This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ **Make non-commercial use of the files** We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ **Refrain from automated querying** Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ **Maintain attribution** The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ **Keep it legal** Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были наложены авторские или другие ограничения на право использования. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все нотатки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, вирцесдектен обществу, а мы лишь хранили этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы ириадиривали некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические зашифровки.

Мы также и просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отображайте автоматические зашифровки.
  Не отображайте в систему Google автоматические зашифровки любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, орфографического рассмотрения символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проякте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несетете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице http://books.google.com/
КЪ ПОРТЪ-АРТУРСКОМУ
СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ.

Обвинительный актъ.

Съ картою.

(Безплатное приложение къ № 1-му "Военного Оборника" 1908 года).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Главнаго Управленія Удъловъ, Моховая, 40. 1908.
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТЪ

по дѣлу о бывшемъ начальникѣ Квантунскаго укрѣпленнаго района, нынѣ уволенномъ отъ службы генераль-лейтенанта Анатолія Михайловича Стессель, бывшемъ комендантомъ крѣпости Портъ-Артуръ генеральнаго штаба генераль-лейтенанта Константина Николаевича Смирновъ, бывшемъ начальникѣ 4-й Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизіи генераль-лейтенанта Александра Викторовича Фонта и бывшемъ начальникѣ штаба Квантунскаго укрѣпленнаго района генеральнаго штаба полковникъ (нынѣ генераль-маіоръ) Рейсъ, преданныхъ Верховному Военному Уголовному Суду по Высочайшему повелѣнію, на основаніи 1277 и 1277 ст. ст. Св. В. П. 1869 г., XXIV кн., изд. 3 (приказъ по воен. вѣд. 1906 г. № 285).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ, Моховая, 40.
1908.
Для удобства чтения прилагается план крепости Порт-Артура из № 3 журнала "Военный Сборник" за 1905 год.
I. Оборона Цзиньчжоуской позиции.

22-го апреля 1904 года японская армия, подъ прикрытием своей эскадры, начала высаживаться на Квантунъ у г. Биньвою, съверѣбе бухты Кинчанъ. На отрядъ въ составѣ 4-ой Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизиі съ ея артилерией и 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, подъ командою начальника 4-й Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизиі генераль-лейтенанта Фоку, возложена была задача задержать неприятеля возможно дальше и дальше отъ крѣпости Портъ-Артуръ. Для достижения этой цѣли, въ виду высадки осадной японской арміи къ съверу отъ перешейка Цзиньчжоу, особо важное значение приобрѣтало послѣдній, представлявший собою очень сильную отъ природы позицію, протяжениемъ по фронту всего около 1½ верстъ, которая запирала единственныі путь на Квантунъ съ съвера. Важность этой позиціи понималась еще и до войны; съ началомъ же военныхъ действій на Цзиньчжоу было обращено особое внимание, и она была усиlena укрѣплениями, вооруженными орудіями крупнаго калибра. Относительно характера оборонъ ея, командантомъ крѣпости Портъ-Артуръ, впослѣдствіи начальникомъ Кvantунскаго укрѣпленнаго района генераль-лейтенантомъ Стессельемъ данъ былъ генераль-лейтенанту Фоку рядъ указаний: такъ, 15-го февраля 1904 г. въ резолюціи своей на постановленіи комиссіи, осматривавшей позицію при Цзиньчжоу, генераль Стессель писалъ: «Я считаю, оборона Кинчжоуской позиціи, какъ бы она ни была атакована, должна быть до послѣдней возможности, т. е. до штуковъ свалокъ, и только при натискѣ, который заставить ее очистить, гарнизонъ, испортивъ все, можетъ оставить и, отходя съ позиціи на позицію, отступить къ крѣпости. Полки 13-й и 14-й, составляя полевой резервъ, прежде всего должны отбивать высадки, затѣмъ помогать Кинчжоуской позиціи и только при полной невозможности справиться съ противникомъ вывести съ гарнизономъ отходить къ крѣпости. Позиція имѣетъ чрезвычайную важность и удержаніе ея до подхода въ тылъ против-
никну, атакующему ее с фронта, отрядами из Маньчжурской армии, для этого высланных, необходимо». Когда затем выяснилось уже, что японцы высадились севернее Цзиньчжоу, генерал Стессель, телеграммой на имя генерала Фока от 6-го Мая 1904 года за № 3920, указывал: «Так как в тылу высадки н'ять и не видно приготовлений, то атаки Цзиньчжоуской позиции можно ожидать только с севера, въртне—въ востока, так как они уже близко подошли, въ этом случаѣ, если н'ять высадки въ тылу, то на самую упорную оборону позиціи должно быть обращено все вниманіе, резервы должны быть усилены, одного полка тамъ мало, пока Цзиньчжоу наше, Артуръ безопасенъ, баталионъ изъ Ицензы возьмите, я буду охранять ее отсюда».

2-го Мая днемъ выяснилось движение японцевъ въ двухъ направленияхъ: около 2-хъ батальоновъ—на Саншилину и 5—6 батальоновъ по Бицзяновской дорогѣ на Игладянъ. Генераль-лейтенантъ Стессель предложилъ по телефону генераль-лейтенанту Фоку произвести, если это признается имъ нужнымъ, усиленную рекогносцировку къ северу отъ Цзиньчжоу. Къ вечеру этого дня части дивизион заняли слѣдующее положение: 14-й полкъ—у д. Тунсиань; 2 баталиона 13-го полка съ 2-мя батареями, по диспозиціи, должны были дойти до ст. Цзиньчжоу, но, по приказанию генерал-майора Надѣйина, остановились на ночлегъ на ст. Тафашинтъ; 16-й полкъ остался въ г. Дальнемъ; 2 роты 5-го полка стояли у с. Чаханьтынъ, двѣ другихъ роты того же полка—близъ д. Шисалитезы, составляя авангарды дивизионъ; впереди авангардовъ находились конные охотники 5-го и 16-го полковъ.

Въ первомъ часу ночи на 3-е Мая генераль-лейтенантъ Фокъ приказалъ: 1-му батальону 14-го полка съ 6-ю орудіями 3-й батареи перейти съ разсвѣтомъ къ д. Шисалитезы. Около 7 часовъ 6-го Мая на ст. Цзиньчжоу прибыли изъ Артура 2 баталиона 15-го полка.

Диспозиціи на 3-е Мая отдано не было, а утромъ, въ развитіе диспозиціи отъ 2-го Мая, черезъ начальника штаба дивизионъ, отданы были приказания: двумъ баталионамъ 13-го полка съ батареями перейти со ст. Тафашинтъ къ ст. Цзиньчжоу, баталионамъ 15-го полка со станціи Цзиньчжоу идти по Бицзяновской дорогѣ къ желѣзнойдорожному мосту. Общая картина расположения нашихъ силъ къ началу боя слѣдующая: у д. Шисалитезы—авангардъ (звѣздный) подъ начальствомъ генералъ-майора Надѣйина, въ составѣ 2-хъ ротъ и конно-охотничья команды 5-го полка, 3-ей батареи и 4-хъ поршневыхъ орудій Квантунской крѣпостной артиллеріи, запряженныхъ быками; резервъ отряда состоялъ изъ баталионъ 16-го полка; у д. Чаханьтынъ—авангардъ (правый) подъ начальствомъ подполковника князя.
Мачабели, въ составѣ 3-тъ ротъ и одной охотниччьей команды 5-го полка; резервъ его составлялъ 1 батальонъ. Про межутокъ между авангардами (около 4-хъ версть) былъ закрытъ 3-имъ батальономъ 5-го полка. Остальная части дивизіи съ двумя батареями стали за сестрино расположенія, у отроговъ горы Самсонъ. Одинъ батальонъ 5-го полка оставался на Цзинчжоуской позиціи и выдвинуть отъ себя заслоны (1 рота, 2 пышныхъ охотничныхъ команды, 2 орудія 57 м/м.) для воспрепятствованія обхода неприятеля нашаго отряда между берегомъ и горою Самсонъ.

Японцы начали наступать съ утра въ значительныхъ силахъ и столкнулись съ нашими авангардами. Противъ дѣлаго нашего авангарда (генераль-майоръ Надѣйнъ) противникъ дѣйствовалъ пассивно, ограничившись сильными артиллерийскими огнемъ, которымъ 3-я батарея (подполковника Романовского) была уничтожена. Противъ праваго нашего авангарда (подполковникъ князь Мачабели) неприятель дѣйствовалъ активно, обрушившись 14-ю ротами на двѣ нашихъ роты и охотничью команду, бывшія въ боевой линіи.

Послѣ стойкаго сопротивленія, эти роты, не будучи поддержанны, стали отходить. Въ 2 часа дня генераль-майоръ Надѣйнъ получилъ отъ генераль-лейтенанта Фока приказаніе отступать на Цзинчжоускую позицію. Роты отходили подъ сильнымъ натискомъ противника, поддерживаемымъ артиллерией. Отступленіемъ праваго фланга руководилъ лично генераль-лейтенантъ Фокъ. Резервъ введенъ въ дѣло не былъ. Неприятель занялъ всѣ окружающие горы Цзинчжоу горы. Бухта Керръ была очищена нами наканунѣ. Наше сторожевое охраненіе пришло поставить уже верстахъ въ 4—5 отъ позиціи.

4-го Мая утромъ, по приказанію генераль-лейтенанта Фока, полки отошли за Цзинчжоускую позицію, на которой остался одинъ только 5-й полкъ.

6-го и 7-го Мая обнаружены окопныя работы японцевъ на отрогахъ Самсона, 7-го же числа противникъ началъ атаки гор. Цзинчжоу; ихъ было три, всѣ отбиты гарнизономъ. Къ 10-му Мая наша сторожевая цѣль отошла на высоту города.

Рѣшительныя дѣйствія японцевъ противъ Цзинчжоуской позиціи начались 12-го Мая. Въ этотъ день, въ 5 час. утра, неприятель открылъ внезапно сильный артиллерийскій огонь по гор. Цзинчжоу и по позиціи, подъ прикрытиемъ котораго его пѣхота штормомъ шло къ сѣверной стороны, но была отбита съ значительными потерами. Около 11 часовъ утра огонь неприятеля прекратился. Повидимому, это была сильная артиллерийская ракетоснаряженія нашей позиціи. Съ 4-хъ часовъ дня въ Цзинчжоускй заливъ стали входить японския канонерки и миноносцы, а къ вечеру,
со стороны бухты Керръ, стали появляться колонны неприятеля, но останавливались внѣ нашихъ выстрѣловъ. Ночью атаки на городъ возобновились, и къ вечеру 13-го Мая онъ былъ взятъ японцами. Въ 5-мъ часу утра японцы со всѣхъ батарей открыли сильный огонь по позиции. Несмотря на энергичный отвѣтный огонь нашихъ батарей, сразу стало замѣтно превосходство противника въ чисѣ орудій и скорострѣльности ихъ. Вслѣдствіе этого, уже въ 9 часовъ утра 13-го Мая наши батареи, достигая свой послѣдніе снаряды, постепенно замолкни и отходили на ст. Тафашинъ. Послѣднюю за- молкну около 11 часовъ утра батарея № 5. Съ этого момента пози- ція стала защищаться только стрѣлювымъ огнемъ, имѣя слабую сравнительно поддержку съ батареи на Тафашинскихъ высотахъ до 3-хъ часовъ дня и съ батарей полевой артиллеріи, расположенныхъ въ 2—2½ верстахъ сзади позиціи.

