

(1) Приказы генер. М. Д. Скобелева. Спб. 1882 г. Приказ по 4-му арм. корпусу от 9-го августа 1878 г. № 108.
(2) Предпис. штаба 16-й пех. див. 25-го сентября 1878 г. за № 143.
(3) Предпис. началь. дивизион от 24-го сен. 1878 г., № 3911.
(4) Полков. Арх. Кн. 140, д. 2. Годовой отчет за 1880 год (при № 608).
(5) По рукописи шт.-капит. Алексеева.

LXVIII.

(1) Приказ по д-ству. арм. за 1877 г., № 53.
(2) Пр. по д-ству. арм. № 70, 1877 г.
(3) Приказ по отряду, № 49.
(4) Пр. по отр. от 13-го авг. 1877 г.
(5) Приказ по полку, № 221.
(6) Приказ по Лавенновскому отряду от 13-го окт. 1877 г.
(7) Приказ по 16-й пех. дивизии, № 348.
(8) Тоже, № 361.
(9) Приказ по д-ству. арм., № 215.
(10) Приказ по 16-й пех. див. от 20-го декаб. 1877 г., № 469.
(11) Приказ по авангард. д-ству. арм. № 38, 1878 г.
(12) Тоже, № 39.
(13) Приказ по 16-й пех. див. № 407, 1877 г.
(14) Приказы генер. М. Д. Скобелева. Спб. 1882 г. Приказ от 22-го февраля 1878 г., № 50.
(15) Приказ по д-ству. арм. от 7-го февр. 1878 г., № 9.
(16) При отпуске кредитными билетами, деньги на гущанки были установлены следующие: с 1-го мая 1878 г. по 1-е июля—7 руб. (Приказ по авангард. № 96); с 1-го июля—9 р. 49 коп. (По д-ству. армия от 19-го июля за № 32); с 1-го июля—9 р. 25 коп. (По д-ству. арм. № 160); с 1-го августа—9 руб. (Приказ по армии № 143); с 1-го сентября—9 р. 25 к.; с 1-го октября—8 р. 25 коп. (Приказание по армии № 215); с 1-го ноября—6 р. 20 к. (Приказание по армии № 230 и 237); с 1-го декабря—7 руб. 20 коп. (Приказ по армии № 251). С 1-го февраля 1879 г.—9 р. 20 коп. (По
(1) О движении болезненности в 1877 году.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Месяцы</th>
<th>Состояние к 1 числу месяца</th>
<th>Заболевания</th>
<th>Воен. больные</th>
<th>Умерло</th>
<th>Оставалось больными на конец месяца</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ко дню перехода границы империи, к 15-му июня 1877 г., состояло больных</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>62 19,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>62 40 36 —</td>
<td>66 12,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>66 328 230 2</td>
<td>157 90,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>157 236 190 1</td>
<td>202 78,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>202 323 195 12</td>
<td>328 96,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>328 266 159 26</td>
<td>409 72,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>409 133 139 25</td>
<td>378 36,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>378 152 88 5</td>
<td>437 42,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого в 1877 году</td>
<td>—</td>
<td>1483</td>
<td>1037</td>
<td>71</td>
<td>62,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

В том числе: В полков. охроток | — | 732 | — | 12 | — |

(2) За 1878 год.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Месяцы</th>
<th>Состояние к 1 числу месяца</th>
<th>Заболевания</th>
<th>Воен. больные</th>
<th>Умерло</th>
<th>Оставалось больными на конец месяца</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>437 33 34 5</td>
<td>431 9,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>431 90 79 29</td>
<td>413 24,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Март</td>
<td>413 232 119 23</td>
<td>503 63,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>503 585 532 —</td>
<td>556 176,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>556 596 209 49</td>
<td>894 176,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>894 816 412 32</td>
<td>1296 251,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>1296 126 258 18</td>
<td>1116 40,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>1116 40 147 14</td>
<td>995 10,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>995 15 55 —</td>
<td>955 4,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>955 9 208 4</td>
<td>752 2,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>752 107 114 6</td>
<td>739 31,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>739 24 30 3</td>
<td>730 6,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого в 1878 году</td>
<td>—</td>
<td>2673</td>
<td>2197</td>
<td>183</td>
<td>66,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

В том числе: В охроток, до открытия лазарета при полку, до 1-го мая 1878 года | — | 507 | — | 46 | — |

В полков. лазаретах | — | 495 | — | 27 | — |

В подвижных лазаретах, госпиталях и пр. | — | 1635 | — | 110 | — |
(3) Изъ прилагаемых таблиц видна деятельность полковаго лазарета съ 1-го мая по 1-е июля 1878 года.

Возвратный тифъ ........................................ 178 человек.
Сыпной тифъ ............................................... 62
Брюшной тифъ ........................................... 5
Легкая тифозная заболеванія ......................... 48
Перемежающіяся лихорадки ......................... 32
Воспаленіе питательныхъ органовъ .............. 15
Денитеріа .................................................. 14
Воспаленіе дыхательныхъ органовъ .............. 7
Простуда сочленений и мышицъ, заболевания спин- ного и головного мозга и проч. .................. 7

Итого ..................................................... 368 человек.

Изъ нихъ: { Выздоровѣло .................................. 45 человек.
Переведено въ госпиталь ............................ 269
Умерло .................................................... 20

(4) Въ таблицѣ движения болѣзниности за 1878 г. помѣщено 507 человекъ, поступившихъ въ окологѣ до открытія полковаго лазарета. Съ 1-го мая поступавшіе въ окологѣ въ отчетъ о больныхъ не вносились (кромѣ умер- шихъ); между тѣмъ, пользованіе больныхъ въ окологѣ въ теченія мая и июня мѣсяцевъ выражается въ слѣдующихъ данныхъ:
Перемежающіяся лихорадки ....................... 382 человек.
Легкая тифозная заболеванія ........................ 399
Сыпной тифъ ........................................... 329
Брюшной тифъ ........................................ 116
Возвратный тифъ ................................... 275
Заболѣваніе питательныхъ органовъ ........... 169
Денитеріа .................................................. 28
Сладоспѣль отъ изнуренія ............................ 40
Восп. дыхат. орган., венерическ. болѣзни и проч. 13

Итого ..................................................... 1751 человек.

Изъ нихъ: { Выздоровѣло .................................. 787 человек.
Переведено въ госпиталь ............................ 919
Умерло .................................................... 45

(5) Движеніе болѣзниности въ 1879 году.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Месцы</th>
<th>Состояло къ 1 числу мѣсяца</th>
<th>Забо въ 1 д. отм.</th>
<th>Выздоровелъ</th>
<th>Умерло</th>
<th>Отправленіе въ 1 д.</th>
<th>Процентное отн. къ 1000 чел.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>730</td>
<td>81</td>
<td>83</td>
<td>11</td>
<td>717</td>
<td>19,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>717</td>
<td>65</td>
<td>37</td>
<td>11</td>
<td>745</td>
<td>18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Марть</td>
<td>745</td>
<td>49</td>
<td>220</td>
<td>7</td>
<td>567</td>
<td>14,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>567</td>
<td>118</td>
<td>92</td>
<td>3</td>
<td>590</td>
<td>35,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>590</td>
<td>75</td>
<td>105</td>
<td>8</td>
<td>552</td>
<td>23,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ко дню отправленія въ Росію 552

(6) Полков. Арх. Кн. 135, д. № 2. Къ № 2723, отъ 5-го февраля 1880 г. Годовой отчет за 1879 год.

(7) Эта и предыдущая главы, а равно примѣчанія въ нихъ составлены по рукописи шт.-капит. Алексѣева.

Материалы для истории русской арміи.
(8) Полков. Арх. Кн. 140, д. № 2. Къ № 3506.
(9) Idem.

LXX.

(1) Полков. Арх. Кн. 135, д. № 2. Къ № 2723. Годовой отчет за 1879 г.
(2) Встрѣча Углицкаго и Казанскаго полковъ въ г. Витебскѣ 5-го іюля 1879 года. Витебскъ. 1879.
(3) Idem.
(4) Idem.
(5) Idem.

LXXI.

(1) Приказъ по полку отъ 1-го сентября 1879 г., № 244.
(2) Полк. Арх. Кн. 135, д. № 2. Годовой отчет за 1879 г.
(3) Приказъ по 16-й пѣхот. дивизіи отъ 25-го декабря 1879 г., № 452. Прик. по полку 5-го января 1880 г., № 5.
(4) Прик. по п. 16-го авгт., № 229, за 1879 г.
(5) Прик. 18-го августа, № 231.
(6) П. по полку 2-го декабря, № 335.
(8) Прик. по 2-й бр. 16-й п. див. 6-го января 1880 г., № 6.
(9) Прик. по корп. отъ 13-го апрѣля 1880 г., № 104.
(10) Полк. Арх. Кн. 140, д. № 2. Къ № 608. Годовой отчет за 1880 г.
(11) Idem.
(12) Прик. по полку отъ 3-го декабря 1880 г., № 325.

LXXII.

(1) Приказъ по полку отъ 8-го мая 1881 г., № 128.
(2) Прик. 29-го мая, № 144.
(4) Прик. по полку 29-го мая, № 144.
(5) Кн. 140, д. № 6. Отнош. 4-го понт. бат. отъ 3-го іюня 1881 г., за № 658.
(6) Кн. 140, д. № 45. Приказъ по войскамъ, расположеннымъ въ Могилевскомъ лагерѣ, отъ 30-го августа за № 7.
(7) Idem. Приказъ № 5.
(8) Составлено по запискамъ подпоруч. Сыцынко, а также по „Журналу 64 п. Казанск. п. за время большихъ осеннихъ маневровъ 4-го арм. корп. 3—9-го сентября 1881 г.“ (Полков. Арх. Кн. 140, д. № 45).
(9) Прик. по п. 21-го сентября, № 244.
(10) Кн. 140, д. № 45. Предписаніе ком. 12-й р. отъ 11-го октября 1881 г., № 5356.
(11) Idem. Рапортъ Витебск. Губернат. 10-го октября, № 5349.
(13) Прик. по п. 24-го октября, № 277.
(14) Кн. 140, д. № 45. Телеграмма Скобелева отъ 27-го декабря 1881 г., № 265.
(15) Прик. по полку отъ 18-го января 1882 г., № 18.
(16) „Русскій Вѣстникъ“ за 1882 годъ, іюль, т. СЛХ.
(17) Кн. 146, д. № 6 и Приказъ по полку отъ 26-го іюня 1882 г. за № 170.
(18) Приказъ по полку отъ 3-го мая, № 128.
IХЗІ.

(1) Подк. Арх. Кн. 135, д. № 6. Рапортъ командующ. 16-й пѣх. див. отъ 9-го февраля 1880 г., № 2094.
(2) Прик. по п. отъ 29-го мая 1883 г., № 149. 1-й эшелонъ—1-й баталионъ, подъ командой полковника Вайковскаго; 2-й—3-й баталионъ, майора Пересветъ-Солтанъ; 3-й—2-й баталионъ, майора Жилинскаго; 4-й эшелонъ—полковой штабъ и 4-й баталионъ, подъ командой майора Пузина.
(3) Прик. 15-го июня, № 162.
(4) Прик. по п. отъ 4-го августа 1885 г., № 212.
(5) См. гл. ІХЗІ.
(6) Приказъ по полку отъ 18-го октября 1884 г., № 290. Подполковникъ Пересветъ-Солтанъ, шт.-капит. Казулинъ, поручикъ Бардовскій, подпоручикъ Борисовъ, Сычанко и Разваловскій.
(7) Прик. по п. отъ 9-го октября, № 281.
(8) Прик. по п. отъ 17-го октября за № 289.
(9) Прик. 25-го апреля, № 116.
(10) Пр. по п. отъ 29-го июля, № 211.
(11) Отъ 16-го августа 1884 г. за № 228.
(12) Прик. по п. отъ 3-го сентября 1884 г. за № 246.
(13) Кн. 165, д. № 2. Годовой отчетъ за 1885 г.
(14) Письмо гофмейстера двора Его Импер. Выс. Вел. Князя Михаила Николаевича. Отъ 22-го іюля 1886 г., № 817
(15) Прик. по полку 16-го августа 1886 г., № 228.
(16) Журналъ Казанскаго полка.
(18) Idem.
(19) Дѣла полков. канцеляріи за 1886 г. Дѣло № 6.
(20) Приказъ по полку отъ 13-го октября 1886 года за № 280.
ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение I.

Грамата генералам Дольця и Друмпенду.

Дольця и Друмпенду, о которых упоминает Манштейн в своих записках, занимали высокое положение в русском войсков царя Алексея Михайловича; объ этом свидетельствует следующая прозаическая грамата, данная относительно их и находящаяся в государственном архиве: "От царя и великаго князя Алексея Михайловича велелъ и малыя и бѣлым Россиин самодержца. Въ нашу отчину, въ Вѣлкій Новгородъ, боярину нашему и воеводѣ князю Василию Григорьевичу Ромодановскому, да дьяку Семену утлицкому. По нашему великаго государя указу велѣнно отпустить изъ Смоленска въ алинскую землю генерала Томоса Долиеля, а съ нимъ людей его: Пивачка Яшкина, Иванька Ганибара, Вилимка Швара, Юрка Мерлина; да генерала-поручика Вилима Доманта, а съ нимъ людей его: Мартышка Любка, Ганца Лемка, Самоилка Эдера и Юрка Анцова; а для береженья велѣнно съ ними изъ Смоленска послать пристава. И какъ въ вамъ съ нашей великаго государя грамата придетъ, а генералы: Томось Долиель и Вилимь Домант, въ нашу отчину, въ Вѣлкій Новгородъ, съ смоленскими приставомъ придутъ, а выѣзъ вѣлѣнъ имъ дать пристава, кого приложи и подводы по подлежнымъ и отпустите ихъ со всми людей изъ Вѣлкаго Новгорода на Псковъ безъ задержания, а смоленскаго пристава вѣлѣнъ отпустить въ Смоленскъ. Писанъ на Москвѣ гдѣ 1838 г. (1865 г.) январь въ 5 день. " (Русск. Старина, 1875 г., т. XIV).

Приложение II.

Определение или постановление о дачѣ пѣхотнымъ и драгунскимъ полкамъ жалованья; учнено въ Киевъ, въ бытность господина Стрешнева, августа въ 17-й день (1706 года).

Драгунская: Шишенцовъ—нынѣ Бурковъ,
Гульцовъ—нынѣ Реновъ.

Солдатская Головина генеральства:
1. Матвѣя Трѣдѣя пѣтъ Повѣщевъ;
2. Ивана Мевса;
3. Девизы пѣтъ Келиновъ;
4. Польмана пѣтъ Фонть-Еферовъ;
5. Илья Вильсява;
6. Филиперовъ—нынѣ Абрамовъ, что былъ въ Шляссельбургѣ;
7. Ивана Треідѣя пѣтъ Арапчиева въ Нарвѣ.

Генеральства Вейле:
8. Леворотъ пѣтъ Фонть-Шведѣя;
9. Ирика-фонть-Вордина пѣтъ Аншеровъ;
10. Ивана фонть-Дельдена пѣтъ Альтовъ;
11. Фонть-Шведѣя пѣтъ Гасеніусовъ;
12. Николая Балка нынѣ Геренковъ;
13. Яхонтовъ *) нынѣ полковника Шереметева (Гордонова);
14. Юнгора нынѣ Городнина въ Шпессельбургѣ;
15. Федерали Балка нынѣ въ Дерптѣ;
16. Вилима фонъ-Дельдена нынѣ фельдмаршала Шереметева;
Репнина генеральства:
17. Бутырскій;
18. Гульда нынѣ Жамберсовъ;
19. фонъ-Вердена нынѣ Дедюговъ;
20. Дедюговъ нынѣ Романа Вуюса въ Петербургѣ;
въ Петербургѣ: 21. Ивана Бернера нынѣ Гампальтовъ; 22. Павла Бернера нынѣ Шеневерховъ;
въ Кронштадтѣ: 23. Ангела, а нынѣ Тимофея Трейденъ;
въ Вѣлгородѣ: 24. Митчела, а нынѣ Рамановскаго; 25. Ивана Рыдера, а нынѣ Бутыровъ;
въ Нарвѣ: 26. Кулоша, а нынѣ Инглошовъ.
Итого выпущенныхъ полковъ драгунскихъ 2, солдатскихъ 26.
Полки-жъ, которые тогда были положены въ томъ числѣ въ 50 полкахъ и посланы съ господиномъ Голицынымъ въ Польшу.
Репнина генеральства:
1. Дениса Вильдо, что бысть Захарья Кро;
2. Ленистона, что былъ фонъ-Буковена;
3. Андрея Романовскаго.
Новоприборные, что были въ Свѣскѣ:
4. Ивана Коннцева;
5. Василия Дашпова;
6. Семена Неспова;
7. Ефима Гульда.
Итого въ Польшѣ 7 полковъ, а съ выпущенными наличными 35 полковъ; да къ тому-жъ положено на тѣ 5 полковъ, которые тогда вновь велѣно набрать; итого всего 40 полков.
И вмѣсто вышеозначенныхъ убылыхъ 7 полковъ, конъ въ Польшѣ, 5 полковъ, конъ вновь тогда не набраны, приложены въ поминовѣ числа въ 12 полковъ, изъ новоприбывшихъ полковъ толико-жъ число, и того-жъ 12 полковъ, а именно:
въ Петербургѣ: Интерманландскій господина Мешниковъ, его-жъ Губернаторскій, жилой Санктпетербургскій господина Репнина; Шабобека, а нынѣ вмѣсто его господина Головкина; Чамберса, а нынѣ вмѣсто его Головина; Ланговъ выборный; Титова, а нынѣ фонъ-Фенгейма, въ Нарвѣ; Юрия Буша въ Нарвѣ; Сибирскій, Каргопольскій, Полочаниновъ въ С.-Петербургѣ. Филиппа Каровъ, сборный изъ новгорожскихъ пригородовъ. Итого 12 полковъ. Всего прежнихъ и новоприбывшихъ 40 полковъ, на данную имь по въносной вѣдомости помянутаго года положено на ратушу 581,832 рубля, 22 алтына, полтъ 5 денегъ.
А за тѣмъ доставнуемъ 21,737 рублей, 6 алтынъ, полтъ 5 деньги, положены отпускать въ Воисскѣ же приказъ, конъ въ Каменномъ Залонѣ и на опыта разныхъ данч, всего 663,569 руб., 30 алтынъ, полтъ 5 деньги; и толикъмъ предложеніемъ то прежнее положенное число имѣть быть въ прежнемъ своемъ состояніи.
А за тѣмъ окладомъ осталось новоприбывшихъ не въ окладѣ 5 полковъ, что изъ Низовыхъ и изъ Украинцевъ учиненны, и нынѣ въ Полоцкъ, а именно: господина генералъ-майора ф. Вердена, что былъ Каровъ, господина полковника Ефима Вестова новоприборный, что былъ Никиты Анпекова, и у него

*) Исчерпавшее въ приказании "von Achintovъ."
нынѣ быть подполковнику Гамфлера, и итти въ Вѣлгородь, а изъ Вѣлгорода на его мѣсто быть въ Полоцкѣ Андрееву полку Митчеля; государству Ивана Рыдера, что быть Полочанинова, а нынѣ въ Казани и ему быть въ Астрахани, и деньги посылать изъ ратушъ, изъ положеннаго Астраханскаго гарнизона. Вѣлгородскій, подполковника Гамфлера, и у сего полку быть Ефиму Вестову, ему давать ныѣ разрядъ.
Изъ Троицкаго господина Жданова, что нынѣ быть въ Полоцкѣ, а деньги давать изъ Малороссійскаго приказа, и изъ Киевскаго положеннаго на гарнизонъ указанного числа.
Итого по вышеуказанному определенію по (наряду изъ Воинскаго приказа изъ ратушъ, отпускать надлежать сверхъ прежняго оклада 608,569 руб., 30 альтн., полъ 5 деньги новооприбывало оклада.
Новоприбывшимъ вышеупомянутымъ двумъ полкамъ солдатскимъ государ- дина фонъ-Вердена, государству Гамфлера, что привезти Анненковъ, половиннаго оболомъ полкамъ 15 тыс. рублей.
Новоприбывнымъ же драгунскимъ двумъ полкамъ государдина Апраксина и государдина Девянникова 30 тыс. рублей.
Итого будетъ 44 полкомъ 648,569 рублей, да сверхъ тѣхъ полковъ новооприбывныхъ же дачъ, по листу государдина Огильви, которому всѣло быть полеваго войска въ полкахъ: въ его полку 1900 человѣкъ, да въ 21 полку по 1300 человѣкъ, итого тѣмъ прибыльнымъ урядникамъ и солдатамъ 6420 чел. денегъ 72,548 рублей, 21 альтн., 2 деньги; понеже въ прежнемъ окладѣ положенные полки только по 1000 человѣкъ, да ему фельдмаршалу и генераламъ 14 человѣкъ. 37,400 рублей; да на рация дачи генераламъ, майору Поло- ному и офицерамъ, дочь въ Троицкомъ у работныхъ людей. Полковникамъ и офицерамъ, дочь въ полону, и солдатамъ Лефортова и Бугырскаго и новоприбывнымъ, дочь у шведовъ на караулахъ, и на разныхъ дачи, что изъ Военаго приказа 15,405 руб., 1 альтн. и 4 деньги.
Изъ приказа Казанскаго двора 5 полковъ, которые нынѣ свѣдны въ 4 полка, а именно: Болоховск, Шарфовъ, Толбухина, Гуринская, прежняго оклада 33,777 рублей, 31 альтн., 4 деньги.
Изъ новгородскаго приказа Матвѣя полку Бордника, что нынѣ господинъ Огильви полкъ *) 14,162 руб., 19 альтн., 2 деньги, да Псковскихъ жилыхъ полковъ, копы нынѣ въ Дерптъ, фонъ-Дельцена и Шкотова и Гдовскому и цылымъ пригородскимъ стрѣлицамъ прежняго 8,643 рублей, да къ тому вновь прибылого полковника, и офицерамъ и въ полное число урядникамъ и рядовыми 7,426 рублей; а съ прежнимъ 16,069 рублей, мною изъ приказовъ переписанаго прежняго оклада 56,547 руб., 17 альтн., 2 деньги; да къ тѣмъ же переписаннымъ окладамъ прибылого на тѣ же полкъ 19,399 руб., 27 альтн., а съ прежнимъ 75,947 руб., 11 альтн. Всего драгунскимъ и солдатскимъ полкамъ, 41 полкамъ, и на иныхъ вышеупомянутыхъ дачи 849,370 руб., 31 альтн. съ 1/2 деньгою.
(Голиковъ. Дѣянія Петра В., изд. 1837 г., томъ XIV, стр. 399 и Запис- ныя тетради Петра Великаго, издание 1774 года).

Приложеніе III.

Определеніе генерала-фельдмаршала графа Шереметева, въ Военномъ Совѣтѣ учиненное: Его Царскаго Величества высокій генералитетъ, будучи въ Полонномъ октябрь 10-го дня 1711 года, въ консилѣ вѣдоморазсуждаемъ и сей санитытъ заключили:

Хотя Его Царскаго Величества указы (данные генераль-фельдмаршалу графу Шереметеву, первый при Дѣйствіи 3-го дня августа, второй отъ села Третьянцевъ 14 дня, третій изъ Варшавы 26-го тогда мѣсяца) повелѣваютъ, дабы армію Его Величества стоять въ Полонномъ и въ прочихъ опредѣлен-

*) Хроника полковъ принадлежитъ, что полкъ Огильви былъ прежде Павликовъ, а потомъ на- звание Московскимъ. Паскагоство это согласуется съ вышеуказаннымъ въ «Определѣніи» не знаямъ.
ных в Польше мѣстах и смотрѣть на поход короля шведскаго; а когда онъ свой путь воспримется черезъ Польшу, тогда до факций его къ полякамъ, и чтобъ оное къ нему не пристиг, престерегать и не допускать, для того податься къ Вугу и смотрѣть на его обороты; но оный король къ сего времени еще изъ Вендер не вышелъ, а по вѣдомствамъ о выходцѣ и шпионѣ и нынѣ отъ будущаго въ Вендерѣ канцеляриста (который опредѣленъ быть въ турецкомъ конвоѣ), что онъ король походъ свой остановилъ за нашимъ войскомъ, которые суть въ Польше и итти опасается; а понеже Его Царское Величество въ своемъ указѣ изъ Карсбада, сентября 14-го дня, генераль-фельдмаршалу и къ барону Шафирову, обѣтывающемся при турецкомъ обозѣ, предлагать изволилъ, дабы за отдѣленіемъ Его Величества отъ здѣшнихъ краевъ, во всемъ имѣть имъ сношеніе, и ежели затѣмъ не отпускаетъ короля шведскаго турки, что войскъ Его Величества въ вышеписанныхъ Польскихъ мѣстахъ стоять, то писать ему барону Шафирову къ генераль-фельдмаршалу, дабы онъ приказать войску выступить, оставя дѣтали, у себя не больше 7,000 и поступить имъ во всемъ по показующимъ контингентамъ: и хотя о томъ на оный указъ отъ него барона ответъ не полученъ, но оной прежде помѣщаго указу, а именно 19-го дня августа, къ Его Царскому Величеству и къ генераль-фельдмаршалу писалъ, что о остановкѣ въ Польви войскъ Его Величества уже Ханъ Крымскій сталъ къ турецкому войску разглашать, что противъ договору становится, и опасается онъ баронъ, дабы тѣмъ не учнить остановки шведской высылки, и буде не весьма противъ указу, тобѣ податься къ Киеву въ свой край, а о раскладывании порошъ подтверждать, дабы отнюдь не чинить; а понятно нынѣ присылка свое послѣднее время, и показуетъ скорѣ было вмѣсть, солдаты мундиръ весьма обнисься, щупь, обуви и рукавицы не имѣть, ротные лошины едва не всѣ помѣри, а пушечныхъ стало коротывать не черѣзъ; сна, который былъ малыя послѣ сраженій, и тѣ всѣ убраны; и того ради не токъ противъ неприятеля, но и на квартиры къ своимъ краямъ, когда будуть морозы, итти будемъ пахотъ не возможно, отъ чего могутъ въ послѣднее разрѣшеніе произойти; къ тому же провианта на солдать больше того, что имѣ нынѣ дано, поѣдя до 20-го числа, взать не гдѣ, ибо съ мѣстності съ тѣмъ же нынѣ Меншковъ (киная Меншковъ былъ въ Польви, а именно: городъ Поломнѣе съ его округою) послѣднее все обрало, а съ полкомъ собирать показываетъ противности, а именно сего октября 9-го дня полученъ письмо отъ гетмана Коронаго Спиняскаго, въ которомъ нисписать въ выданій провіанта на войско Царскаго Величества въ ихъ краю показать ему вспоможеніе невозможно, и якобы то войско въ ихъ краю напрасно поставилось; понеже, ежели король шведскій съ конвымъ къ немъ пройдетъ черезъ Польшу пойдетъ, тогда пахота Царскаго Величества противъ его дѣйствовать не можетъ и хотя тѣ войска ради оныхъ причинъ туть на Вольви расположились, однако же ежели соизволомъ имѣтъ быть содержаній, то ничто Рѣчи Посполитой понуждать можетъ, и хотя, дѣй онъ провіанта давать и то же, но разрѣѣніе ихъ краю черезъ долгую войну, а наче чрезъ повѣтрие на люди и снятіе и отъ сраженій, чинить не допускать. А ежели провіанта будуть съ нихъ экауктуовать, то конечно шляхта свое намѣреніе воспріметъ, и охоту ко услугамъ потеряютъ. А понеже въ вышеобозначеньныхъ законахъ не малыя Его Величества зависиться интересъ, того ради Мы за благо положили пахотныхъ дивизій, а именно: генераль генералъ Вейда и Аларта и артиллерію отправлять съ свои границы на опредѣленія імъ квартиры, а въ здѣшнихъ мѣстахъ ради предостереженія отъ короля шведского факций во время его походу чрезъ Польшу оставитъ при генераль-фельдмаршалѣ графѣ Шереметевѣ двѣ дивизіи казаковъ и два полка пѣхотныхъ, Казанскій и Устьяскій, которые мундиромъ и обувью противъ прочихъ лучи, тако же готовымъ быть къ походу ізъ Киевъ, ізъ Вѣлѣцъ церковъ гарнизонныхъ полкомъ, ежели случай покажетъ, то возможно оные сюда взятъ.

(Голиковъ, Дьякъ Петра Велкаго, т. XV, стр. 276).
Приложение IV.

О заготовлении знамен за Краем.

Московское Отделение Архива Главного Штаба сохранило дъло № 213, о пожалованныхъ знаменахъ Ширванскому, Бутырскому и Вятскому прусскимъ и турецкимъ полкамъ 2-му и 19-му егерскимъ. 1816 года 2-го для февраля. На 39 листахъ приложено все дѣло.

Отношения канцелярии военного министра коммисариатскому департаменту относятся 2-го февраля 1816 г., за № 694.

Государь Императоръ въ воздаяние отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ въ минувшую войну противъ французовъ при Краевъ и Лаптевъ, высочайшимъ приказомъ 13-го минувшаго января всемилостивѣйше пожаловать сопроволоженіе полкамъ казачьимъ: донскімъ Мельникова 4-го, Мельниковъ 5-го и 1-му Бугскому по одному знаменѣ въ каждомъ; пѣхотнымъ: Ширванскому и Бутырскому Георгіевскія знамена съ надписью: «за сраженіе 23-го числа февраля 1814 года близъ мѣстечка Краева» и т. д.

22-го февраля 1816 г. коммисариатскімъ департаментомъ предложено коммиссару 12-го класса Яковлеву «изготовить рисунки знаменъ».

27-го февраля 1816 г. рисунки были изготовлены и представлены въ коммисариатскій департаментъ, по 2 руб. 50 коп. за рисунокъ.

14-го марта 1816 г. рисунки коммисариатскимъ департаментомъ представлены военному министру.

28-го мая 1819 года предложено коммиссару Яковлеву пріймать мастера для приготовленія знаменъ.

9-го июня 1819 года коммиссариатскимъ департаментомъ извѣщено согласіе отдать пріиисканному мастеру по прежде платимой цѣнѣ, за каждое по триста рублей.

14-го июня 1819 года коммиссариатскому департаменту представлены изготовленны знамена.

9-го августа 1819 года предписано: «приготовленны для Ширванскаго пѣхотнаго полка всемилостивѣйше пожалованныя три Георгіевскія знамени, укупоренныхъ въ ящикахъ съ принадлежащими къ нимъ кистями, концами, подтканями и прочимъ приборомъ отправить въ коммиссію ставропольскаго коммиссариатскаго депо, которому предписано «отпустить оные полку при прохожденіи его въ Грузію, или отправить оные въ ставропольское коммиссариатское коммиссіенерство».

9-го августа 1819 года, за № 4918. Съ препровожденіемъ трехъ знаменъ съ приборомъ.

Г. Командиръ Ширванскаго пѣхотнаго полка.

Приготовленіемъ коммиссариатскимъ департаментомъ по высочайшему утвержденію рисунковъ для командуемаго вами полка три Георгіевскія знамени, всемилостивѣйше пожалованныя приказомъ 13-го января 1816 года, сей департаментъ съ принадлежащими къ нимъ трезымъ парами серебряныхъ кистей на георгіевской лентѣ, концами, подтканями и прочимъ приборомъ при семъ препровожданіе предписываеть вамъ о полученіи ихъ департаменту упатріовать.

Подписаны: генералъ-кресть-коммиссаръ Татищевъ.

Начальникъ отдѣленія Прохоровъ.

Министерства военного въ департаментъ коммиссариатскій коммиссіи ставропольскаго коммиссариатскаго депо.

РАПОРТЪ.

Приказанья въ сию коммисію изъ оного департамента при предписаніи отъ 9-го августа, за № 4917, для Ширванскаго пѣхотнаго полка всемилостивѣйше пожалованы три Георгіевскія знамени, укупоренные въ ящику съ принадлежащими къ нимъ кистями, концами, подтканями и прочимъ приборомъ въ сей коммисіи получены и въ помыйнѣнный полкъ съ приказаниемъ отъ оного за жалованью суммою поручнику Кузьмичамъ отправлены, о чемъ ком-
Счет сколько употреблено денег на приготовление георгиевских знаков Ширванского пехотного полка.
За три знака Георгиевских, за каждое по 300 руб. 900 р. — к.
За сдачу к ним на казенной фабрике серебряных кистей на георгиевской залет, трех пар, по 34 руб. за пару 102 р. — к.
На покупку гвоздей мёдных для прибивки знаков 500 штукъ 2 р. 50 к.
За выделение оныхъ по семи руб. со ста 35 р. — к.
На покупку для укупорки ихъ ящиковъ, клеенки, бумаги оберточной, пакли и гвоздей железныхъ 7 р. 50 к.
Итого 1,047 р. — к.

13-го октября 1819 года деньги возвратены коммиссаріатскому департаменту изъ кабинета Его Величества.

Военного министерства въ коммиссаріатскій департаментъ Ширванскаго пехотнаго полка полковаго командира полковника Берхмана 1-го.

Приложени V.

Рапортъ полковаго командира Ширванскаго пехотнаго полка полковника Берхмана 1-го главнокомандующему 2-ю арміей графу Витгенштейну отъ 3-го июля 1819 г., за № 1184. Таврической губерніи городъ Алушпа.

По полученіи мною сего мѣсяца 2-го числа предписаніемъ начальника главнаго штаба Его Императорскаго Величества генераль-адъютанта князя Волконскаго отъ 22-го числа апрѣля сего года, за № 716, и такового-же вѣдома съ онымъ отъ командира гренадерскаго отдѣльнаго корпуса генерала отъ инфантеріи Ермолова отъ 25-го числа минувшаго іюня, за № 8, присланнаго на имя мое съ маршрутомъ о слѣдованіи полку въ Грузію до города Георгіевска по перевodu изъ 9-й пехотной дивизіи въ составъ отдѣльнаго гренадерскаго корпуса, куда назначено по маршруту выступить изъ нынѣшняго полка расположены 6-го числа настоящаго жъ мѣсяца, (Москов. Отд. Архива Главаго Штаба, опись 183. 1 отд. за 1819 г. Инсп. Деп. Глав. Шт. дѣло № 66. О переводе изъ 2-й арміи въ 1-ю и отдѣльный гренадерскій корпусъ разныхъ полковъ).

Приложеніе VI.

Высочайший рескриптъ 19-го арпраля 1819 года на имя генер. отъ инф. Ермолова *)

Рескриптъ господину генералу отъ инфантеріи Ермолову.

«Обратя должное вниманіе на донесеніе ваше, въ разныя времена мною полученнымъ, усматриваю въ оныхъ, что вы находитъ необходимымъ усиленіе корпуса, вамъ вѣрную, тремя полками пехоты, двумя ротами артил-

*) «Русский Вѣстникъ» за 1867 г. Алексей Петров. Ермоловъ.
лерин причислен к оному же 8-го егерского полка, находящегося временно подъ начальством вашим.

Не ограничиваясь симъ, вы полагаете для обороны крѣпостей нужнымъ прибавление въ три года еще 14,000 человѣкъ, а именно: для Кулле 3,000, Гурми 3,000, Карабата 2,400, Байп 1,000, Дербента 1,600, Старой Шезахи 2,000, Гарицкаго 1,000, итого 14,000. Все же требуемое вами прибавление къ грузинскому корпусу, полагаю пѣхотный полкъ въ 3,000, составить болѣе 26,000 человѣкъ.

Правда, что при составлѣніѣ сей непремѣнной обороны для крѣпостей, вы предполагаете убавить по одному баталону въ каждомъ полку, оставя единственно оныхъ основанія. Но въ то же время вы желаете, чтобы сіѣ крѣпостная войска не назывались гарнизонами, чтобы заплаченны онѣ были и производство въ оныхъ основано было наравнѣ съ армейскими полками, и даже, чтобы часть оныхъ была подвижна.

Всѣдѣ за донесеніями вашими, въ коихъ сіѣ предположенія вашихъ, хотя и получили я отъ васъ письмо 12-го февраля, въ коемъ между прочимъ употреблѣнѣ вы слѣдующія выраженія: «я просилъ дополненія грузинскаго отдѣльного корпуса тремъ пѣхотнымъ полками... и смѣю утверждать, что сколько безъ оныхъ обойтись невозможно, столько большее число было бы непозволѣно».

Но, не умѣя согласить сего увѣренія съ прежними вашими требованиями, единственно заключаю изъ оного, что дошла до васъ сѢбѣстомъ и неудовлетворительнымъ образомъ нѣкоторыя известія о назначенныхъ войскахъ въ Грузіи, и какъ, впрочемъ, тотъ, кто писать, не знаю самъ настоящихъ предположеній, посему не могу и васъ наилучшимъ образомъ извѣстить.

Соображеніе внимательно всѣ вашихъ донесеній и требованій, сообщаю по опнымъ вамъ слѣдующую мою рѣзывность.

Перемѣнить составъ корпуса вашего я не имѣю возможности, ибо, прибавя къ оному число полковъ, разстроено я устройство прочихъ армій, коихъ число и составъ опредѣлены позрѣльнымъ размышленіемъ. Но надѣюсь, однако же, достигнуть до желаемой вамъ цѣлѣ слѣдующимъ образомъ.

Я могу временно выслать подъ началство вашего 10-ти полковъ пѣхоты, съ тѣмъ предположеніемъ, чтобы пимъ укомплектовали единовѣрнымъ надежнымъ образомъ грузинскій корпусъ, чего присылкою рекрутъ никогда не достигалось, ибо столь дальняго перехода и нервовъ и переносить трудности, потери въ оныхъ была всякій разъ чувствительна.

Укомплектованіе сіѣ я нахожу нужнымъ произвести на слѣдующемъ основаніи: число полковъ, состоящихъ грузинскій корпусъ, остается прежнее, т. е. 8 пѣхотныхъ, 4 егерскихъ, два гренадерскихъ, 1 карабинерный, итого 15 полковъ. Каждый изъ сихъ полковъ предписывало привести въ 3,900 человѣкъ, разумѣя 300 унтеръ-офицеровъ и 3,600 рядовыхъ; каждый же баталонъ будетъ изъ 100 унтеръ-офицеровъ и 1,200 рядовыхъ. Если по сему числу людей вы найдете нужнымъ прибавить числа офицеровъ, то дозволяетесь вымъ на каждую роту прибавить по одному, что составить на полкъ прибавки 12 офицеровъ: половинное число по 7 на полкъ нахожу я достаточнымъ.

Такимъ образомъ, корпусъ вашъ ввѣренный, конечно можетъ имѣть подъ ружьемъ здоровыхъ болѣе 50,000 человѣкъ.

Симъ же средствомъ равномѣрно можетъ быть выполнено предположеніе ваше о назначеніи переводной обороны для крѣпостей. Я назначаю для сего вторые баталоны всѣхъ пѣхотныхъ полковъ грузинскаго корпуса, кроме гренадерской бригады. По новому образованію полковъ, ихъ число составить въ сложности 15,000 человѣкъ, превышающаго даже ваши требуемое.

За симъ отчисленіемъ крѣпостной обороны, вы будете имѣть въ готовности для движеній, въ дѣйствующихъ баталонахъ двухъ дивизій и 9-ти баталоновъ гренадерской бригады, болѣе 40,000 подъ ружьемъ, число, конечно, совершенно достаточное.

Въ 10-ти полкахъ, въ вашихъ назначеніяхъ, и въ 8-мѣ егерскомъ, назначенное
число людей составляет до 26,000 человек, т. е., почти то же, которое вы требуете.

Я предпочитаю сие знатное число войска отправить в ваш корпус образованными полками, со всеми нужными чинами штаба, оберъ и унтеръ-офицеровъ, нежели составными временем командами, единственно для привода до новаго места ихъ назначения.

Прибывшие полки къ вамъ въ корпусъ припесутъ съ собою ружья вашего образца, чь́мъ исполнится разламърно желаніе ваше о переженчъ старыхъ ружей, находящихся въ полкахъ въ Грузиі. На перевозку же оныхъ обыкновенного образца требовалось 115,000 рублей.

Назначенные мною полки въ Грузиі собираются, пять изъ оныхъ у границъ вѣли войска Донскаго, а именно: Апшеронскій, Тентгиіскій, Навагинскій 41-й, 42-й егерскіе; пять же въ Крыму, а именно: Ширванская, Куринскій, Мингрельскій, 43, 45 егерскіе.

Вамъ предоставляю опредѣлить дальнѣйшее ихъ движение и время, въ которое каждый изъ сихъ полковъ долженъ выступить, что все вы сообразите съ удобостотъ продолженія въ краѣ вамъ вврѣненномъ. Съ сихъ фельдъ-берегеръ предоставьте вы отъ начальника главнаго штаба моего, на имя командировъ 10-ти вышепомянутыхъ полковъ, повелитель, дабы, по мѣрѣ достановленія отъ васъ оныхъ, сие полки уже состояли въ вашей командѣ.

Постепенному укомплектованію полковъ, долженнаго оставаться въ Грузиі и на линіи, дабы необычаго второй путь тѣмъ же войскамъ, предлагаю вамъ прислать назадъ казаръ сдѣланныхъ полковъ: Севаставольскаго, Троицкаго, Судальскаго, Вологодскаго, Казанскаго, Вѣлесковскаго, 8-го, 9-го, 15-го, 16-го и 17-го егерскаго. Изъ оказанія предоставляю вамъ перевесь въ корпусъ, вамъ ивренный, всѣхъ тѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, копытъ службы и опытность признается будетъ вами полезно въ Грузиі и на линіи. Вы пришлетъ имъ списки, съ означеніемъ, въ которые полки они будутъ вамъ переведены. Симъ же самымъ образомъ вы укомплектуете по линейному офицера въ роту.

Мингрельскій полкъ назначается быть снятъ съ Вѣлесковскъ. Если дорога черезь Кутаисъ удобна, то полевое оной симъ путьемъ направить, не жели перевозить водою по Черному морю. Въ противномъ случаѣ, назовите меня, чтобы суда приготовить отъ черноморского флота. Кадръ Вѣлесковскаго полку вернется тамъ же путьемъ, конъ прибудетъ Мингрельскій полкъ.

Полки Апшеронскій, Ширванская, Куринскій, Тифлисскій, 41-й и 42-й егерскіе, должны состоять 20-ю дивизіо.

Полки же Кабардинскій, Тентгиіскій, Навагинскій, Мингрельскій, 43-й и 45-й егерскіе—19-ю.

Дѣлъ легкія артиллерійскіе роты равномѣрно, по требованію вашему, назначены въ грузинскій корпусъ, а именно № 15 и № 52.

Сими распоряженіями вы будете имѣть средство единодушно навсегда устроить превосходный образовъ грузинскій корпусъ въ падлежащую силу.

Въ то же время составъ прочихъ армій не потерпитъ разстройства. Кадры возвратившихся полковъ росписанны будутъ по разнымъ дивизіямъ и всѣ мѣры къ приведению ихъ въ падлежащее устройство уже приспособлены. На подлинномъ собственности Его Имп. Вел. рукою написано: «Александрия.» С.-Петербургъ, 19-го апреля 1819 года.
«Военномъ Сборникѣ», но не приватую генераломъ Меньковымъ, статью «О переименовании пѣхотныхъ полковъ въ 1819 г. на Кавказѣ». По неимѣнію въ то время подъ рукой необходимыхъ матеріаловъ, я о пѣхотныхъ второ-
степенныхъ предметахъ высказалъ предположенія гадательными. На дняхъ я получилъ изъ Казанскаго полка пѣхотной свѣдѣнія, извлеченныя изъ архива кавказскаго военного округа, по рапорту моему къ начальнику 16-й пѣх.
дивизіи отъ 6-го апреля 1888 г., за № 2023. Свѣдѣнія эти еще больше утвержда-
даютъ меня въ убѣжденіи, что нынѣшній Казанскій полкъ носить и чукотское имя, и чукотское староство и любитъ чужій знамена. То обстоятельство, что вопреки высочайшаго указа, состоявшагося въ 26-й день мая 1825 года, полкомъ не были возвращены ихъ прежнія имена, достаточно доказывается официальнымъ данными, изложенными мною въ вышеупомянутой статьѣ; за-
тѣмъ остается только доказать, что прибыли въ 1819 году на усиленіе грузинскаго отдѣльного корпуса полки были въ казармовомъ составѣ возвращены въ Россию съ перечисленными названіями. Послѣдняго вироочелъ обсто-
ятельства не отвергаетъ и бывшая редакція «Россійской Военной Хроники». Оно доказывается также упомянутою въ статьѣ, печатною росписью полко-
казь, составленной во Вторномъ Министерствѣ 31-го июля 1820 г., т. е. почти тотчасъ по переименованіи полковъ. Это же подтверждается и полу-
ченными мною на дняхъ свѣдѣніями.
Изъ этихъ свѣдѣній видно, что переименованіе полковъ грузинскаго отдѣльного корпуса и полковъ, прибывшихъ къ нему на усиленіе, было, от-
носительно Казанскаго, Кабардинскаго и Ширванскаго полковъ, произведено слѣдующимъ образомъ:
Въ высочайшемъ повелѣніи на имя корпуснаго командира генерала Ермолова, состоявшемся 19-го апреля 1819 г., было установлено слѣдующее рос-
писаніе по дивизіямъ грузинскаго отдѣльного корпуса:
19-я дивизія: Кабардинский, Тенгисский, Навагинский, Мингрельский, 45-й егерский, 44-й егерский переименованный нѣкъ 45-го.
20-я дивизія: Аишеронскій, Тифлисскій, Ширванскій, Куринскій, 41-й егерский, 42-й егерский.
По росписанию войскъ 1818 года Кабардинскій полкъ находился въ со-
ставѣ 20-й дивизіи. Изъ допенсіи ген. Ермолова къ начальнику главнаго
штаба князя Волконскому отъ 10-го сентября 1819 г., № 37, видно, что перезвѣсти Кабардинскій полкъ изъ 20-й дивизіи въ 19-ю оны нашель за-
труднительнымъ по тѣмъ соображеніямъ, что въ немъ не менѣе половины офицеровъ изъ Грузи, первыхъ посвященныхъ себя на службу Его Величе-
ства, которые съ прискорбіемъ пріимутъ удаление отъ своихъ семействъ; съ другой стороны и семейства эти, большою частью недостаточнаго состояніи, буду лишены помощи офицеровъ. При томъ же Кабардинскій полкъ въ теченіе 18 лѣтъ былъ расположенъ въ Грузіи, где нѣкоторые изъ нихъ получилъ гораздо больше жалованья, нежели на Кавказской линіи, куда полкъ дол-
женъ перейти съ назначеніемъ въ 19-ю дивизію. Уменьшеніе жалованья бу-
деть съ простительно для нынѣшніхъ чиновъ. Наконецъ, если перезвѣсти Кабар-
динскій полкъ на Кавказскую линію, то взамѣнь его нужно другой полкъ перезвѣсти оттуда въ Грузію. Въ виду этого ген. Ермоловъ просилъ между про-
чимъ разрѣшеніе Кабардинскаго полка оставить въ 20-й дивизіи и назвать его Ширванскимъ, а Казанскій полкъ, состоящий въ 19-й дивизіи, въ вей же и оставить и назвать Кабардинскаго.
Въ приложенномъ при этомъ рапорѣ вѣдомости значится между про-
чимъ, что Кабардинскій полкъ соединяется съ Тифлисскимъ; Казанскій же только примыкаетъ къ Кабардинскому.
Отъ 23-го октября 1819 г., № 1637, начальникъ ген. Ермоловъ, что Государь Императоръ высочайше созволилъ утвердить пред-
ставленную имъ вѣдомость о соединеніи полковъ, съ тѣмъ, чтобы полки Ка-
занскій, принадлежащій имъ Кабардинскаго, и Тифлисскій приведены были въ равно число съ прочими полками.
Хотя такимъ образомъ представленная ген. Ермоловымъ вѣдомость п
была высочайше утверждена, но, как видно из последующей нереписи, не вполне приведена в исполнение. В рапорте начальника шт. грузинского отдельного корпуса к ген. Ермолову, от 22-го января 1820 г., за № 258, положительно сказано, что полки Троицкий и Апшеронский, Кабардинский и Ширванский, Севастопольский и Куринский, 9-й и 42-й егерские один с другим соединены не были.

Из всех этих данных оказывается несомненным, что бывшие на Кавказе полки: Казанский принадлежал кабардинскому, а бывший кабардинский — Ширванского. При этом Ширванский п. остается без названия, а название Казанского полка остается вакантным. В статье своей я упомянул, что в этих обстоятельствах самою естественной было Ширванский п. назвать Казанским, и присвоюкунял, что въятно так и было сдѣлано. Послѣднее мое предположение вполне подтверждается предписанием командовавшаго войсками в Грузинии ген. Великолюбовы командиру Ширванского полка полковнику Берхману, отъ 14-го ноября 1819 г., № 4749, слѣдующаго содержанія: «По приказу г. корпуснаго командира отъ 4-го числа текущаго мѣсяца, основанному на высоочайшемъ Государя Императора соображеніи, предписываю вамъ высокоблагородію переписывать полкъ вамъ въфренный Казанскимъ пѣхотнымъ».

Доказательствомъ тому, что подъ именемъ Казанскаго полка была отправленъ карта, составленный не изъ какого другаго, а изъ бывшаго Ширванскаго полка, служитъ то обстоятельство, что этого послѣдняго въ составѣ карта вошли: полковой командиръ, полковникъ Берхманъ, командовавший съ 1815 года Ширванскаго и потомъ до 1823 года Казанскими полками; священникъ Іаковъ Дмитровскій, 26 шт. и об.-офицеровъ (изъ числа пяти, бывшихъ въ 1818 и 1819 гг. въ Ширванскомъ полку); 2 фельдфебеля; 5 унит.-офицеровъ; 7 (изъ 9) музыкантовъ; 2 (изъ 6) флейтиста и 10 (изъ 38) барабанщиковъ.

Всѣдъ за переписываніемъ полковъ послѣдовала передача знаменъ и другихъ знаковъ отличія. Прибавлю изъ Россіи подъ командой полковника Берхмана Ширванскій п. приселъ съ собой на Кавказъ: 1) старшій штаб-сѣкъ знамена; 2) вновь пожалованныя Георгиевскія знамена за отличіе въ сраженіи при Краковѣ въ 1814 году; и 3) три серебряныя шведскія медали, пожалованныя полку за быстроту въ мигующую кампанию противъ французскихъ войскъ подъ начальствомъ наслѣднаго шведскаго принца. Государь Императоръ изволил повелѣть, чтобы эти медали состояли на людяхъ въ томъ полку, которому онъ принадлежать. Всѣдствіе этого онъ состоялъ на людяхъ 1-й и 3-й гренадерскихъ ротъ бывшаго Ширванскаго полка, поступившихъ на укомплектованіе Грузинскаго гренадерскаго полка.

О передачѣ знаковъ отличія изъ одного полка въ другіе имѣются у меня слѣдующія свѣдѣнія:

1) Отношеніе командующаго войсками въ Грузинѣ къ начальнику шт. грузинскаго отд. корпуса, отъ 13-го ноября 1819 г., № 4741, въ которомъ онъ увѣдомляетъ о сдѣланномъ распоряженіи, чтобы полковникъ Берхманъ вновь присланная Георгиевскія знамена сдѣлать въ Кабардинскій (нынѣ Ширванскій) полкъ; отъ него полученъ былъ мальтийскія знамена и доставленъ въ Казанскій (нынѣ Кабардинскій), отъ этого послѣдняго принять бы знамена въ карлу, а старыя знамена сдѣлать въ арсеналъ. На основаніи этого увѣдомленія генераломъ Ермоловымъ были даны соответствующія предписанія командиромъ новаго Ширванскаго и новаго Кабардинскаго полковъ отъ 27-го января и 25-го февраля 1820 г., №№ 8 и 25. Изъ отзыву дежурнаго штаб-офицера грузинскаго отдѣльнаго корпуса полковнику Берхману, отъ 19-го ноября 1819 г., № 4965, видно, что три Георгиевскія знамена, съ серебряными кистями на георгиевскихъ лентахъ, коньями и подтожами были древовъ, вѣроятно въ томъ видѣ, какъ были получены, едва въ корпуснѣйшъ штабъ.

Относительно шведскихъ медалей, поступившихъ, какъ сказано, съ людьми въ Грузинскій гренадерскій полкъ, было предписано командиромъ этого полка, полковнику Ермолову, командующимъ войсками въ Грузинѣ отъ 17-го
ноября, № 4839, чтобы эти медали присягать в корпусный штабе. Выстъ съ тёмъ отъ него же отъ 17-го ноября, № 4840, было писано полковнику Вержману, что какъ согласно высочайшей воли тры шведских медали должным быть возложены на людей въ томъ полку, которому онъ принадлежатъ, то чтобы они были выбраны нынъ людьми, поступившими въ Кабардинский (нынъ Ширванский) полкъ, трехъ человекъ и представить ему, Вержманову, списокъ. При этомъ было прибавлено, что о доставленіи означенныхъ медалей въ корпусный штабъ предписано полковнику Ермолову.

Такимъ образомъ, принадлежія бывшему Ширванскому, нынѣ Казанскому, полку три Георгиевскія знамена за сраженіе при Красномъ и тры шведскихъ медали переданы и теперь состоять въ бывшемъ Кабардинскомъ, нынѣ Казанскомъ полку.

Ваше сіятельство! Я уже четыре года занимался собираніемъ материалъ для исторіи Казанскаго полка и уже приступить къ своду ихъ въ одно цѣлое, безъ положительного же офіціального разрѣшенія возбужденного вопрона составленіе правдивой исторіи какъ Казанскаго, такъ и другихъ привлеченныхъ къ реформѣ полковъ будетъ немыслимо и мои четырехлѣтія труды окажутся безполезнымъ. Это было бы очень прискорбно. Въ течение болтѣ пяти лѣтъ командованія Казанскимъ полкомъ я такъ сроднился съ нимъ, что желаю бы на память о себѣ оставить ему его исторію. Не скрою также и покренаго желанія моего употребить всѣ занятія отъ меня средствъ, чтобы возвратить Казанскому полку принадлежящія ему Георгіевскія знамена за Краснымъ и шведскія медали, которыя были отобраны отъ него не за какую либо провинность и не по вышочайшей волѣ, а по произвольному распоряженію какаго-то начальствъ.

Въ бытность въ Витебскѣ ваше сіятельство изволили заявить желаніе, чтобы кто либо изъ офицеровъ составилъ исторію полка; это обстоятельство даетъ мнѣ большую надежду, что въ настоящемъ вопросѣ вы примете теплую участие. Мнѣ кажется, что для большей свободы въ разрѣшенія его необходимо будетъ доложить о немъ г. военному министру. Если ваше сіятельство прикажете, то я могу составить проектъ доклада, въ которомъ выразить всѣ обстоятельства по возможности въ сжатой, но четвертной формѣ.

Въ заключеніи считаю нужнымъ выразить свое мнѣніе о старшинствѣ Казанскаго полка и гренадерскаго бой Казанскаго.

Ширванскій п. сформированъ въ 1724 году пятью ротами гренадерскаго Знамена полка, батальона Азовскаго и батальона Казанскаго. Старшинство его считается съ 1724 года. На основаніи высочайшаго указа на имя военного министра, состоявшагося 25-го июня 1839 г., старшинство полковъ сформированныхъ пять разныхъ частей, считается по спльяной части, въ составъ ихъ поступившей, если эта часть не менѣе полубатальона. Двѣ одинаково спльныхъ частей, поступившихъ въ составъ Ширванскаго полка, были батальонъ полковъ, сформированныхъ въ 1700 году; поэтому слѣдуетъ старшинство полку считать съ 1700 года.

За отличіе при осадѣ Браилова въ 1823 г. Казанский полкъ получилъ гренадерскій боц. Въ 1833 г. при общемъ перерформированіи армейской пѣхоты Казанскій п. былъ соединенъ съ 26-ымъ егерскимъ, причемъ 1-й и 2-й дѣйствующіе и 5-й резервный батальоны были составлены изъ батальоновъ Казанскаго полка, и въ настояющемъ утвержденіи росписаніемъ знаковъ отличій 12-го мая 1833 г. имъ былъ сохраненъ гренадерскій боц; затѣмъ 3-й и 4-й дѣйствующіе и 6-й резервный батальоны, какъ составленныя изъ батальоновъ 26-го егерскаго полка, этого боев не имѣли. Росписаніе это осталось въ силѣ до настоящаго времени, не смотря на то, что всѣледствіе различныя перерформированій батальоновъ и 3-й батальонъ Казанскаго п. пріобрѣлъ право на этотъ боц. Такъ 23-го февраля 1845 г. 3-й батальонъ Казанскаго п., боев непамятный, отчисленъ въ Виланскій пѣхотъ, а взамѣнъ его сформированъ новый изъ 1-го, 2-го и 4-го батальоновъ. Поэтому изъ нынѣшнаго 3-го батальона 2-й составъ имѣетъ право на гренадерскій боц п. 1-го его не имѣетъ. Поэтому справедливость требуетъ предоставить этотъ боц и всему 3-му ба-
Примите и проч. В. Цытович.
Письмо помчено: № 4, 16-го февраля 1871 г. Его сиятельству графу Ф. Л. Гейдену, начальнiku главного штаба.

Приложение VIII.

«О переименовании пехотных полков в 1819 году на Кавказе». Статья полковника Цытовича, приложенная к письму его к графу Гейдену.

В томе XL Первого Полного Собрания Законов Российской Империи под № 30369 помещен найденный высочайшего указъ, объявленный императорским департаментом военного министерства 26-го мая 1825 года, следующего содержания:

«На усиление кавказского отдельного корпуса в 1819 году выкомандировано 10 полков, а именно:
Пехотных: Анхиорский, Тентыгинский, Навагинский, Ширванский, Куринский и Мингрельский.
Егерских: 41-й, 42-й, 43-й и 45-й, который послѣ переписовать в 44-й егерскій полк.
Егерскіх: 8-го, 9-го, 15-го, 16-го и 17-го.
Извъ оныхъ полковъ предоставлено было командиром укомплектовать корпусъ всѣхъ тѣхъ шт. и об-офицеровъ, копли службу и опытность признавъ будуть имъ полезны въ Грузи и на линіи.
Означенныя полки, по распоряженію командира кавказск. отдѣль. корпуса, высочайше утвержденному, были соединены слѣдующим образомъ.

Предѣйшіе полки пѣхотные. Полки вновь поступившіе.
Севастьопольскій съ Куринскимъ.
Троицкій съ Анхиорскимъ.
Суздалскій съ Тентыгинскимъ.
Казанскій принятъ имъ Кабардинскаго.
Вѣлевскій съ Мингрельскимъ.

Предѣйшіе егерскіе. Вновь наименованыя.
9-й съ 42-му егерскому.
15-й 44-му.
16-й 3(8) и принялъ имъ 43-го.
17-й 4-му егерскому.

«А приказомъ, объявленнымъ командиромъ кавказск. отд. корпуса, по Высочайшему повелѣнію, 4-го Ноября 1819 г. № 37, повелѣнно именоваться:
Кабардинскому Казанскому. Куринскому Севастьопольскому.
Тентыгинскому Суздалскому. 41-му егерскому 17-му егерскому.
Навагинскому Вологодскому. 42-му 9-му.
Мингрельскому Вѣлевскому. 43-му 16-му.
Ширванскому Кабардинскому. 44-му 15-му.

«Нынѣ Его Императорскому Величеству благоугодно было повелѣть, чтобы всѣ вышепомѣннныя полки, какъ отправленныя въ 1819 году на усиленіе кавказскаго отдѣльнаго корпуса, такъ и оттуда выкомандированыя въ кадрахъ полки, сохранили прежнее свое наименованіе и старшинство ихъ сформированія, кроме 45-го егерскаго полка, переименованнаго въ 44-й егерскій; а шт. и об-офицеровъ, поступившихъ изъ оныхъ полковъ въ дру- гіе, считать въ оные переведенными.»
«Второе отъездение Инспекторского Департамента, съездъ надлежащею къ приведению такового высочайшаго сознанія должное исполненіе, ищетъ честь увѣдомить о семъ вѣрную сего же департамента для нужныхъ свѣдѣній и отмѣтки гдѣ слѣдуетъ.»

Изъ этого указа видно, что при командированіи въ 1819 году шести пѣхотн. и четырехъ егерскихъ полковъ на усиленіе кавказскаго (бывшаго грузинскаго) корпуса Государю Императору угодно было, чтобы эти полки оставались на Кавказѣ и чтобы взято ихъ отправлено было въ Россію въ кадровыхъ составѣ шесть пѣхотн. и пять егерскихъ полковъ, бывшихъ до этого времени на Кавказѣ, причемъ шт. и об.-оф. офицеры этихъ послѣднихъ полковъ, которыхъ служба и опытность будутъ полезны въ Грузіи и на линіи, а равно и оставление ихъ кадроваго состава нижніе чины были переведены въ войска кавказскаго корпуса.

Изъ этого же указа видно, что изложенная здѣсь высочайшая воля не была въ точности исполнена и что это произошло на основаніи другихъ, существовавшихъ впослѣдствіи высочайшихъ повелѣній. Изложеніе самаго хода дѣла по переформированію полковъ и отправленію кадровъ въ Россію, пожаловано въ указѣ крайне поверхностно, такъ что нельзя составить себѣ точнаго понятія о всѣхъ механизмѣ этого дѣла. Потому, при впечатлительному разсмотрѣніи его встрѣчаются нѣкоторыя неразумія:

1. Какъ понималъ выраженіе, что означенные полки (т. е. полки, командированные на усиленіе кавказскаго отдѣльнаго корпуса и тѣ, которые предъявляли къ отправленію съ Кавказа въ Россію), по распоряженію команда-лера этого корпуса, высочайше утвержденномъ, были соединены означенные въ указѣ образомъ? Были ли эти полки соединены два въ одинъ, подъ одно общее название и подъ этого своднаго полка были сформированы кадры, которыми и были отправлены въ Россію подъ именемъ другаго полка; или же въ одинъ изъ нихъ поступили всѣ люди другаго, за исключеніемъ кадровъ, сохранявшихъ название одного изъ полковъ, которые кадры и были отправлены въ Россію?