Одновременно съ началомъ артиллерийскаго боя противникъ двинулъ свои пѣхотныя колонны на наши фланги. Около 3-хъ часовъ дня неприятельскій огонь внезапно сильно ослаблень, только канонерки его продолжали стрѣлять, и эта относительная тишина, наступившая на полѣ сраженія, дала поводъ старшему изъ находившихся на немъ начальниковъ, генерал-майору Надѣйну, донести, что атаки неприя- теля отбиты, и орудія его принуждены огнемъ нашихъ батарей къ молчанию. Въ это время общее положеніе было такое: на лѣвомъ флангѣ противникъ находился отъ нашихъ окоповъ въ 400 шагахъ; въ центрѣ—на разстояніи 500—700 шаговъ, а противъ праваго фланга въ 800—1200 шаговъ. Бой скоро возобновился, и подъ при- крытиемъ своихъ пѣхотей неприятель сталъ продвигаться свои войска съ праваго фланга на лѣвый. Замѣтивъ это, генерал-майоръ Надѣйнъ приказалъ двумъ батальонамъ выдвинуться изъ общаго резерва и занять пустыя окопы лѣваго фланга. Но это не было исполнено, такъ какъ батальоны эти были встрѣчены направлявшимся на позицію генераломъ-лейтенантомъ Фокомъ и возвращены имъ обратно. Въ 4 часа дня противникъ возобновилъ артиллерийскій огонь, сосредото-чивъ его теперь только по окопамъ и укрѣпленіямъ, а изъ за горы Самсонъ появились новые значительныя части пѣхоты. Вслѣдствіе просьбы командира 5-го полка, занимавшаго позицію, генераль-лейтенанть Фокъ, около 6 часовъ вечера, прислали на позицію двѣ роты 14-го полка, которыя введены были въ боевую линію, такъ какъ сосредоточенный огонь неприятеля по окопамъ лѣваго фланга настолько ихъ разрушилъ, что держаться въ нихъ было уже нельзя: люди отошли изъ нихъ.

Замѣтивъ отступленіе нашихъ частей на лѣвомъ флангѣ и появ-леніе у батарей № 12 и дальше въ тылу японцевъ, обходившихъ
наш тяжелый фланг по воде, полковник Третьяков приказал ротам 14-го полка рассыпать цепь и двинуться навстречу японцам; попытка же его, путем личного воздействия на солдат, остановить отступающих не удалась. Отступление стало общим, так как получено было приказание генерал-лейтенанта Фока отступать, перешедшее войскам помимо полковника Третьякова. Отступавшие роты были остановлены и устроены только на возвышенностях сзади позиции. Находившийся здесь батальон 14-го полка составил резерв цепи. Увести позиционные орудия не успели, и, по возможности их испортить, оставили на позиции.

Неприемлемое участие в бою полки 4-й дивизии находились в сзади позиции, верстах в 2½—3, на линии ст. Тафашин—дер. Маедзы.

Одновременно с очищением нами позиции, японцы открыли сильный огонь по всему тылу позиции и по ст. Тафашин, вследствие чего войска наши понесли наиболее сильные потери именно при отступлении.

Отступление прикрывалось батальонами 15-го полка, занятыми Тафашинскими высотами; затем их сменил 13-й полк, который держался на Тафашинских высотах до 8 часов утра следующего дня и отступил с них безпрепятственно, так как японцы не преследовали.

Утром 16-го Мая все части дивизии, перевалив через Шининцинский хребет, заняли Вольчи горы; 5-й полк проследовал далее и стал под самую крепость.

15-го Мая японцы заняли г. Дальней, оставленный нами в ночь последнего боя на 14-е число.

Спрощенный при схватке по поводу всх этих обстоятельств в качестве обвиняемого, бывший начальник 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, генерал-лейтенант Фок, не признавая себя виновным в том, что в то время, как вой под Цининжоун начался 13-го Мая в 5 час. утра, он, генерал-лейтенант Фок, прибыл на позицию лишь в 2 часа дня, что, несмотря на заканчившие данные генерал-адъютантом Стесселем инструкции упорно удерживать Цининжоускую позицию, он не исполнил приказания и не принял соответственных мер к отстаиванию позиции; он поддержал 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, оборонявшей позицию, имевшимися у него под рукой тремя полками 4-й дивизии и даже возвратил два батальона, посланные для сего командиром бригады; что при полной возможности удерживать позицию, несмотря на огонь японских канонерок, действовавших против нашего левого фланга, он депешею к генерал-лейтенанту Стесселю преузвел.
личил опасность положения отряда, чтòмь и вызвалъ распоряжение отступить; и, наконец, что, вопреки приказанию, отступление совершенно было засвѣтно, что подвергло отрядъ потери значительные, чтòмь даже во время самого боя,—объяснилъ.

Относительно самого боя:

Утромъ 13-го Мая, вь которомъ часу—онь не помнить, обвиняемому доложили, что появились японскія суда; опасались высадки сь нихъ японцевь, вь тилу Нагатина, онь, обвиняемый, приказалъ командику 15-го полка собрать офицеровъ и покхалъ сь ними, чтобы указать имь, какъ слѣдуетъ занять позицію на случай высадки противника (15-й полкъ, сь 5-го май находясь вь Портъ-Артурѣ, не былъ знакомь съ мѣстностью у Нагатина, куда прибылъ только вь ночь на 13-е Мая). Во время осмотра позиціи, онь, обвиняемый, получилъ извѣстіе, что японцы уже атакуютъ Цзинь-чжоускую позицію, вслѣдствіе чего онь тотчасъ же со всѣмы своими штабомъ отправился на ст. Тафандынъ, куда и прибылъ часовъ вь 11-ть или около 12-ти. Послѣд у отъ командръ 5-го полка обвиненникъ Третьякову приказаніе держаться во, что бы то ни стало, онь, обвиняемый, телеграфировалъ генераль-лейтенанту Стесселю, что положеніе критическое. Затѣмъ, направляясь къ лѣвому флангу позиціи и дойдя до берега, обвиняемый увидѣлъ, что японцы идутъ на него по водѣ. Тогда онь приказалъ конно-охотничкой командѣ 5-го полка двинуться впередъ и отнесь остановить это наступление. Оно было действительно остановлено. Когда онь, обвиняемый, проходилъ по позиціи, къ нему подошелъ командиръ 14-го полка обвиненникъ Савицкій и спросилъ:—«прикажите вести два батальона»? онь, обвиняемый отвѣтилъ ему:—«Стоите». Теперь онь знаетъ, что обвиненникъ Савицкій велъ эти батальоны по приказанію генерала Надѣвина и, втроем, полагалъ, что это распоряженіе ему, обвиняемому, извѣстно. Тогда же онь думалъ, что полковникъ Савицкій дѣлаетъ это по собственной инициативѣ, желая порисоваться введеніемъ двухъ батальоновъ въ такой обстановкѣ. Но если бы обвиненникъ Савицкій и доложилъ ему тогда о приказаніи генерала-маіора Надѣвина, онь, обвиняемый, все-таки остановилъ бы эти батальоны, такъ какъ считаетъ, что для обоихъ Цзинь-чжоуской позиціи болѣе одного 3-хъ батальонаго полка не надо, на дѣлѣ же оказалось тамъ пять батальоновъ, ибо къ 5-му полку присоединились рабочія роты (дѣвъ 14-го полка) и закладывающія мины и державшія охрану охотничій команды. Полковникъ Третьяковъ все время жаловался, что у него мало войска, онь же, обвиняемый, находилъ, что слишкомъ много. Полковникъ Третьяковъ предлагалъ наношать лежащему хотя бы на цѣлую дивизію, обвиняемый же находилъ, что «если быть въ нихъ сидѣла цѣлая дивизія,
то оборона не выиграла бы, а проиграла, части не могли друг друга поддерживать, а что всего хуже—1-я, 2-я и 3-я линии и даже резервы всё поражались бы одинаково и одновременно. Противнику достаточно было бы прорваться где нибудь, чтобы все было и давило другой друга. Попав в это положение, дивизия не ушла бы. Потери были бы значительней, но оборона не была бы упорнее.

Когда получена была записка отъ полковника Третьакова о критическом положении позиций, о том, что всѣ патроны разстрѣляны и пороховой погребь взорванъ, онъ, обвиняемый, приказалъ полковнику Савицкому направить двѣ роты его полка съ восемью двуколками на позицию. Прежде, чьмъ принять какое либо рѣшеніе, онъ, обвиняемый, хотѣлъ лично удостовѣриться въ положении позиціи и возстановить бой и потому поднялся на гору; тутъ къ нему подошелъ полковникъ Савицкій и доложилъ, что Третьаковъ неправильно донесъ, буто пороховой погребь взорванъ. Онъ, обвиняемый, пошелъ и убѣдился, что погребъ дѣйствительно цѣлъ.

Сколько времени пробылъ онъ, обвиняемый, на позиціи, онъ не помнить; находясь на ней, написать нѣсколько приказаний и телеграмму генераль-лейтенанту Стесселю о томъ, что положение критическое—«горою хуже Шинки». Еще разъ приказалъ держаться во что бы то ни стало, онъ пошелъ нальво, когда начался отлив.

Возвратясь на ст. Тафашинъ, онъ, обвиняемый, рѣшилъ ночной перейти въ наступление ротами, расположенными у залива Хенузва, и поддержать ихъ охотничьями командами 15-го полка. Но когда уже начало темнѣть, прибылъ къ нему адъютантъ 5-го полка, поручикъ Гребей-Копанскій и отъ имени командира полка доложилъ, что одна изъ ротъ, расположенныхъ на лѣвомъ флангѣ (капитана Фованова), оставила позицію и что за нею началъ отступать весь полкъ; онъ, обвиняемый, приказалъ передать полковнику Третьакову, чтобы онъ, не останавливаясь, велъ полкъ прямо къ Порт-Артуръ, такъ какъ опасался, что люди 5-го полка перемѣщаются съ полками дивизіи и тѣмъ произведутъ беспорядокъ. Отыскавъ предположенное наступление, онъ, обвиняемый, сдѣлалъ распоряженіе объ отступленіи; 15-й полкъ долженъ былъ остаться на Тафашинской позиціи до ухода послѣдняго солдата; 13-му полку приказано было немедленно идти на ст. Перелетный посты и стоять тамъ всю ночь, 14-му полку слѣдовать за 13-мъ. Въ то же время чины штаба обвиняемаго уличили на ст. Тафашинъ все, что было, подготовили станцію къ взрыву и затѣмъ взорвали какъ ее, такъ и бывшіе тамъ склады.
Онъ, обвиняемый, полагаетъ, что принялъ всѣ мѣры къ удережанію позиціи, но не ввелъ всей дивизіи въ бой потому, что Цзинъ-чжоускую позицію всегда предполагалось защищать однимъ полкомъ, самъ же онъ считаетъ, что имѣть на ней болѣе одного полка не только бессмысленно, но и вредно. Онъ, обвиняемый, предполагалъ оказывать поддержку оборонѣ Цзинъ-чжоуской позиціи зачатиемъ трехъ полками позиціи на горѣ Самсонъ. Ген.-лейтенант Кондратенко соглашался для того укрѣпить гор. Цзинъчжоу. Но съ этимъ предложениемъ не согласился Намѣстникъ-Главнокомандующій, который поставилъ обвиняемому цѣлью не упорную оборону Цзинъ-чжоуской позиціи, а своевременный отходъ въ Портъ-Артуръ. Цзинъ-чжоускія позиціи пала, по мнѣнію обвиняемаго, потому что 240 японскихъ орудій безнаказанно ее разстрѣливали съ 10 часовъ, когда начала молчать наша артиллерія. Почему оставленныя на позиціи орудія не были испорчены, обвиняемый не знаетъ; начальство-вавшее крѣпостною артиллерию, расположенною на Цзинъ-чжоуской позиціи, штабъ-капитанъ Высокихъ, напротивъ, доложилъ обвиняемому, что всѣ орудія испорчены, и онъ самъ видѣлъ матросовъ, которые уносили съ позиціи замокъ отъ одной изъ пушекъ Кана.