2. Отчего въ описаніи излагаемыхъ полковъ съ какими были соединены не упомянуто, былъ ли Казанскій полкъ соединенъ съ какимъ либо изъ вновь прибывшихъ полковъ, а сказано только, что онъ принятъ именемъ Кабардinskаго?

3. Куда дѣвался прибылый изъ России Ширванскій полкъ и былъ ли онъ соединенъ съ какимъ либо изъ кавказскихъ полковъ?

4. Въ переформированіи полковъ встрѣчаются новыя неразумія. Если Кабардинскому полку повелѣно ниматься Казанскаго, то какъ же должны называться Казанскій? Тотъ же вопросъ можно сдѣлать и о прочихъ полкахъ, передавшихъ имя другое.

5. Далѣе въ указанѣ говорится, что Его Императорскому Величеству благоугодно было повелѣть, чтобы всѣ означенные здѣсь полки сохраняли прежнее своеволіе и старшинство. Если Инспекторскій Департаментъ усмотрѣлъ слово «сохранили прежнее свое наименованіе» то значитъ ему было извѣстно, что наименованія эти были перемѣнены. Какимъ же образомъ случилось, что всѣ полки остались при тѣхъ же наименованіяхъ, какія нѣсколько до 1825 г.? Или можетъ быть этотъ указъ былъ впослѣдствіи отмененъ?


'Въ приданной Инспекторскому Департаменту въ 1852 г. по высочайшему повелѣнію Хроникѣ Россійской Императорской Арміи, въ части V-й на страницѣ 166-й и 167-й сказано:

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ.
«Примечание. Въ 1819 году усиление отдѣльного грузинскаго (нынѣ кавказскаго) корпуса были назначены изъ находившихся внутри Россіи слѣдующія полки: Апшеронскій, Тебризскій, Навагинскій, Шираванскій, Куринскій и Мингрельскій пѣхотные и 41-й, 42-й, 43-й и 45-й егерскіе.

По распоряженію командира помянутаго корпуса, въ томъ же 1819 году, Казанскій и Кабардинскій полки были вмѣсто переписаны 4-го ноября того же года большія части Кабардинскаго (т. е. бывшаго Казанскаго) при соединенія къ Шираванскому, подъ одно съ нимъ названіе; а остатокъ со своими знаменами возвратился въ Россію подъ именемъ Казанскаго; повѣдь же Казанскій (т. е. Кабардинскій) получил прежнее свое названіе—Кабардинскаго. Такимъ образомъ, Казанскій и Кабардинскій полки приняли прежнія названія; однако, старшинство обоихъ полковъ Шираванскаго остались переписанными; именно: Казанскаго получить Кабардинскій, Кабардинскаго—Шираванскій, а Шираванскаго—Казанскій. 26-го мая 1825 года носилось высочайшее повелѣніе, чтобы распоряженіе, сдѣланное въ 1819 году командиромъ отдѣльного грузинскаго корпуса, относительно старшинства ихъ трехъ полковъ, не считать дѣйствительнымъ; а пѣть оное по прежнему: Казанскому (сынъ Его Имп. Выс. Вел. Кн. Мих. Ник. полку) съ 1700; Кабардинскому (сынъ Егерскому ген. дѣт. Чернишеву полку) съ 1726; и Шираванскому (сынъ ген. фельдмаршала кн. Варшавскаго, графа Паскевича Эриванскому полку) съ 1724 года.»

Въ хронологическихъ таблицахъ пѣхотныхъ полковъ, составленныхъ редакторомъ Российской Военной Хроники въ 1865 году, объ этихъ перешахъ сказано такъ:

а) На стр. 220-й о 64-мъ пѣх. Казанскомъ Его Имп. Выс. Вел. Кн. Мих. Ник. полку, что онъ «1819 г. ноября 4-го по распоряженію командира отдѣльного грузинскаго (кавказскаго) корпуса перешелъ въ старшинство съ названіемъ съ Кабардинскаго пѣх. полкомъ, но 1825 г. мая 26-го въ высочайшемъ повелѣніемъ распоряженіе этого считать недѣйствительнымъ.»

б) На стр. 286-й о 80-мъ пѣх. Кабардинскомъ ген. фельдм. кн. Варшавскому полку, что онъ «1819 г. ноября 4-го по приказу командира отдѣльного грузинскаго корпуса перешелъ въ старшинство съ Кабардинскаго полкомъ, но высочайшимъ повелѣніемъ 26-го мая 1825 г. это распоряженіе отмѣнено.»

в) На стр. 308-й о 81-мъ пѣх. Шираванскомъ Его Имп. Выс. Вел. Кн. Ник. Конст. полку, что онъ «1819 г. ноября 4-го, вслѣдствіе приказа командира отдѣльного грузинскаго корпуса, перешелъ въ старшинство съ Шираванскими полками, но высочайшимъ повелѣніемъ 26-го мая 1825 г. это распоряженіе отмѣнено.»

Означенные данные не разъясняютъ возникшихъ вопросовъ, но наизусть возводятся нынѣ. При общемъ переписаніи полковъ въ 1819 г. Казанскій полкъ могъ быть названъ Кабардинскімъ, а Кабардинскій—Казанскімъ и потому въ томъ же году этимъ двумъ полкамъ могли быть возврѣнены ихъ прежнія названія; но отъ этого могло измѣниться старшинство полковъ и остаться измѣненнымъ до 1825 года.

Какимъ образомъ смѣялись старшинство съ этими двумя полками Шираванскій полкъ, который не смѣялся съ ними названіями? Отъ чего въ хроникѣ говорится, что Казанскому и Кабардинскому полкамъ были возврѣнены прежнія названія въ 1819 году, а въ хронологическихъ таблицахъ, что названія вѣрны со старшинствомъ возврѣнными въ 1825 году?

Обратимся за разъясненіемъ этихъ вопросовъ къ другимъ документамъ, которые намъ удалось получить отъ разныхъ мѣстъ и лицъ.

Относительно соединенія, переписанія полковъ и составленія кадровъ для отправленія въ Россію можно найти нѣкоторые указанія въ приказѣ по Мингрельскому пѣх. полку, отъ 25-го октября 1819 г. № 389, за отсыланіе котораго въ архивѣ Вѣлѣнскаго полка мы нерѣдко признательны нашимъ командромъ по уѣздной команды г. Пожидаеву. Вотъ этотъ приказъ:

«Командующій въ Грузіи войсками г. ген.-лейт. и кавалеръ Вельяминовъ...»
нов 1-й, вследствие повеления къ нему отъ корпуснаго командира грузинскаго отдѣльнаго корпуса г. генераль-отъ-піонеріи и кавалера Ермолова, предписаніемъ своимъ, послѣдовавшимъ на имя полковаго командира г. полковника и кавалера Сафіанова и на имя мое, далѣе знать, что вѣтреный ему Мингрельскій пѣх. полкъ долженъ поступить на укомплектованіе Вѣвлевскаго пѣх. полка, кромѣ 1-й гренадерской роты, назначенной въ Херсонѣ гренадерскій полкъ; вслѣдствіе чего его превосходительство предписываетъ во время слѣдованія съ полкомъ, по военно-грузинской дорогѣ, оставить весь 3-й батальонъ на укомплектованіе Вѣвлевскаго пѣхотнаго полка, баталіонъ на оной расположеннаго, а съ остальными семью ротами слѣдовать въ Имеретію, въ г. Кутаисъ, гдѣ и сдать командику Вѣвлевскаго пѣх. полка полковникъ Зюорскому всѣхъ нижнихъ чиновъ семи ротъ; 1-ю гренадерскую роту сдать въ г. Гори командику Херсонскаго гренадерскаго полка полковнику Вѣрчинскому съ надлежащимъ обо всѣхъ нижнихъ чинахъ бумагами, амуніціей, оружиемъ, артельными и образными вещами, оставивъ изъ Мингрельскаго пѣх. полка фельдфебелей и канторскихъ полозженіе число по штату; музыкантовъ, мастеровыхъ и строевыхъ, барабанщиковъ и флейтистовъ полозженное число; копъ (въпроятно, другая половина) должны поступить въ Херсонскій гренадерскій и Вѣвлевскій пѣх. полки, безъ инструментовъ; кто же именно, объ нихъ будетъ дано знать отъ меня гг. ротными командирами; поручей же прaprорщикамъ, подпрaprорщикамъ и дворянямъ унтер-офицерскіхъ эвакіи означенныхъ гг. полковыхъ командирами предоставлено будетъ выбирать такихъ, которымъ будетъ полозвененъ для здѣшняго края. Для составленіе же кадръ Вѣвлевскаго пѣх. полка (какъ полки сіи сообщаютъ одинъ другому свое наименованіе), плацшой быть по 96-ти рядовыхъ и 12-ти унт-офицеровъ, предписано означенное число людей принять отъ полковника Зюорскаго, равно и знамя по означенному же случаю должны быть сданы, а на мѣстѣ пѣхъ получаться въ кадръ пѣхъ Вѣвлевскаго пѣх. полка; артельные же котлы (кромѣ 1-й гренадерской роты, въ коихъ по числу нижнихъ чиновъ, сдаваемыхъ въ Херсонѣ гренадерской полкъ, должны быть также сданы), равно и щанцевый инструментъ остается въ кадрѣ; боевыя патроны должны сдаться въ Вѣвлевскій и Херсонскій полки по числу ружей, поступающихъ съ нижними чинами, полагая на каждое ружье по 100 патроновъ; нижние же воинскіе чины Мингрельскаго пѣхотъ полка, до прибытия оного въ средній егорлицкий карантинъ, оставленные въ Россіи по разнымъ случаямъ, остаются въ кадрѣ, равно и ротныя образа.»

«А какъ сходно онѣмъ предписаніемъ 1-й гренадерскаго рота уже сдана, то прилагаю при семь списокъ нижнихъ воинскіхъ чинамъ, поступившимъ изъ оной въ Херсонѣскій гренадерскій полкъ, предписываюъ писать ихъ изъ списочнаго состоянія полка, прочые же ротамъ (за исключеніемъ 3-го баталіона, оставленнаго въ мѣстъ. Думеть, для сдачи оного, при майорѣ Савастинѣ) предписано приготовить къ сдачѣ». Подписной подписалъ командующій Мингрельскимъ пѣхотнымъ полкомъ майоръ Шмаровъ.

Этотъ приказъ дополняетъ полное даетъ понятіе, какъ объ укомплектованіи полковъ казакскаго корпуса полками, прибывшими изъ Россіи, такъ и о сформированіи кадръ полковъ, назначенныхъ къ отправленію въ Россію. Мингрельскій былъ однимъ изъ числа полковъ, назначенныхъ къ укомплектованію казакской арміи и по имени высочайшаго повелѣнія 1819 года, онъ долженъ быть оставленъ на Кавказѣ и укомплектоваться чинами изъ полковъ, бывшихъ до этого времени на Кавказѣ и предназначеннаго къ отправленію въ Россію на кадрѣ составъ. По прибытии на Кавказъ онъ получаетъ распоряженіе совершенно противоположный первоначальной высочайшей полѣв. Въвиду того, чтобы оставить Мингрельскій полкъ на Кавказѣ, ему предписано сдѣать 1-ю гренадерскую роту въ Херсонѣ гренадерскій полкъ въ м. Гори; оставляя же 11 ротъ передать въ Вѣвлевскій полкъ, въ томъ числѣ 3-й баталіонъ передать командику баталіона Вѣвлевскаго полка, расположеннаго по военно-грузинской дорогѣ; а остальная 7 ротъ сдѣать командику Вѣвлевскаго полка въ штабъ-квартиръ полка г. Кутаисъ.
Таким образом, мы пришли к разрешению первого из предложенных нами вопросов. Осечённое в именном высочайшем указе 26-го мая 1825 г. соединение полков произвело таким образом: прибыли из России полки были соединены со старыми кавказскими полками, только в том смысле, что передали последним почти всех своих людей; полковые управления соединены не были.

Теперь интересно узнать, как же именно полки в кадровом составе были отправлены в Россию; т. е., которые были до того времени на Кавказе, или не, которые прибыли из России для укомплектования кавказского корпуса.

Из ввышеприведенного приказа по Мингрельскому пятым полку № 388, видно, что для составления кадра полка, предназначенного к отправлению в Россию поступило: штатное число фельдфебелей и канцелярмусов и половинное музыкантов, барабанщиков, флейтиков, мастеровых и нестроевых; все эти люди назначены в кадры из Мингрельского полка; из двора Мингрельского полка, признанные полезными для службы на Кавказе, переданы в Въевлевский полк, а прочие знамен оставлены в кадрах Мингрельского полка. Затем в кадре повелено назначить 12 шт.-офицеров и 96 рядовых и назначение это произвести командиру Въевлевского полка; натурально он может их назначить и из Въевлевских и из Мингрельских. В кадру кадра приказано присоединить всех людей Мингрельского полка, оставленных в России по разным случаям до прибытия полка в среднюю гораздый карантин. При кадре оставлены ротные образы Мингрельского полка, его же музыкантский и шанцевый инструмент и артельные котлы, кроме котлов 1-й гренадерской роты, сдаляемых в Черсовский гренадерский полк. Если прибавить, что с этим кадром отправлялись бывший командир Мингрельского полка полковник Сафронов и полковой священник этого же полка Иоанн Богословский, то сдается ясным, что в Россию был отправлен кадр не Въевлевского, а Мингрельского полка, который передал свое наименование и знамена Въевлевскому полку; а сам получит его название и знамена.

Хотя в приказе № 388 и говорится в скобках, что полки сообщают-одни другому свое наименование, но как ввиду наименование это было фактически передано только в половине Декабря; это подтверждается другим приказом по тому же Мингрельскому полку, от 16-го декабря 1819 г. № 402. В нем говорится: «командующий в Грузин войсками ген.-лейт. кавалер Величковский повелеваем своим, от 9-го числа сего месяца за № 5131, дал мнъ знать, что, по высочайшему приказу, командующему Мингрельским полком повелено нанесовать Въевлевским; о нем по полку даю знать». Подписане командующий Мингрельским пятым полком мойор Шварц.

Значит приготовленный для отправления в Россию кадр до 9-го декабря изменялся Мингрельским полком. Это вновь подтверждает, что в Россию отправлены кадры не Въевлевского, а Мингрельского.

Относительно перемещений полков в именном высочайшем указе от 26-го мая 1825 г. тоже встретляются недоразумения, которые, главным образом, произошли от ошибочной редакции самого указа. В нем говорится, что перемещение произведено: «приказом, объявленным командиром кавказского отдельного корпуса по высочайшему повелению, 4-го ноября 1819 г. за № 37». Вотъ этотъ приказъ:

Приказъ. По грузинскому отдельному корпусу. Въ Андреевъ. 4-го ноября 1819 г. № 37.

По высочайшему Государя Императора соизволению полки 19-й и 20-й пѣхотныхъ дивизионовъ, по приведеніи въ новый составъ, должны назначаться и состоять въ дивизіяхъ по слѣдующему порядку:

Въ 19-й дивизіи:
Кавардиискій имп сіе принимаетъ Кавардиискій п. 
Тебрищискій • • • Судальскій
Навагинский пя́м сие приимае́т Вологодскýй
Мингрельский → → Бългевскýй
43-й егерскý → → 16-й егерскý
44-й → → 15-й →

В 20-й дивизи́и:
Анширона́йскý пя́м сие приимае́т Тро́цкий п.
Ширванскýй → → Кабардинскýй
Кури́нский → → Севастопольскýй
Тифли́нский по прежнему → Тифли́нский
41-й егерскý пя́м сие приимае́т 17-й егерскý.
42-й → → 9-й →

Командующие войсками: в Грузи́и ген.-лейт. Велья́минов 1-й, на Кавказской линии ген.-майор Ста́ль 2-й, по приведе́нн полков в новом составе, исполнять сие распоряжение.

Каза́нскýй пя́х подъ теперь же долже́н принять наименова́ние Кабардинскаго, ибо прежний полкъ сего пя́ма, коего два бата́лиона выступилъ в Дагестанъ, наименованъ уже Ширванскýмъ. Полки Тро́цкий, Севастопольскýй и 9-й егерскý должны быть переименованы по соединении с ними прибывшихъ вновь полковъ. Подлинный подписа́ть ген. Ермоловъ.

Изъ этого видно, что въ племенномъ высочайше указа́ 26-го мая 1825 г. переименование полковъ показано совершенно наоборотъ противъ того, какъ оно было сдѣлано на самомъ дѣй и изложено въ приказѣ по Грузинскому отдѣльному корпусу отъ 4-го ноября 1819 г. № 37. Въ указѣ сказано, что означе́нными приказомъ повелѣно имено́ваться Кабардинскому—Каза́нскому, Тенгисскому—Суда́льскому т. д.; а слѣдова́ло сказать: Каза́нскому—Кабардинскому, Суда́льскому—Тенгисскому т. д.

Впрочемъ, эта ошибка въ редакции указа и была причиной тому, что въ Хроникѣ Россійской Императорской Арміи сказано, будто по распоряженію командира грузинскаго корпуса въ 1819 году Каза́нскій и Кабардинскій полки были взаимно переименованы и что по сдѣланъ 4-го ноября въ Ширванскій полкъ большей части состава новаго Кабардинскаго (бывшаго Каза́нскаго) полка, остатокъ его подъ прежнимъ названіемъ Каза́нскаго отпра́вился въ Россию и новый Каза́нскій принятъ свое прежнее названіе Кабарди́нскаго. Между тѣмъ какъ приказъ ген. Ермоловъ за № 37 только подтвер́ждаетъ распоряженіе, сдѣланное прежде о томъ, чтобы каза́нскій полкъ принять название Кабардинскаго. То же было и съ Мингрельскими и Въллесками полками. Изъ приказа по Мингрельскому полку за № 388 ви́дно, что еще въ октябрѣ было сдѣлано распоряженіе объ обмьѣ между этими полками ихъ названій; приказъ ген. Ермоловъ 4-го ноября подтверждаетъ это распоряженіе и какъ этимъ приказомъ повелѣвалось исполнять изложе́нное въ немъ распоряженіе за означе́нными тамъ исключеніями по приведе́ніи полковъ въ новомъ составѣ, то 9-го декабря за № 5131, когда это переформированіе въроятно было окончено, генералъ Велья́миновъ приказалъ Мингрельскому полку именоваться Въллескимъ, о чемъ и объявлено по этому полку приказомъ № 402.

Изъ этого можно съ достовѣрностью заключить, что полки въ 1819 г. были переименованы слѣдующимъ образомъ:

Анши́рона́йскýй быть названъ Тро́цкимъ;
Тенгисскýй → → Суда́льскымъ;
Навагинскýй → → Вологодскимъ;
Кури́нский → → Севастопольскимъ;
Мингрельскýй → → Въллескимъ;
Тро́цкий → → Анши́рона́йскимъ;
Суда́льскýй → → Тенгисскимъ;
Вологодскýй → → Навагинскимъ;
Севастопольскýй → → Кури́нскимъ п;
Въллескýй → → Мингрельскимъ.
Стёды этих переключений остались в архивах полковых церковь нёкоторых из означенных полков, а именно:

а) Из документов, хранящихся в полковой церкви 81 п. Андерсонского Его Имп. Выс. Вел. Кн. Георгия Михайловича полка видно, что полк этот до 1820 года назывался Троицким нёхотным, а с того времени именуется Навагинским. Командиром полка при обоих этих наименованиях был подполковник Урнижевский, полковым священником Андрей Петров.

б) В архиве полковой церкви 62 п. Судасальского полка имеется метрическая книга, в которой с 1816 до 1820 года вписываются статьи Тенгисского пёх. полка, а с того времени Судасальского; церковь, как бывшего Тенгисского, так и нынешнего Судасальского освящена в честь Св. Александра Невского; в церкви имеются вещи, принадлежащие бывшему Тенгисскому полку: полковой образ Св. Ан. Петра и Павла и служебник.

в) При полковой церкви 18-го п. Вологодского Его Королевского Высо. Прина Орловского полка имеется метрический книга и книги Нава- гинского пёх. полка с 1804 по 1819 год включительно, и с того времени до настоящего эти же документы Вологодского полка. Полковая церковь, образы и все документы поступили в Вологодский полк из Нагинского; до 1820 года никаких письменных документов при церкви в Вологодском полку нет. Под записями до 1820 года Нагинского, и с того времени Вологодского полка, подписал священник Александр Раевский, который до 1820 года назывался священником Нагинского, а с того времени Вологодского полка.

После всего здесь изложенного, кажется не может подлежать сомнению, что в 1819 году полк, прибывший из России в укомплектование кавказской армии, передав в старые кавказские полки большую часть своего состава и свои знамена, возвратился обратно в Россию со знаменами и названиями старых кавказских полков.

До сих пор говорилось только о тёх пёх. полках, у которых переня названий была взята, т. е. которые приняли название у тёх самих полков, которыми передали свои. Остается уяснить себя дело о переписывании полков Казанского, Кабардинского и Ширванского.

Ширванский полк в 1819 году прибыл из России на Кавказ, где по первоначальному высочайшему повелению должен был оставаться; Казанский же полк должен был передать большую часть своего состава в полки, оставшиеся на Кавказ и в кадровом составе отправиться в Россию. Но, как сказано, это первоначальное распоряжение было отменено и если бы эти два полка подошли под общее распоряжение о переписывании полков, то Ширванский полк, передав большую часть своего состава Казанскому полку, вмести с своими наименованиями и знаменами и принимая от Казанского полка его наименование и знамена, отправился бы под име- неем Казанского в Россию.

Но, как видно из приказа ген. Ермолова № 37, дело с этими полками было поведено иначе. Казанский п. принял имя Кабардинского, а Кабардинский - Ширванского; затем Ширванский полк остается без названия, а название Казанского полка остается вакантным. Самое естественное было назвать Ширванский полк Казанским. Впрочем так и было сделано; но здесь рождается вопрос, зачем замыщать сюда полк Кабар- динский, который не был предназначен высочайшими повелениями к отправлению в Россию? Мы не поймем в руках документов, которые могли бы разъяснить этот вопрос; но полагаем, что когда други баталиона бывшего Кабардинского полка нужно было экстренно выступить в Дагестан, то, впрочем, наторились скорбящих его укомплектование. Очень может быть, что Ширванский полк шел впереди других полков, слъ-
дозвавших на укомплектование кавказского корпуса, поэтому его и обратили на укомплектование Кабардинского полка.

Не знаю, из каких источников почерпнуть инспекторский департамент свéd̆ниē, позложенное в Кронштадтской Императорской армии, что 4-го ноября большая часть Кабардинского (т. е. Казанского) полка присоединилась к Ширванскому подъ одно с нимъ названиемъ, а остатокъ съ своими знаменами возвратился въ Россию подъ названіемъ Казанскаго; новымъ же Казанскимъ (т. е. Кабардинскимъ) получилъ прежнее свое названіе Кабардинскимъ. Послѣднее обстоятельство вбротно основано на томъ мѣстъ указа 26-го мая 1825 года, которое, какъ мы выше видѣли, ошибочно редактировало; но интересно бы знать, на чемъ основано свѣдѣніе о присоединеніи большей части Кабардинскаго полка къ Ширванскому.

Не прописциально-ли дѣло такимъ образомъ: такъ какъ Ширванский полкъ былъ назначенъ на укомплектованіе Кабардинского, то могло бьть, что по общему распоряженію о переформированіи полковъ было повелѣнъ полкъ этимъ обмѣнять названіемъ и знаменами. Если это было такъ, то до приказа 4-го ноября могли въ оффиціальныхъ бумагахъ прежній Ширванскій полкъ писать подъ Ширванскимъ и Кабардинскимъ. Во всякому случаѣ изъ приказа ген. Ермолова № 37 видно, что Кабардинский полкъ, котораго два батальона выступили въ Дагестанъ, приняло названіе Ширванскаго прежде нежели состоялся этотъ приказъ. При этомъ натурали, что прежній Ширванскій полкъ могъ называться нѣкоторое время Кабардинскимъ. Но какъ Высочайше повелѣно было отправить въ Россию кадры не Кабардинского, а Казанского полка, то могли новый Кабардинскій (бывший Ширванскій) полкъ назвать Казанскими, а бывший Казанскій—Кабардинскимъ. Что вдѣсь было какое-то загадочное доказывается тымъ, что о передачѣ знаменъ пись Мингрельского полка въ Вѣлевскій и обратно распоряженіе было сдѣлано ген. Впльминовскимъ въ октябрѣ 1819 года, а мнѣ вбротно оно было получено отъ ген. Ермолова еще раньше; о передачѣ же знаменъ изъ Кабардинскаго (бывшаго Казанскаго) полка въ новый Казанскій было сдѣлано въ предписаніи главнокомандующаго прямо командиръ прежнаго Казанскаго, а потомъ Кабардинскаго полка полковнику Подпрапорову только 22-го января 1820 г. № 258. Предписаніе это хранится въ дѣлѣ штаба кавказскаго военнаго округа. Если бы его можно было прочесть или опубликовать позначко, или присланными въ копія, то это значительно разъяснило бы дѣло. Если бы въ Россию были отправлены кадры Казанскаго, а не какаго либо другаго полка подъ этимъ именемъ, то какой смыслъ могло бы иметь распорядженіе о передачѣ знаменъ. Понятно, что, выступая съ однихъ квартиръ на другія въ полномъ же, или кадровомъ составѣ, полкъ непремѣнно возымѣтъ съ собой своя знамена безъ всякаго особенного распорядженія. Если же нужно было сдѣлать распорядженіе о передачѣ знаменъ, то вѣроятно въ Россию выступать не тотъ полкъ, которому принадлежали знамена, о передачѣ которыхъ послѣдовало распорядженіе. Если новый Кабардинскій полкъ передалъ новому Казанскому знамена казанскія, то кажется не допуститъ, что нынѣшній Кабардинский полкъ былъ до того времени Казанскимъ. Далѣѣ, откуда же взяли эти знамена Кабардинский полкъ получилъ другія знамена? Они могъ получить ли казармскія знамена отъ новаго Ширванскаго полка, или Ширванскія. Первое вѣроятно, потому что кабардинскія знамена согласованы съ наименованиемъ Кабардинскаго полка. Вообще еще повторимъ, что предписаніе полковнику Подпрапорову отъ 22-го января 1820 года, за № 258, многое разъяснило бы въ этомъ вопросѣ.

Одно только можемъ сказать утвердительно, что не Казанский полкъ отправился въ кадровомъ составѣ въ Россию, потому что по приказу ген. Ермолова № 37 полкъ этотъ былъ оставленъ на Кавказѣ, принятъ имъ Кабардинскаго и былъ назначенъ первымъ полкомъ въ 19 дивизію. Равномѣрно не могъ быть отправленъ въ Россию и Кабардинский полкъ, потому что по тому же приказу онъ былъ оставленъ на Кавказѣ, принятъ названіе Ширванскаго и назначенъ вторымъ полкомъ въ 20-ю дивизію. Поэтому въ Россию
могли быть отправлены под именем Казанского полка кадры или Ширванского полка, или вновь сформированные из каких-либо других полков. Последнее трудно допустить, потому что расформировать один полк и вновь сформировать другой чем. Емоловъ не былъ уполномоченъ Высочайшею властью. Естественно всего предположить, что эти три полка были окончательно перенумерованы въ 1819 году такъим образомъ: Казанский на звань Кабардинский, Кабардинский—Ширванскимъ и Ширванскими—Казанскими; послѣднихъ полкъ въ кадровомъ составѣ былъ отправленъ въ Россію. Въ этомъ съ названиями полки передали одинъ другому и свои знамена.

Если допустить это, то становится понятнымъ, какимъ путемъ могло пересылаться старшинство этихъ трехъ полковъ, какъ о томъ сказано и въ Хроникѣ Россійской Императорской армии. Послѣ объясненія, что Казанскому и Кабардинскому полкамъ были возвращены ихъ прежнія имена, тамъ говорится, что «старшинство обоихъ и Ширванского осталось перенумерованными; именно: Казанскаго получилъ Кабардинскій; Кабардинскаго—Ширванскій и Ширванскаго—Казанскій.» При переформированіи и перенумерованіи полковъ естественно никому не могла прийти въ голову мысль о переносѣ языка съ именами и старшинствомъ. Коль скоро же по этому не было сдѣлано никакого распорядженія, то понятно, что вѣкій полкъ остался при томъ старшинствѣ, какое палъ до перенумерованія, т. е. новый Казанскій оставилъ у себя старшинство Ширванскаго; новый Кабардинскій—казанское и новый Ширванскій—кабардинское. Если же допустить, что перенумеровываемы были только полки Казанскій и Кабардинскій, то становится непонятнымъ, какимъ образомъ съ этими двумя полками могъ бы сдѣлать свое старшинство полкъ Ширванскій, если онъ перенумеровываемъ не былъ?

Перенумерованіе этихъ трехъ полковъ можно разъяснить и другими данными.

а) Въ канцеляріи г. священника арміи и флота имѣется печатная роспись полкамъ, составленная въ военномъ министерствѣ 31-го июля 1820 года, изъ которой видно, что «Кабардинскій полкъ сформированъ въ 1699 году.» Это старшинство—казанское; хотя Казанскій полкъ считается сформированымъ не въ 1699, а въ 1700 году, по наборъ рекрутъ для сформированія полковъ регулярной арміи былъ объявленъ въ 1699 году. Далѣе въ этой росписи противъ Кабардинскаго полка сдѣлана отмѣтка: «1819 года перенумерованъ изъ Казанскаго—Кабардинскій, а бывшій Кабардинскій—Ширванскій, а сей Ширванскій—Казанскій.» Это уже офиціальный документъ, составленный главнымъ военнымъ управлѣніемъ и составленный почти тотчасъ по эти с оконченія всѣхъ означенныхъ здесь переформированій, и потому ему нельзя не вѣрить.

Казалось бы, что всего этого достаточно для того, чтобы убѣдиться, что перенумерованіе и переформирование произошло именно такъ, какъ мы утверждаемъ и какъ означено въ упомянутой росписи; но такъ какъ мы встрѣтили отъ лицъ, близко стоящихъ у этого дѣла, опроверженіе этого факта, некоторые даже утверждаютъ, что въ Россію въ 1819 году отправлены съ Кавказа тѣ самые полки, которые были указаны первоначальнымъ по этому предмету высочайшимъ повелѣніемъ, то мы находимъ необходимымъ указать еще на нѣкоторые документы:

б) Въ архивѣ полковой церкви 64 п. Казанскаго Его Им. Выс. Вел. Ки. Михаила Николаевича полка находится ипоповѣдникъ росписи полка съ 1818 года. Каждая роспись состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, имѣющихъ списка всѣхъ нижнихъ офицеровъ и ихъ семействъ съ отмѣтками о бытности ихъ у ипоповѣди и св. причастіи и экстрактъ изъ этой росписи, т. е. перечисленія вѣдомости о лицахъ, бывшихъ и небывшихъ у ипоповѣди и св. причастія. Въ росписи и экстрактахъ за 1818 годъ полкъ названъ Ширванскимъ; въ заглавіи росписи за 1819 годъ на мѣстѣ, гдѣ должно означаться названіе полка, по подписаному написано «Казанскаго» полка; а въ экстрактѣ, приложенномъ къ этой росписи, въ которомъ вѣроятно, забыли подписать, полкъ названъ Ширванскимъ; росписи за 1820 годъ въ архивѣ полковой церкви не ныется; въ росписи же
1821 года, а также и в экстрактъ полкъ названъ Казанскимъ пѣхотнымъ. Неповѣднымъ росписи представляются высшему духовному начальству въ началѣ ноября, поэтому составляются онъ въ октябрѣ. Переменованіе полковъ было въ конце октября и началѣ ноября; поэтому становится понятнымъ, что черновая роспись была составлена въ то время, когда полкъ именовался Ширванскимъ; но какъ потомъ онъ былъ перемѣненъ Казанскаго, то въ составленной уже черновой росписи пришлось названіе полка подчистить и вместо «Ширванскаго» написать «Казанского». Всѣ три росписи за 1818, 1819 и 1821 года и экстракты къ нимъ подписаны однимъ и тѣ же священникомъ Иаковомъ Дмитриевскимъ, который въ росписи и экстрактѣ 1815 года подписался священникомъ Ширванскаго полка, а въ росписяхъ и экстрактахъ 1819 и 1821 годовъ подписался полковымъ священникомъ Казанскаго пѣх. полка.