Показаніями свидѣтелей дѣятельность генераль-лейтенанта Фока во время боя за Цзинъ-чжоускую позицію выясняется въ слѣдующемъ видѣ:

Бывшей старшій адъютантъ штаба 4-й Восточно-Сибирской стрѣльковой дивизіи, генеральнаго штаба капитанъ Романовскій показалъ:

Генераль-лейтенантъ Фокъ вернулся на ст. Нангалынъ изъ рекогносцировки позиціи для 15-го полка на случай высадки японцевъ въ бухтѣ Инчаанъ,—въ исходѣ 9-го часа утра—и въ началѣ 10-го поѣхалъ верхомъ на Цзинъ-чжоускую позицію, такъ какъ отъ начальника штаба дивизіи, генеральнаго штаба подполковника Дмитрѣвскаго, ранѣе тула уѣхавшаго, пришло донесеніе о наступленіи значительныхъ силъ и о выѣзѣ нашихъ полевыхъ батарей на Тафашинскія высоты. Въ половинѣ 11-го часа генераль-лейтенантъ Фокъ прибылъ на ст. Тафашинъ. Къ этому времени наша позиціонная артиллерія уже молчала, а скоро затѣмъ замолчали и 87 мм. орудія, стоявшія на Тафашинскихъ высотахъ. Удѣльныя орудійная прислуга находилась на станціи. Въ началѣ 1-го часа дня генераль-лейтенантъ Фокъ прошелъ на гору, находящуюся въ тылу лѣваго фланга позиціи и отсюда наблюдалъ за боемъ. Отсюда же генеральнаго штаба капитанъ Одинцовъ былъ посланъ съ приказаніемъ подтянуть къ Тафашину 2 батальона 15-го полка изъ
Нангаулин. Около часа дня пришло отъ полковника Третьякова донесение съ просьбой о поддержкѣ. Генераль-лейтенантъ Фокъ отвѣтилъ, что посылаетъ въ резервъ лѣваго фланга позиціи два роты. Направленъ вызванный 6-ю и 7-ю роты 14-го полка орканами на батарею № 15, генераль-лейтенантъ Фокъ самъ поѣхалъ на позицію. Спѣшившись у казармы 5-го полка, прошли на батарею № 10 и пробыли около 30—40 минутъ. Отсюда генераль-лейтенантъ Фокъ послалъ ген. Стесселю телеграмму о положеніи дѣла. Уже тогда высказывали онъ предположеніе, что, вѣроятно, ночью придется отступить. Около 3½ часовъ дня генераль-лейтенантъ Фокъ перешелъ къ лѣвому флангу позиціи, а оттуда вернулся на ст. Тафашинъ, куда прибылъ около 4½ часовъ дня. Здѣсь генераль-лейтенантъ Фокъ произвелъ свидѣтель телеграмму къ генераль-лейтенанту Стесселю приблизительно саждающаго содержанія: «Положеніе на позиціи весьма серьезное, артилліерія поддержать пѣхоту не можетъ, и онъ желаетъ отвѣта на предыдущую телеграмму». Въ исходѣ 5-го часа дня отъ полковника Третьякова пришло донесеніе, что онъ еще держится. По приказанію генераль-лейтенанта Фока донесеніе это передано было свидѣтелемъ по телеграфу, генераль-лейтенанту Стесселю въ Портъ-Артуръ. Въ 6 час. 50 мин. вечера свидѣтель увидѣлъ, что 5-й полкъ очищаетъ позицію. Одновременно съ этимъ апописи открыли странный огонь по всему тылу позиціи и по ст. Тафашинъ. Штабъ дивизіи перешелъ тогда на желѣзнодорожный разъездъ у дер. Наньгуалынъ.

Бывший командиръ 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка генераль-маиоръ Третьяковъ показалъ, что около часа или двухъ часовъ дня, когда всякая шабля прекратилась и на полѣ сраженія водворилась тишина, онъ увидѣлъ съ редута № 13, на дорогѣ къ батареѣ № 10, генераль-лейтенанта Фока съ офицерскими (капитаномъ Романовскимъ). Генераль пришелъ на уступъ дороги. Свидѣтель хотелъ идти къ нему съ докладомъ, но когда сошелъ внизъ, то генерала уже не нашелъ. Черезъ полчаса послѣ этого снова затрещали винтовки. Получивъ донесеніе командира 5-й роты, что ему въ окопахъ держаться нельзя, такъ какъ они совершенно разрушены огнемъ съ моря, что потери въ ротѣ дошли почти до 50% и онъ отошелъ съ людьми въ орванъ и тамъ укрылся, свидѣтель, чтобы поддержать 5-ю роту и занять находящіеся нынѣ ея окопы, послалъ просить у генераль-лейтенанта Фока подкрепленія, причемъ, сообщая о трудномъ положеніи 5-й роты, прибавилъ, что «мы еще держимся». Когда бой вновь разгорѣлся и правый флангъ непріятеля сталъ подходить къ нашимъ линіямъ, а изъ-за горы Самсонъ показалась новая дивизія и длинную змѣйкою-колонною,
вся нашего выстрела, попала по направлению ст. Цзиньчжоу, свидетель, зная, что наш лёвый фланг разбит огнём неприятельских канонерок и крупных орудий правого фланга японцев, послал на поддержку 7-й роты своего полка одну из рот 14-го полка и донес генералу Фоку, что у него совершенно нёсть резерва и ему нечего возобновить бой, если неприятель прорвется на позицию. Командиры двух прибывших рот передали свидетелю записку от генерала Фоку, в которой последний, обращая особое внимание свидетеля на лёвый фланг позиции, писал, чтобы он ни в каком случае не сажал присланной роты в траншее, а воспользовался бы ими для прикрытия отступления. Между тем, объ отступлении и не думали, так как от генерала Стесселя было получено по телеграфу приказание обороняться до последнего человёка. До 6 часов вечера полк стоял под убийственным огнём артиллерии; неприятель был остановлен; японцы, обходившие наш лёвый фланг по воде, были перебиты и лежали в мелкой воде грудами.

Заметив через некоторое время, что с нашего лёвого фланга начинаются появляться у батарей № 12 и дальше в тыму солдаты в желтых куртках, чём дальше, тем больше, что наш лёвый фланг отступает, яц далее в виду категорическое приказание стоять до последнего человёка, свидетель пытался остановить отступавших. Но в это время неприятель с судов и с сухопутных батарей открыл такой адский шрапnellьный огонь, что люди не выдержали и продолжали отступление. Выясняя впоследствии причины отступления, свидетель установил, что приказание о нем было послано генерал-лейтенантом Фоком с офицером, но последний его не довёз, а послал с охотником, который явился на лёвый фланг передала его охотникам 13-го и 14-го полков; тё передали его командующему полуротою 10-й роты 5-го полка подпоручику Меркулеву, а второй последний—командицу 7-й роты того же полка капитану Стемпневскому.

Факт этот подтверждается приложенным к показанию свидетеля письмом подпоручика Садыкова, в котором сообщается, что передать приказание полку объ отступлении поручено было генерал-лейтенанту Фоком подпоручику Музалевскому и что приказание это было отдано вечером.

Свидетель, генерал-маиор Третьяковъ, видя впоследствии подпоручика Музалевского, и тот подтвердил ему факт отдачи приказания объ отступлении.

Для занятія и успѣшной обороны Цзиньчжоусской позиции, по мнѣнію свидетеля, 11 роты 5-го полка было слишкомъ недостаточно.
Объ этом свидетель докладывал генералу Фоку, и генералу Стесселю. Последний с этим согласился и говорил генералу Фоку, чтобы он прибавил хоть один батальон.— «Ну, что вам стоит?» — убеждал он его, но генерал Фок резко отказался.— «Если бы я был на вашем месте, говорил последний свидетель, я сказал бы начальству: «мне не нужно полка, даите мне двадцать рот, и я буду с ними защищать позицию». По мнению свидетеля, если нужно было держать Цвиничкоускую позицию, то нужно было дать ему три полка. Объ этом он докладывал генералу-адъютанту Алексееву, и адмиралу Макарову, когда та осматривали позицию, и оба были с этим согласны.

Для увеличения своих сил свидетель оставил у себя для бои, кроме рот своего полка, еще две роты 14-го полка, находившихся на работах, а также вышедших ночью для сторожевой службы 2 пехотных охотничих команды 13-го и 14-го полков. Две первые были поставлены свидетелем в резерв, две последних заняли окопы, тянувшиеся от расположения 7-й роты 5-го полка к берегу моря. Как эти окопы, так и сплошная траншея вокруг всей подошвы занятых нами Цвиничкоусских высот, были сделаны по настоятельному и категорическому приказанию генерала Фока.

Придавая при выборе места для стрелка доминирующее значение настичности выстроила и редкому размещению стрелков в окопах (10—20 шагов друг от друга), генерал Фок, по мнению свидетеля, пренебрежал остальными очень важными для успешности обо- роны элементами: неправильной поддержкой и трудою доступностью укрепленний. Люди, находившиеся в 10 шагах друг от друга и спущенные к самой подошве горы, чувствовали себя ненароко.

Для объяснения скорого прекращения огня нашей артиллерии следует отметить изъ показания этого свидетеля, что ружейных патронов было вполне достаточно, но снарядов очень мало: по 60 для крупных калибров и несколько более для полевых орудий. Вследствие сего огонь наших батарей, по сравнению с японским, по выражению свидетеля, был до поразительности жалок».

Бывший командир 1-й бригады 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-лейтенант Надежнов показал, что, находясь в Наганалине, 12-го мая, около 9 часов вечера, получил от генерал-лейтенанта Фока приказание отправиться на ст. Тафашин для защиты Цвиничкоуской позиции.

13-го мая, после 2-х часов дня, для усиления нашего левого фланга, он послал приказание командующему 13-му полку немедленно с двумя батальонами занять окопы на левом фланге. Подполковник князь Мачебели, исполняя это приказание, около 3-х часов дня встретили в Цвиничкоуской позиции генерал-лейтенанта.
Фока, который остановил дальнейшее движение полка, о чем князь Мачабели и донес свидетелю. Около 3½ часов дня генерал Фоку приехал на ст. Тафашинъ, а около 4½ часовъ—на батареи № 10 поднялся японский флагъ. Увидя его, генерал-лейтенант Фоку приказал немедленно отступать, а полку и батареямъ прикрывает отступление. Это было позже 5 часовъ вечера. Части отступали съ позиции въ безпорядкѣ, такъ какъ нѣкоторымъ приходилось пробираться черезъ проволочное загражденіе, устроенное на случай атаки японцевъ съ тыла, если бы высадка японцевъ послѣдовала южнѣ Бицзыво—Цинъчжоу.

По показанию инженера-капитана фонъ-Шварца, къ 9 час. утра наши батареи уже дострѣливали послѣдніе снаряды и стали постепенно замолкать, а ихъ командиры съ прислугой отошли на ст. Тафашинъ. Послѣдняго замолка, около 11 часовъ утра, батареи № 5. Съ этого момента позиция стала защищаться только стрѣльковымъ огнемъ, имѣя слабую поддержку съ батареи на Тафашинскихъ высотахъ—до 3 часовъ и съ батареи полевой артиллеріи, расположившихся въ 2—2½ верстахъ сзади позиціи. Одновременно съ началомъ артиллерийскаго боя противникъ двинулъ свои колонны на наши фланги.

Около часу или двухъ свидѣтель былъ посланъ полковникомъ Третьяковымъ на ст. Тафашинъ къ генералу Фоку съ просьбой о прибытіи резерва. Такъ какъ скоро идти онъ не могъ, то послѣдсперь кондуктора Янова. Когда вслѣдъ за Яновымъ свидѣтель подошелъ къ станціи, то увидѣлъ генерала Надѣйна, которому и передалъ просьбу полковника Третьякова. Генералъ Надѣйнъ отвѣтилъ на это, что онъ послалъ (или хотѣлъ послать—точно словъ не помнить) подкрепленіе, но генералъ Фокъ его вернулъ. На вопросъ свидѣтель почему?—генералъ Надѣйнъ отвѣтилъ: «въроятно, генералъ Фокъ бережетъ свои резервы для штыковаго удара».

Кондукторъ же Яновъ, придя на ст. Тафашинъ, доложилъ генералу Фоку просьбу полковника Третьякова, но генералъ Фокъ сталъ бранить Третьякова и сказалъ, что резерва не дасть.

Когда послѣ этого подошелъ самъ свидѣтель, капитанъ фонъ-Шварцъ, къ генералу Фоку съ тѣмъ же докладомъ, то послѣдній сталь на него, свидѣтеля, кричать и совершенно не далъ возможности доложить. Въ это время генералъ уже уходилъ со станціи.

Въ 2½ часа дня огонь непріятеля внезапно сильно ослабѣлъ; его полевая и горная артиллерія почти совсѣмъ замолчала, и только канонерки продолжали стрѣлять. Свидѣтель полагаетъ, что японцы растѣляли свои снаряды, ибо было видно, что больше фуражъ быстро удалились за гору Самсонъ, а потомъ возвращались обратно. Въ это время общее положеніе дѣй было таково: на лѣвомъ флангѣ против-
никъ находился отъ насъ въ 400 шагахъ, въ центре отъ 500 до 700 шаговъ, и здѣсь двѣ неприятельскія роты, собравшіяся въ дер. Хуань, попытались было штурмовать лунетъ № 4, но наткнулись неожиданно на проволочную сѣть, остановились—и 5-ю залпами были всѣ уничтожены. Послѣ этого неприятельская цѣнь залегла противъ центра въ разстояніи 800—1200 шаговъ и не поднималась до вечера. Подъ прикрытиемъ своихъ цѣней неприятель сталъ передвигать свои войска съ праваго фланга на лѣвый. Замѣтивъ это, генералъ Надѣйнъ приказалъ 2-му батальонамъ 13-го полка изъ общаго резерва занять пустые окопы лѣваго фланга, но это не было сдѣлано, такъ какъ, по словамъ генерала Надѣйна, генералъ Фокъ встрѣтилъ ихъ возлѣ позиціи и вернулся обратно. Такимъ образомъ, лѣвый флангъ нашъ въ этотъ важный моментъ остался безъ поддержки.

Въ 4 часа для возобновления артиллерійскія стрѣльба, сосредоточенная теперь уже только по окопамъ и укрѣплѣніямъ, а изъ-за Самсона появились новые силы противника (наблютано было 22 роты). Замѣтивъ это, полковникъ Третьяковъ вновь отправилъ просьбу о резервѣ. Его просьба была уважена, и около 6 часовъ были призваны 2 роты 14-го полка, но съ категорическимъ приказаніемъ не употреблять ихъ въ бой, а назначить въ прикрытие отступления.

Однако, въ моменту ихъ прихода выяснилась необходимость поддержать 8-ю роту; поэтому, одна полуотдѣльная была направлена туда, остальная 13-я роты полковникъ Третьяковъ держалъ для исполненія приказанія. Около 5 часовъ сосредоточенный огонь неприятеля по окопамъ лѣваго фланга настолько разрушилъ окопы нижнаго яруса, что держаться въ нихъ было нельзя, люди отошли изъ нихъ. Поколебавшійся лѣвый флангъ полковникъ Третьяковъ уже ничтожъ поддержать не могъ, такъ какъ въ его распоряженіи не было ни одного солдата. Тогда полковникъ Третьяковъ рѣшился ввести въ бой тѣ 13-ю роты, что назначались для прикрытия отступления, но въ этотъ моментъ началось отступление войскъ нашего лѣваго фланга, приказаніе о которомъ (исходившее, по словамъ Третьякова, отъ генерала Фока) было передано помимо полковника Третьякова черезъ коннаго охотника капитана Степановскому II, командиру 7-й роты. Свидѣтель слышалъ это отъ самого капитана Степановскаго и полковника Третьякова. Полковникъ Третьяковъ для возстановления боя, кроме своего личнаго влияния, ничего употребить не могъ, но остановить отступающихъ ему не удалось, и они были остановлены и устроены только на возвышенностяхъ сзади позиціи. Находившійся здѣсь батальонъ 14-го полка составилъ резервъ цѣны.
Отступление началось около 8 часов вечера. Так как позиция была укреплена нами и с юга, то взять ее обратно было уже невозможно.

Кондукторъ Николаевъ, подтвердялъ показаніе инженеръ-капитана фонъ-Шварца въ части, касающейся порученія полковника Третьякова доложить генералу Фоку о необходимости выслать подкрѣпленіе, показавъ, что въ началѣ 2-го часа дня, вмѣстѣ съ инженеръ-капитаномъ фонъ-Шварцемъ, онъ получилъ приказаніе отъ полковника Третьякова отправиться въ штабъ 4-й дивизіи къ генералу Фоку и доложить, что «люди слабыютъ, снарядовъ и патроновъ нѣтъ, артиллерія бездѣйствуетъ, прошу подкрѣпленія». Съ этимъ приказаніемъ свидѣтель отправился впередъ, а капитанъ Шварцъ слѣдовалъ за нимъ. Около 2 часовъ дня свидѣтель прибылъ на ст. Тафашинъ и увидѣлъ генерала Фока, стоявшаго съ генераломъ Надвѣннымъ, двумя адъютантами, вращемъ и двумя ординарцами—нагими чинами. Подойдя къ генералу Фоку, свидѣтель доложилъ ему буквально вышеприведенную просьбу полковника Третьякова о подкрѣпленіи. На это генералъ Фокъ нервно раздраженнымъ голосомъ, довольно громко сказалъ: «Передайте команданту позиціи, командиру 5-го полка полковнику Третьякову, что онъ не команданту позиціи, не командиръ полка, а… (тутъ генералъ Фокъ употребилъ бранныя выраженія), сидитъ въ окопахъ и требуетъ подкрѣпленій; ни одного человѣка я ему не дамъ, а патроны вышлю». Послѣ этого генералъ Фокъ сейчасъ же распорядился послать три двуколки съ патронами. Идти передавать полковнику Третьякову слово генерала Фока свидѣтель не счелъ возможнымъ и только доложилъ объ этомъ капитану фонъ-Шварцу, когда же капитанъ Шварцъ началъ докладывать генералу Фоку, то послѣдній тотчасъ же прервалъ его и сталъ разпекать за то, что фугасы не рвутся.

Бывшій оберъ-офицеръ для порученій при штабѣ 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса, генеральнаго штаба капитанъ Однинецъ показалъ, что утромъ 13-го Мая генералъ Фокъ приказалъ командиру 15-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго полка, батальоннымъ и ротнымъ командиромъ сопровождать его для выбора полку позиціи въ случай высадки японцевъ въ бухтѣ Хенуэза. Свидѣтель доложилъ генералу, что мѣстность вѣта ему хорошо извѣстна, что отрядъ невеликъ и быть можетъ, это несложно дѣло онъ поручить ему, свидѣтелю, совмѣстно съ полковникомъ Грязновымъ. Но генералъ Фокъ сказалъ, что даешь самъ. Поѣзда заняла много времени. Въ морѣ были видны 2 минаносца. Тогда генералъ Фокъ направился обратно. По прибытии на ст. Нангалинъ свидѣтель испросилъ у генерала Фока разрѣшеніе не ставить 15-й полкъ на выбранную позицію, въ виду отсутствія въ морѣ транспортныхъ судовъ и невѣроятности ни высадки, ни демонстраціи, а отвести его въ общей резервъ у разъѣзда «Перелетный». Вернувшись
на ст. Тафашинъ, свидѣтель нашель генерала Фока на высотѣ у мѣста расположенія охотничей команды и полуроты 5-го полка со знаменемъ и ввода саперъ. Все происходившее на правомъ флангѣ позиціи было ясно видно невооруженнымъ глазомъ. Наблюдалось приближеніе резервовъ; готовилась новая атака со стороны противника. Съ нашей стороны не были введены 13-й и 14-й полки. Полагая, что 5-й полкъ къ вечеру будетъ смѣненъ однимъ изъ полковъ, стоявшихъ сзади позиціи, свидѣтель предложилъ генералу Фоку усилить лѣвый флангъ позиціи саперами и полуротой 5-го полка, отвести знамя къ 15-му полку, а послѣдній подтянуть къ ст. Тафашинъ въ виду возможности болѣе сильнаго штурма. Получивъ согласіе генерала Фока, свидѣтель отвелъ знамя и привелъ 2½ батальона 15-го полка, позовѣтовавъ расположить ихъ въ 2-хъ неглубокихъ промоинахъ къ югу и западу, станціи. Полкъ тамъ и расположился. Свидѣтель прибылъ на ст. Тафашинъ, гдѣ нашелъ генерала Фока со штабомъ. Генераль Фокъ сказалъ свидѣтелю, что послалъ генерала Стесселю телеграмму, характеризующую положеніе дѣла, и ждетъ отвѣта. Свидѣтель понялъ, что генераль Фокъ находить нужнымъ очистить позицію. Противникъ въ это время весь артиллерійскій огонь «по площадямъ». Скоро получена была телеграмма отъ генерала Стесселя, прочитавъ которую, генераль Фокъ сказалъ окружающимъ: «приказано отступать», и почти немедленно уѣхалъ.

Бывшій начальникъ штаба крѣпости Портъ-Артуръ генералъ штаба полковникъ Хвостовг объяснилъ недостатокъ артиллерійскихъ снарядовъ, обнаруженный во время Цзинъчжоускаго боя, нераспорядительностью начальниковъ. Снаряды были доставлены изъ Артура и находились въ вагонѣ на ст. Нантгалинь, но своевременно не были поданы на позицію.

Бывшій начальникъ артиллеріи 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса генераль-лейтенантъ Никитинъ подтвердилъ, что для питания полевой артиллеріи снарядами еще до боя былъ устроенъ на ст. Нантгалинь артиллерійскій складъ. Объ этомъ узнали и батареи, и штабъ 4-й Восточно-Сибирской стрѣльковой дивизіи.

Сирошений въ качествѣ свидѣтеля, бывшій начальникъ укрѣпленія Квантунскаго района генераль-адъютантъ Стессель показалъ, что планъ обороны Цзинъчжоуской позиціи основанъ былъ на совмѣстномъ дѣйствіи сухопутныхъ войскъ, ее занимавшихъ, съ флотомъ, такъ какъ узкій перешеекъ обрамлять продолжительно не представлялось возможнымъ, если въ тылу и на флангѣ появится противникъ, въ видѣ 10-доймовихъ судовыхъ орудій. Предполагалось, на основании имѣвшихся промѣровъ, что близко къ берегу никто не подойдетъ, а въ морѣ будутъ наши эскадра. Но она 13-го Мая не вышла, несмотря
на настоятельных представлений свидетеля, что поддержка флота необходи́ма, что огнь японских канонерок все сметет. Выслана была одна только канонерская лодка «Бобръ», которая, войдя в зали́в Хэнуэа, очень помогла намъ, но действовала недолго. По величи́нѣ позиций, для обороны ея назначался полкъ трехбатальонно́го состава. Вводить въ вой другіе полки и не слѣдовало. При полномъ разгромѣ позиций, безъ поддержки флота, имѣя противъ себя болѣе 200 орудій и 3—4 дивизіи арміи Оку, генералъ Фокъ, если бы не отошелъ, а остался бы на позиціи и на другой день, ничего другаго не достигъ бы кромѣ уничтоженія и другого полка. Приказание объ отступленіи съ темной отдаль генералу Фоку свидѣтель, когда получили отъ него донесеніе о невозможности держаться въ виду огромныхъ потерь. Это было согласно съ телеграммой Командующаго Манчжурской арміей.