в) Изъ сравненія неповѣдныхъ росписей 1818, 1819 и 1821 годовъ ока-зывается во все это время командиромъ полка былъ полковникъ Ермолай Бухманъ (надо читать: Верхманъ), который въ росписи 1818 года значится командиромъ Ширванскаго, а въ остальныхъ двухъ командиромъ Казанскаго полка. Въ росписи 1818 г. значилось въ Ширванскомъ полку шт. и об.-офицеровъ, портупей-прапорщиковъ и подпрапорщиковъ—77, фельдфебелей и ун.-офицеровъ—42, музыкантовъ 9, флейтиковъ 6 и барабанщиковъ—38. Изъ числа этихъ людей вшли въ росписи 1819 г. шт. и об.-офицеровъ, портупей-прапорщиковъ и подпрапорщиковъ, нѣкоторые при другихъ наимено-ванияхъ, вслѣдствіе производства въ слѣдующие чины—63, фельдфебелей и ун.-офицеровъ—40, музыкантовъ—9, флейтиковъ—6 и барабанщиковъ—33; въ росписи же за 1821 г. значится изъ лицъ, помѣщенныхъ въ росписи 1818 г., шт. и об.-офицеровъ, портупей-прапорщиковъ и подпрапорщиковъ—27, фельдфебелей и ун.-офицеровъ—7, флейтиковъ—2 и барабанщиковъ—10. Принимая во вниманіе, что кромѣ перевода людей въ кавказскій войскъ, многие изъ нихъ, въ теченіе двухъ лѣтъ, съ великаго поста 1819 г. до великаго поста 1821 года, могли убыть по другимъ случайямъ, уже по возвращеніи въ Кав-каза, можно съ достовѣрностью заключить, что люди, попавшіе въ росписи 1818 г. въ росписи 1821 г., принадлежали кадру того полка, который въ 1819 г. былъ отправленъ въ Россію. Слѣдовательно это былъ полкъ не Казанскій, а Ширванскій, который ушелъ съ Кавказа съ своими прежними полковымъ командиромъ и полковымъ священникомъ, но только съ наимено- нованіемъ Казанскаго полка и его знаменами.

g) Въ церковномъ архивѣ 64-го полка имѣется также метрическая книга, заведенная въ 1815 году и заключенная въ 1832 году. Книга снабжена изъ одинаковой бумаги съ клеймомъ: С. В. 1815. Въ этой книгу всѣ записаны до 1819 г. включительно весь о таинѣ Ширванскаго, а съ 1820 г. Казанскаго полка.

d) Изъ справокъ, сдѣланныхъ въ церковныхъ архивахъ 80-го п. Кабардинскаго генер.-фельдмаршала кн. Барятинскаго и 84-го п. Его Имп. Вис. Вел. Кн. Ник. Конст. полковъ, оказывается: изъ неповѣдныхъ росписей 80-го полка видно, что полкъ этотъ въ 1818 и 1819 г. назывался Кабардинскимъ пѣх., а съ 1820 г. называется уже Кабардинскими. Лица, служившія въ этомъ полку при разныхъ наименованіяхъ, одинъ и тѣ же. Такъ напримѣръ: командиръ Казанскаго пѣх. полка былъ въ 1818 и 1819 г., равно какъ Кабардинскаго въ 1820 году подполковникъ Подпратова, бригаднымъ адъютантомъ шт.-ка- штаанъ Петру Кудинющевъ, подпоручиками были Семенъ Кичукъ и Егоръ Гне- ушъ, фельдфебелемъ Семенъ Кизылинъ, порт.-прапорщикомъ Семенъ Тома- чевъ, музыкантами: Тимофеевъ Дмитриевъ, Савелій Капровъ и др.

e) Въ полковой церкви 84-го полка неповѣдныхъ росписей за 1818 и 1819 г. не находится. Изъ метрическихъ же книгъ, приходо-расходныхъ и др. неповѣдныхъ росписей съ 1806 года видно, что полкъ Ширванскій до 1811 года назывался Кабардинскимъ мушкетерскимъ, съ 1811 до 1819 г. на- зывался Кабардинскимъ пѣхотнымъ, а съ 1819 г. Ширванскимъ пѣхотнымъ и что въ 1817, 1818, 1819 и 1820 годахъ командиръ полка былъ подпол- ковникъ кн. Орсбелианъ.
ж) Въ полковой церкви Казанского полка иетсяяя пряжа для священническаго пояса съ надписью: "усердіемъ приложилъ къ Всѣхіе церкви правящій полкомъ господинъ подполковникъ графъ Петру Ивановичу Ивеничъ 1790 года мая 15-го дня". Впрочемъ, это былъ тотъ самый графъ Ивеничъ, который въ 1796 г. въ чинѣ лейтора Шпрванскаго полка командовалъ своднымъ гренадерскимъ батальономъ, составленнымъ изъ гренадерскихъ ротъ Шпрванскаго и Томскаго полковъ во время квартированія ихъ въ Сибири.

Теперь остается сказать несколько словъ о второй, такъ сказать, радіальной части именинаго указа 26-го мая 1825 года. Въ ней говорится: "Наибъ Его Императорскому Величеству благоугодно было повелѣть, чтобы всѣ вышепомѣщенные полки, какъ отправленные въ 1810 г. на усиленіе кавказскаго отдѣльного корпуса, такъ и оттуда выкомандированные въ кадрахъ полковъ, сохранили прежнее свое наименованіе и старшинство ихъ сформированія и т. д.

Изъ всего видно, что это Высочайшее повелѣніе не было исполнено, или, лучше сказать, было исполнено совершенно наоборотъ. Такъ, напримеръ, въ 1819 г. Казанскій, Кабардинскій, Шпрванскій и др. полки были переименованы; имен Высочайшее повелѣніе сохранить прежнее наименованіе, т. е. возвратить имъ тѣ наименованія, какія они имѣли до 1819 года. Это не исполнено, потому что полки остались не при старыхъ своихъ наименованіяхъ, а при тѣхъ, какія получили въ 1819 году. Далье въ указъ говорится, что полки сохранили прежнее старшинство ихъ сформированія; до 26-го мая 1825 года они сохраняли это старшинство, какъ видно изъ приведенной выше выписки изъ Хроніки Императорской Россійской арміи, но какъ это старшинство было несоосо съ наименованіями полковъ, то отъ полковъ отобрали ихъ собственное старшинство и дали имъ чужое. Другими словами для точнаго определенія высочайшаго повелѣнія стѣдовало перечислить наименованія полковъ и оставить то же старшинство, а между тѣмъ перерѣзали старшинство, а оставили то же наименованіе.

Что полки въ исполненіе указа 26-го мая 1825 г. не были переименованы, можно видѣть изъ историческаго хода организаціи полковъ и дивизій.

По росписанию 18-го октѣбря 1819 года Казанскій полкъ поступилъ въ составъ 18-й пѣхотной дивизіи, входившей въ составъ 7-го пѣхотнаго корпуса, принадлежавшаго ко 2-й арміи. Составъ 18-й дивизіи былъ слѣдующій: 1-я бригада: Казанскій и Владимировскій пѣхотные; 2-я бригада: Вятский и Уфимскій; 3-я бригада: 36-й и 37-й егерскіе.

При переименованіи пѣхотныхъ дивизій 20-го мая 1820 г. Владимирскій пѣхотный полкъ изъ 18-й дивизіи переведенъ въ 13-ю; а на мѣсто его въ 13-ю (182) дивизію переведенъ изъ 5-й дивизіи Пермскій пѣхотный полкъ; тогда образовался слѣдующій составъ 13-й (182) дивизіи: 1-я бригада: Казанскій и Вятскій пѣхотные; 2-я бригада: Уфимскій и Пермскій; 3-я бригада: 35-й и 36-й егерскіе.

Въ этомъ же составѣ дивизія находилась при вступленіи на престолъ Императора Николая Павловича 19-го ноября 1825 г., т. е. уже послѣ состоянія указа 26-го мая 1825 г. Въ этомъ же составѣ она оставалась до 22-го сентября 1829 года, когда полкъ армейскаго пѣхоты получилъ новое распределеніе по корпусамъ и дивизіямъ. Кабардинскій же и Шпрванскій полки въ течение всего этого времени оставались: первый въ 19-й, а второй въ 20-й дивизіи.

Изъ этого видно, что переименованіе полковъ, во исполненіе указа 26-го мая 1825 г., дѣлалось не было. Можетъ быть, принципъ неперешенія указано было воспротивленное въ томъ году начинчи Императора Александра, причиномъ котораго является другіе, болѣе важныя дѣла, вопросъ этотъ былъ забыть. Можетъ быть, этотъ указъ былъ отмѣненъ другимъ высочайшимъ повелѣніемъ, невосшедшемъ въ Полное Собрание Законовъ Россійской Имперіи; можетъ быть, наконецъ, кавказское начальство того времени, не сдѣлавъ вѣрной справки, дошедшіе по принадлежности, что въ Россіи съ Кавказа отправлены тѣ мѣстные полки, которые указали въ высочайшемъ повелѣніи п,
что переименований полковъ въ 1819 г. не было. Этот вопросъ можетъ быть разъясненъ тщательно справкою въ архивѣ 2-го отд. инспекторскаго департамента за 1825 г., или же въ архивѣ кавказского военного округа.

Таким образомъ, возбужденные въ началѣ статьи шесть вопросовъ получаютъ слѣдующее довольно вѣрное разрѣшеніе:

1. Полки, прибывшіе изъ России на усиленіе кавказскаго отдѣльного корпуса, не были соединены подъ одно название съ старыми кавказскими полками, которые по высочайшему повелѣнію были предназначены къ отправленію въ Россію. Оба соответствующіе полка сохраняли свои полковые управлѣнія. Соединеніе полковъ состояло только въ томъ, что вновь прибывшіе полки передали почти всѣхъ своихъ людей въ полки предназначенные къ отправленію въ Россію, но оставленіе по-прежнему на Кавказѣ. Прибывшіе полки оставили у себя всѣхъ своихъ фельдфебелей и канцелярсовъ и половинное число музыкантовъ, барабанщиковъ, флейтистовъ, мастеровыхъ и нестроевыхъ; остальные нижніе чины были переданы въ кавказскіе полки, которые къ оставленнымъ у себя прибывшими полками людьми выдѣлили изъ своего увеличенаго состава по 12 ун.-офicerовъ и 96 рядовыхъ, которыхъ и передали вновь прибывшімъ полкамъ для составленія ихъ кадра. Изъ офицеровъ и дворянъ ун.-офicerскихъ знаній которыхъ были выбраны въ кавказскіе полки, а прочіе остались въ кадрѣ прибывшаго на Кавказъ полка, съ которыми и возвращались въ Россію.

2. Вѣсь описаній, какіе полки съ какимъ были соединены, не упомянуто, чтобы Казанскій полкъ былъ соединенъ съ какимъ либо другимъ полкомъ, потому что онъ ни съ какимъ соединенемъ не былъ, а вѣроятно былъ укомплектованъ другимъ способомъ.

3. Ширванскій полкъ не помѣщенъ въ описаніи, потому что въ описанія означены только тѣ полки, которыя были соединены съ полками, предназначаемыми высочайшимъ повелѣніемъ къ отправленію въ кадровомъ составѣ въ Россію; Ширванскій же полкъ, по всѣмъ вѣроятностямъ, былъ соединенъ съ Кабардинскимъ, о которомъ вовсе не упоминается въ означенномъ высочайшемъ повелѣніѣ.

4. Пять полковъ изъ числа прибывшихъ на усиленіе кавказскаго корпуса изъ Россіи, и именно: Аршероцкий, Тенгинскій, Нагатинскій, Куринскій и Мингрельскій—съ пятью кавказскими полками: Троицкимъ, Суздальскимъ, Во логоодскимъ, Севастопольскимъ и Бузевскимъ—были переименованы взаимно, т. е. каждый изъ этихъ полковъ принялъ наименованіе того полка, которому передалъ свое. Исключеніе составили полки Ширванскій и Казанскій: они не обмѣнялись взаимно названіями, но Ширванскій полкъ передалъ свое наименованіе Кабардинскому, а припялъ наименованіе Казанского. Такимъ образомъ, и вышло, что Казанскій полкъ названъ Кабардинскимъ, Кабардинскій—Ширванскимъ и Ширванскій—Казанскимъ. Въ указѣ 26-го мая 1825 г. и въ приказѣ ген. Бромлова, за № 37, говорится о переименованіи не всѣхъ тѣхъ полковъ, которыя были переименованы, но только о тѣхъ, которые поступили въ составѣ 19-й и 20-й дивизій, и, какъ уже сказано, въ этомъ мѣстѣ указана сдѣлана ошибка въ редакціи его, дающая совершенно обратный смыслъ самому переименованію полковъ.

5. Не подлежитъ сомнѣнію, что указъ 26-го мая 1825 г. не былъ приведенъ въ исполненіе, въ видѣствѣ кѣмъ именно пришло это произошло, намъ непонятно. Достовѣрно только одно, что полки, о которыхъ идтъ рѣчь, въ 1819 году въмѣстѣ съ своими наименованіями и съ этими переименованными наименованіями останутся до настоящаго времени.

6) Старшинство же сформированія этихъ полковъ въ 1819 году измѣнено не было, а намѣнено уже въ 1825 году для согласованія его съ наименованіемъ.
1825 году приняли и чужое старшинство. Съ Кавказа отправлены кадры не старых полковъ, какъ это было указано первоначальным высочайшимъ по- велѣніемъ, а кадры полковъ, прибывшихъ изъ Россіи на усиленіе кавказ- скаго отдѣльного корпуса. Съ перезваннымъ названіемъ, знаменами и стар- шинствомъ полки остаются и до настоящаго времени.

Самое переписываніе можно выразить слѣдующей таблицей:


В. Цытовичъ.

(Помѣщеннѣмъ здѣсь письма полковника Цытовича къ гр. Гейдену, а равно статьи о переписаніи полковъ они обѣщаны любезности штабсъ-капитана 84-го п. Ширванскаго полка Крушенскаго, доставившаго ихъ въ ко- пи. Правописаніе нами вполнѣ сохранено по этой копіи).

Приложеніе IX.

Дѣло о высочайшемъ соизволеніи, дабы полки, отправленные въ 819 году на Кавказъ, равно и отъ толь выкомандированнымъ въ Россию, сохраняли преж- ние свое наименованіе и старшинство. Отъ 4-го июня 1825 года.

Примѣчаніе. Дѣло это находиться въ московскомъ отдѣленіи архива главнаго штаба, въ дѣлахъ главнаго дежурства 2-й арміи, поступив- шихъ въ архивъ. Опись 183. Дѣла 1-го отдѣленія. Дѣло № 98 на 30 листахъ.

Господину Главнокомандующему 2-ой арміей.  Господину Главнокомандующему 2-ой арміей.
Начальника главнаго штаба Его Импе- Начальника главнаго штаба Его Импе- раторскаго Величества раторскаго Величества

РАПОРТЪ.

На успѣніе Кавказскаго отдѣльного корпуса въ 1819 году выкомандировано десять полковъ и именно: пѣхотныхъ: Апшеронскаго, Тебердыскаго, Навагинскаго, Ширванскаго, Куринскаго, Мингрельскаго; егерскихъ: 41-й, 42-й, 43-й, 45-й, которыя послѣ переписаны въ 44-й егерскій полкъ.

Изъ опытыхъ полковъ предоставлено было командиромъ упоминаемаго корпуса перевести въ оный корпусъ всѣхъ тѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, какъ служба и опытность признана будетъ имъ полезна въ Грузии и на линіи.

Означенные полки по распоряженію командира кавказского отдѣлнаго корпуса, высочайше утвержденному, были соединены слѣдующимъ образомъ:

Прежніе полки. Полки вновь постушенны.

Пѣхотные:
Севастопольскій съ Куринскімъ,
Троицкій съ Апшеронскімъ,
Суадальскій съ Тегинскімъ,
Вологодскій съ Навагинскімъ,
Кабардинскій принимаетъ имя Кабардинскаго,
Бѣлевскій съ Мингрельскимъ;
Егерскіе:
9-й съ 42-му егерскому,
15-й съ 44-му,
16-й съ 8-му и принятъ названіе 43-го егерскаго полка,
17-й съ 41-му егерскому.

А приказаніемъ, объявлениемъ командиромъ кавказскаго отдѣлнаго корпуса по высочайшему повелѣнію 4-го ноября 1819 года, за № 37, повелѣнно именоваться:

Кабардинскому Казанскімъ,
Тегинскому Суадальскімъ,
Навагинскому Бологдскімъ,
Мингрельскому Бѣлевскімъ,
Апшеронскому Троицкімъ,
Ширванскому Кабардинскімъ,
Куринскому Севастопольскімъ,
41-му егерскому 17-му егерскому,
42-му 9-му,
43-му 16-му,
44-му 15-му.

Нынѣ Его Императорскому Величеству благоугодно было повелѣть, чтобы все вышепоименованные полки, какъ отправленные въ 819 году на усиленіе кавказскаго отдѣлнаго корпуса, такъ и оттуда выкомандированные въ кадрѣ полки, сохранили прежнее своё наименованіе и старшинство ихъ сформированія, кромѣ 42-го егерскаго полка, перенаменованнаго въ 44-й егерскій, а штабъ и обер-офицеровъ, поступившихъ изъ однихъ полковъ въ другие, считать въ оные переведенными.

О таковомъ высочайшемъ соизволеніи донесо вашему сіятельству для завѣщающаго отъ васъ исполненія, имѣю честь присовокупить, что поступившее во вѣтренную вашему сіятельству армію изъ кавказскаго отдѣлнаго корпуса кадры полковъ, сформированныхъ потомъ въ полные полки, Севастопольскій и Кабардинскій не должны считать себя перенаменованными: 1-й изъ Куринскаго, а 2-й изъ Кабардинскаго, по сохраняющимъ прежнее свое наименованіе, которое и теперь пѣшуютъ.

Начальникъ главнаго штаба Дубичъ.
Дежурный генералъ Потаповъ.

Въ бумагѣ 2.
Главная квартира, Приказъ по 2-й арміи. 87.
м. Тульчины. Июня 14-го дня 1825 г.

Г. начальникъ главнаго штаба Его Императорскаго Величества относится ко мнѣ, что Государю Императору благоугодно повелѣть, чтобы полки, отправленные въ 1819 году на усиленіе кавказскаго отдѣлнаго корпуса,
какъ равно и тѣ, кон оттуда выкомандированы въ кадрахъ, сохранили прежнее свое наименование и старшинство пѣхъ сформированія. Штабъ и оберъ-офицеровъ же, поступившихъ изъ однихъ полковъ въ другіе, считать переведенными въ оны.

Объявляю по арміи о таковомъ высочайшемъ созволеніи, я предписываю къ должному исполненію, чтобы поступившие во 2-ю армію пѣхъ кавказскаго отдѣльного корпуса кадры полковъ: Казанскаго и Севастопольскаго, были сформированы итого въ комплектныя полки, не считая себя переименованными 1-й пѣхъ Кабардинскаго, а 2-й пѣхъ Курпинскаго, по сохраняли бы съ прежнимъ своимъ наименованіемъ и относящееся къ онымъ старшинство; офицеровъ же сихъ полковъ согласно высочайшему созволенію считать переведенными въ оны.

Подлинный подписалъ: главнокомандующій 2-ю армію генералъ отъ кавалеріи графъ Витгенштейнъ.

Бумага 3.

Господину дежурному генералу 2-й арміи.

Писцомъ инспекторскому департаменту

Главного штаба

Его Императорскаго Величества.

Отделеніе IV.

Съ彼得бурга.

20-го октября 1825 г. № 10985.

О штабсъ-капитанѣ Туричичѣ, разжалованномъ въ рядовы.

Инспекторскому департаменту, имѣя въ виду, что одной стороны высочайшее повелѣніе, въ августѣ мѣсяцѣ сего года состоявшее, чтобы полковъ, отправленныхъ въ 1819 году въ Грузию на усиленіе кавказскаго отдѣльного корпуса, не считать переименованными, но только командировъ ихъ переведенными, а съ другой стороны, что командръ Казанскаго пѣхотнаго полка доставилъ свѣдѣніе о таковомъ дѣлѣ, которое принадлежитъ до Ширванскаго полка, бывшаго въ 1813 году противъ французовъ, тогда какъ Казанскій полкъ вовсе въ ономъ походѣ не былъ, но находился въ Грузіи, покорно просить ваше взаимодѣйствіе во взаимномъ разсмотрѣніе сего обстоятельства, отчего могло произойти оное и нетъ ли еще въ связи съ инымъ дѣломъ какихъ либо другихъ обстоятельствъ, несходныхъ съ вышеиззъясненнымъ высочайшимъ повелѣніемъ, — и о послѣдующемъ уведомить сей департаментъ.

Исправляющій должность вице-директора, полковникъ Ребендеръ.

Начальникъ отдѣленія Васильевичъ.

Бумага 4. (Черновой отпускъ).

Д. Г. (дежуря, генералъ). № 2411—21-го ноября.

Командиру Казанскаго п. полка.

Къ разрѣшению вопроса Ин. Д., послѣдовавшаго ко мнѣ отъ 20-го прошлого октября съ № 10985, того, что свѣдѣніе о бывшемъ въ Ширванскомъ п. полку штабсъ-капитанѣ Туричичѣ доставлено отъ вѣрнаго вамъ полка—между тѣмъ какъ оное должно быть въ первомъ, я предлагаю въ н. доставить мнѣ свѣдѣніе сущаго:

1) съ котораго памѣт времеи считается существовавшѣе Казанскаго п. п.;
2) когда полкъ сей былъ переименованъ въ Кабардянскій;
3) какъ пѣть объясненій командира Ширванскаго п. п., прописаннаго въ упомянутомъ отъѣзжѣ Ин. Департ. видно, что Казанскій п. п. былъ прежде Ширванскімъ, то объяснить мнѣ: когда именно онъ переименованъ былъ въ Ширванскій и пѣть Кабардинскаго или Казанскаго, и наконецъ:
4) какимъ образомъ доставлено Инспекторскому Департаменту отъ внѣреннаго валя полка свѣдѣніе о такомъ дѣлѣ, которое принадлежитъ до Ширванскаго полка, бывшаго въ 818 году противъ французовъ, тогда какъ Казанскій полкъ новее въ ономъ походѣ не былъ, но находился въ Грузіи, и какъ поъ всего я заключаю, что дѣла Ширванскаго п. п. находятся во внѣренномъ валя полку, то донести мнѣ, съ котораго именно п по какое время таковыхъ состоять.

Бумага 5.
Дежурному генералу 2-й армій, господину генералъ-майору и кавалеру Байкову,
командира Казанскаго пѣхотнаго полка, полковнику Аврамова,
РАПОРТЬ.
На повелѣніе вашего превосходительства отъ 21-го ноября, за № 2411, сего 28-го числа мною полученаго, честь имѣю донести:
1) По высочайшему повелѣнію, объявленному въ приказѣ командира отдѣльнаго грузинскаго корпуса, сообщенному въ предписаніи начальника штаба онаго, генераль-лейтенанта Вельянинова 1-го, командиру полка, полковнику Верхману, отъ 14-го ноября 1819 года, за № 4749, Ширванскій полкъ переименованъ Казанскимъ приказано по полку 15-го ноября того же 1819 года. Представляю прислать онаго повелѣнія и приказан.

2) Бывшій же Казанскій полкъ переименованъ Кабардинскимъ, а бывшій Кабардинскій Ширванскімъ тогда же и по одному распоряженію; но о томъ письмо только пѣть дѣло о сдачѣ людей, при выступленіи изъ Грузіи въ тѣ полки поступившихъ; нынѣшній Казанскій, прежде бывшій Ширванскій, никогда наименованіемъ Кабардинскаго не письмъ.
3) Въ какое время Ширванскій полкъ переименованъ Казанскимъ, объяснено въ первомъ пунктѣ. Наименование же Ширванскаго до 1819 года письмъ съ 1772 года, первоначальнаго своего сформированія, п до 819 года никакихъ переименований не письмъ.

4) Внѣренный мнѣ нынѣ Казанскій пѣхотный полкъ, бывший до 819 года Ширванскій, находился въ 1813 году въ кампаниѣ противъ французовъ подъ пленемъ Ширванскаго, дѣла кого находятся при полку съ 1813 года по день перееимовки въ Казанскій, по случаю кампаний частно утраченны при переходахъ за границу, какъ объяснены мнѣ при сдачѣ полка предмѣстникъ мой, генераль-майоръ Верхман.

Какія же свѣдѣнія о командирѣ къ штабѣ-капитана Турчина отсылаю были, представлены Инспекторскому Департаменту по предписанію онаго отъ 14-го іопа сего года, за № 6034, съ коего, какъ равно и донесенія моего съ приложеніями, честь имѣю представить копіи на благоусмотрѣніе вашего превосходительства. Полковникъ Аврамовъ.
№ 2417. 29-го ноября 1825 года. м. Прилука.

Бумага 6.

Къ 1-му пункту.

Командиру Казанскаго пѣхотнаго полка, господину полковнику и кавалеру Верхману 1-му.

По приказаніи господина корпусного командира отъ 4-го числа текущаго мѣсяца, основанному на высочайшемъ Государя Императора соображеніи, предписываю вамъ высокоблагородннъ переименовать полкъ вамъ внѣренный Казанскій пѣхотнымъ.

Подлинное подписано: генераль-лейтенантъ Вельяниновъ.

Вѣрно: полковникъ Аврамовъ.

№ 4749. 14-го ноября 1819 года. Тифлисъ.
Вчера 7.

К 1-му пункту.

Приказал по Казанскому п'ехотному полку, ноября 15-го дня 1819 года, № 203.

Командующий войсками в Грузии, господин генерал-лейтенант и кавалер Вельяминов, в предписании своем от 14-го числа сего ноября, № 4749, дал мне знать, что по высочайшему Государю Императору соизволению вверенный мнё полк изъ вышеписанного наименования перенаправлен Казанским п'ехотным, о чем для должного свидетельства объявлено всем г. штабу и обер-офицерам и нижним чинам, в кадр полка оставшиеся. Подлинный подписал: командир Казанского п'ехотного полка, полковник Вержманн 1-й.

Вперво: полковник Аврамов.

Вчера 8.

Инспекторский департамент
Главного штаба
Его Имп. Величества.

Отделение IV.
Столь 3.
С.-Петербург.

14-го июня 1825 г.
№ 6084.

Инспекторский департамент требовал от командира означенного полка свидние, справедливо ли показание Турчин; и в ответ получил письмо донесение, что Турчин хотя в 1813 году был отправлен с двумя знаменами и прочими снарядами к запасному батальону, но было ли на него нападение неизвестно, а должны знать, пропущенные с Турчином знамена и прочие снаряды, штаб-капитан Лицевь и поручик Уразов, оставшиеся к кадру Казанского п'ехотного полка.

Вследствие чего Департамент поручает вам, потребовать немедленно от означенных лиц, или от других с Турчинами в то время бывших, подробное показание, действительно ли Турчин спас звание, и доставить сие показание подлинником в Департамент. Подлинное подписано неправляющим должность вице-директора полковника Ребендер. Начальник отделения Васепович.

Вперво: полковник Аврамов.

Вчера 9.

В Инспекторский департамент главного штаба Его Императорского Величества командира Казанского п'ехотного полка, полковника Аврамова.

РАПОРТ.

Вследствие предписания оного Департамента от 14-го июня сего года, № 6034, по выправке в полковых делах оказалось, что штаб-капитан Турчин, бывший прикомандированными к Ширванскому п'ехотному полку, отправлен от оного 1813 года августа 6-го ко 2-му запасному батальону с двумя знаменами, тремя сухарными фурами, тремя патронными и одиннадцатью ящиками, при сем фурах в их конч оставившись в полку налицо Иван Киселев за выполнением прислан показал: что во время дороги, кроме штаб-капитана Турчина, никого из офицеров при них не
находилось и никакого неприятельского нападения на обоих не было, а известно, бывший приказаными к фурье, привезенные в таковом же положении к батальону подъ крепость Модлин, бывшие же бывших в командировке съ штабс-капитаном Турчинымъ и даже помнившихъ объ оной никого въ полку не состоять. Штабс-капитанъ Лисцевъ померъ при полку 1815 года марта 10-го числа, а поручикъ Уразовъ высочайшимъ приказомъ 1816 года мая 4-го уволенъ, за болезнью, отъ службы и по папирию, выданному отъ полка 17-го июня, того же 1816 года, за № 966, отправился въ г. Пензу; о чемъ сообщено талмудному господину гражданскому губернатору того-жъ числа за № 965, но чтобы кто пьетъ сихъ г. офицеровъ командиралъ былъ съ штабс-капитаномъ Турчинымъ того въ дѣяхъ не значится, а видно, что штабс-капитанъ Лисцевъ отправленъ былъ въ запасномъ батальону съ подпоручикомъ Чипиковымъ и прaporщикомъ Горяевымъ уже 31-го декабря того 1813 года, а сверхъ того г. штабс-капитанъ Турчинъ въ донесеніи своемъ о прибытии ко 2-му батальону, о состояніи въ его командѣ офицеровъ и о встрѣченной имъ опасности сохранять порученнымъ ему знаменѣ не упоминаетъ, а равно и командовавшій 2-му батальономъ капитанъ Куренцовъ, доносъ дивизионному командиру запасныхъ батальоновъ о прибытии обоза въ вѣдніи штабс-капитана Турчина, доноситъ, что древня знамена по самый флангъ въ двухъ мѣстахъ переломаны, но отчего не упоминаетъ.

По сего донесенія, а равно и г. штабс-капитана Турчина съ показаніемъ фур缧та Киселева и списка о прочихъ съ отмѣдкою мѣстъ ихъ убытія оному департаменту представить честь имѣю.

Вѣрно: полковникъ Аврамовъ.

№ 1669. 26-го августа 1825 года, м. Прилука.

Бумага 10.

Показаніе.

1825 года августа 24-го. Казанскаго пѣхотнаго полка фур缧та Иванъ Киселевъ оной-жъ полкъ подпоручикомъ Лазаревичемъ за выполненіемъ приказанія сообщаю и показаю.