Въ этой своей части показание генераль-адъютанта Стессела подтверждается слѣдующими документами:

1) Телеграммою генераль-адъютанта Куропаткина на имя генераль-лейтенанта Стессела изъ Ляояна, отъ 4 Мая 1904 г. за № 667, въ которой, между прочимъ, значится: «По моему мнѣнію, самое главное—это своевременно отвести войска генерала Фока въ составъ гарнизона Портъ-Артуръ. Мы представляется весьма желательнымъ во время снять и увести къ Цзинъчжоуской позиціи орудія»...

2) Телеграммами генераль-лейтенанта Стессела на имя генераль-лейтенанта Фока изъ Портъ-Артура, поданными 13-го Мая:

а) въ 5 часовъ 40 минутъ пополудни: «Сообщи́те свое рѣшеніе возможно-ли удержание позиціи; если невозможно, то надо организовать обстоятельно обходъ (отходъ?), для чего всѣ орудія и снаряды, возможные для перевозокъ, надо, пользуясь прекращениемъ боя и ночью, спустить и погрузить на поѣздъ, которые невозможно,—надо испортить и пообращать. Пятнадцатый полкъ долженъ занять тыльную позицію у Нангалина, а 16-й подвести или къ нему, или двинуть по Приморской дорогѣ до Сюбиндао и Меланхэ, бухты не обнажать пока. Отводить начать съ резервовъ. Съ уходомъ 16-го полка, жители Дальнаго также могутъ выѣхать или пѣшкомъ прибыва въ Артуръ»;

б) въ 6 часовъ 15 минутъ пополудни: «Разъ у васъ всѣ орудія на позиціи подбиты, надо оставить позицію и, пользуясь ночью, отходить. Я вамъ послалъ часть наздадъ подробную об этомъ»;

в) въ 7 часовъ 5 минутъ пополудни: «Такъ какъ наша артиле-рія на позиціи дѣйствовать уже не можетъ, то и держаться на этой позиціи нечего. Надо хорошо организовать отступление и съ темной начать отходить. Для взрыва фугасовъ надо оставить маленькія части, охотничья команды. Пулеметы и тѣ орудія, которыми мож-
но,—взять, остальные испортить, но не взрывами, так как они догадываются об отход наших войск. Отступать на Шининдыи и Вольчи горы, а после исправим расположение. Если возможно, скот гнать*;

и 3) телеграммою, поданною 15-го Мая, в 4 часа 10 мин. полудни — об отступлении к Вольчым горам, не задерживаясь без надобности на остальных позициях.

Таким образом, имя вполне определенную задачу—оборонять позицию при Цзинчжоу наиболее упорным образом, не стесняясь расходованием резервов и не заботясь о своем тылу, и отойти к Артуре лишь при полной невозможности держать противника,—генераль-лейтенант Фокъ, не обращая внимания на эти указания генерала Стесселя, а также и на то, что японцы 12-го мая уже начали атаки Цзинчжоу, вместо руководства боем, отправился утром 13-го мая к бухте Инчэнзы выбирать там позицию для 15-го Во- сточно-Сибирского стрелкового полка на случай высадки японцев; затем, вернувшись к Цзинчжоу и приняв руководство войсками, он, генераль-лейтенант Фокъ, из четырех полков (5-го, 13-го, 14-го и 15-го), сосредоточенных к позиции, вел в бою только 5-й полк, когда же генераль-майор Наджинъ, по своей инициативе, двинул два батальона на выручку льваго фланга 5-го полка, то генераль Фокъ остановил эти два батальона и не позволил им принять участие в дѣлѣ.

Назначивъ, таким образомъ, въ боевую часть всего одну четверть своего отряда, не израсходовать совершенно своего резерва и не доведя дѣло до штыковъ и вообще не истощивъ всѣх средствъ обороны, какъ то приказано было генераломъ Стесселемъ, генераль-лейтенант Фокъ отправил послѣднему въ Порт-Артуръ телеграмму, въ которой, съ цѣлью получить приказаніе объ отступлении, указывал на «критическое положение» и на полное отсутствие снарядовъ, чѣмъ, действительно, и вызвал приказаніе генерала Стесселя, хотя и условное, отступить съ наступлениемъ темноты. Между тѣмъ, отступление началось засвѣтло, вслѣдствіе чего отрядъ понесъ во время его большія потери; снаряды же въ большомъ количествѣ имѣлись на станціи Нангалинъ.

II. О дѣятельности генераль-лейтенанта Фока въ крѣп. Портъ-Артуръ.

17-го Іюля войска наши, оборонявшія передовыя горныя позиціи между Цзинчжоу и Портъ-Артуромъ, подъ общимъ начальствомъ
генералъ-лейтенанта Фока, отошли въ крѣпость. Генералъ-лейтенанть Фокъ былъ назначенъ начальникомъ общаго резерва.

Заставивъ насъ очистить въ ночь на 27-е Июля позицію на горахъ Дагушань и Сяоугушань, заняты 1-го Августа предгорья Угловой горы, японцы 6-го и 7-го числа открыли сильнѣйший огонь по укрѣпленіямъ восточнаго фронта отъ Куропаткинскаго люнета до форта № III. Одновременно неприятелемъ поведены были атаки на Ку-мирскій и Водопроводный редуты, но все они были отбиты. 8-го Августа начался рыдъ отчаянныхъ штурмовъ противъ сѣверо-восточнаго фронта крѣпости на участкѣ отъ укрѣпленія № 2 до форта № III, причемъ главный ударъ былъ направленъ противъ редутовъ № 1 и 2.

Въ этотъ именно день, руководившій непосредственно обороной атакованнаго фронта комендантъ крѣпости, генералъ-лейтенантъ Смирновъ, отдалъ генералъ-лейтенанта Фоку, какъ начальнику общаго резерва, приказаніе вывести 14-й полкъ изъ казармъ 16-го полка и подвести его къ сѣверо-восточному фронту, расположивъ эшелонами въ укрытыхъ мѣстахъ (въ лощинѣ за Большимъ Орлиннымъ Гнѣздомъ и у Питательнаго погреба); генералъ-лейтенантъ Фокъ, по показанію спрощеннаго въ качествѣ свидѣтеля генералъ-лейтенанта Смирнова, отвѣтилъ послѣднему запиской, въ которой подробно изложилъ свои соображенія объ опасности, въ смыслѣ потерь, отъ такого расположенія резерва, въ особенности при Питательномъ погребѣ. Между тѣмъ, свидѣтель отдавалъ свое распоряженіе съ Опасной горы, у подножія которой расположенъ этотъ питательный погребъ, прекрасно укрытый мѣстностью и въ то время вовсе не обстрѣливавшейся неприятелемъ. Не отвѣчая генералъ-лейтенанту Фоку по существу высказанныхъ имъ соображеній, генералъ-лейтенантъ Смирновъ вторично запиской, въ категорической формѣ, приказалъ ему немедленно двинуть 14-й полкъ, куда было раньше приказано, и черезъ полчаса уѣхалъ съ позиціи въ городъ, чтобы провѣрить, будетъ-ли на этотъ разъ исполнено генералъ-лейтенантомъ Фокомъ его приказаніе. Въ городѣ онъ нашелъ 14-й полкъ выстраивавшимся на плацу, но генералъ-лейтенанта Фока при немъ не было. Въ послѣдующемъ, при непрерывныхъ штурмахъ сѣверо-восточнаго фронта, свидѣтель никакъ не могъ доискаться одного батальона 14-го полка. Оказалось, что этотъ батальонъ съ охотничьими командами оставался, какъ полагаетъ свидѣтель, съ вѣдома генералъ-лейтенанта Фока — въ казармахъ. «Къ счастью, добавляетъ свидѣтель, моментъ не былъ упущенъ, и батальонъ этотъ также отосланъ былъ имъ на позицію. Самъ генералъ-лейтенантъ Фокъ остался на своей квартиры и съ этимъ послѣднимъ полкомъ резерва на позицію не вышелъ.
Не признавая себя виновным в том, что, назначенный начальником резерва, в крепости и получив в дни августовских штурмов приказание команданта крепости двинуть к передовым фортам южно-восточного фронта оставшийся в резерве 14-й Во- сточно-Сибирский стрелковый полк, он вошел в неуместное пре- рекание с командантом о направлении им полка в обстреливаемые неприятелем пункты и не только не повел сам последнюю часть командоваемого им резерва к назначенным местам, но даже и не наблюдал за исполнением приказания команданта, вследствие чего один батальон 14-го полка остался в казармах и к назначенному пункту не пошел,—генерал-лейтенант Фок, при следствии, объяснил: 8-го Августа, в 12 часов дня, командант крепости генерал-лейтенант Смирнов, с горы Опасной, прислал ему, обви- няемому, записку с своей подписью, слеждающего содержания: «Предписывая двинуть два батальона 14-го полка немедленно к Питательному погребу за лит. А, что лежит между Большою горою и укреплением № 2». Через 15 минут генерал Смирнов с той же горы прислал вторую записку:—«Вторично предписываю двинуть немедленно два батальона 14-го полка в лощину у Питательного погреба, что за лит. А.» Эти записки были получены ими, обвиняемыми, в расположении штаба дивизии, находившемся в одной или более верст от горы Опасной. Приказание было исполнено немедленно, в 12 час. 25 мин. он, обвиняемый, послал команданту крепости донесение слеждающего содержания: «Распоряжение об от- правлении двух батальонов резерва было отдано мною тотчас же по получении приказания, но в то же время я считал своим долгом донести, что мёсто, которое назначено для расположения резерва, обстреливалось всю ночь шрапnellным огнем, а также я ожидал, что японцы и ночью поведут атаку, а потому желал иметь свежий, неутомленный резерв. В настоящее время японцы дей- ствуют строго по рецепту Зауэра—на удочку им достаточное и резерва генерала Горбатовского». Ни в каких объяснениях по этому предмету ни устно, ни письменно, он, обвиняемый, не вхо- дил, да и сам генерал Смирнов ничего не говорил ему, обвиняемому, по поводу отправки резерва. Идти вмёст с резервом он, обвиняемый, не считал себя обязанным, так как резерв шел не в бой, а лишь мёнял мёсто своего расположения, при чем, составляя там резерв генерала Горбатовского (начальника обороны восточного фронта), выходил из под его, обвиняемого, командования. Изъ имеющейся в приложении к делу записки генерала Смирнова к генералу Фоку видно, что генерал Смирновъ
просил выслать к Пятителному погребу за лит. А два баталона 14-го полка.

Пятнадцатый штурм (съ 6-го по 10-е Августа включительно) японцами укрепленный восточного фронта потребовал такого напряжения силъ гарнизона, что весь общий резервъ введенъ былъ въ боевую линию,—и генераль-лейтенантъ Фокъ остался лишь номинально его начальникомъ. Образованный впослѣдствии резервъ назывался «резервомъ команданта» и находился въ непосредственномъ подчиненіи у послѣдняго. Оставаясь фактически не у дѣй, въ смыслѣ боевой роли, съ 8-го Августа до назначенія своего 3-го Декабря 1904 года, за смертью генераль-лейтенанта Кондратенко, начальникомъ сухопутной обороны крѣпости, генераль-лейтенанту Фоку постоянно посвящалъ форты и укрѣпленія атакованныхъ фронтовъ крѣпости. Результаты своихъ наблюдений онъ излагалъ въ особаго рода «Замѣткахъ». Ознакомленіе съ ними приводить къ слѣдующимъ выводамъ: 1) писались онъ собственноручно генераломъ Фокомъ и затѣмъ отпечатывались на пишущей машинѣ или литографскимъ способомъ; 2) предназначались онъ для разсылки начальствующимъ лицамъ, имена которыхъ обозначались на оригиналахъ «замѣтки», а именно: генераламъ Стесселю, Кондратенко, Горбатовскому, Вьлюму, Никитину, полковникамъ Ирману, Григоренко, подполковникамъ Науменко, Гандурину, а также въ штабы: укрѣпленного района и крѣпости; 3) содержание «замѣтокъ» касается, главнымъ образомъ, разнаго рода усмотрѣніяхъ авторомъ изъ недочетовъ обороны и желательныхъ, съ его точки зрѣнія, для устраненія ихъ мѣропріятій.