Въ 1813 году котораго мѣсяца числа не упоминаю былъ и отправленъ изъ полка съ бивакъ подъ городомъ Вергномъ въ числѣ семи человѣкъ другихъ фур缧товъ ко 2-му батальону съ казеннымъ обозомъ, состоявшимъ изъ трехъ фуръ трехъ патронныхъ и одного алпенчаго ящиковъ, чего однако-жъ за давнимъ временемъ настоящее не припоминаю, въ командѣ штабс-капитана Турчина, котораго я находился во все время дороги при обозъ одинъ, другихъ же офицеровъ никого не было, во время дороги знамена были привязаны къ одной фурь съ древками въ чехахъ обо вмѣстѣ и въ такомъ видѣ довезены къ батальону подъ крѣпость Модлинъ во всей неправоспособности, впрочемъ что отъ несостоности какимъ-то манеромъ низомалась одна древка и была прикреплена тутъ же не отвѣщая; неприятельского же нападенія на насъ нигдѣ не было и всѣвреѣ дороги было благополучно; бывшее же ничего не знаю.

Съ подписаннымъ представленнымъ вѣрно: полковникъ Аврамовъ.

Бумага 11.

С П И С О КЪ

Ширвавскаго пѣхотнаго полка фур缧товъ, отправленнымъ въ 1813 году ко 2-му запасному батальону въ командѣ штабс-капитана Турчина.

Иванъ Киселевъ . . . въ Казанскомъ полку налідо.
Улья́въ Качинъ . . . въ Тульчинѣ на лавочку по 13-го июня сего года.
Алексѣ́й Лебеденъ . . . вычисленъ въ Грушинскомъ гренадерскомъ полку по 23-го дня 819 года.
Семенъ Чарковъ . . . вычисленъ въ отдельный лавскому корпусу 818 года мая 21-го дня.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРМИИ. 49
Гордеи Шадринъ . . . выключенъ августа 13-го дня 1824 года въ ялуторовскую команду служащихъ инвалидовъ фурлейтовъ.
Демьянъ Репицировъ. выключенъ въ непоспособные въ тобольскую внутриную стражу служащихъ инвалидовъ 822 года сентября 1-го дня рядовыми.
Алексей Максимовъ. . . по убыли ни въ одномъ году не значится и въ полку не состоитъ.
Полковникъ Аврамовъ.

Бумага 12.
Копія.
Командиръ Ширванскаго пѣхотнаго батальона, господину капитану и кавалеру Курендовичу,
штабс-капитану Турчину
РАПОРТЪ.

По повелѣнію командира Ширванскаго пѣхотнаго полка, господина майора Племянникова, съ порученными въ вѣдѣніе мое двумя знаменами, обозомъ, фурлейтами, лошадьми и упряжью, слѣдователь я въ городъ Вѣлостокъ къ генералу отъ инфантеріи и кавалеру кнзню Лобанову-Ростовскому. Но какъ господинъ генераль-майоръ Мухинъ, не доѣхавъ еще до Вѣлостока, приказалъ мнѣ слѣдовать къ 24-й дивизіи, почему я, выполняя его приказаніе, сего числа прибылъ къ командуемому вами батальону, о чемъ нашему благородию, съ приложеніемъ тому обозу вѣдомости и лошадей списка, донести честь мѣю съ тѣмъ, что донесeno мною о семь и господину генералу отъ инфантеріи кнзню Лобанову-Ростовскому.
Подлинный подписалъ штабсъ-капитанъ Турчинъ.
Вѣрно: полковникъ Аврамовъ.
№ 7-й. 9-го сентября 1813 года.

Бумага 13.

ВѢДОМОСТЬ
о числѣ знаменъ, людей, лошадей съ упряжью и обоза.
Сентября 9-го дня 1813 года.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Показаніе</th>
<th>Число оныхъ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Знамень</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>При обозѣ фурлейтовъ</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Лошадей</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Обоза:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Патронныхъ ящикъ</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Въ оныхъ патроновъ</td>
<td>18,896</td>
</tr>
<tr>
<td>Провиантскихъ фуръ</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Аптекныхъ ящикъ</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Котловъ медныхъ съ крышками</td>
<td>48</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Вѣрно: полковникъ Аврамовъ.

Бумага 14.
Копія.
Дивизіонному командирю запасныхъ батальоновъ, господину подполковнику и кавалеру Чикину
капитану Курендовича
РАПОРТЪ.

Доставленные изъ полка въ сей батальонъ штабсъ-капитаномъ Турчиннымъ два знаменц, у коихъ по самый флагъ въ двухъ мѣстахъ древки пере-
ломлены; почему донеси вашему высокочеству, прошу не угодно ли будете приказать ко онымъ прибывать дрѣвы, которые можно укрѣпить скопками или оставить ония безъ дѣйствія, ожидая на сие вперед особенного вашего приказанія. Подлинный подписаль: капитанъ Курцдовичь.

Вѣрно: полковникъ Аврамовъ.

№ 321. 9-го сентября 1813 года. Крѣпость Модлинъ.

Бумага 15. (Черновой отпскѣтъ).

Д. № 2722. Декабря 22-го.

Сибирскому.

Инспекторскому Департаменту (главному) штаба Е. И. В. встрѣтилась надобность въ пѣкоторыхъ свѣдѣніяхъ о служившемся въ Шпрванскомъ пѣхотномъ п. ш.-капитанѣ Турчинѣ; по сдѣланному запросу командиръ того полка, подполковникъ Ковалевъ, отвѣтилъ, что во вѣренномъ ему полку никогда означеннаго ш.-к. не состояло; а полагаетъ не находился ли онъ на службѣ въ бывшемъ Шпрванскѣ, что нынѣ Казанскѣ пѣхотѣ. По предписанію, сдѣланнаго Инспекторскому Департаментомъ, Казанскій полкъ доставить изъ дѣла своихъ выправку о Турчинѣ.

Инспекторскій Департаментъ, усмотряя изъ сего, что командиръ Казанскаго полка доставить свѣдѣніе о таковомъ дѣлѣ, которое принадлежитъ до Шпрванскаго полка, бывшаго въ 1812 году въ походѣ противъ французовъ, тогда какъ Казанскій полкъ во всѣхъ время французской кампании находился въ Груніи, и потому просить меня вобѣти въ блажнѣйшемъ разсмотрѣніѣ обстоятельства сего, и не отсрочить ли чего еще несохнаго съ высочайшимъ на сей предметъ повелѣніемъ.

По запросу, сдѣланному отъ меня командиру Казанскаго полка, г. п. Аврамову, открылось, что при вѣренномъ ему полку состоять дѣла полка Шпрванскаго, колыдмъ оній прежде имѣовались съ 1813 по 1819 годъ.

А какъ въ приказѣ, отданнымъ по арміи сего года июня 14-го, за № 87, по высочайшему соповоленію предписано: полкамъ, на усиліе кавказскаго корпуса отправленнымъ въ 1819 году, равно и оттуда выкомандированнымъ въ кадрахъ, сохранить нынѣшнее свое наименованіе, а штабъ и оберъ-офіцеровъ, поступившихъ изъ одинъ въ другую полки, считать переведенными въ оные, то согласно сему высочайшему соповоленію и вѣренной вашему сіятельству диванѣ Казанскѣй полку, какъ въ томъ же приказѣ сказано, не долженъ считаться переименованнымъ изъ Кабардіанскаго, но сохранять свое наименованіе и старшинство со дня существованія въ Россіи Казанскаго полка, и всѣ бывшее въ Шпрванскѣй полку (которое наименованіе сей полкъ до 1819 года имѣлъ) штабъ и оберъ-офіцеровъ, находящихся нынѣ въ семъ полку, должны считаться переведенными въ Казанскѣй полкъ, равно и нѣкоторыхъ дѣлъ, принадлежащихъ Шпрванскому, Казанскій полкъ имѣлъ не долженъ, почему имѣю честь покорнѣйше проить ваше сіятельство:

1) Приказать командиру полка, п. Аврамову, всѣ дѣла Шпрванскому полку принадлежащія съ 1813 по 1819 годъ, отправить въ тотъ полкъ.

2) Если до 1813 года дѣла, Шпрванскому полку принадлежащія, куда либо сданы и о томъ пишутся въ полку документы, то и онѣ отправить къ командиру Шпрванскаго полка. Если же въ сданѣ квитанцій не пишется, то увѣдомить когда и кому сданы.

3) А дѣбы принадлежащія Казанскому полку дѣла, коп., какъ полагать должно, находятся въ (зачеркнуто: Кабардіанскомъ) Шпрванскомъ полку, доставлены были въ сей полкъ, представлено отъ меня Инспекторскому Департаменту.

Согласно сего нисать г. Удому о Севастопольскомъ полку, въ департаментъ допустить о сдѣланномъ мною распоряженіи.
Бумага 16.

ГЛАВНЫЙ ШТАБ

2-й армий.

по частн

ДЕЖУРНИ. ГЕНЕРАЛА

Отдыхняя 1.

Въ м. Тульчинѣ.

….. Декабря 1825 г.

№………..

Инспекторскому Департаменту главного штаба.

Его Императорскаго Величества встрѣтилась надобность въ нѣкоторыхъ свѣдчніяхъ о служившемъ въ Ширванскомъ пѣхотномъ полку штабс-капитанѣ Туркинѣ; но подполковникъ Ковалевъ отозвался, что во вѣтренномъ ему полку нигдѣ означенаго штабс-капитана не состояло, а полагаетъ, не находился ли онъ на службѣ въ бывшемъ Ширванскомъ, что пынѣ Казанскѣй пѣхотный полкъ. По предписанію, сдѣланному Инспекторскаго Департамента, Казанскій полкъ доставить изъ дѣва своихъ выправку о Туркинѣ.

Инспекторскій Департаментъ, усмотряя изъ сего, что командиръ Казанскаго полка доставилъ свѣдчніе о такомъ дѣвѣ, которое принадлежитъ до Ширванскаго полка, бывшаго въ 1813 году въ походѣ противъ французовъ, тогда какъ Казанскій полкъ во все время французской кампании находился въ Грузіи, и потому просить меня воитъ въ ближайшее разсмотрѣніе обстоятельства сего, и не отклоносится ли чего еще несождого съ высочайшимъ на сей предметъ повелѣніемъ.

По запросу, сдѣланному отъ меня командиру Казанскаго полка, г. полковника Андреа; открылось: что при вѣтренномъ ему полку состоять дѣла полка Ширванскаго, около онаго прежде писались съ 1813 по 1819 годъ.

А какъ въ приказѣ, отдѣленномъ по арміи сего года 14-го, за № 87-мѣ, по высочайшему созволенію предписано: полкаго на успѣніе кавказского корпуса отправленнымъ въ 1819 году, равно и оттуда выкомандированнымъ въ кадрахъ, сохранить пышнѣшее свое наименованіе, а штабъ и оберъ-офшеровъ, поступившихъ изъ другихъ на полкъ, считать переведенными въ одно, то согласно ему высочайшему созволенію и вѣтренной волѣшему превосходительству дивизіп Севастопольскій полкъ, такъ какъ въ томъ же приказѣ сказано, не долженъ считаться персформированнымъ изъ Куринскаго, но сохранить сіе свое наименованіе и старшинство со для существованія въ Россіи Севастопольскаго полка, въ бывшемъ въ Куринскомъ полку (которое наименованіе своей полкъ до 1819 года имѣтъ) штабъ и оберъ-офшеры, находящихся нынѣ въ немъ полку, должны считаться переведенными въ Севастопольскій, равно и никакихъ дѣла, принадлежащихъ Куринскому, Севастопольскій полкъ имѣтъ не долженъ, и на тотъ случай, если бы оказалось, что въ Севастопольскомъ полку имѣются дѣла, принадлежащихъ Куринскому полку, то имѣю честь покорнѣйше просить ваше превосходительство: 1) Приказать командиру Севастопольскаго полка всѣ дѣла, Куринскому полку принадлежащіе съ 1813 по 1819 годъ, отправить въ тотъ полкъ.

2) Если до 1813 года дѣла, Куринскому полку принадлежащія, куда либо сданы, и о томъ имѣются въ полку документы, то и они отправить къ командиру Куринскаго полка. Если же въ сдачѣ клатаній не имѣтъся, то увѣдомить: когда и кому сдѣны.

А дѣбы принадлежащія Севастопольскому полкъ дѣла, кон какъ полагать должно, находятся въ Куринскомъ полку, доставлены были въ сей полкъ, представлено отъ меня Инспекторскому Департаменту.

Что же по собраніѣ справки въ Севастопольскомъ полку оказывается, буду имѣть честь ожидать увѣдомленія въ п.
Въ Испекторскій Департаментъ главною штаба Его Императорскаго Величества

дежурнаго генерала 2-й армии

РАПОРТЪ.

Въ Главный Штабъ

2-й армии.

по части

ДЕЖУРН. ГЕНЕРАЛА.

2 отдѣление.

Въ м. Тульчинѣ.

Декабря 1825 г.

№......

Вѣдомствъ предписанія Испекторскаго Департамента отъ 20-го прошлаго октября, № 10985, я требовалъ отъ командира Казанскаго пѣхотнаго полка, полковника Аврамова, объясненія, отчего случилось, что во вверенному ему полку оказались бумаги, принадлежащія Ширванскому полку. Изъ представленныхъ полковникомъ Аврамовымъ свѣдѣній открылось: 1) что по высочайшему повелѣнію, объявленному въ приказѣ командира отдѣльнаго Кавказскаго корпуса 4-го ноября 1819 года, Ширванскій пѣхотный полкъ переименованъ Казанскимъ приказомъ по полку 15-го того мѣсяца; бывший же Казанскій полкъ переименованъ Кабардинскимъ, а бывшій Кабардинскій — Ширванскимъ, тогда же и по тому же распоряженію; только о семъ въ приказѣ по полку объявлено не было, а позѣстно сіе изъ дѣлъ о сдѣланъ людьми, при выступлении изъ Грузіи въ 1-й полкъ поступившихъ, и потому Казанскій полкъ, состоящий нынѣ подъ командою полковника Аврамова, никогда Кабардинскаго не племовали, а считать себя переименованными изъ Ширванскаго, котораго дѣла съ 1813 года находятся при Казанскомъ полку.

А какъ по отъѣзду г. начальника главнаго штаба Его Императорскаго Величества въ г. главнокомандующему армію отъ 11-го мая сего года, за № 4530-мѣ, отдано въ приказѣ по арміи 14-го іюня, за № 87-мѣ, чтобы поступившее во 2-ю армію изъ кавказскаго отдѣльнаго корпуса кадры полковъ: Казанскаго и Севастопольскаго, какъ были сформованы потомъ въ комплектные полки, не считать себя переименованными, первый изъ Кабардинскаго, а второй изъ Куринскаго, но сохраняли бы съ прежнимъ наименованія и относящееся къ нимъ старшинство; офицеровъ же сихъ полковъ считать переведенными въ оные, то согласно сему, равно какъ и послѣдовавшему на имя моє предписанію Испекторскаго Департамента за № 10985-мѣ, я сообщилъ начальнику 18-й дивизіи, генералъ-лейтенанту низнюю Сибирскому, что Казанскій полкъ (вачернутую: не считался виредъ переименованнымъ ни изъ Ширванскаго, ни изъ Кабардинскаго) долженъ считаться существующимъ въ званій (вачернутую: Казанскаго) ономъ съ самого начала (вачернутую: свого) сформированія оного въ Россіи, а штабъ и оберъ-офицеры, поступившіе въ сей полкъ изъ Ширванскаго план Кабардинскаго полковъ, считается бывъ въ оный переведенными *), а потому Казанскій полкъ не долженъ уже пѣть у себя никакихъ дѣлъ, принадлежащихъ Ширванскому полку, которыми не-медленно и отправить въ сей послѣдній полкъ; если же дѣла до 1813 года, принадлежащія Ширванскому полку, куда либо сданы и въ сдѣчъ оныхъ имѣются документы, то и сіе отправить также къ командирю Ширванскаго полка. Объ учиненій подобнаго же распоряженія по Севастопольскому полку **), на случаи, если бы оказались въ ономъ дѣла, относящіяся къ Куринскому полку, я сообщилъ также г. начальнику 20-й пѣхотной дивизіи, генералъ-лейтенанту Удому, дабы... дѣла, ономъ ***) принадлежащія, немедленно от- править въ Куринскій полкъ.

*) До сихъ поръ отъ сего: «а штабъ и оберъ-офицеры... до переведеннымимъ» вычеркнуто.

**) Здесь вычеркнуто: «принаслежащихъ оныхъ Казанскому и Севастопольскому, которыми, какъ полагать должно, находятся теперь при полкахъ Ширванскомъ и Куринскомъ, разными об- разомъ изъ сихъ полковъ въ первые доставлены были, о томъ пожалуйте прошу Испекторскій Департаментъ не оставить дать кому сладусть свое предписаніе». 

***) Здесь вычеркнуто: «принаслежащихъ оныхъ Казанскому и Севастопольскому, которыми, какъ полагать должно, находятся теперь при полкахъ Ширванскомъ и Куринскомъ, разными об-
Донося о семь И. Д., я имью честь покорнѣйше просить не оставить предписаніем дабы отъ полкъ Ширванскаго (замеркнуто: Кабердинскаго) и Куринскаго дѣла, буде окажутся принадлежащим полкомъ Казанскому и Севастопольскому, равномѣрно были отправлены въ синъ полки, на что и буду ожидать предписанія.

Вулага 18 и послѣдняя.
НАЧАЛЬНИКА
20-й пѣхотной дивизіи.
№ 103.
Генваря 18-го дня 1826 г.
Г. Смферополь.

—

Командиръ Севастопольскаго пѣхотнаго полка,
подполковникъ Вейде, донесъ мнѣ, что при въреннымъ ему полку находится всѣ дѣла, принадлежащія Куринскому пѣхотному со времени сформированія его съ 1802 по 1820-ной год, въ которомъ году 15-го генваря Куринскій полкъ, принявши наименованіе Севастопольскаго, производилъ переписку, именуясь Севастопольскимъ полкомъ, а прежнѣй Севастопольскій того же 1820 года генваря съ 15-го со дня передачи во вѣренный ему полкъ свопыхъ знаменъ и полученія себѣ куринскихъ, равномѣрно началъ вести переписку, именуясь Куринскимъ, почему и долженъ быть въ ономъ полку письменнымъ дѣла, принадлежащія Севастопольскому полку со времени сформированія его съ 1779 по 1820 годъ. Имъ принадлежащіе же Куринскому полку дѣла небольшая часть въ прошлую 1812 года съ французами войну отбита непріятелемъ, а часть разныхъ годовъ, при выступленіи полка въ 1819-мъ году въ походъ изъ м. Никополя въ составѣ отдѣльного казацкаго корпуса иля 15-го числа отправлены при описи для храненія въ архивѣ херсонскому комендантъ, гу-ну генералъ-маиору Льберту, но въ пріемѣ оныхъ квитанцій не измѣнъ, а только онъ, г-нъ Льбертъ, отношеніемъ того жъ мѣсяца 22-го числа, за № 1161-штъ, увѣдомилъ, что отъ него отправлены въ храненію въ архивѣ въ херсонское губернское правленіе; имѣющіяся же при полку, кроме прописанныхъ сданныхъ херсонскому комендантъ дѣла, принадлежащія Куринскому полку, по сдѣланіи описи, будуть отправлены въ оный полкъ въ непродолжительномъ времени по чаястямъ чрезъ почту, также имѣть быть отъ него, гу-на Вейде, препровождена и опись сданныхъ дѣламъ херсонскому комендантъ. О чемъ на рапортъ вяще превосходительства ко мнѣ отъ 22-го числа минувшаго года, за № 2723-штъ, увѣдомить честь имью. Генераль-лейтенантъ Удомъ 2-й.

Приложеніе X.

Квитанція.

Дана синъ Ширванскаго пѣхотнаго полка командиру 3-го батальона господину маиору и кавалеру Пополяреву 2-му втому что по предписанію вышеизложнаго началства поступившее ввозвращенную врассосу кадру Казанскаго пѣхотнаго полка Мальтийское знамя и за знаменъ съ высо-цайшаго рексрепта подлинную копию засвидѣтельствованную военными миспостромъ князевъ горчаковымъ 1-мъ отъ его господина пополярева получены втому и подъ писуюсь.

Казанскаго пехотнаго полка маиоръ Мальевъ 2-й.

Ноября 26 дня
1819 года.

(Квитанція эта хранится въ 84-мъ пѣ. Ширванскому полку. Изъ письма штаб-капит. 84-го пѣхотн. Ширванскаго полка В. К. Крупцковскаго къ подпоручику 64-го пѣ. Казанскаго полка В. Е. Борисону 1-му отъ 29-го марта 1869 г.).
Приложение XI.

Московское отделение архива главного штаба. Дело инспекторского департамента. За 1819 г. Связка 29. Канц. нач. штаба. Дело № 1019. О переводе полковых командиров в полках грузинского корпуса и возвра-щающихся оттуда в Россию в кадрах. Начало 11-го июня 1820 г. и кон-чено 15-го июня 1820 г. На 3-х листах.

(Д. К. Н. Г. III.*), усмотрев изъ список, прислаенных отъ его превосходительства А. А. **) при записи отъ 28-го мая, за № 1601, что полковыми командирами полков показаны:

- Кабардинского пехот. подп. Подпиратов,
- Навагинского • • Урнековский,
- Мингрельского • • Згорьльский,
- Апшеронского • полк. Левенцов,
- Шапранского • подп. кн. Орбельян,
- Куринского • полк. Рыбинин,
- 42-го егерского подп. Рейт,
- 43-го • полк. Граждова 1-й,
- Болгоского • полк. Астахов 1-й,
- Троицкого • подп. Горганов,
- Волынского • • Софиевов,
- Казанского • • • полк. Верхмайен 1-й,
- Севастопольского • • • Вязьманов 1-й,
- 9-го егерского • • • Литвинов,
- 15-го • • • Пригнор,
- 16-го • • • Байков 2-й,

Просить уведомить, на чем основана перемена прежних полковых командиров новыми, но въ высочайших приказах о перемены сей объявлено не было.

№ 535.
11-го июня 1820 г. Его превосходительству А. А. Закревскому.
Върно: помощ. началь. отдѣления Иванов.

Вследствии требования директора канцелярии начальника главнаго штаба Его Императорскаго Величества отъ 11-го числа сего июня, за № 535, дежурный генералъ опять жъ штаба имѣть честь уведомить, что командиры нижеписанныхъ полковъ въ новыя назначены, но полки приняли новья наименования, на основании высочайшаго повелѣнія, объявленнаго въ приказѣ по отдѣльному грузинскому корпусу въ 4-й день ноября 1819 года, за № 37-мѣ, при семъ прилагаются, и именно:

прежде наименовались:
- Казанскій пѣхотный, Кабардинскій пѣх., команд. подполк. Подпиратовь,
- Вологодскій • • Навагинскій пѣх., команд. подполк. Урнековскій,
- Волынский • • Мингрельскій, команд. подполк. Згорьльский,
- 16-й егерский • • 43-мѣ егерскій, команд. полк. Граждов 1-й,
- Троицкій • • Апшеронскій пѣх., ком. полк. Левенцова,
- Кабардинскій • • Шапранскій, команд. подполк. кн. Орбельянь,
- Севастопольскій • • • Куринскій, команд. полк. Рыбининь,
- 9-й егерский • • • 42-мѣ егерскій, ком. подполк. Реут.

По выкомандированиш же полковъ изъ 1-й п 2-й арміи въ грузинскій корпусъ, на мѣсто коихъ обращены изъ грузинскаго корпуса кадры, въ которые поступали на формированіе изъ разныхъ полковъ седьмыхъ ротъ, и названы слѣдующими порядкомъ:

*) Директоръ канцелярии начальника главнаго штаба кп. А. С. Меньшиков.
**) Дежурный ген. главнаго штаба Его Императорскаго Величества А. А. Закревский.
Прежде именовались: Новая приняли наименования:

Навагинский пехот. — Вологодский пех., команд. полк. Астафьев.
Апшеронский — Троицкий, ком. подпл. Гортавов.
Мингрельский — Бвлевский, ком. полк. Сафьянков.
Ширванский — Казанский, ком. полк. Верхман 1-й.
Куринский — Севастопольский, ком. полк. Быбиков 1-й.
42-й егерский — 9-й егерский, ком. полк. Литвинов, который по приказу 11-го сего июля переведен уже командиром во 2-й егерский полк, а в сей назначен команд. тем же приказом подполковник Боровский.
43-й егерский — 16-й егерский, ком. полк. Быбиков 2-й.
44-й егерский — 15-й егерский, ком. полк. Прягара.

№ 1836.
С.-Петербург.
15-го июля 1820 года. Его святости князю А. С. Меншикову.

Приказ по грузинскому отдельному корпусу. В велелений Андреев. Ноября 4-го дня 1819 года. № 37. По высочайшему Государя Императора созовению полков 19-й и 20-й пехотных дивизий, по приведении в новый состав, должны именоваться и состоять в дивизиях по следующему порядку:

В 19-й дивизии:
Кабардинский, имя сие принимает Казанский пехотный полк.
Тебницкий, — Суздальский,
Навагинский, — Вологодский,
Мингрельский, — Бвлевский,
43-й егерский, — 16-й егерский,
44-й егерский — 15-й егерский.

В 20-й дивизии:
Апшеронский, имя сие принимает Троицкий пехотный полк.
Ширванский, — Кабардинский,
Куринский, — Севастопольский,
Тифлисский, — прежний Тифлисский,
41-й егерский, — 17-й егерский,
42-й егерский, — 9-й егерский.

Командующие войсками в Грузии генерал-майор Вельяминов 1-й, на Кавказской линии г. генерал-майор Сталь 2-й, по приведении полков в новый состав, исполняет сие распоряжение. Казанский пехотный полк теперь же должен принимать наименование Кабардинского, пози прежних полков сего имени, коего два батальона выступили в Дагестан, наименованы уже Ширванским. Полки Троицкий, Севастопольский и 9-й егерский должны быть перенумерованы по соединении с ними прибывших вновь полков.

Подлинный подписал:
Командир отдельного грузинского корпуса генерал от инфантерии Ермолов.

Приложение XII.

Исходящий журнал Казанского егерского полка за 1834 год. Переписка командира полка, полковника Родиона Александровича Чичагова 2-го. (Журнал этот хранится в архиве 64-го пехотного Казанского полка)

1) Отношение командира линейного Сибирского батальона № 1-й, от 16-го февраля 1834 г., за № 242. «Вследствие отношения вашего высокоблагородия от 2-го декабря прошлого 833 года, за № 2655-мъ, уведомить честь имею, что Казанский (нынѣ взврѣнный мтѣ егерскій) полкъ въ прошломъ 826 году
Получил сие наименование изъ бывшаго Ширванскаго пѣхотнаго полка, прежде же бывшій Казанскій переименованъ въ Казанскій пѣхотный и какъ Казанскаго пѣхотнаго полка письменными дѣлами только съ вышепрописаннымъ 820 года, потому о службѣ рядоваго Федора Сокольникова выписать учинить не почтёмь.

II. Рапортъ въ комиссию московскаго комиссариатскаго депо, отъ 17-го июня 1834 г., за № 1126. "…………. донести честь письмо, что бывшаго прикомандированнаго 813 года марта 22-го числа въ числѣ прочихъ нижнихъ чиновъ для конвоирования транспортировъ изъ Ширванскаго пѣхотнаго при сформированіи въ Казанскій пѣхотный (что нынѣ вѣрный мѣшь егерскій) полкъ рядоваго Ивана Степанова и т. д. …………….

III. Отношеніе отъ 22-го июня 1834 г. за № 1176. "………… уведомить честь письмо, что о переименованіи въ 1816 году въ дѣньскімъ рядовомъ Ивану Романову, находившемуся на службѣ въ Ширванскаго пѣхотнаго полку по неплѣнію за то время вышесказанного полка письменныхъ дѣлъ выписать учинить невозможно.

IV. Рапортъ состоящему по арміи окружному генералу округа внутренней стражи генералу-майору и кавалеру Ушакову 1-му отъ 25-го мая 1834 г. за № 940. "………… за время служенія майора Кучарова въ Ширванскомъ пѣхотномъ (нынѣ вѣрный мѣшъ Казанскій егерскій) полку сдѣлать не могу по той причинѣ, что всѣ письменные дѣла Ширванскаго пѣхотнаго полка сдѣлать въ одной же Ширванскій (что нынѣ графа Паскевича Эриванскаго князя Варшавскаго) полкъ въ прошломъ 826 году.

V. Рапортъ генералу Ушакову 1-му отъ 20-го сентября 1834 г., за № 2210. "………… что Ширванскій пѣхотный полкъ принялъ наименованіе Казанскаго пѣхотнаго полка 820 году, въ которомъ и состоящемъ на службѣ (что нынѣ командиръ черноговскаго гарнизоннаго батальона майоръ Кучаровъ) и т. д.

VI. Отношеніе г. командующему 7-мъ округомъ внутренней стражи, отъ 10-го мая 1834 г. за № 804. "Вѣдомственное отношенія вашего высоченійства отъ 81-го числа марта сего года за № 569, уведомить честь письмо, что бывшій Казанскій пѣхотный (что нынѣ вѣрный мѣшъ егерскій) полкъ принять наименованіе изъ такового же Ширванскаго пѣхотнаго въ 820 году и по предписанію вышнаго начальства всѣ письменныя дѣла упомянутаго Ширванскаго пѣхотнаго полка въ прошломъ 826 году по 819 заводы въ объяснѣ, а потому о службѣ командира черноговскаго внутреннаго гарнизоннаго батальона….

VII. Отношеніе командиру калужскаго гарнизоннаго батальона г. майору Арестову отъ 2-го ноября, № 2763. "………… (послѣ ссыпки на неясное приказание Ширванскаго полка) медали же ему (рядовому Пехтереву) въ память 1812 г. за взятие г. Парижа и за турецкую войну въ 1828 и 1829 годахъ установленныя действительно слѣдуютъ.

VIII. "………… что дѣла Ширванскаго пѣхотнаго полка, хранящіяся въ Казанскомъ полку, по предписанію вышнаго начальства по 1819 г. въ прошломъ 1826 году препровождены въ вышеупомянутый полкъ….

Приложеніе XIII.

Командиру 62-го пѣхотнаго Суадальскаго полка того же полка подполковника Гаврилова рапортъ. Согласно офиціальнаго письма подпоручика 64-го пѣхот. Казанскаго полка Борисова 1-го, отъ 11-го сего октября, за № 21, доносу вашему высоченійству, что по справкамъ въ дѣлахъ полка оказались слѣдующія: Въ архивъ полковой церковной вѣрнаго вамъ полка дѣйствительно хранится «Метрическая книга, учиненная при Александрово-Невской Тенинскаго пѣхотнаго полка церкви священникомъ Траулиномъ для записыванія въ опухъ воинскихъ чиновъ и всякихъ знаній людей, родившихся, браковъ сочетавшихся и умершихъ въ 1-го января 1816 года. Г. Валкъ».
Записи Тентинского полка доведены до 1820 года, а с этого года ве- лись, по этой же книге, записи Суздальского полка (бышего в составе 13-й линейной дивизии) до конца книги.

Прп полковой церкви имеется и образ св. Петра и Павла в серебряной оправе, принадлежавшей Тентинскому полку, а также и "служебник" (начало которого утрачено). Этот служебник надан еще в царствование Екатерины Великой, и на последней странице его сделана следующая надпись: "Сей часовник Тентинского мушкетерского полка полковой церкви святаго благовярного князя Александра Невского. Подписано собственной рукой 1804 года." "Служит при оной церкви Божией полковой священник Николай Никитич с 1803 года сентябрь по тысячу восемьсот пятаго года до февраля."

Въ полковомъ же архивѣ дѣля за 1819 годъ (годъ переименования Суз- дальского полка въ Тентинский, согласно приказа по отдѣльному кавказскому корпусу 4-го ноября 1819 г.) и за 1825 годъ (высочайшее повелѣніе 26-го мая 1825 г. объ отмѣнѣ переименованія) въ архивѣ Суздальского полка не имѣется. Сохраняются только приказы по полку съ 26-го ноября 1822 года по 1-е февраля 1824 г. за подписью командира полка полковника Орловскаго; но какому именно полку принадлежат эти приказы—Тентинскому или Суз- дальскому,—опредѣлить по наличнымъ даннымъ невозможно. Изъ этихъ при- казовъ только видно, что за вышеозначенный періодъ временн полкъ былъ расположенъ въ Ярославской губ., что даетъ право заключить о принадлежности этихъ приказовъ Суздальскому полку, такъ какъ Тентинскій полкъ въ это время находился на Кавказѣ.

Далѣе свѣдчдается выписка о квартирхъ Суздальскаго полка. Рапортъ под- полковника Гаврилова полученъ 26-го октября 1886 г. № 11. Г. Вѣльскѣ.

Приложение XIV.


Мѣсячные рапорты полковъ, переименованныхъ въ 1819 году. Въ нижеслѣ- дующихъ приложенияхъ мы помѣщаемъ мѣсячные рапорты переименованныхъ полковъ. Рапорты эти хранятся въ моск. отд. арх. главн. штаба, въ Лефор-товскомъ дворцѣ. Относительно каждаго полка мы выписываемъ все, что ка- сается 1819 года. Отмѣтимъ также годъ, съ котораго сохранялись рапорты данного полка.
Таблица 1:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Виды деятельности</th>
<th>Штаб-офицеры</th>
<th>Обер-офицеры</th>
<th>Мушкетеры</th>
<th>Рядовые</th>
<th>Денщиковка</th>
<th>Кавалера</th>
<th>Собствен.</th>
<th>Поддоменной</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Счет</td>
<td>120</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>60</td>
<td>70</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Приложени XV.

Месячные рапорты Ширванского пешего полка с 1819 по 1827 год.

Эти рапорты хранятся в московском отделении архива главного штаба, в связь 219-й. Мы поместим здесь все касающееся прибыли и убыли в личном составе полка, перемены его именования, замены мест квартирования. Прослежим рапорты с 1819 года, с тех пор передвижения Ширванского полка из Крыма на Кавказ, до 1821 г., до полного укомплектования его в России.

За январь 1819 года. О состоянии Ширванского пешего полка, находящегося 1-й армии под главным начальством генерала от инонанерии барона Сакена, в 4-м корпус корпунктов командира генерала от кавалерии Раевского, дивизионного командира генерал-майора Вуича. Февраль 1-го дня 1819 года. Штаб-квартира Черниговской губернии, Суражского поста, посада Клинцы. В полку три батальона, каждый из 1 гренадерской и 3-х мушкетерских рот. Полковой командир полковник Верхман 1-й. Бригадный командир 1-й бригады (в которой состоит Ширванский полк) генерал-майор Валла.

По списку состоит.

В разных госпиталях.
При полку больных.
В командировках.
В отпуску.
Арестованных.
Налицы.
Налицы рекрут.
Налицы воен. и кантонистов.

Прибыл 5-го ноября 1818 года за долговременное неприбытие в полк и оказавшися потом невылым из подпоручиком поручиком Фадеевым Фадеевым Гнедеев. Подпоручик 1, унтер-офицер 1, рядовых 7, фурлейт 1, денщиков 5, за денщица служителя 1.
Убыло: 1-го числа выключены переведенные из полки отдельного литовского корпуса: в 1-й гренадерский майор Пётр Иван. Ребендер и во 2-й грен. поручик Осип Мих. Стечинский. Унтер-офицеров убыло: 3; рядовых 32; фурлейт 1; денщиков 1, за денщиков служителей 9.

Сей полк ожидает из г. Владимира на укомплектование рекрут по назначению дивизионного начальника 115 человекъ.

За февраль. О состоянии Ширванского пехотного полка, находящегося 1-й армии подъ главнымъ начальствомъ генерала отъ пантерей барона Сакена, въ 4-мъ корпусъ корпусного командира генерала отъ кавалерий Гаевского, дивизионного командира генераль-майора Вучча, за отсутствиемъ его командуетъ генераль-майоръ Крыштофовичъ. Штабъ-квартира: Черноговской губ., Сураж. повѣта, посадъ Клинцы. Командиръ полка полковникъ Верхмантъ 1-й Бригадный командиръ 1-й бригады ген.-майоръ Балла.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Полкъ</th>
<th>Оберъ-офицеръ</th>
<th>Унтеръ-офицеръ</th>
<th>Музыкальный</th>
<th>Рядовой</th>
<th>Нестроевъ</th>
<th>Денщикъ</th>
<th>Кавалеръ</th>
<th>Собств.</th>
<th>Подданныхъ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ</td>
<td>6 562 526</td>
<td>66</td>
<td>1 1060 110</td>
<td>77</td>
<td>24</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Прибыло: 14-го февраля, переведены изъ лейб-гвардіи изъ Павловского полка полковникъ Николаевъ; поручей-прапорщикъ 2, подпрапорщикъ 1, рядовыхъ 4, денщиковъ 2, за денщиковъ служителей 7.

Убыло: 1-го числа выключены отставанный отъ службы за дурное поведение майоръ Андрей Косточевский; рядовыхъ 8, денщиковъ 2, за денщиковъ служителей 3.

Въ себѣ полкъ рекрутъ ожидается изъ Владимировской губерніи 115 человѣкъ.

За мартъ. О состоянии Ширванскаго пѣхотнаго полка, находящагося 1-й армии подъ главнымъ начальствомъ ген. отъ
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>офицеров</th>
<th>обр.</th>
<th>унтер-офицеров</th>
<th>мушкетеров</th>
<th>рядовых</th>
<th>нестрел.</th>
<th>казен.</th>
<th>собств.</th>
<th>иных</th>
<th>выдано</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>штаб.</td>
<td>6</td>
<td>94</td>
<td>257</td>
<td>66</td>
<td>195</td>
<td>109</td>
<td>78</td>
<td>22</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>больных при полку</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>69</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>в командировках</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>отпуск</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>арестованных</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>националь</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>националь рекрута</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>воен. канцелярия</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Приведено: подпрапорщиков 5, рядовых 11, деньги 3, как деньги, служащих 1.

Убыло: 12-го числа выключено переведенный в бат. гарнизон. бат. поруч. А. Телегин; 12-го числа уволены за получен. ранами от службы подпор. Ив. Дутанов; рядов. 12, цирюльцы 1, деньги 1, как деньги, служащих 3.

За апрель о состоянии Ширванского пехотного полка, поступившего из первой во 2-ю армию, состоящую под главным начальством генерала от кавалерии графа Витгенштейна. Полковой командир полк. Берхман 1-й. Бригадного командира не обозначено. Полковая штаб-квартира на марше Полтавской губ. в г. Прилуки. Прибыло: барабан 3, рядов 38 (из них 37 черн. рекрут Владимирск. губ.) и за деньги, служащих 2.

По списку:                | 6 | 51 | 251 | 65 | 194 | 108 | 74 | 22 | 60 |
| в разных госпиталях      | 1 | 2  | 3   | 48 | 1   |     |     |     |     |
| больных при полку         |   | 4  | 1   | 51 |     |     |     |     |     |
| в командировках            |   | 1  | 1   | 1  | 5   | 4   |     |     |     |

Убыло: 10-го числа выключены в полки литовского корпуса уроженцы из губ. Вилен., Гроднен., Минск., Волын., Подольск. и области Виленской: капитан Павел Гофмеистер, поруч. Ф. Гиждеу, и прп. Ив. Сергиевич, уп- офицер 4, подпрап. 1, барабан 4, рядов 57. лазаретн. служ. 1, деньги 4, за деньги, служ. 2.
За апрель мѣсяцѣ въ связкѣ находимся два экземпляра рапорта Ширв. п. Въ другом экз., кроме вышепозначенного, показано: бригадный командръ полка по случаю выбытия полка изъ 24-й пѣхотной дивизиі неизвѣстенъ.

За Май. О составѣ Ширванскаго пѣхот. полка, поступившаго во 2-ю армію, состоящую подъ главнымъ начальствомъ ген. отъ кав. графа Витгенштейна, 7-го пѣх. корпуса командира ген.-лейт. Рудаевича, 9-й пѣх. дивизионного командира ген.-майора Удома 2-го. Полков. ком. полков. Верхманъ 1-й Штабъ-квартира на маршѣ Херсон. губ. г. Николаевъ. Прибыли не было. Убыло рядовыхъ 7 челов. Въ сей полкъ рекруть и другаго званія людей и лош. ипоткуда не ожидалось.

<table>
<thead>
<tr>
<th>офіцеровъ</th>
<th>оберъ</th>
<th>унтер-офицеровъ</th>
<th>музыкантовъ</th>
<th>рядовыхъ</th>
<th>панев.</th>
<th>собств.</th>
<th>поручич. и лошадей</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ</td>
<td>6</td>
<td>51</td>
<td>251</td>
<td>65</td>
<td>1934</td>
<td>108</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>Оберъ</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>63</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Унтер-офицеровъ</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыканты</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовые</td>
<td>5</td>
<td>44</td>
<td>246</td>
<td>62</td>
<td>1822</td>
<td>106</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>Панев.</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>офіцеровъ</th>
<th>оберъ</th>
<th>унтер-офицеровъ</th>
<th>музыкантовъ</th>
<th>рядовыхъ</th>
<th>панев.</th>
<th>собств.</th>
<th>поручич. и лошадей</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ</td>
<td>6</td>
<td>51</td>
<td>251</td>
<td>65</td>
<td>1928</td>
<td>110</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>Оберъ</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>58</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Унтер-офицеровъ</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>49</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыканты</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовые</td>
<td>5</td>
<td>46</td>
<td>244</td>
<td>62</td>
<td>1818</td>
<td>109</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>Панев.</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За Іюль. О состояніи Ширванскаго пѣх. полка, поступившаго изъ 2-й арміи
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Офицеров.</th>
<th>Штаб-р.</th>
<th>Обер.</th>
<th>Унтер-офф.</th>
<th>Музыканты</th>
<th>Рядовых.</th>
<th>Нестрел.</th>
<th>Казачьи</th>
<th>Собственные</th>
<th>Подчиненных</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>По списку за июль.</td>
<td>7</td>
<td>52</td>
<td>241</td>
<td>66</td>
<td>1900</td>
<td>110</td>
<td>69</td>
<td>23</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ разныхъ госпиталяхъ</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Большь. при полку</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>35</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ командир. походахъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ отпускъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ караулахъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Налицо</td>
<td>6</td>
<td>50</td>
<td>235</td>
<td>64</td>
<td>1803</td>
<td>108</td>
<td>65</td>
<td>24</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Налицо рекрутъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Воен. канцелярия</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>По списку</td>
<td>7</td>
<td>52</td>
<td>240</td>
<td>66</td>
<td>1898</td>
<td>109</td>
<td>72</td>
<td>26</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ разн. госп.</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Больн. при полку</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>54</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ командир. походахъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Въ отпуску</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Арестованныхъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Налицо</td>
<td>6</td>
<td>47</td>
<td>233</td>
<td>63</td>
<td>1784</td>
<td>109</td>
<td>66</td>
<td>22</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Воен. канцелярия</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За сентябрь. О состояніи Ширванскаго пѣхот. п., поступившаго изъ 2-й арміи въ отд. грузин. к. подъ глав. пам. ген. отъ инф. Ермолова. Полк. Верхманъ 1-й. Кв. на маршѣ г. Александровскѣ. Прибыло: за деньщиковъ служ. 5 челов.; убыло рядов. 3, за деньги. служ. 8 челов.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Офицеров</td>
<td>Обер-офицер</td>
<td>Унтер-офицер</td>
<td>Музыка</td>
<td>Рядовой</td>
<td>Построй</td>
<td>Кавалер</td>
<td>Солдаты</td>
<td>Капралов</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Штабь</td>
<td>7</td>
<td>52</td>
<td>241</td>
<td>66</td>
<td>1888</td>
<td>112</td>
<td>75</td>
<td>23</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Оперовь</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>92</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыка</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовь</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>—</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Построй</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Кавалер</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Солдаты</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Капралов</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Всего</td>
<td>6</td>
<td>47</td>
<td>232</td>
<td>63</td>
<td>1770</td>
<td>107</td>
<td>68</td>
<td>19</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


По списку —
Въ разных госпиталях —
Больныхъ при полку —
Въ командировках —
Въ отпуску —
Арестованных —
Бацко —

За сентябрь. О состояніи Казанскаго пѣхотн. полка, переименована изъ Ширазовскаго, находящихся въ отд. грузин. к. подъ ген. нач. ген. отъ шиф. Ермолова. Къ декабря 1-му дня 1819 г. Шт. кв. въ Грузин. г. Тифлисс. Полков. Берхмазъ 1-й. Бригад. неллыш. Прикомандированы къ сему полку назначенныя къ переводу въ сей полкъ изъ Тифлискаго пѣх. п. поручики Сонцовъ, Ивановъ, подпор. Маковиевъ, прапор. Ростовской п при нихъ деньц. 4, коп не причислены въ списочное состояние ввиду до высочайшаго приказа. Въ течение ноября месяца въ Казанскій (что прежде былъ Ширазовскій) пѣхотный полкъ прибылъ не имѣлось. Убыло: ноября 23-го числа, выключены на основан. предм. командующихъ войсками въ Грузин. ген.-лейт. Вельяминова, поступившіе на укомплектованіе Грузинскаго гренад. полка унтер-офиц. 31, флейц. 2, бараб. 4, рядов. 461 челов.;—ноября
23-го ч. выкл. поступили на укомпл. Тифлисского пѣх. п.: подпрап. 2, ун.-оф. 43, бараб. 6, рядов. 440 челов.—Ноября 23-го ч. выключены поступившие на укомпл. Кабардинского пѣх. п., что нынѣ Ширванскій: подпрапорщикъ 1, ун.-оф. 59, флейц. 1, бараб. 8, рядов. 331 ч. Итого поступило въ другіе полки 1,439 челов. нижн. чиновъ. Всего убыло: 3 подпрап., ун.-оф. 133, флейц. 3, бараб. 19, рядов. 1.282 (въ томъ числѣ 1 умерший рядовой). По списку —— 8 52 100 59 571 110 78 22 60 Въ разныхъ госпиталяхъ —— 2 3 3 1 30 5 4 —— Больныхъ при полку.— 1 —— —— 1 —— —— —— —— Въ командировкахъ —— 1 21 54 11 641 12 29 11 9 Въ отпуску.— —— —— —— —— —— —— —— Налич.: —— 5 28 42 47 — 92 45 11 51 Отъ 3-го бат. въ командировкѣ. За декабрь. О состоянии Казанскаго пѣх. п. (переписываемаго изъ Ширванскаго), поступившаго въ отд. груп. корпуса во 2-ю армію подъ главн. нач. Главнок. ген. отъ кав. гр. Виттеишейна.—Янв. 1-го дня 1920 г. Шт. - кв. Кавказской губ., Александровск, уѣзда, селеніе Круглолѣвы. Полковъ Верхнемъ 1-й. Прикомандированы къ сему полку назначенныя къ переводу въ сыя полкъ изъ Тифлисскаго пѣх. полка поручики Сонцовъ, Ивановъ, подпор. Маковцевъ, прaporщ. Ростковскій и при нихъ деньги. 4; изъ Кабардинскаго (что прежде былъ Казанскій) пѣх. п. поручикъ Даниленко, прapor. Затыченъ и при ихъ деньги. 2, кои въ списочное состояніе вперед до высок. приказовъ не прописывались.

Прѣбывало: декабря 24-го ч. приписаны, поступившие въ кадръ сего полка изъ Кабардинскаго (что прежде былъ Казанскій) пѣхотнаго полка: поручей-прапор. 2, ун.-оф. 10, рядов. 96 челов. 4-го числа приписаны поступившнвіе въ кадръ изъ бывшихъ прежде выключенныхъ па укомпл. Ширванскаго п. музыкантовъ 6 челов.—Всего прибыло: порт.-прап. 2, ун.-оф. 10, музыкан. 6, рядов. 97, за деньги, служ. 1.

Материалы для истории русской армии.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб.</th>
<th>Оберть</th>
<th>Унтер-офф.</th>
<th>Музыканты</th>
<th>Рядовых</th>
<th>Нестроев</th>
<th>Кавалерией</th>
<th>Собственных</th>
<th>Инфантерийных</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Офисеровъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

По списку. 8 53 62 54 127 110 78 23 60
Въ разныхъ госпиталях. 2 3 4 1 30 3 1  0
Больныхъ при полку. 1 1  0  1
Въ командировкѣ. 15 4 19 11
Въ отпуску. 1  0  0  0
Арестованныхъ.  0  0  0  0
Налицо. 6 35 56 53 95 103 58 12 60
Въ командировкѣ отъ 3-го бат. 4  0  0  0
Военныхъ канцелястовъ. 1  0  0  0

За январь 1820 г. О состоянии Казанского пѣх. п., поступившаго къ отд. грузин. къ во 2-й армии подъ глав. нач. главнок. ген. отъ к. гр. Витгенштейна. Шт.-кв. Кавказской губ., Ставроп. уѣз., селение Пещанья тепаны копани. Полков. Верхманъ 1-й. Бригади, коман. нач. приком. къ селему п. назначенныя къ переводу въ сей полкъ изъ Кабард. пѣх. п. майоръ Дублинскій, пор. Даниленко, подпор. Афанасьевъ, пр. пор. Затыкинъ и при нихъ деньги. 6; изъ Тифлисскаго пѣх. п. пор. Сондевъ, Ивановъ, подпор. Маковцевъ, пр. пор. Ростковскій и при нихъ деньги. 4. Кое еще не причислены въ списочное состояние вперед до высочайшихъ приказовъ. О прибыли и убыли не тѣмъ свѣдьній.

По списку. 8 53 62 54 127 110 78 23 60
Въ разныхъ госпиталях. 2 3 5 1 35 2 1  0
Больныхъ при полку. 3 4  0  5 4  0
Въ командировках. 14 2 18 11
Въ отпуску. 1  0  0  0
Налицо. 6 33 52 53 86 102 59 12 60
Воен. канцелястовъ.  0  0  0  0

За февраль 1820 г. О состоянии Казанского пѣх. п., находящихся во 2-й армии подъ глав. нач. главн. ген.
отъ кав. графа Витгенштейна. На маршѣ штабъ-кв. земли войска Донскаго, станица Аксайская. Полков. Берхмань 1-й. Прикомандированы къ сему полку... (тѣ же 8 ч. оф. при 10 день.), конъ еще не прич. въ списочное сост. впередъ до выс. приказанъ. Прибыли въ теченіе февраля мѣсяца въ полку не имѣлось. Убьло: ун.-офицеръ 1, рядовыхъ 10. Въ сей полкъ рекрутъ и другаго звания ни откуда не ожидается.

| По списку | 8 | 53 | 62 | 53 | 117 | 110 | 78 | 23 | 60 |
| Въ разныхъ госпиталяхъ | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 2 | 1 | — | — |
| Больныхъ при полку | — | 4 | 1 | — | 7 | 2 | — | — | — |
| Въ командировкахъ | — | 14 | — | — | 2 | 19 | 11 | — | — |
| Въ отпуску | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Арестованныхъ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налицо | 6 | 31 | 56 | 52 | 85 | 104 | 58 | 12 | 60 |

Воен. канцелярии.

За мартъ) Въ свяказанъ ранорогъ вложить.
За апрѣль) за записка слѣдующаго содержанія: мѣсячные ранорогъ Ширванскаго пѣхот. полка за мартъ и апрѣль 1820 г. отосланы въ С.-Петербургъ по требованію слѣдопачальника Шутова.

За мая. О состояніи Кабардинскаго пѣхот. полка. Полков. Берхманъ. Прикомандированныхъ къ сему полку назначенныхъ къ переводу въ сей полкъ изъ Ширванскаго пѣхот. полка майоры Политика и Чесноокъ, при нихъ денегниковъ 5; изъ Кабардинскаго... (тѣ же 8 ч. офиц. при 10 день., что и въ рал., за январь), конъ еще не причислены въ списочное сост. впередъ до получения высоч. приказанъ. Прибыли на укомплектованіе изъ разныхъ подковъ съ седьми ротами штабъ и оберъ-офицеры: Владимировскаго пѣхот. подка майоръ Ворцковъ, кап. Вуцевичъ, поруч. Верещака, Шаде, подпор. Залесскій, Буевъ. Екатеринбургскаго пѣхот. п.: штабъ-кап. Янчуровъ, поруч. Иваниковъ, прал. Нагумовичъ. — Дибировскаго пѣхот. п.: кап. Яновскій, поруч. Аносовъ, подпор. Хмѣльниковъ, прал. Саринскій, Красовскій.— Вятскаго пѣхот. п.: кап. Камениковъ, пор. Панно, подпор. Янчевскій, Соколовскій, прал. Богушевичъ, Подкованскій; Уфимскаго пѣхот. п.: штабъ-
кап. Быков, поруч. Ховетовский, подпор. Финюков, пор. Шантаръ.— Одесского пѣх. п. штаб-кап. Алексеевъ, Петровский, подпор. Криленко, Ященковъ, пор. Неуступко-Глушко.— Саратовскаго пѣх. п. штаб-кап. Савинъ, пор. Немеровичъ-Данченко, подпор. Подчерковъ.— Колыванскаго пѣх. п. пор. Шестаковъ, подпор. Ковалевский, пор. Ратченковъ.— Томскаго пѣх. п. майоръ Беккеръ, поруч. Дражагъ, подпор. Черевъ; при нихъ казенныхъ
денежникъ 33 челов. Поручникъ Авсовъ командированъ въ г. Туду за при-нятиемъ въ сей полкъ ружей. Прибыло: млад. лекарь 1, подприз. 3, рядовыхъ 9, за деньги. служ. 1. Убыло: 16 числа подпор. Мих. Дебонель выключенъ умершимъ; ун.-офиц. 7, бараб. 1, рядовыхъ 25, плотниковъ 1, денегъ 1. Въ сей полкъ рекрутъ изъ другаго звания людей ни откуда не ожидается.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Офицеры</th>
<th>Оберъ-офицеръ</th>
<th>Унтеръ-офицеръ</th>
<th>Музыкалыъ</th>
<th>Рядовыхъ</th>
<th>Нестрел.</th>
<th>Казенныъ</th>
<th>Собственныя</th>
<th>Подьячихъ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Штабъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Оберъ-офицеръ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Музыкалы</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Рядовыхъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Нестрел.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Казенныъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Собственныя</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Подьячихъ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За июнь. О состояніи Казанскаго пѣхотнаго полка.
Полковн. Верхмань 1-й. Прикомандированны въ сему полку названы къ переводу въ сей полкъ изъ Ширванскаго… (и т. д., въ же 10 челов. оф. съ 15 денегъ, что и въ рапорть за июнь), кои еще не прич. въ списочное состояніе вирѣдъ до получения высоч. приказанъ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>По списку</th>
<th>7 52 239 89 2624</th>
</tr>
</thead>
</table>

За июль. О состояніи Казанскаго пѣх. п. Полк.
Верхмань 1-й. По предписанію дивизіонаго начальника г. ген. м. кн. Сибирскаго съ прописаніемъ высочайшаго соизволенія зачислень въ списочное состояніе въ сей полкъ бывше прикомандированными Ширванскаго пѣх. п. майоры Полптики, Чесноокъ, при нихъ денегъ 5; Кабардинск. пѣх. п. майоръ Дублинскій, поруч. Даниленко, подпор. Афанасьевъ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>По списку</th>
<th>7 50 235 93 2610</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Налицо</td>
<td>6 31 222 91 2486</td>
</tr>
</tbody>
</table>
пришл. Затыкевич, при них деньщ 6; и Тифлисского пех. п. пор. Сонцев, Иванов, подпор. Маковецкий, при них деньщ. 4.

По списку . . . . 10 45 235 93 2608
Налицо . . . . . . 9 43 229 92 2197

За август. О состояни Казанского пех. п. Полков.
Берхмань 1-й.

По списку . . . . 10 58 236 94 2611
Налицо . . . . . . 7 53 228 93 2463
Рекрут . . . . . . . . . . 6 52 230 93 2604

За сентябрь. О состояни Казанского пех. п. Полков.
Берхмань 1-й. Въ сей покъ рекрутъ и другаго звания людей ни откуда не ожидается. Наго полка воинскіе чины довольствовались провиантомъ съ 1-го сент. по 1-е ч. окт. одинъ батальонъ принятъ въ натурѣ по маховскому провиану. магазейна, а два батальона изъ ливонецкаго прв магазейна. казенными подъемными лошади подложнымъ коромъ на отведенныхъ отъ гражданскаго правительства пастбищныхъ мѣстахъ. Затымъ показывается на просянскомъ вѣдомостѣ въ претензіи употребленныхъ изъ полковыхъ и артельныхъ солдатскихъ денегъ съ началомъ войны 1812 года на покупку винной и мисной порции, сверхъ бывшей суммы съ людьми, поступившими на укомплектованіе полковъ отдѣльного грузинскаго корпуса, ассигнациями 371 руб. 25 коп.; да показывается съ поступившими въ сей полкъ нижними чинами изъ 20 егерскаго полка употребленных онымъ полкомъ на покупку провианта серебромъ 13 руб. 20 коп.

По списку . . . . 10 59 229 93 2519
Налицо . . . . . . 7 50 193 81 2218

За октябрь. О состояні Казан. пех. п Полков.
Берхмань 1-й.

По списку . . . . 10 59 203 93 2519
Налицо . . . . . . 6 48 172 82 2255

За ноябрь. О состояні Казан. пех. п. Полковникъ
Бермань 1-й.

По списку . . . . 10 59 227 93 2474
Налицо . . . . . . 5 45 194 78 2192

За декабрь. О состояні Казан. пех. п. Полков. Берхмань 1-й.

По списку . . . . 10 59 229 94 2470
Налицо . . . . . . 5 48 194 80 2202

На обложкѣ рапортовъ: «Наго полка батальонъ въ 1-го декабр. 1813 г. по 1-е число января 1819 г. располагались квартира съ 1-го батальона батальонная квартира Чернигов. губ. Старож. поѣздъ въ селенп Поповск. Гор; 2-го батальона въ селенп Ужгородъ и 3-го батальона въ посадѣ Клинцы. Оной полкъ состоялъ въ 1-й арміи барона Сабеца, въ корпусѣ Рачевского, въ дивизіи Вупца, въ бригадѣ Балла. Командиръ полковъ. Берхмань 1-й».

Примѣчаніе: На рапортѣ за декабрь 1820 года мы прерываемъ обзоръ состава, пропущивъ убыли въ полку, такъ какъ до самой войны 1828—1829 гг. съ Турцией въ составѣ полка не происходило сколько нибудь значительныхъ измѣненій.
Примечание XV bis.

Состав роты Ширванского-Казанского полка в 1819 и 1820 гг. за время переименования и приведения в кадровый состав.