Проходя, такимъ образомъ, черезъ значительное число рукъ «замѣтки» эти, какъ видно изъ данныхъ предварительнаго слѣдствія, читались не только начальствующими лицами, для которыхъ предназначались, но и другими офицерами, и даже нижними чинами. Между тѣмъ, содержаніе замѣтокъ генераль-лейтенанта Фоку, писавшихся въ наимѣнѣніи и рѣзкимъ тонѣ, кромѣ указаній на недочеты въ оборонѣ, очень часто заключало въ себѣ несправедливую критику дѣйствій лицъ, руководившихъ обороной крѣпости, выставляло ихъ бездарными и набрасывало иногда даже тѣнъ на ихъ доброе имя. Вслѣдствіе сего, нѣкоторые изъ оскорбленныхъ генераломъ Фокомъ лицъ вошли даже по командѣ съ ходатайствомъ объ огражденіи ихъ личныхъ интересовъ и интересовъ обороны, ибо «замѣтки» эти подрывали авторитетъ начальниковъ и дисциплину. Такъ, командиръ 2-й бригады 7-й Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизіи генераль-майоръ Церпицкій (умеръ въ Портъ-Артуръ отъ раны, полученной въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1904 года, въ дни штурма японцами Высокой горы), ознакомившись съ замѣткою генераль-лейтенанта
Фока отъ 16-го Августа и принявъ содержавшееся въ ней выраженіе: «Вовсе я поставилъ Ляотешанъ. Воздухъ всѣсколько очистился, на-далъ получено»—на свой счетъ, обратился, надо полагать, къ генера-лу Кондратенко съ письмомъ, въ которомъ, объясняя, между прочимъ, что «никакого стремленія уходить съ Ляотешанъ» у него не было, а было желаніе отстоять его до крайности, почему всѣ окопы, указанные сдѣлать Зеденидзе, дѣлались и дѣлаются только для этой цѣли, «заявляетъ, что считаетъ личнымъ для себя оскорбленіемъ допущенію генераломъ Фокомъ фразу въ началѣ замѣтки, нисколько имъ не заслуженную».

Равнымъ образомъ, и командиръ 1-й бригады той же дивизіи, генераль-майоръ Горбатовскій, бывший въ дни автустовскихъ штурмовъ начальникомъ обороны восточнаго фронта, ознакомился случаію съ замѣткою генералъ-лейтенанта Фока отъ 10-го Августа, почему себя обманомъ содержающемся въ ней критикой дѣйствій его, какъ начальника оборонительнаго отдѣла, и возвелъ къ командующему 7-ю дивизією, генераль-майору Кондратенко, съ рапортомъ отъ 30-го Августа за № 43, въ которомъ, возражая по пунктамъ на касающимся его замѣчанія генералъ-лейтенанта Фока, между прочимъ, писать: «.... нельзя же въ самомъ дѣлѣ писать неосновательными, неправдивы замѣтки офицерскаго характера, которыя создаются лишь для того, чтобы другого обдѣлать гибелью, а самому про-слывъ за человѣка, страдающаго за родное дѣло»...

Спрошенный при свѣдствіи въ качествѣ свидѣтей, по поводу этого рапорта, генераль-майоръ Горбатовскій, ссылался на вышеуказанную замѣтку генералъ-лейтенанта Фока и на свою переписку съ нимъ, показывая, что считаетъ его виновникомъ отозванія своего съ восточнаго фронта и алымъ геніемъ Артура, который своими замѣтками всѣхъ между собою соорилъ.

Въ томъ же душѣ отозвались и замѣтки генералъ-лейтенанта Фока спрошенные въ качествѣ свидѣтелей: бывший командант крѣ-ности Портъ-Артуръ, генераль-лейтенантъ Смирновъ; бывший командиръ 4-й Восточно-Сибирской артиллерійской бригады и начальникъ обороны съвернаго фронта, генераль-майоръ Ирмантъ; бывший командиръ 26-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго полка и начальникъ оборонъ западнаго фронта, святъ Его ВЕЛИЧЕСТВА генераль-майоръ Семеновъ; бывший начальникъ штаба крѣности Портъ-Артуръ, генеральлаго штаба полковникъ Хвостовъ; бывший командиръ порта «Артуръ», контр-адмиралъ Григоровичъ и инженер-капитанъ Фонкъ-Швана и Робиновъ.

Спрошенные при свѣдствіи въ качествѣ обвиняемыхъ, бывший начальникъ 4-й Восточно-Сибирской стрѣльковой дивизіи референтъ.
лейтенант Фокс, и бывшій начальникъ укрѣпленаго Квантурскаго района генераль-адъютантъ, нынѣ уволенный отъ службы генераль-лейтенантъ Стессель, не признавая себя виновнымъ въ предьявленныхъ къ нимъ обвиненіяхъ: первому—въ томъ, что разсылающимися въ периодъ осады различнымъ начальствуующимъ лицамъ своими замѣтками, содержащими во многихъ случаяхъ критику дѣйствій начальствуующихъ лицъ, онъ подрывалъ къ нимъ довѣріе и колебалъ въ войскахъ вѣру въ возможность и необходимость держаться въ укрѣпленіяхъ до послѣдней крайности, т. е. умирать въ нихъ, но не уступать врагу, а, напротивъ того, указывая на необходимость оцѣнять укрѣпленія и форте, какъ только защита ихъ требовала большихъ жертвъ; а второму—въ томъ, что, получая замѣтки генераль-лейтенанта Фокса относительно дѣйствій различныхъ начальствуующихъ лицъ и зная, что такія замѣтки, посылаемые многимъ лицамъ, могли доходить и до войскъ гарнизона и что въ этихъ замѣткахъ помѣщаются совершенно несправедливые и весьма оскорбительные выраженія для лицъ, ведущихъ оборону крѣпости, онъ, генераль-адъютантъ Стессель, не принявъ мѣръ къ прекращенію этихъ замѣтокъ, вызывавшихъ справедливое негодованіе затронутыхъ начальниковъ и свящшихъ вражду между ними и генераль-лейтенантомъ Фоксомъ и тѣмъ самымъ подрывавшихъ дружную и согласную работу по оборонѣ крѣпости,—объяснили:

Генераль-лейтенантъ Фоксъ,—что «замѣтки» его вызваны были необходимостью помочь генералу-майору Кондратенко въ исполненіи имъ его служебныхъ обязанностей обнаружениемъ разнѣйшихъ недостатковъ на позиціяхъ и указаніемъ мѣръ для ихъ устраненія. Генераль Кондратенко самъ иногда просилъ его, обвиняемаго, посмотреть, результатомъ чего и являлись замѣтки. Изъ начальствуующихъ лицъ онъ, обвиняемый, посылалъ свои замѣтки: генералу Кондратенко—всѣ, генералу Стесселю—всѣ важныя, генералу Никитину—всѣ, посылавшіяся генералу Стесселю,—вѣкоторыя замѣтки, касавшіяся отдѣльныхъ частей и участковъ—генералу Горбатовскому, коменданту крѣпости и другими. Замѣтки эти принимались генералами Стесселемъ и Кондратенко и по нимъ дѣлался распоряженіе. Если бы онѣ приносили вредъ, то начальство или сдѣлало бы ему, обвиняемому, замѣчаніе за нихъ, или запретило бы ихъ вовсе писать. Между тѣмъ имѣ пользовались до конца осады, и генералы Стессель и Кондратенко его за нихъ благодарили. Что касается замѣтокъ, можетъ быть, рѣзкихъ, напримѣръ, той, где онъ, обвиняемый, называетъ начальника инженеровъ крѣпости какъ бы исполняющимъ обязанности вахтера, то рѣзкость была имъ допущена по необходимости, чтобы обратить вниманіе генераль-лейтенанта Стесселя на незначи-
тельное съ виду, но очень важное по существу — обстоятельство. Вопрос о томъ, когда и при какихъ обстоятельствахъ слѣдуетъ защищать укрѣпленія и позиціи, по глубокому его, обвиняемаго, убѣжденію, разрѣшается въ томъ смыслѣ, что удерживать ихъ надлежитъ до послѣдней крайности, но не дожидаться, пока люди сами побѣгутъ отъ невозможности держаться, какъ это было на Дагушанѣ и при защите Угловыхъ горъ. Подробно эти взгляды изложены имъ, обвиняемымъ, въ замѣткѣ 24-го Сентября, но они изложены только для начальствующихъ лицъ, подчиненнымъ же всегда внушилось, что въ какомъ бы отчаинномъ положеніи они ни находились, они должны держаться и умирать, пока не получатъ приказанія оставить позицію;

Генераль-адъютантъ Стессель — что генераль Фокь — старый боевой офицеръ, человѣкъ отлично храбрый, преданный военной службѣ и зорко слѣдящий за внутреннимь состояніемъ человѣка. Вся его замѣтки клюлись къ пользѣ. Замѣтки эти препровождались ему, обвиняемому, генераламъ Кондратенко и Смирнову и, можетъ быть, Никитину и Рейсу. Попасть къ младшимъ чинамъ онъ не могъ. По поводу нѣкоторыхъ замѣтокъ онъ, обвиняемый, говорилъ генералу Фоку, что есть рѣзкія выраженія, но никакихъ дисциплинарныхъ мѣръ противъ этого не принималъ, такъ какъ съ нѣкоторыми взглядами генераль-лейтенанта Фока онъ, обвиняемый, былъ согласенъ, а относительно другихъ, съ которыми не соглашался, говорилъ съ генераломъ Фокомъ только въ разговорѣ.

III. Отозваніе генераль-лейтенанта Стесселя изъ крѣпости Портъ-Артуръ.

Приказомъ Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ отъ 12-го Марта 1904 года за № 239, на командира 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса генераль-лейтенанта Стесселя временно возложено было по Высочайшему повелѣнию руководство сухопутной обороной района Портъ-Артуръ — Цаньчжуо съ подчиненіемъ ему коменданта крѣпости Портъ-Артуръ и всѣхъ войскъ, въ этомъ районѣ расположенныхъ, и предоставлениемъ ему, по званию начальника обороны Квантунскаго укрѣпленнаго района, правъ и обязанностей командира отдѣльнаго корпуса въ военное время, но съ неосредственнымъ подчиненіемъ его Командующему Маньчжурской арміей. Такое временное подчиненіе крѣпости начальнику полевыхъ войскъ, несомнѣнно, имѣло целью придать большее единство дѣйствіямъ при оборонѣ всего Квантунскаго полу-
острова и должно было прекратиться с отступлением полевых войск в районы крепости, так как, закон, возлагая на коменданта крепости чрезвычайную ответственность за оборону ея, дает ему полную самостоятельность и обширные права, безусловно необходимые для успешного исполнения возлагающейся на него задачи. (Положение об управлении крепостями. Прик. по воен. вёд. 1901 г. № 358). О таковом возстановлении прав коменданта с момента фактического упреждения Квантунского укрепленного района не было оговорено в приказе Наместника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнем Востоке от 12-го Марта 1904 года № 239, вследствие чего генерал-лейтенант Стессель и по отступлению полевых войск в районы крепости остался высшим ее начальником. Однако доклады, по поручению коменданта крепости, генерал-лейтенанта Смирнова, генерального штаба подполковника Гурко и капитана Одинцова вызвали у Командовавшего Маньчжурской армией, генерал-адъютанта Куропаткина, сомнение в соответствии генерала Стесселя своему положению, почему и по соглашению с Наместником генерал-адъютант Куропаткин, сначала телеграммой от 5-го Июня 1904 года, повторенной 17-го того-же Июня, а затем письмом от 19-го Июня предложил генералу Стесселю сдать командование в крепости Порт-Артура коменданту ея, а самому прибыть избранным путем в Маньчжурскую армию. Копии указанных телеграмм отправлены были, для свидетельства, коменданту крепости, но таковым получены не были; телеграммы отправлялись через Чишу и Инкоу, но через кого именно—неизвестно.

Генерал-лейтенант Стессель приказания командующего армиеи— сдать командование генерал-лейтенанту Смирнову и выехать из Порт-Артура—не исполнил, а 21-го Июня отправил генерал-адъютанту Куропаткину письмо, в котором, просил его оставить в крепости в прежнем положении, выставляя себя душою обороны ея и доказывая, что ему невозможно сдать командование. По получении этого письма со стороны генерал-адъютанта Куропаткина дальнейших попыток к отозванию генерала Стесселя не было сдѣлано, и послѣдній оставался главным руководителем обороны крепости до сдачи ея японцам.

Спрошенный при слѣдствіи въ качествѣ обвиняемаго и не признавая себя виновнымъ въ удержании за собою командования крѣпостью Порт-Артура, вопреки распоряженію начальства, генералъ-адъютантъ Стессель объяснилъ, что телеграммъ генералъ-адъютанта Куропаткина отъ 5-го и 17-го Июня онъ не получалъ, а письмо его отъ 19-го Июня получилъ; на это письмо онъ 21-го того же Июня
отвётиль, что выйдеть ему изъ Порть-Артура въ то время трудно было, что выйдеть его дурно повлияет на войска и ближайших его сотрудниковъ, генераловъ Фока, Кондратенко и Никитина. Не получивъ на свое письмо-отвёта, а неоднократно получивъ затвъмъ въ Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ телеграммы генерала Куропаткина съ выражениемъ лично ему и войскамъ благодарности за многочисленные бои, онъ, генераль Стессель, утвердился въ томъ мнѣніи, что отозвание его отмѣнено.

Въ приложенномъ къ дѣлу письму генерала Стесселя отъ 21-го Июня, между прочимъ, выражено, что генераль Стессель лично неоднократно просилъ Намѣстника разрѣшить ему выйдеть къ корпусу, когда это еще возможно было, но Намѣстникъ ему постоянно отказывалъ, и что если генераль Куропаткинъ все же признаетъ отвёздъ его изъ крѣпости необходимымъ, то онъ, генераль Стессель, сочтетъ долгомъ принять всѣ мѣры къ выполненію этого требованія.

Показаниями допрошенныхъ свидѣтелей установлено слѣдующее:

Подполковникъ Гурко и капитанъ Одинцовъ подтвердили, что коменданть крѣпости, генераль Смирновъ, поручилъ имъ дополнить Командовавшему арміею, а первому изъ нихъ—и Намѣстникъ, о треніяхъ, существовавшихъ между генераломъ Смирновымъ и генераломъ Стесселемъ, о томъ, что генераль Стессель выйдеть въ распоряженіе команданта, а также высказать мнѣніе о генералѣ, какъ о человѣкѣ трусливомъ и неспособномъ вести дѣло обороны; порученіе это они, подполковникъ Гурко и капитанъ Одинцовъ, исполнили: первый—17-го Мая, а второй—4-го Июня.

Генералъ-адъютантъ Куропаткинъ показалъ, что первая телеграмма о передачѣ командования въ крѣпости коменданту была отправленъ генерalu Стесселю 5-го Июня, когда порть Инкоу былъ еще въ нашихъ рукахъ, и наши миноносцы ходили изъ Порть-Артура въ Инкоу и обратно; съ 12-го Июля, съ отступленіемъ отъ Дашичоа, Маньчжурская армія была отрѣзана отъ Порть-Артура, и потому сообщеніе являлось чисто слуховымъ. Къ ответному письму генерала Стесселя онъ, генералъ Куропаткинъ, отнесься съ довѣріемъ, дождя содержаніе его Намѣстніку и уже болѣе не настаивалъ на отозваніи генерала Стесселя, который, какъ показали послѣдующія события, опровержалъ оставленіе его въ крѣпости, дѣйствуя дружно съ генералами Кондратенко и Фокомъ, что подтверждено обладаниемъ имъ необходимымъ авторитетомъ. Оставление генерала Стесселя въ Порть-Артурѣ вполне одобрило и Намѣстникъ, признавший прибытіе генерала Стесселя къ арміи послѣ потери Инкоу невозможнымъ.

Генералъ-адъютантъ Алексеевъ удостовѣрилъ, что, получивъ 3-го Июня 1904 г., вслѣдствіе своего запроса, телеграмму отъ адмирала
Витгефта съ неблагоприятнымъ отзывомъ о генералѣ Стесселя, онъ немедленно сообщилъ о томъ генералу Куропаткуну, выразивъ вмѣстѣ съ тѣмъ согласие на отозваніе генерала Стесселя изъ Портъ-Артура. О дѣйствительному отозваніи генерала Стесселя ему гене- ралъ Куропаткунъ не доносилъ, но онъ не предполагалъ, чтобы въ такомъ важномъ дѣлѣ могло послѣдовать измѣненіе; онъ, генералъ-адъютантъ Алексѣевъ, признаетъ себя виновнымъ въ недосмотрѣ въ этомъ случаѣ.

Бывший начальникъ штаба укрѣпленного района генералъ-майоръ Рейсе удостовѣрилъ, что телеграмму генерала Куропаткина отъ 5-го Июня дешифровалъ онъ, и эта телеграмма потомъ передана была генералу Стесселю.

Наконецъ, по словамъ генералъ-лейтенанта Смирнова, онъ ника- кихъ телеграммъ отъ генерала Куропаткина о передачѣ ему командованія въ крѣпости—не получалъ.

IV. О дѣйствительности въ Порть-Артурѣ ген.-ад. Стесселя.

Приказомъ Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- СТВА на Дальнемъ Востокѣ, отъ 12-го Марта 1904 года № 239, кореннымъ образомъ измѣнены были устанавливаемыя положеніемъ объ управлѣніи крѣпостями командными отношенія между начальникомъ укрѣпленного Квантунскаго района, генералъ-лейтенантомъ Стесселемъ, и командантомъ крѣпости Порть-Артуръ, генералъ-лейтенан- томъ Смирновымъ, и объемъ правъ послѣдняго. Такое измѣненіе ихъ не могло не отразиться и на обязанностяхъ означенныхъ лицъ, и на характерѣ ихъ. Посему, «въ видахъ объединенія и урегулированія власти въ Порть-Артурѣ и въ предѣлахъ ея эспланады», Намѣстни- комъ 14-го Апрѣля 1904 года отданъ былъ приказъ № 339, кото- рыемъ подтверждалось къ неуклонному исполненію слѣдующее:

«1) Такой какъ внутренний порядокъ въ крѣпости и ея районѣ (отъ Сяо-Биндао до бухты 10 кораблей) устанавливается и поддер- живается властью команданта крѣпости и находится на его отвѣт- ственности, то мѣстная администрація, городская полиція и чины надзора пограничной стражи, на основаніи ст. 77 положенія объ управлѣніи крѣпостями, поступаютъ въ полное его подчиненіе и исполяютъ всѣ его распоряженія.

2) Въ видахъ устраненія изъ крѣпости неблагонадежныхъ жите- лей и прекращенія сношеній съ внѣшними міромъ, на основаніи ста- тей 79 и 80, команданту принадлежитъ исключительное право разрѣ-
шеніа проживаніа въ городѣ, а равно и удаление изъ него тѣхъ, комі признаются нежелательными для пребываніа въ предѣлахъ крѣпостного раіона, равно и задержаніа лицъ, неблагонадежность коихъ будетъ признана.

3) Ему же принадлежитъ и право разрѣшеніа възда въ городъ лицамъ не военного званіа, а также запрещеніе покидать городъ лицамъ, проживаніе которыхъ въ крѣпости признается необходимымъ или полезнымъ (ремесленники, мастеровы и т. п.).

4) Вызовъ изъ города и крѣпостного раіона тѣхъ или другихъ продуктовъ, фабрикаторовъ и вообще предметовъ потребления можетъ быть дѣлямъ только съ разрѣшеніа коменданта крѣпости.

5) Общій санитарный надзоръ въ предѣлахъ города и верковъ крѣпости втѣряется коменданту крѣпости; и

6) Установленіе цѣнъ на сбѣстные припасы и вообще на предметы первой необходимости (фуражъ, дрова, уголь и пр.) предоставляется ему же.

Изъ показанія бывшаго коменданта крѣпости Портъ-Артуръ, генераль-лейтенанта Смирнова, видно, что приказъ этотъ отданъ былъ вслѣдствіе доклада генераль-адъютанту Алексѣеву лицъ гражданскаго управления о вмѣшательства генераль-лейтенанта Стесселя въ сферу ихъ дѣятельности, порождающемъ недоразумѣнія и вредящихъ жизни и дѣламъ города.

Однако, съ изданіемъ приказа № 339 и отѣздомъ Намѣстника изъ Портъ-Артура, взаимныя отношенія трехъ наибольъ крупныхъ представителей власти въ Портъ-Артурѣ—начальника укрѣпленного района генераль-лейтенанта Стесселя, коменданта крѣпости генераль-лейтенанта Смирнова и и. д. гражданскаго комиссара Квантовской области и предсѣдателя городскаго совѣта подполковника Вершинина не только не стали нормальными, но постепенно ухудшились.

По показанію бывшаго начальника штаба крѣпости Портъ-Артуръ, полковника Хвостова, генераль-лейтенантъ Стессель истолковалъ вышенприведенный приказъ № 339 въ томъ смыслѣ, что приказъ этотъ отданъ съ цѣлью подтвердить коменданту крѣпости его обязанности и что «власть, принадлежащая младшему,— принадлежитъ всѣмъ и старшему начальнику, почему всѣ права, предоставленныя приказомъ коменданту крѣпости, принадлежать ему, генералу Стесселю, какъ старшему начальнику». Этотъ свой взглядъ генераль-лейтенантъ Стессель выказалъ вполнѣ определенно въ письмѣ генералу Смирнову по поводу одного случая, когда онъ, священникъ, полковникъ Хвостовъ, ссылаясь на приказъ № 339, не выдалъ разрѣшенія одному офицеру на вывозъ изъ Портъ-Артура продовольственныхъ продуктовъ. Руководствуясь такимъ взглядомъ, гене-
ралъ Стессель не стьсянялся впослѣдствіи публично заявлять, что онъ «управдивъ коменданта».

Спрашенноы въ качествѣ свидѣтелей, генералъ-лейtenantъ Смирновъ и подполковникъ Вершининъ указываютъ, каждый отдѣльно, на цѣлый рядъ случаевъ вмѣшательства генералъ-лейtenantа Стесселя въ предѣлы ихъ правъ и обязанностей, отмѣниыхъ ихъ распоряженій и игнорированія таковыхъ. Обобщая этотъ разнообразный фактический матеріалъ, можно установить двѣ главныхъ категорій фактовъ въ дѣятельности генералъ-лейtenantа Стесселя: вмѣшательство его въ дѣла гражданскаго управления Портъ-Артура и пренебреженіе интересами послѣдняго и подвижномственнаго ему населения.

Первая изъ указанныхъ категорій въ свою очередь распадается на слѣдующіе отдѣлы:

1) По части интендантской:—вмѣшательство генералъ-лейtenantа Стесселя въ дѣятельность генералъ-лейtenantа Смирнова выражаюсь въ объявлений имъ приказами по району размѣровъ сухоточной дачи и способа довольствія, что дѣлялось и комендантомъ крѣпости; въ самовольномъ пользованіи всѣми средствами и запасами крѣпости, нарушавшимъ соображенія и расчетъ коменданта ея, и въ отдачѣ своихъ распоряженій непосредственно крѣпостному интенданту, подполковнику Достовалову. Примѣрами подобнаго рода случаевъ указывается на то, что генералъ-лейtenantъ Стессель приказалъ увеличить дачу крѣпости на 24 золотниковъ до 32-хъ и отмѣнилъ отданное генералъ-лейtenantомъ Смирновымъ подполковнику Достовалову приказаніе выдѣлывать крѣпость изъ овса.