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ 1. Состав къ 1-му ноября 1819 г.</th>
<th>По списку.</th>
<th>Налицо.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пут. оф.</td>
<td>Обер.-оф.</td>
<td>Мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 гренадер.</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 мушк.</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2 мушк.</td>
<td>4</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3 мушк.</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1-й бат.</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2-й бат.</td>
<td>4</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>3-й бат.</td>
<td>4</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>4-й бат.</td>
<td>4</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>5-й бат.</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ 2. Состав къ 1-му декабря 1819 г.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пут. оф.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 гренадер.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>1-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>2-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>3-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>4-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>5-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>6-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>7-й бат.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ 3. Состав къ 1-му января 1820 г.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Пут. оф.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 гренадер.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 мушк.</td>
</tr>
<tr>
<td>1-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>2-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>3-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>4-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>5-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>6-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>7-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>№ 4. Составъ къ 1-му февраля 1820 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 грекадеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>1-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 муцкатеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>2-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 грекадеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>4 муцкатеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>2-й бат.</td>
</tr>
<tr>
<td>6 муцкатеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>3 грекадеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>7 муцкатеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>8 муцкатеръ</td>
</tr>
<tr>
<td>9 муцкатеръ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| № 5. Составъ къ 1-му марта 1820 г. | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
|                                  | Шт.-оф. | Обер.-оф. | Уп.-оф. | Мушк. | Рядов. | Шт.-оф. | Обер.-оф. | Уп.-оф. | Мушк. | Рядов. |
| 1-й бат.                         | 2 7 5 14 8 | 1 6 5 14 6 |
| 1 грекадеръ                      | 1 4 5 4 11 | 1 5 3 8 |
| 2 муцкатеръ                      | 1 4 6 4 12 | 2 5 4 6 |
| 3 муцкатеръ                      | 1 4 5 2 10 | 2 5 2 4 |
| 2-й бат.                         | 1 5 5 6 10 | 1 3 5 6 9 |
| 4 муцкатеръ                      | 1 4 5 3 9 | 3 4 3 8 |
| 5 муцкатеръ                      | 1 4 5 5 9 | 3 5 5 9 |
| 6 муцкатеръ                      | 1 4 5 3 9 | 1 3 3 7 |
| 3-й бат.                         | 1 5 5 6 10 | 1 4 5 6 6 |
| 7 муцкатеръ                      | 1 4 5 2 12 | 3 5 2 8 |
| 8 муцкатеръ                      | 1 4 5 2 9 | 2 4 2 6 |
| 9 муцкатеръ                      | 1 4 6 2 8 | 1 1 5 2 8 |

| № 6. Составъ къ 1-му июня 1820 г. | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
|                                  | Шт.-оф. | Обер.-оф. | Уп.-оф. | Мушк. | Рядов. | Шт.-оф. | Обер.-оф. | Уп.-оф. | Мушк. | Рядов. |
| 1-й бат.                         | 2 6 20 20 229 | 1 6 18 20 224 |
| 1 грекадеръ                      | 1 4 20 6 215 | 2 20 6 204 |
| 2 муцкатеръ                      | 1 4 20 6 218 | 3 18 6 209 |
| 3 муцкатеръ                      | 1 5 20 6 222 | 1 2 18 5 214 |
| 2-й бат.                         | 1 5 20 10 220 | 1 2 20 10 220 |
| 2 грекадеръ                      | 1 4 20 6 204 | 2 18 6 196 |
| 4 муцкатеръ                      | 1 3 19 6 217 | 2 18 6 198 |
| 5 муцкатеръ                      | 1 3 20 6 218 | 1 1 16 5 200 |
| 6 муцкатеръ                      | 1 5 20 10 220 | 1 3 19 10 220 |
| 3-й бат.                         | 1 5 20 4 223 | 3 20 4 194 |

**Примечание:** Къ первымъ числамъ априля и мая 1820 г. свѣдѣній о составѣ ротъ не имеется, такъ какъ мѣсячные рапорты за мартъ и априль 1820 г. утрачены. См. приложеніе XV-е. Мѣс. рапор. Ширванскаго-Казанскаго полка.
ПРИБЫЛО:

| Изъ отставныхъ | 1 | — | — |
| Изъ статской службы | 2 | — | — |
| Изъ иностранной службы | 5 | — | — |
| Изъ кадетскихъ корпусовъ | 114 | 2 | — |
| Изъ уп.-оф. произведено въ офицеры | 34 | 2268 | — |
| Изъ разжалов., концы въ гвардии чины | 114 | 2 | — |
| Переведено изъ полев. и гарн. войскъ | 34 | 2268 | — |
| Переведено лейб-гв. изъ Павл. полка | — | 6 | — |
| Изъ дворянъ | — | 5 | — |
| Изъ военноопредѣляющихся | — | 6 | — |
| Изъ солдатскихъ дѣтей | — | 544 | — |
| Изъ рекрутъ | — | 544 | — |
| Изъ выключ. за наход. въ дальн. госпит. и ком. | — | 544 | — |
| Положало и явилось изъ бѣглыхъ | 3 | — | — |
| Изъ записанъ изъ штабъ и об.-оф. въ рядъ | 8 | — | — |
| Опред. на служ. изъ бродяти и за прест. | 20 | — | — |
| Причислень въ дѣтскихъ, состоящихъ при офиц. | 4 | — | — |
| Переведено изъ Учеб.-Карабин. полка | 1 | — | — |
| Изъ разжалованъ и ув. Херсон. отд. | 6 | — | — |
| Изъ бывшихъ выключ. на укомплект. отд. грушип. корпуса | — | 6 | — |
| Опредѣлено медицин. департ. въ лекаріи | — | 2 | — |
| Изъ отстав. за дурн. поведеніе поруч. прапорщикъ въ рядовыми | — | 1 | — |
| Возвращено обратно изъ гранид. полковъ | — | 6 | — |
| Лошадей подвзѣмъ | — | 51 | — |

Итого прибыло: 10 205 40 2887 51

УБЫЛО:

| Отставлено | 2 | — | 2 | 14 |
| Умерло | 1 | — | 1 | — |
| Убито, взято въ плѣнъ, пропало безъ вести | — | — | — | — |
| Написано въ рядовыя | — | — | — | — |
| Переведено въ полев. и гарн. войскъ | 4 203 | 28 | 132 |
| Переведено въ пѣшицы: служашіе | 8 | — | 64 |
| переслужающіе | 6 | — | 10 |
| Перевед. въ отдѣл. литов. корпусъ | 5 54 | — | — |
| Произведено изъ уп.-оф. въ офицеры | — | 9 | — | 1 |
| ВЫКЛЮЧЕНО ЗА ДАЛЬНИЕ ГОСП. И КОМАНДИР. | — | 12 | — | — | — |
| УМЕРЛО: ВЪ ПОЛКОВОМЪ ШИРВА. | — | 32 | — | — | — |
| » ВЪ РАЗНЫХЪ ГОСПИТАЛЯХЪ | — | 12 | — | — | — |
| » СКОРОПОСТЯЖНО | — | 5 | — | — | — |
| » НАЙДЕНО УТОНУВШИМИ | — | — | — | 1 | — |
| ВЪЖИЛО | — | 23 | — | — | — |
| ПЕРЕВЕД. ВЪ ЖАНДАРМ. ЭСКАД. ПРИ ГЛАВ. КВ. | — | — | — | 4 | — |
| СОСЛАНО ВЪ НЕРЧИНСКЪ ВЪ РУД. ЧК. | — | — | — | 1 | — |
| СОСЛАНО ВЪ СИБИРЬ ВЪ КАТОРЖН. РАБОТУ | — | — | — | 1 | — |
| ПОСТУПИЛО ВЪ ДЕНЬЩНИКИ КЪ ОФИЦ. | — | — | — | 3 | — |

ИТОГО УБЫЛО: 12 2263 — 32 326 —

Эти данные взяты изъ послужебнаго списковъ Ширванскаго-Казанскаго полка за 1819 и 1820 г., хранящихся въ Москов. отдѣлѣ архива главнаго штаба, въ Лейфортовскомъ дворцѣ, въ Москве. Помѣщаемъ списки офицеровъ, прибывшихъ въ полкъ въ 1820 году, обозначая изъ какихъ частей они прибыли.

ИЗЪ ПОЛКОВЪ ГРУЗИНСКОГО КОРПУСА:

1) майоръ Дублянскій изъ Кабардинскаго, бывш. Казанскаго.
2) майоръ Чеснокъ изъ Ширванскаго, бывш. Кабард.
3) майоръ Политика изъ Кабардин., бывш. Казанскаго.
4) поручикъ Даниленко изъ Закавказскаго пѣх.
5) поручикъ Афанасьевъ изъ Кабардин., бывш. Казанскаго.
6) поручикъ Ивановъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
7) поручикъ Семеновъ изъ Закавказскаго пѣх.
8) поручикъ Соколовъ изъ Закавказскаго пѣх.
9) поручикъ Маковцевъ изъ Закавказскаго пѣх.
10) поручикъ Ростковский изъ Закавказскаго пѣх.

ИЗЪ ДРУГИХЪ ЧАСТЕЙ:

11) кап. Будевичъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
12) Яновскій изъ Закавказскаго пѣх.
13) шт.-кап. Савинъ изъ Закавказскаго пѣх.
14) Быковъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
15) Алексеевъ изъ Закавказскаго пѣх.
16) поруч. Избикцій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
17) Дагананъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
18) Шестаковъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
19) Немеровичъ-Данченко изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
20) Панно изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
21) Хоцевскій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
22) Аносовъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
23) подп. Черепецъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
24) Ковалевскій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
25) Панченковъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
26) Заг钐скій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
27) Фойницкій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
28) Хмельниковъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
29) Ячевскій изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
30) прп. Наумовичъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
31) Ратченко изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
32) Шацеръ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
33) поруч. Ордынскій изъ Нижегородск. драгун. полк. изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.
34) прп. Декъ изъ Кабардинскаго, бывш. Кабард.

ВСѢ СЪ СЕДЬМЫМИ РОТАМИ, ПРИСЛANNЫИ ИЗЪ РАЗНЫХЪ ПОРЧОВЪ, РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ РОССІИ, ГА УКРЪМПЛЕКТОВАНІЯ.
Всего прибыло в полк в 1820 г. шт. и обер-офиц. 40 человек., а именно:

Из грузинского корпуса;
Из Кабардинского, бывш. Казанского штаб-оф. 1, об.-оф. 3.
Из Ширванского, бывш. Кабардин.
Из Тифлисского пехот.

Итого.

Съ 7-ми ротами разн. полковъ.
Из других частей.
Лекарей.
Проведено изъ унтер-офиц.
Изъ кадетских корпусов.

Итого 40 человек.

Приложение XVII.

Рапорты 84-го пехот. Ширванского полка.

Связка 154. Месчные рапорты Кабардинского мушкетерского (который съ декабря 1819 года именовалъ Ширванскимъ, а въ сентябрь 1823 названъ графа Паскевича) полка.

Месчный рапорт Кабардинского мушкетерского полка о состояніи и расходъ людей и лошадей за май мѣсяцъ 1793 г.

Месчный рапорт о состояніи Кабардинского пѣхотного полка за генварь сего 1819 года. Командиръ полка подполковникъ кн. Орбелианъ. Въ полку на 1-му февраля состоить:

По списку . . . . 8 55 235 52 2417
Налицо*) . . . . . 4 15 21 23 458

За октябрь 1819 г. О состояніи Кабардинского пѣхотного полка. Подполк. кн. Орбелианъ.

По списку . . . . 8 58 224 58 2499
Налицо . . . . . . 3 16 75 24 422

За ноябрь 1819. О состояніи Кабардинского пѣхотного полка. Подполк. кн. Орбелианъ.

По списку . . . . 8 58 268 62 2922
Налицо . . . . . . 2 16 74 24 395

По предписанію корпуснаго командира груп. отд. корпуса ген. отъ инф. Ермолова изъ бывшаго Ширванскаго пѣхот. полка поручикъ...

Онаго полка 1-й и 2-й баталионъ находится въ походѣ въ Дачесталѣ, полковой штаб-квартиры и 3-го баталиона одна рота въ Грузинъ, одна рота въ Верхнихъ Мачкахъ, рота въ Мангуеркахъ и рота на Царскихъ Колодцяхъ.

*) Большой расходъ въ командировки.
За декабрь 1819 г. О состоянии Ширванского пехотн. полка. Подполк. кп. Орбелань.

По списку . . . 858 267 62 2803
Налицо . . . 216 74 24 395

За январь 1820 г. О состоянии Ширванского пехотн. полка. Подполк. кп. Орбелань 2-й. По предписанию командира отд. групп. корпуса ген. отл пиф. Ермолова изъ бывшаго Ширванскаго (что нынѣ Казанской пехотный) полка...

Примѣчаніе: Рапорты, озаглавленные "О состоянии Ширванскаго пехотнаго полка", продолжаются донынѣ.

Приложение XVIII.

Рапорты 80-го пехотнаго Кабардинскаго полка.

Связка 153. "Мѣсячные рапорты Казанскаго (нынѣ Кабард.искаго) полка". Рапорт Казанскаго мушкетерскаго полча за 1793 годъ.

Мѣсячный рапорт о состоянии Казанскаго пехотн. полка за январь мѣсяцъ сего 1819 года. Командиръ п. подполковникъ Подприятовъ.

За октябрь 1819 года. О состоянии Казанскаго пехотн. полка Подполк. Подприятовъ.

По списку . . . 856 240 73 2544
Налицо . . . 643 223 71 2121

За ноябрь 1819 г. О состоянии Кабардинскаго пехотн. полка. Подполк. Подприятовъ.

По списку . . . 856 274 63 2515

По предписанию господ. ген.-м. Сталя 2-го, основанному на таковомъ же корпуснаго ком. ген. отл пиф. Ермолова, назначено къ опредѣленію въ сей полкъ изъ Ширванскаго пехотн. полка унт-офиц. 10, музыкантовъ 5, рядовыхъ 103.

За декабрь 1819 г. О состоянии Кабардинскаго пехотн. полка. Подполк. Подприятовъ.

По списку . . . 856 278 68 2582

Убыло: рядовые Тропца, Ширванскаго, что нынѣ Казанской... Обишпровскаго...; выздоровѣли пях. полковъ Кабардинскаго что нынѣ Ширванскаго...; Ширванскаго, что нынѣ Казанской...

Примѣчаніе: Рапорты, озаглавленные "О состоянии Кабард.искаго пехотнаго полка", продолжаются и за 1825 г.
### Приложение XIX.

Рапорты 81-го п'хотнаго Апшеронскаго полка.

Связка 206. «М'ясячные рап. Троицкаго п'х. п., а впрочем назвёнъ Апшеронскимъ».

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб.-ф.</th>
<th>Обер.-ф.</th>
<th>Унтер.-ф.</th>
<th>Муж.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8 51</td>
<td>221</td>
<td>90</td>
<td>2575</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 49</td>
<td>214</td>
<td>93</td>
<td>2503</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 40</td>
<td>190,39</td>
<td>1974</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 25</td>
<td>206</td>
<td>69</td>
<td>1846</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1932</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За ноябрь 1819 г. О состоянии Троицкаго п'хотнаго полка. Полковникъ Левендовъ.

За декабрь 1819 г. О состоянии Троицкаго п'хотнаго полка. Полковн. Левендовъ.

За январь 1820 г. О состоянии Троицкаго п'хотнаго полка. Полковникъ Левендовъ.

За февраль 1820 г. О состоянии Апшеронскаго п'хотнаго полка. Полк. Левендовъ.

Въ сей полкъ (по м'ясячному рапорту за январь) на укомплектованіе воинскихъ нижн. чиновъ поступають пять Апшеронскаго п'хотнаго полка.

По предписанию бригадного ком. ген.-маиора барона Вреде 1-го, основаннымъ на повелѣніи корпуснаго ком. ген.-отъ-инф. Єрмолова Троицкаго п'хотнаго п., что именовавшагося до переименованія Апшеронскагъ подпоручика... 4-го февраля причислены по предп. бригад. ком. ген.-м. бар. Вреде 1-го, поступившие на укомплектованіе сего полка пять Троицкаго п'х. полка, что именовавшагося до переименованія Апшеронскагъ 1233 человѣка нижн. чиновъ.

... вычислены по предп. бриг. команд. ген.-маиора бар. Вреде 1-го въ составѣ кадры подъ именованіемъ Троицкаго п'х. полка 103 нижн. чиновъ.

За мартъ 1820 г.

22-го числа причислены пропавшіе изъ первого кадетскаго корп. въ Троицкій п'х. полкъ, нынѣ именующійся Апшеронскій. Полковн. Левендовъ. По предписанию бриг. команд. ген.-маиора бар. Вреде 1-го, основанному въ повелѣніи корпуснаго ком. ген. Єрмолова Троицкаго п'х. полка, что именовавшагося до переименованія Апшеронскагъ.

За июнь. Полк. Левендовъ. 15-го числа причисленъ по предп. бриг. ком. ген.-маиора барона Вреде 1-го определенный высоч. пр. въ 12 день апрѣля сего года отданъ пять уволен. прapor. Троицкаго п'х. полка подпоручикомъ Богдановъ въ тотъ же полкъ (который по переименованіи нынѣ уже Апшеронскій) прежнимъ прaporъ чиномъ.

... изъ прежніе именовавшагося Апшеронскаго п'х. полка, что нынѣ Троицкой... Троицкаго, именовавшагося до переименованія Апшеронскагъ.

За декабрь 1820 г. Полковн. Левендовъ.

Примѣчаніе: Рапорты, озаглавленные «о состояніи Апшеронскаго п'х. полка», продолжаются до сихъ поръ.
Приложение XX.

Рапорты Троицкого пехотного полка, расформированного в 1833 году.

Связка 128. «Месячные рапорты Троицкого пех. полка, что был в Апшеронской». Рапорт 1797 г. о состоянии Апшеронского мушкетерского полка.

За октябрь 1819 г. О состоянии Апшеронского пехотного полка. Командир подполковник Гортавов.
За декабрь 1819 г. О состоянии Апшеронского пех. полка. Подполк. Гортавов.
За январь 1820 г. О состоянии Апшеронского пех. полка подп. Гортавов.
Письму... 655 225 95 1507 0

За февраль 1820 г. О состоянии Троицкого пех. полка. Подполк. Гортавов.
Письму... 655 82 68 117 0

21-го февраля причислены по предписанию командир 1-й бриг. 20-й пех. див. ген.-майора бар. Вреде 1-го поступивше нынешнего Троицкого, что нынешней Апшеронской, в составе кадры Троицкого пехотного полка.
20-го февраля выключены по предписанию командир 1-й бриг. 20-й пех. дивизии ген.-майора барона Вреде 1-го поступившие на укомплектование Грузинского grenадерского полка.
За март 1820 г. О состоянии Троицкого пех. полка. Подполковник Гортавов.
Письму... 650 70 60 110 0

В март прибыли 7-я роты разных полков на укомплектование.

Приложение: Рапорты, озаглавленные «О состоянии Троицкого пех. полка», продолжаются до 1833 года, когда полк вступил в состав 13-го пех. Вифлеемского полка, а в 1863 г. передан в 97-й Лифляндский полк.
В связи с 128 и 206 рапортами перепутаны Троицкого с Апшеронским полком, что видно по командирам полков.

Приложение XXI.

Рапорты 79-го пехотного Куринского полка.

Связка 201. «Месячные рапорты Севастопольского пех. полка (что нынешний назван Куринский)».

Рапорт за 1793 год Севастопольского мушкетерского полка.
За декабрь 1819 года. О состоянии Севастопольского пех. полка Полковн. Рябинин 2-й.
Письму... 758 140 80 1578 0
Наличи... 645 134 78 1455 0
За январь 1820 г. О состоянии Куриńskiego п'ях. полка.
Полк. Рябинин 2-й.

По списку. . . . 7 53 297 95 2872
Налицо . . . . 6 47 265 92 2552

18-го генваря причислены определенные по предписанию бр. команд. ген.-маюра бар. Вреде 1-го от 10-го генваря за № 3 изъ бывшаго Куриńskiego п'ях. полка, которыем нынѣ принял наименование Севастопольскаго: подпоручикъ 1, унт.-оф. 171, музык. 15, гренадеръ 82, мушкетеръ 1337.

11-го генваря выключены по предписанию бриг. ком. ген.-маюра бар. Вреде 1-го, выбранныя въ кадру Севастопольскаго п'ях. полка, обратившагося въ Россию: 1 подпор. и 107 нижнихъ чиновъ.

... изъ бывшаго Апшеронскаго п'хотнаго полка (что нынѣ Триозы) оставшись отъ укомплектования нынѣ именующагося Апшеронскаго п'хотнаго, прежде именовавшагося Триозымъ полкомъ.

Примчаніе: Такіе рапорты продолжаются и до нынѣ.

Приложеніе XXII.
Рапорты Севастопольскаго п'хотнаго полка, расформированнаго въ 1834 году.
Связка 158. «Мѣсчные рапорты Куринского, что нынѣ Севастопольскій п'ях. п.» «Отъ Куринского мушкетерскаго полка рапортъ за 1803 г.»

За ноябрь 1819 года. О состоянии Куриńskiego п'хотн. полка. Полковникъ Вибиковъ.

По списку. . . . 7 55 247 92 1814
Налицо . . . . 5 37 199 66 1632

За декабрь 1819 года. О состоянии Куриńskiego п'хотн. полка. Полковн. Вибиковъ.

По списку. . . . 7 55 246 92 1803
Налицо . . . . 5 36 193 65 1593


По списку. . . . 7 55 56 57 96
Налицо . . . . 5 23 39 36 94

Генваря 14-го выключены по повелѣнію ком. 1 бриг. 20 п'ях. див. ген.-маюра бар. Вреде 1-го отъ 10-го генв.
за № 4 въ комплектующей Севастопольской, что нынѣ Куринской, пѣх. полкъ нижнихъ чиновъ 1601 челов. 

Генваря 29-го по повелѣнію командира 1 бриг. 20 пѣх. див. ген.-майора бар. Вреде 1-го за № 88, выключены 1-я и 3-я гренадерскія роты на укомплектованіе Херсонскаго гренадерскаго полка 421 нижн. чин.

Примѣчаніе: Офицеровъ прибыли и убыли нѣть.

За февраль 1820 г. О состояніи кадры Севастопольскаго пѣх. полка. Полковникъ Бибиковъ 1-й.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td>87</td>
<td>1900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

За июнь 1820 г. О состояніи Севастопольского пѣх. полка. Полковникъ Бибиковъ 1-й.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td>87</td>
<td>1900</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примѣчаніе: За май 1820 еще было сказано «кадра».

Прѣблѣло укомплектованіе изъ разныхъ полковъ.

Примѣчаніе: Рапорты продолжаются до 1834 года, когда полкъ былъ присоединенъ къ 78-му пѣх. Навагинскому полку.

Приложеніе XXIII.

Рапортъ 78-го пѣхотнаго Навагинскаго полка.

Связка 142. «Мѣсячныя рапорты Вологоцкаго, что нынѣ Навагинскій, полка». «Рапортъ Вологоцкаго мушкетерскаго полка, сентябрь 1-го дня 1803 года».

Мѣсячный рапортъ о состояніи Вологоцкаго пѣхотн. полка за сентябрь 1819 года. Подполк. Урнженевскій 1-й.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>302</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>282</td>
<td>82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Сентября 1-го причислены по распоряженію главнаго начальства переведенные нынѣ Навагинскаго пѣх. на укомплектованіе оного полка по новому положенію. Всего переведено: подпоручиковъ 6, прапор. 8, унт.-офиц. 85. музыкантовъ, 20, рядовыхъ 1260, дец. 10, собствен. служителей 3.

Сентября 9-го, выключены по предѣл. бру. ком. ген.-майора дебу въ кадры основания вновь формируемыхъ полковъ и поступившихъ въ Навагинскій пѣхотн. полкъ 195 челов. нижн. чиновъ.

За октябрь 1819 г. О состояніи Навагинскаго пѣхотн. полка. Подполк. Урнженевскій 1-й.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>318</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>290</td>
<td>81</td>
</tr>
</tbody>
</table>
19-го числа октября причислены изъ Вологодского п'ех. полка на укомплектование сего полка по новому положению 15 человек нижн. чинов.

Октября 13-го, причислены по прежнему определенному по пропуск. бр. комп. ген.-майора и кав. Дебу окт. 9-го за № 1677, основавшему на таковом же къ нему дивизионному нач. ген.-майора Сталя 2-го за № 4798, изъясненному воен. корп. ком. ген.-отъ-инф. Ермолова изъ числа выключенных изъ сего полка въ минувшемъ сентябрь мѣсяцѣ въ составъ кадра за оставлениемъ во снѣй оберъ-офицеровъ 3, унтер-офиц. 12, рядовыхъ 96 и денщиковыхъ 3, для укомплектования сего полка по новому положению 61 челов. нижн. чин.

За ноябрь 1819. О состояніи Навагинскаго п'ех. полка. Подполк. Уреневской 1-й. Причислены изъ бывшаго Навагинскаго, что нынѣ Вологодскій п'ех. полкъ.

По списку... 9 682322 86 3495

За декабрь 1825 г. О состояніи Навагинскаго п'ехотн. полка. Полковн. Уреневскій 1-й

Примчаніе: Рапорты, озаглавлены «О состояніи Навагинскаго п'ех. полка», продолжаются до нынѣ.

Приложеніе XXIV.

Рапорты 18-го п'ехотнаго Вологодскаго полка.

Свящка 178. «Мѣсячные рапорты Навагинскаго, нынѣ Вологодскаго, полка». Рапорты съ 1798 г.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штабъ-оф.</th>
<th>Оберъ-оф.</th>
<th>Унтеръ-оф.</th>
<th>Мушк.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За августъ 1819 г. О состояніи Навагинскаго п'ехотн. полка. Полковн. Астафьев.

По списку... 7 57219 87 1613

Налицо... 6 41164 75 1222

За Сентябрь. О состояніи Навагинск. п'ехотн. полка.
Полковн. Астафьев.

По списку... 7 46145 67 532

Налицо... 5 26839 53 170


За октябрь. О состояніи кадры Вологодскаго п'ех. полка.
Полковн. Астафьев.
Приложение XXV.

Рапорты 77-го пехотного Тенинского полка.


Месячный рапорт о состоянии Суздалского пехотного полка за Генварь месяца сего года. Февраля 1-го дня 1819 года. Полков. Максимович.

По списку. . . . . . 752 218 55 2466
Налицо . . . . . . 621 202 82 2294

За сентябрь 1819 г. О состоянии Суздалского пех. п. Полков. Максимович.

По списку . . . . . 857 211 82 2264
Налицо . . . . . . 638 201 81 1779

За октябрь 1819 г. О состоянии Тенинского пех. п. Полков. Максимович.

По списку . . . . . 857 352 90 3482
Налицо . . . . . . 639 321 89 2951

За ноябрь 1819 г. О состоянии Тенинского пех. п. Полков. Максимович.

По списку . . . . . 757 355 90 3467
Налицо . . . . . . 539 316 86 2965

По предписаниею ком. 19 пех. див. ген. майора Сталя 2-го изъ бывшаго Тенинского полка поруч. Серневъ.

По предписаниею ком. 19 пех. див. ген.-майора Сталя 2-го изъ расформированныхъ полковъ Тенинского, Навагинскаго прикоманд. къ сему полку.

За декабрь 1819 г. О состоянии Тенинского пех. п. Полков. Максимович.

По списку. . . . . 757 333 90 3452
Налицо . . . . . . 437 287 71 2874

За январь 1820 г. Полков. Максимовичъ. О состоянии Тенинского пех. полка.

Примечание: Рапорты продолжаются и за 1825 год.

*) Названь полкомъ, хотя находится въ кадровомъ составѣ.

Материалы для истории русской армии.
**Приложение XXVI.**

**Рапорты 62-го пх. Суздальского полка.**

Связка 212. «Месячные рапорты Тентинского пхот. полка, впоследствии названного Суздальским».

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-офиц.</th>
<th>Интер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>751</td>
<td>61</td>
<td>67</td>
<td>459</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За январь 1819 г. О состоянии Тентинского пх. полка.
Полков. Оранинск.
За сентябрь 1819 г. О состоянии Тентинского пх. п.
Полков. Оранинск.

По списку... 751 61 67 459


За октябрь 1819 г. О состоянии Суздальского пх. п.
Полков. Оранинск.

По списку... 751 46 40 72
Налич... 519 10 31 —

По предп. ком. войска, на кав. линии ген.-маиора Сталя 2-го в состоянии при сем пх. полку кадр Суздальского пх. пол. поруч. Звёзницов в т. д. прикомандированы к сему полку. Прибыло: 5-го октября определены, по предп. ком. войск. на кавк. линии госп. ген.-маиора Сталя 2-го за № 4779, возвращенные обратно из Суздальского полка.

Убыло: 13-го октября выключено, по предп. команд. войск. на кавказ. линии ген.-маиора Сталя 2-го от 1-го октября за № 4717, на укомплект. полковъ Казанского и Суздальского. Полковн. Оранинск.

За декабрь 1819 г. (за ноябрь рапорты пъть). О состоянии Суздальского пх. п. Полков. Оранинск.

По списку... 751 63 54 157
Налич... 420 52 41 89

Po предписанию ком. в. на кав. линии г. ген.-маиора. Сталя 2-го изъ теперешняго Тентинского полка...

За январь 1820 г. О состоянии Суздальского пх. п.
Полков. Оранинск.

По списку... 751 62 54 156
Налич... 521 50 43 124

За январь 1821 г. О состоянии Суздальского пх. полка.
Полков. Оранинск.

По списку... 457 222 83 1755

**Примечание:** Укомплектование началось в апрѣль 1820 г.
Рапорты, озаглавленные «О состоянии Суздальского пх. полка», продолжаются и за 1825 годь.
Приложение XXVII.

Рапорты Мингрельского пехотного полка.

Связка 131. Месчечные рапорты Вълевского пехотного полка. Рапорт Вълевского пехотного полку о состояніи во ономъ людей и лошадей. 1793 г. октября 1-го. Рапорт мушкетерскаго генераль-маіора Мансурова 1-го полка.

| Штаб-оф. | Мед.оф. | Унтер-оф. | Муз. | Рядов.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10 46 195</td>
<td>594 54</td>
<td>1710</td>
<td>5</td>
<td>395 175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Месчечный рапорт о состояніи Вълевского пех. полка, находящагося въ групи. отд. корп. подъ комп. ген. отя- инф. Ермолова. Февраля 1-го дня 1819 г. Штаб-квар- тира въ г. Кутась. Командиръ п. подполков. Зорѣльскій.

За октябрь 1819 г. Квартира г. Кутась. Подп. Зо- рѣльскій

По списку . . .
Налицо . . .

Въ семь полкъ прибыло въ послѣднихъ числахъ октября месца на укомплектованіе сего полка по новому положенію, изъясненному въ предп. ком. войсками въ Грузиі ген.-лейт. Вельяминова 1-го, 9-й ротъ Мингрельскаго полка, по по неоконченію приемовъ въ списочное состояніе остались еще незачисленными.

За ноябрь 1819 г. О состояніи Вълевскаго пе. х. п. Квартира г. Кутась. Подп. Зорѣльскій.

По списку . . .
Налицо . . .

22-го ноября причислены по повелѣнію ком. войск. въ Грузиі ген.-лейт. Вельяминова 1-го, послѣдовавшему чрезъ комп. 3-й бриг. 19 пе. див. ген.-маіора Курнатовскаго, поступившему на укомплектованіе сего полка по новому положенію пѣ 11-ти ротъ Мингрельскаго пех. п. изъ старо- служащихъ нижнихъ чиновъ; всего подпрап. 2, ун.-офиц. 150, ротн. барабан. 17, флейтн. 2, рядов. 1803, воен.-канц. 4.

30-го числа выключенные по распоряженію вышнаго начальства въ составъ кадры Вълевскаго пех. полка, всего 73 человѣка (1 кантон., 8 ун.-офиц. и 69 рядов.).

За декабрь 1819 г. О состояніи Мингрельскаго полка. Подп. Зорѣльскій.

По списку . . .
Налицо . . .

По предписанію ком. войсками въ Грузиі ген.-лейт. Вельяминова 1-го, бывшаго Мингрельскаго пе. х. полка, что нижъ Вѣлесской...

Приложение XXVIII.

Рапорты 71-го п'хотного Б'левского полка.
Связка 172. М'сячные рапорты Мингрельского п'хот. п. Рапорт за 1807 г. Мингрельского мушкетерского полка.

За октябрь 1819 г. О состоянии Мингрельского п'хот. полка. Полковн. Софіано, за бол'знею его ком. мають Шмаревъ.

По списку. . . . . . . . . . 8 58 208 51 1821
Налицо . . . . . . . . . . . 4 44 197 46 1639

Убыло: 25-го числа выключены по повелѣнію корп. ком. груз. отд. корп. ген. отъ-инѣр. Ермолова на укомплектование Херсонскаго гренад. полка 173 челов.

За ноябрь 1819 г. О состоянии Мингрельского п'хот. полка. Маиоръ Шмаревъ.

По списку. . . . . . . . . . . 8 58 58 32 81
Налицо . . . . . . . . . . . 3 34 52 31 66

16-го ноября зачислены по пов. корп. ком. отд. груз. к. ген. отъ-инѣр. Ермолова Б'левскаго п'хот. полка 72 челов. ниж. чин.

1-го числа ноября выключены по пов. корп. ком. груз. отд. корп. ген. отъ-инѣр. Ермолова на укомплектование Б'левскаго полка. Всего 1974 челов. ниж. чин.

За декабрь 1819 г. О состоянии Б'левскаго п'хот. полка. Полковн. Софіано.

По списку. . . . . . . . . . . 8 58 62 32 113
Налицо . . . . . . . . . . . 6 34 61 32 82

3-го декабря причислены, по предѣл. ком. в. въ Грузин ген.-лейт. Вельмішова 1-го, изъ Мингрельского полка для составленія кадра Б'левскаго п'хот. полка 36 челов. ниж. чиновъ.

Полкъ укомплектованъ въ маѣ 1820 года.

Примѣчанія: Въ москов. Отд. Арх. Гл. Шт. сохранилось дѣло о подмочкѣ знаменъ Б'левскаго полка.

Рапорты продолжаются и за 1825 г.

Приложenie XXIX.

Рапорты 9-го егерского полка.
Связка 281. М'сячные рапорты 42-го егерского полка.

За январь 1820 г. О состояніи 42-го егер. п. Маіоръ графъ Симоничъ.

По списку. . . . . . . . . . . 7 52 225 86 1680

За февраль 1820 г. О состояніи 42-го егер. п. Маіоръ гр. Симоничъ.

По списку. . . . . . . . . . . 6 52 222 85 1631
За март 1820 г. О состоянии 42-го егер. п. Подполк. гр. Симовичь.
По списку. 4 51 212 34 1602

За апрель 1820 г. О состоянии 42-го егер. п. Подполк. гр. Симовичь.
По списку. 4 50 217 78 1592

За май 1820 г. О состоянии кадры 9-го егерского п. Подполк. гр. Симовичь.
По списку. 4 48 50 35 105

Прибило: мая 11-го причислены въ полкъ изъ бывшаго 9-го, что нинь 42-й, егерскаго п. 11-го числа выключены въ бывший 9-й, что нинь 42-й, егерский полкъ...
За июнь 1820 г. О состоянии кадры 9-го егер. п. Майоръ Фатьевъ.
По списку. 4 48 50 36 107

За июль 1820 г. О состоянии кадры 9-го егер. п. Майоръ Фатьевъ.
По списку. 4 48 49 36 111

За август 1820 г. О состоянии кадры 9-го егер. п. Майоръ Фатьевъ.
По списку. 4 48 49 36 117

_Примечание:_ Рапорты продолжаются до расформированія полка.

---

**Приложenie XXX.**

Рапорты 42-го егерскаго полка.

Связка 248. Месячные рапорты 9-го егерскаго полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музыкаль.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

За декабрь 1819 г. О состоянии 9-го егер. п. Подполк.
Реутъ.
По списку. 6 45 206 60 1690

За апрель 1820 г. О состоянии 9-го егер. п. Подполк.
Реутъ.
По списку. 6 43 214 64 1644

За май 1820 г. О состоянии 42-го егер. п. Подп. Реутъ.
По списку. 6 42 361 93 2889

13-го числа мая причислены, по предписанію бриг. ком. ген.-майора фонъ Крабе, прибывшіе на укомплектованіе груз. отд. корп. бывшаго 42-го егерск. полка (что нинь 9-й).

_Примечание:_ Рапорты продолжаются до расформированія полка.
### Приложение XXXI.

Рапорты 15-го егерского полка.
Связка 284. Месячные рапорты 45-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>228 59 1804</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>228 59 1805</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>159 42 1157</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>637 30 30 116</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>637 30 30 114</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>637 55 30 111</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: Рапорты продолжаются до расформирования полка.

### Приложение XXXII.

Рапорты 45-го егерского полка.
Связка 254. Месячные рапорты 15-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>300 105 2843</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300 103 2811</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: Рапорты продолжаются до расформирования полка.
### Приложение XXXIII.

Рапорты 16-го егерского полка.

Связка 282. Месечные рапорты 43-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>За январь 1819 г. О состоянии 43-го егер. полка. Полк. Байков.</td>
<td>440</td>
<td>45 31</td>
<td>62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За октябрь 1819 г. О состоянии 43-го егер. полка. Полк. Байков.</td>
<td>440</td>
<td>56 31</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За ноябрь 1819 г. О состоянии 43-го егерского полка. Полк. Байков.</td>
<td>440</td>
<td>56 31</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14-го ноября причислены поступившие, по предыд. ком. в. в Гр. ген.-л. Вельяминова, съ кадрою 16-го егерского полка.</td>
<td>5 54</td>
<td>54 31</td>
<td>156</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За декабрь 1819 г. О состоянии 16-го егерск. полка. Полк. Байков.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За январь 1820 г. О состоянии 16-го егерск. полка. Полк. Байков.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Примечание**: Рапорты продолжаются до расформирования полка.

---

### Приложение XXXIV.

Рапорты 43-го егерского полка.

Связка 255. Месечные рапорты 16-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>За сентябрь 1819 г. О состоянии 16-го егер. полка. Полк. Гребков 1-й.</td>
<td>752 239</td>
<td>58 2617</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За октябрь 1819 г. О состоянии 16-го егерск. полка. Полк. Гребков 1-й.</td>
<td>752 239</td>
<td>57 2606</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За ноябрь 1819 г. О состоянии 43-го егерск. полка. Полк. Гребков 1-й.</td>
<td>752 222</td>
<td>78 2565</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Примечание**: Рапорты продолжаются до расформирования полка.
Приложение XXXV.

Рапорты 17-го егерского полка.
Связка 280. Месячные рапорты 41-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За август 1819 г. О состоянии 41-го егерского полка. Ген.-майор Лашкевич.</td>
<td>По списку.</td>
<td>7 52 228 66 2264</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За сентябрь 1819 г. О состоянии 41-го егерского полка. Майор Перелёскій (?), командующий полкомъ.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19-го сентября выпущено на укомплектование 7-го караульного полка, по подписанию ком. войсками въ Грузии ген.-лейтен. Вельяминова...</td>
<td>По списку.</td>
<td>8 52 — 43 —</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За октябрь 1819 г. О состоянии кадры 41-го егерского полка. Майор Перелёскій (?).</td>
<td>По списку.</td>
<td>8 52 77 40 214</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За ноябрь 1819 г. О состоянии 17-го егерского полка. Майор Перелёскій (?).</td>
<td>По списку.</td>
<td>8 52 76 40 213</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За декабрь 1819 г. О состоянии 17-го егерского полка. Майор Перелёскій (?).</td>
<td>По списку.</td>
<td>8 52 77 40 210</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: Рапорты продолжаются до времени расформирования полка.

Приложение XXXVI.

Рапорты 41-го егерского полка.
Связка 256. Месячные рапорты 17-го егерского полка.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Штаб-оф.</th>
<th>Обер-оф.</th>
<th>Унтер-оф.</th>
<th>Музык.</th>
<th>Рядов.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За октябрь 1819 г. О состоянии 17-го егерского полка. Полковн. кн. Горчаковъ 2-й.</td>
<td>По списку.</td>
<td>5 52 342 67 3470</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>За ноябрь 1819 г. О состоянии 41-го егерского полка. Полк. кн. Горчаковъ 2-й.</td>
<td>По списку.</td>
<td>5 52 335 66 3413</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: Рапорты, озаглавленные: «О состоянии 41-го егерского полка», продолжаются до времени расформирования полка.
Шефы Казанского полка.

Половины Дельдена-Казанского полка. | Половины Трёйдена-Азовского полка.
---|---
1705—1713 г. генерал Галларт (Hallart). |  
1713 г. генерал Бонь. |  
Шефовъ не было; полкъ назывался по фамилии полковника Буша.

Съ 25-го апреля 1762 г. по 5-е июля 1762 г. генералъ-майоръ Вахманъ. 
Съ 5-го июля 1762 г. по начало царствования императора Павла I шефовъ не назначался.

Съ 29-го ноября 1796 г. по 1-е мая 1798 г. генералъ отъ инфантерии Густавъ Густавовичъ Штрандманъ.

Съ 31-го октября 1798 г. по 1-е ноября 1798 г. генералъ-майоръ князь Горчаковъ.

Съ 1-го ноября 1798 г. по 13-е августа 1800 г. генералъ-майоръ Нефедьевъ.


Съ 26-го августа 1830 г. по 19-е сентября 1849 г. Его Императорское Высочество Великий Князь Михаилъ Павловичъ.

Съ 19-го сентября 1849 года поньютъ Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Павловичъ.

Полковые командиры.

Половина Дельдена-Казанского.

Полковникъ Иванъ Вилимовичъ фонъ-Дельденъ въ 1696—1705 г.
Полковникъ Штейнъ въ 1708 г.
Полковникъ Вилинъ Ивановичъ фонъ-Феникъ-Биру съ 13-го сент. 1711 г. по 10-е окт. 1713 г.
Майоръ Герасимъ Михайловичъ Урнегевский съ 1713 по 1714 г.
Полковникъ Иванъ Григорьевичъ Безобразовъ съ 1714 по 1715 г.
Полковникъ Федоръ Яковлевичъ Бузартъ съ 24-го марта 1716 г.

Половина Трёйдена-Азовского.

Полковникъ Матвей Ивановичъ фонъ-Трейденъ въ 1700 г.
Полковникъ Андрей Шищенъ въ 1702 г.
Полковникъ Юрий Ивановичъ Бушъ съ 1704 г. по 1712 г.
Полковникъ Семенъ Акимовичъ Юрловъ съ 1712 г. по 1719 г.
Полковникъ Андрей Петровичъ Осташевъ съ 1719 г., и при немъ состоялъ соединение обѣихъ половиinъ въ одинъ полкъ.

I. Полковникъ Андрей Петровичъ Осташевъ со 2-го декабря 1721 г. командует соединенными половинами полкомъ.

II. Полковникъ Митрофанъ Козинъ, до 15-го мая 1731 г.

III. Полковникъ Андрей Ивановичъ Джонстапъ съ 15-го мая 1731 г. по 1740 г.

IV. Полковникъ Иосифъ Ивановичъ Де-Гаррита съ 1740 г. по 5-е августа 1751 г.

V. Полковникъ Игнатъ Домашинъ съ 5-го августа 1751 г. до 22-го ноября 1751 г.
VI. Полковник Вильгельм Федорович Лебель с 23-го июля 1752 г. по 1756 г.
VII. Полковник Дидрих-Христофор фон-Радение с январской трети 1756 г. до 1762 г.
VIII. Полковник Стефан Ржевский с 1762 г. до 1770 г.
IX. Подполковник Иван Сиблилев с 1770 г. по 1774 г.
X. Полковник Алексей Салтков с 1774 г. по 22-е сентября 1775 г.
XI. Подполковник Стефан Буранов с 1775 г. по 1779 г.
XII. Полковник Карл фон-Гантхих с 1779 г. по 19-е мая 1786 г.
XIII. Полковник барон Михаил Унтер-фон-Штебнберг с 1-го июля 1786 г. по 1-е января 1793 г.
XIV. Полковник граф Марк Константинович Ивлич с 1-го января 1793 г. по 2-е сентября 1797 г.
XV. Полковник граф Семен Константинович Ивлич с 5-го октября 1797 г. по 1798 г.
XVI. Полковник граф Петр Иванович Ивлич 4-й с 1798 г. до 24-го августа 1806 г.
XVII. Подполковник Алексей Павлович Петровский с 25-го февраля 1807 г. до 6-го июля 1808 г.
XVIII. Подполковник Кондратьев с 22-го июля 1808 г. по 25-е сентября 1808 г.
XIX. Майор Андрей Егорович Дьяков с 25-го сентября 1808 г. по 11-е сентября 1809 г.
XX. Майор Степан Седоверстович Пожаринов с 11-го сентября 1809 г. по 20-е декабря 1810 г., после чего временно командовать майором Дьяковым.
XXI. Майор Николай Алеосавич Теплов с 21-го мая 1812 г. по 14-е января 1814 г.
XXII. Майор Иван Андреевич Племянников с 1-го января 1814 г. по 14-е марта 1815 г.
XXIII. Подполковник Емилей Евстафьевич Берхман 1-й с 14-го марта 1815 г. по 26-е декабря 1822 г.
XXIV. Подполковник Павел Васильевич Абрамов с 26-го декабря 1822 г. по 20-е января 1826 г.
XXV. Подполковник Даниил Степанович Розач с 20-го января 1826 г. по 11-е декабря 1831 г.
XXVI. Полковник Иван Родионович Коровинов с 11-го декабря 1831 г. по 18-е мая 1833 г.
XXVII. Полковник Родион Александрович Чичагов с 12-го июня 1833 г. по 4-е ноября 1838 г.
XXVIII. Полковник Василий Евсеевич Карпев с 4-го ноября 1838 г. по 22-е марта 1847 г.
XXIX. Подполковник Василий Яковлевич Кашперов с 23-го марта 1847 г. по 26-е мая 1854 г.
XXX. Полковник Иван Николаевич Селезнев с 26-го мая 1854 г. по 8-е сентября 1854 г.
XXXI. Подполковник Иосиф Густавович Гасфорть с 22-го сентября 1854 г. по 8-е марта 1856 г.
XXXII. Полковник Александр Андреевич Минькович-Петровский с 8-го марта 1856 г. по 27-е августа 1863 г.
XXXIII. Полковник Петр Иванович Плечков с 18-го июня 1863 г. по 7-е ноября 1864 г.
XXXIV. Подполковник Виктор Степанович Цитович с 14-го ноября 1864 г. по 20-е января 1870 г.
XXXV. Полковник Николай Иванович Дохтуров с 20-го января 1870 г. по 13-е января 1872 г.
XXXVI. Полковник Владимир Александрович Тебякин с 13-го января 1872 г. по 3-е августа 1877 г.
XXXVII. Полковник Михаил Христофорович Лео съ 3-го августа 1877 г. по 17-е января 1879 г.
XXXVIII. Полковник Григорий Степанович Маневский съ 13-го февраля 1879 г. по 17-е апреля 1881 г.
XXXIX. Полковник Николай Васильевич Копанский съ 17-го апреля 1881 г. по 13-е мая 1886 г.
XL. Полковник Всеволод Карлович Жерве съ 18-го июня 1886 г.

Лица, которыми высочайше даровано право на ношение мундира Казанского полка:
I. Генерал-майор Всеволод Густавович Гасфорть съ 14-го мая 1862 г. по 19-е сентября 1883 г.
II. Генерал-адъютант, генерал отъ инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелевъ съ 22-го августа 1878 г. по 28-е июня 1882 г.
III. Генерал-майор Михаилъ Христофорович Лео съ 3-го октября 1879 г. понынѣ.
ОГЛАВЛЕНИЕ.

По повествованиям... стр. 1
Предисловие... стр. 1

I. Речь стольника.—Иноzemная дружина.—Предложение подполковника фон-Дамы.—Немецкие армииштей в России.—Известия немецких подданных.—Смоленск.—Формирование солдатских полков.—Смотр иностранцев.—Вооружение и снаряжение солдатских полков.—Первый Крымский поход.—Второй Крымский поход...

II. Полки Дольбека и Друизенда.—Состав этих полков.—Потери.—Обучение солдатских полков Лепортом и Гордином.—Кожуховский маневр.—Первый Азовский поход.—Солдатский полк Дельгена.—Второй Азовский поход...

III. Перестройство полков.—Наём солдат загранице.—Усилене состава полков.—Полки Ивана Дельгена.—Казанский и Матвея Трейдена.—Азовский.—Уничтожение московских стрельцов.—Превращение стрельцов в солдат.—Сказание о сформированнии армии в 1700 году.—Указ о наборе солдат.—Обучение стольников.—Вопрос о старшинстве полков.—Ложное выражение хроники 1832 г. и хронологических таблиц.—Объединение и вооружение полков...

IV. Объединение шведцев войск. — Выступление полков Дельгена и Трейдена из Москвы.—Лагерь под Нарвой.—Оборона берега.—Оборона переправы.—Третий Азовский поход.—Дивизия Вейде.—Заключение и поход в Нарве.—Отступление полков за Нарву...

V. Поход Трейдена полка к Риге.—Поражение саксонцев.—Приготовления Преметава к новому походу.—Дельгенош полк у Петербурга.—Поход в Лиляндию.—Сражение у Гуммельсдофена.—Взятие Мензы.—Штурм Мариенбурга.—Третий полк в Нарве.—Штурм Нененшанца.—Взятие Нембурга.—Штурм Дерпита.—Дельгенош полк в Нарве...

VI. Разделение полка Трейдена.—Солдатский полк Юрия Вуша.—Штурм Нарвы.—Реорганизация полков.—Полк Галларта.—Гроденский укрепленный лагерь.—Приход Карла XII.—Отступление полков к Киеву...

VII. Дельгенош полк в корпусе Галларта.—Казанский и Азовский полки.—Переход полка Вуша к Горкам.—Отдание гренадерских рот.—Казанский полк у Мевина.—Русская армия у Полтавы...

VIII. Полтавское поле.—Редуты.—Казанский полк при выезде войск из лагеря.—Атака шведов.—Казанский полк в боевом рядке.—Победа.—Потери полка...

IX. Осада Риги.—Штурм форштадта.—Взятие Выборга.—Блокада и взятие Ревеля.—Азовский полк в Риге.—Казанский полк в Брацлаве.—Переход за Прут.—Атаки турок.—Заключение мира.—Ова полка в Петербурге...
X. Высадка подъ Гельсингфорском.— Сражение при Палтиве.— Сражение у Лаппо.— Походъ на Аалацъ.— Походъ на стокгольмскую сторону.— Ниппelimский миръ.

XI. Походъ въ Персию.— Раздѣленіе полковъ.— Переходъ въ Астрахань.— Морской походъ.— Высадка въ Ахрапахъ.— Отличие рядового Азовского баталиона.— Занятіе Дербента.— Крушение ластовыхъ судовъ.— Отступленіе къ Ахрапахъ.— Возвращеніе баталионовъ въ Астрахань.

XII. Взятие Ваку.— Полкъ Осташева въ гарнизонѣ Ваку.— Сформированіе полковъ.— Ширванскій полкъ.— Составъ персидскаго корпуса.— Жизнь полка въ Персіи.— Переименованіе полковъ.— Почему Ширванскій полкъ не былъ переименованъ.— Уступка Персіи нашимъ провинціям.— Полкъ въ Россіи.

XIII. Казанский полкъ въ Изоямѣ.— Крѣпость св. Анны.— Замѣтка о полковомъ гербѣ.— Осада и взятие Азова.— Походъ въ Крымъ.— Казанский полкъ въ составѣ десанта.— Рота въ сраженіи при Карауз.— Возвращеніе въ Азовъ.

XIV. Движеніе къ Перекопу.— Взятие Перекопа и походъ въ Крымъ.— Вѣдомскій миръ.— Полкъ въ крѣпости св. Анны.— Персидское поселеніе.— Полкъ въ Сибирѣ.— Служба въ Москвѣ.— Полкъ въ Украинѣ, въ лагерѣ подъ Смоленскомъ, въ Курляндіи.— Казанскій полкъ въ Пруссіи.— Возвращеніе въ Россію.

XV. Разрѣзъ въ Турціи.— Приготовленіе къ войнѣ.— Походъ въ турецкій границы.— Битва подъ Хотиномъ 19-го апрѣля.— Отступленіе за Днѣстръ.— Нападеніе на наши обозы.— Вторичный переходъ на ту сторону Днѣстра.— Сраженіе при Пашкинахъ 2-го июля.— Блокада Хотина.— 22-е и 26-е июля.— Вторичное отступленіе за Днѣстръ.— Наступательные движения неприятеля.— Гренадерская рота Казанскаго полка въ ночномъ дѣлѣ на 23-е августа.— Гренадерская роты въ отрядѣ Салтыкова.— Генеральное сраженіе 29-го августа.— Казанская рота въ ночномъ дѣлѣ на 6-е сентября.— Занятія Хотина.— Гренадерская роты Казанскаго полка въ Моздовѣ.— Расположеніе на зимнихъ квартирахъ.

XVI. Начало новой кампании.— Сраженіе при Фокшанахъ 4-го января 1770 года.— Сраженіе подъ Браиловомъ 18-го января.— Казанскій полкъ при попыткѣ овладѣть Браиловомъ.— Положеніе Браилова.— Отступленіе.— Гренадерская рота подъ Журжекѣ.— Казанскій полкъ у Дальнѣ.- Сраженіе при Рябье могилѣ.

XVII. Казанскій полкъ въ авангардѣ.— Дѣйствія при рѣкѣ Ларгѣ.— Оборонительная позиція.— Бой 7-го іюля при Ларгѣ.— Корпусъ Репина въ авангардѣ.— Перестрѣлька 13-го іюля.— Положеніе дѣля передъ Кагульскимъ боемъ.

XVIII. Казанскій полкъ у Репина.— Кагульскій бой 21-го іюля и его послѣдствія.— Казанскій полкъ подъ Килей.— Гренадерская рота подъ Аккерманомъ.— Полкъ на зимнихъ квартирахъ въ Извалиѣ.

XIX. Гренадерскія роты Казанскаго полка подъ Журжекѣ въ февралѣ 1771 года.— Штурмъ паденіе Журжек.— Гренадерскія роты въ Бухарестѣ.— Охотники Казанскаго полка при поискахъ на Тульчѣ.— Казанцы при поискахъ на Исакчу.

XX. Казанскій полкъ въ лагерѣ подъ Извалиемъ.— Поискъ на Тульчѣ.— Потери Казанскаго полка.— Отличившіеся офицеры.— Возвращеніе въ Извалиѣ.

XXI. Гренадеры Казанскаго полка въ отдѣлѣ Эссена.— Казанцы въ экспедиціи подполковника Клячи на филиповцѣ.— Поискъ на Жирукѣ въ августѣ мѣсяцѣ.— Отступленіе Эссена.— Поискъ Вейсмана на Тульчѣ, Бабадагѣ и Исакчу въ октябрѣ.— Расположеніе на зимнихъ квартирахъ.

XXII. Положеніе дѣля въ 1772 году.— Поискъ на Караеу 27-го мая 1773 года.— Казанскій полкъ подъ Силистрѣ въ дѣлѣ 18-го іюня.— Сраженіе при Кучукъ-Каравдакѣ.— Смерть Вейсмана.— Поискъ генераль-
Стр. 815

поручика Унтера за Дунай. — Неудачный штурм Варны 30-го октября. — Расположение на винных квартирах.


XXXVI. О перемещении Ширванского полка в Казанский. — Генерал Брылюков. — Состав грузинского корпуса. — Рескрипт Але-
кандра I.—Движение Шпрванского полка в Грузию.—Приказ 4-го ноября 1819 г.—Приведение в кадры полков.—Приказ по Казанскому полку от 15-го ноября 1819 г.—Недоразумение.—Передача Георгиевских знамен.—Выступление из Тифлиса.—Разъяснение генерала Дубча.—Высочайший приказ.—Дело о переломе знаменых древков.—Штаб-капитан Тучин.—Показания полковника Аварова.—Передача архива Казанского полка в Шпрванский.—Показания хроник.—О перевозке знамен.

XXXVII. Казанский полк в Махновке, Киевской губернии.—Бить офицера.—Назначение нового полкового командира.—2-й батальон в составе войск отдельного поселенного корпуса.—Высочайший смотр.—Военные поселения.—Казанский полк в Новоконстантинове.—Полк в Бессарабии.

XXXVIII. Разрыв с Турцией.—Театры предстоявших военных действий.—Выступление в поход.—Обложение Бравкова.—Казанский полк при занятии предыдущей.—Осада Бравлова.—Неудачный штурм.—Казанский полк во время отступления штурмующих колонны.—Занятие Бравлова.—Награды в полку.

XXXIX. Казанский полк под Бранслюбом.—Полк в Базарджик.—Дело 8-го июля.—Оборонение Шумлы.—Полк в блокадном корпусе.—Казанский полк в ночь 14-го августа под Маришем.—Расположение на зимних квартирах войск действующей армии.

XL. Военное на винчих квартирах.—Зимние занятия.—Казанский полк в Казанском.—Открытие кампании 1829 года.—Адрианопольский мир.—Очерк боевой деятельности Казанского полка в общей кампании.—Казанский полк в 16-й дивизион.—Приведение в кадры.

XLI. Возвращение в Россию.—Приведение Казанского полка в одборотальный состав.—Соединение с 26-м егерским полком.—Казанский полк.—День полкового праздника.—Церковь полка.—Передвижение.

XLII. Основание С.-Петербург.—Батальон С.-Петербургских городовых деб.—Батальоны в доме и ином.—Софийский пехотный полк.—Сражение при Пардокосках.—Сражение при Парасальва.—Поход на галерном флоте.—Сражение при Кунне.—Морское сражение при Роченсальм.

XLIII. Поход в Англию.—Отправля в Сердобол.—Софийцы в Лифляндия.—Поход флотел-рот в Голландия.—Сражение при Верене.—Бой при Кастрикьен.—Вот в Англии.—Передвижение.—Отчисление одного батальона в Калужском полку.

XLIV. Поход 1806—1807 гг.—Сражение под Плесимы-Эйлау-Шарница.—Бой у Гейльсберга.—Сражение при Фридланд.—Возвращение в Россию.

XLV. Софийцы в Архангельск.—Переименование в 35-й егерский.—Перенумерование в 26-й.—Польское восстание.—Герцог Вилен.—Преисхождение Дембицкого.—Бой у Поневеж.—Стькы у Ованты.—Стькы у Малы.—Поход к Москве.—Соединение полка с Казанским полком.—Судьба батальонов полка.

XLVI. Показывание ленты и скоб.—Ошибка в надписях на ско-бах.—Смотр на Бородинском полках.—Назначение Августейшего графа.—Слово Императора Александра II.—Отчисление третьего бата-йона.—Кончина графа.—Назначение шефом Его Императорского Величества Великого Князя Михаила Николаевича.—Празднование 150-летия тюлья.—Царский смотр.—Полковой праздники.—Приготовление к походу.

XLVII. Затруднительное положение России перед войной.—Казанский полк на пути в Крым.—Полк в Трансильвании.—Полк в Смитферополь.—Высадка союзников в Крыму.—Полк на реке Аль-мы.—Капитан битвы.—План его актов англ.—дерберов.—В ожидании битвы.—Позиция на реке Альмы.—Расположение войск.
XVIII. Утро на русской позиции.—Наступление англо-французов.—Первая атака на английчан 3-го и 4-го батал. Казанского полка.—Второй момент боя.—Отступление.—Потери Казанского полка.—Альманская позиция после сражения.—Критическая оценка.—На пути к р. Кач.—Положение раненых, оставшихся на Амьен.—Русские на Каче.

389

XIX. Переход Казанского полка к Велбеку.—Бивуаки на Кувукском поле.—Полк в авангард.—Приват у Мекензи.—Огнёк.—Служба на Инкерманских высотах.—Размывной строй.—Казанский полк в чугунном отряде.—Тревога.—Переход в деревню Юкери-Карасели.—Полк на Северной стороне.—Состав и потери полка.

404

LI. Казанский полк на Малаховом кургане.—Полк на Селенияском и Волынском редутах.—Ложная ночная тревога.—Второе бомбардирование.—Потери.—Полк в Корабельной слободке.—На городской стороне.—Занятие редута Шварца.—Перестрелка редута.—Работы в траншеях.—Полк в двухбатальонном составе.—Полк значительно.—Третье бомбардирова.—Потери.

413

LI. Четвертое бомбардирование.—Отдых на 7-м басто.—Казанский полк на батарее Буденцер.—Переход на батарею Жерве.—Потери до 27-го августа.

425

LI. Штурм 27-го августа.—Казанский полк на батарее Жерве.—Французы на Малаховом кургане.—Борьба за обладание батареей.—Вся об отступлении.

428

LI. Отступление на Северную сторону.—Казанский полк на баррикадах.—Потери полка 27-го августа.—Высочайший приказ от 30-го августа 1855 года.—Награды в Казанском полку.—Полк на Мекензисских высотах.—Высочайший смотр.—Серебряная медаль за защиту Севастополя.—Приведение полка в кадровый состав.—Выступление в поход.—Расквартирование в окрестностях Очакова.—Пополнение некомплекта.—Мёртв против горячек.—Потери за 1855 год.

438

LVI. Казанский полк в окрестностях Очакова.—Прощание Гасфорта.—Выступление в Пензенскую губернию.—Перенаполнение полка из егерского в пехотный.—Стрелковые роты.—Обучение солдат.—Приказ о серебряных медалях.—Поклон Августейшего Шефа.—Жизнь полка.—Переполнение полка в Казанской.—Снаряжение—Безпорядки в Снакском уезде.—Получение в полку Георгиевских знамен.—Образ стрелковых рот.—Поход в Каньеевку.—Telegramмы.

449

LV. Приведение полка в военный состав.—Смягчение наказаний.—На новых квартир.—Телеграмма по случаю покорения Кавказа.—Взятие Витебск.—Памятник полковнику Девру.—Высочайший смотр.—Встреча Августейшего Шефа.—О стрелковых ротах.—Прощание полковника Цитов на.—Полковник Адамов.—Траур.—25-ти-летний юбилей назначения Августейшего Шефа.—Первый войной.

466

LVI. Турецкий поход.—Мобилизация.—Сформированы запасного № 64-го батальона.—Прощание с Витебском.—Посадка в вагоны.—Казанский полк в Брест.—Поход по Румын.—Пробьлс в Змишу.

477

LVII. Положение днём на театре войны.—Переход Казанского полка за Дунай.—Вывук у Турской Сивы.—Движение Казанцев к Шипу.—Сформирован западного отряда.—Построения редута.—Рекогносцировка.—Казанский полк у Ботоша.—Команды охотников.—Движение к Ловч.

487

LVIII. Переход к Дюйрану.—Первая встреча с М. Д. Скобелевым.—Казанский полк на Каприйской позиции.—Укрепление позиции.—Поручик Ковсля.—Служба на биваке.—Приказы Скобелева.—Замена раненых мушкетами.—Ожидание боя.

493

LIX. Наступление к Ловче.—Запитие Счастливой горы.—Пчёл


LXVIII. Порядокъ продовольствія полка до перехода границы. — Въ Турціи. — На позиціи и въ бою. — Довольствіе изъ мѣдныхъ котелковъ. — Во время оккупации.

LXIX. Дѣйствія подковаго отхода въ 1877 году. — Лазаретъ и околодокъ въ 1878 году. — 1879 годы. — Смертность въ полку.
LXX. Переездъ по желѣзнымъ дорогамъ.—Торжественная встрѣча въ Витебскѣ.—Привѣтственное слово пресвященнаго Викторина, епископа витебскаго и полоцкаго.—Угощеніе солдатъ.—Обѣдъ офицерамъ.—Телеграмма Скобелева.—Рѣчи.

LXXI. На зимнихъ квартирахъ.—Полковой праздникъ.—Годовщина шейновскаго боя.—Приказъ Скобелева.—Порядокъ занятій въ полку.—Третья годовщина паденія Плевны.

LXXII. 2-е марта 1881 года.—Смерть полковника Маневскаго.—Въ ожиданіи Скобелева.—Скобелевъ въ Могилевѣ.—Двухсторонніе маневры.—Односторонній корпусный маневръ съ обозначеннымъ противникомъ.—11-я и 12-я роты въ Лепельскомъ уѣзда.—Нѣсколькъ словъ о зимнихъ занятіяхъ.—Смерть Скобелева.—Въ могилевскомъ лагерѣ.

LXXIII. Нѣсколькъ словъ о Витебскѣ.—Походъ.—На тѣсныхъ квартирахъ въ Кобринѣ.—На зимнихъ квартирахъ.—Военное собраніе.—Занятія въ полку.—Полкъ въ лагерѣ.—Телеграммы.—Перемѣщеніе 1-го батальона.—Полкъ на охранѣ.—Подарокъ Августѣвскаго Шефа.—Полковой праздникъ.—Маневры въ высочайшемъ присутствіи.—Перемѣщеніе ротъ.—Депутаты Казанскаго полка въ Петербургѣ.—Заключеніе.

Примѣчанія.
Цѣна 6 руб.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

В. Борисовъ. О полковыхъ гербахъ пѣхотныхъ и кавалерийскихъ частей русской армии. 1712—1888 гг.
— О хроникахъ, знаменахъ и отличіяхъ двадцати пѣхотныхъ полковъ, переименованныхъ въ 1819 г. на Кавказѣ генераломъ Ермоловымъ.