Подполковникъ Достоваловъ, подтверждая эти факты, между прочимъ, показалъ, что, согласно штата, утвержденного Намѣстникомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ, объявленаго въ приказѣ по крѣпости № 476, онъ имѣвался интендантомъ крѣпости Портъ-Артуръ и укрѣпленного района, почему считалъ себя подчиненнымъ и генералъ-лейtenantу Стесселю, и генералъ-лейtenantу Смирнову.

2) По части инженерной:— подчинилъ инженерныя войска генералъ-маѣору Кондратенко, указывая мѣста жительства инженерныхъ офицеровъ, отдавалъ начальника инженеровъ крѣпости, полковнику Григоренко, помимо генералъ-лейtenantа Смирнова, приказанія относительно отпуска строительныхъ матеріаловъ и шанцеваго инструмента.

3) По части артиллерийской:— назначилъ бывшаго начальника артиллеріи 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса генералъ-лейtenantа Никитина начальникомъ всей полевой артиллеріи, безъ подчиненія его коменданту крѣпости, отдавалъ непосредственно начальнику артиллеріи

4) По части санитарной:— отмѣнилъ распоряженіе генераль-лейтенанта Смирнова о переводѣ, такъ называемой, Дальнинской больницы въ казармы 28-го полка и его распоряженіе о занятіи околодками нѣкоторыхъ частей казармъ 10-го полка; назвалъ быв-шаго корпуснаго врача 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса стат-скаго совѣтника Рабинина завѣдывающимъ медицинской частью, а потомъ и инспекторомъ госпиталей безъ подчиненія его коменданту и отдавалъ ему непосредственно распоряженія.

5) По части внутреннаго распорядка:—удалилъ крѣпостную жан-дамскую команду изъ крѣпости на Ляотеешань; приставилъ изда-ніе газеты «Новый Край», воспретилъ корреспонденту названной газеты, г. Ножину, выѣздъ изъ крѣпости и лишивъ его званія кор-респондента; исключилъ изъ службы брантмейстера Портъ-Артурской команды Вейкенена; разрѣшалъ самостоятельное выѣздъ изъ крѣпости и вывозъ изъ нея продуктовъ; отдавалъ приказанія непосредственно полиціймейстеру и гражданскому коммисару и воспрещалъ отправку телеграммъ безъ вѣдома штаба укрѣпленного районая.

и) По части руководства дѣлами обоюю:— предписалъ пре-кратить работы по оборудованію 2-й и 3-й линій обоюю; удалилъ генераль-маіора Церницкаго отъ командованія лѣвымъ флангомъ обоюю, безъ сношенія съ комендантомъ; назначилъ генераль-лейте-нанта Фока начальникомъ сухопутной обоюю крѣпости и, вопреки распоряженію коменданта же, безъ вѣдома и согласія послѣдняго, приказалъ генералу Фоку очистить фортъ № XI и батарею Б и, на-конецъ, приказалъ представлять себѣ на утвержденіе журналы совѣта обоюю.

Вмѣстѣ съ тѣмъ генераль-лейтенантъ Смирновъ свидѣтельствуетъ, что генераль-лейтенантъ Стессель не стѣснялся формою, въ которой отдавалъ ему, свидѣтелю, свои распоряженія и отмѣнялъ его, свидѣ-теля, распоряженія. Такъ, приказомъ по крѣпости отъ 14-го Апрѣля 1904 г. № 317 онъ, генераль-лейтенантъ Смирновъ, установилъ обя-
зательство закрывать все дома огни в окнах и на балконах, обращенных к морскому фронту, дабы от этих огней неприятельские минноносцы и брандеры не могли ориентироваться. Все население крупности строго соблюдало это требование; огни не закрывались только в домах генерала Стесселя. Когда же через жандармов сдѣлано было домашним генерала Стесселя напоминание о том, генерал Стессель приготвил начальнику жандармской команды, ротмистру князю Микеладзе, посадить его под арест и продолжал держать огни в своем домѣ открытыми.

Такое отношение генерала Стесселя к распоряженіямъ команданта крупности породило то, что всѣ недовольные ими обращались к генералу Стесселю, расчитывая на его поддержку. Такъ, подполковникъ Невядомскій, будучи назначенъ приказомъ свидѣтелемъ отъ 13-го мая 1904 г. № 373 предсѣдателемъ комиссіи по освидѣтельствованію протестованныхъ нижнихъ чиновъ и не желая нести этотъ трудъ, обратился, непосредственно или черезъ другихъ лицъ, къ генералу Стесселю съ просьбой отмѣнить распоряженіе свидѣтеля, что и было имъ сдѣлано.

Вообще генераль-лейтенантъ Стессель не стѣньялся безъ спроса и въ домѣ свидѣтеля, какъ команданта крупности, выкомандировывать подчиненныхъ послѣднему лицу. Такъ, полицеймейстеръ города Портъ-Артуръ, Тауцъ, просилъ его, свидѣтеля, снять съ него временно обязанности полицеймейстера и позволить ему составить партизанский отрядъ, съ которымъ отправиться на передовую позицию. Въ этой просьбѣ Тауцѣ было отказано. Тогда, недѣли черезъ двѣ, онъ обратился съ тѣю же просьбою непосредственно къ генералу Стесселю, который ее и удовлетворилъ, не увѣдомивъ даже объ этомъ его, свидѣтеля.

Объ избрании командира 27-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка полковника Рейса на должность начальника штаба укрѣпленного района генераль-лейтенантъ Стессель также не счелъ нужнымъ увѣдомить свидѣтеля.

Наплучшею, по мнѣнію генераль-лейтенанта Смирнова, иллюстраціо отношений генераль-лейтенанта Стесселя къ нему лично и къ дѣлу подготовки крупности къ оборонѣ вообще служить слѣдующее обстоятельство. Когда сообщеніе Портъ-Артуръ съ Маньчжурою арміею было прервано, то большинство жителей послѣпило взять изъ Русско-Китайскаго банка свои вклады, вслѣдствіе чого фактически не представлялось возможнымъ использовать кредитъ обороны, находившейся тогда въ банкѣ въ размѣрѣ 200.000 рублей. Между тѣмъ, въ корпусномъ казначействѣ 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса находилось тогда наличными деньгами болѣе 1.200.000 рублей. Наличныя деньги нужны были для ежедневной расплаты съ рабочими китайцами, составъ которыхъ ежесуточно мѣнялся. Вслѣдствіе этого свидѣтель поручилъ
начальнiku инженеров крепости, полковнику Григоренко, отправиться к генералу Стесселю и просить его о ссуде 50.000 рублей изъ суммы корпусного казначейства. Генераль Стессель полковнику Григоренко в этом указал. Тогда свидетель лично отправился к генералу Стесселю и изложил ему крайнюю необходимость для крепости в этой суммѣ. Генераль Стессель вторично указал безъ всякихъ мотивовъ отказа и лишь прибавилъ, что деньги эти прибавить 3-му Сибирскому корпусу и должны при немъ остаться. На заявление свидетеля, что онъ вынужденъ будетъ приостановить работы на укрѣпленіяхъ, генераль-лейтенантъ Стессель отвѣтилъ, что это не его дѣло. Только чрезъ посредничество генераль-майора Кондратенко удалось свидѣтелю получить нѣсколько десятковъ тысячъ рублей въ ссуду изъ корпусного казначейства, а затѣмъ явилась возможность черпать понемногу средствъ изъ банка. Въ общемъ, хотя денежный кризисъ и миѳовалъ, и работы не прекращались, но все таки походилось сдерживаться въ размѣрѣ веденія ихъ.

Особаго вниманія заслуживаетъ отмѣна генераль-лейтенантомъ Стессельемъ работы по укрѣпленію 2-й и 3-й оборонительныхъ линій.

По показанию бывшаго начальника штаба крѣпости Портъ-Артуръ, полковника Хвостова, командантъ крѣпости, генераль-лейтенантъ Смирновъ давалъ особо важное значеніе своевременной подготовкѣ 2-й и 3-й линій обороны. Работы на нихъ начались въ Сентябрѣ, но по недостатку рабочихъ велись довольно медленно. Однако, и при такомъ успѣхѣ ихъ онъ могли быть закончены къ половинѣ Декабря, но генерала Стесселя убѣдили въ томъ, что командантъ напрасно лишь утомляетъ людей этой работой, потому въ Ноябрѣ мѣсяцѣ имъ и было дано предписаніе генераль-лейтенанту Смирнову прекратить работы по устройству 2-й и 3-й линій. Однако, нѣкоторое время работы еще продолжались тайкомъ, по ночамъ, при чемъ онъ, свидѣтель, давалъ рабочимъ на эти линіи на свои страхъ.

Завѣдывающій работами по укрѣпленію 2-й оборонительной линіи инженер-капитанъ Родионовъ показалъ, что слышалъ отъ генерала Смирнова, чаще другихъ посѣщавшаго эту позицію, что она его «дѣтище», что на ней онъ будетъ обороняться со моряками, какъ народомъ болѣе сильнымъ; при этомъ генераль Смирновъ комбинировалъ оборону позиціи на всѣхъ случаяхъ при наличии и взятій у нась нѣко-торыхъ пунктовъ главной оборонительной линіи. Генераль-лейтенантъ Стессель былъ на позиціи всего раза два—три.

Наконецъ, генераль-лейтенантъ Смирновъ показалъ, что производство работы по оборонѣ онъ распредѣлилъ слѣдующимъ образомъ: возстановленіе верковъ и блиндажей 1-й линіи должно было вестись войсками этой линіи съ помощью войскъ частнаго резерва; работы на
2-й лини—войсками частного резерва при помощи войск общего резерва и, наконец, возведении укрепленной 3-й линии—войсками общего резерва. Между тем, генераль-лейтенант Стессель, помимо его, свидетеля, отдал приказание контр-адмиралу Вирену отправить из морского резерва на Западный фронт 300 моряков для работы на Высокой и Плоской горах. Такое вмешательство генерала Стесселя нарушило весь порядок работы и осложнило, как сам работы на 3-й линии, так и временно—сили общенного резерва, который предназначался генералом Смирновым для отбития штурмов на Восточном фронте. Впоследствии, при содействии генерал-майора Кодрентко, 200 моряков удалось вернуть с Западного фронта на Восточный.

В начале Ноября свидетель получил от генерала-лейтенанта Стесселя предписание, которым запрещалось производить работы на 2-й и 3-й линиях и вместо того предлагалось посылать людей общего резерва для работы на 1-ю линию. Оборона крепости с переходом на 2-ю, а затем и на 3-ю линию была для генерала Стесселя крайне несимпатична, так как с перенесением оборону на эти линии всё здания Старого города подвергались обстрелу, и негоду было скрыться от опасности. Хотя он, свидетель, и исполнил предписание генерала-адъютанта Стесселя относительно посылки рабочих на 1-ю линию, но работа на 3-й линии не прерывалась в начале Декабря почти вплоть их заключения. Особое внимание он, свидетель, уделял 3-й линии, где были поставлены орудия, принадлежащие флоту, и где отлично развитые редуты и глубокие траншеи, он еще в виду поручил защиту исключительно морякам, назначив начальником обороны 3-й линии контр-адмирала Вирена, о чем последний и был предупрежден им еще в Сентябре месяца.

Вмешательство генерала-лейтенанта Стесселя в дела гражданского управления, по показанию бывшего гражданского комиссара Квантуинской области и председателя городского совета в Порт-Артур, подполковника Вершинина, выразилось, между прочим, в следующих фактах: будучи еще комендантом крепости Порт-Артур, генерал-лейтенант Стессель, приказом от 20-го февраля 1904 г. № 152, освободил жителей города на время осадного положения от разных городских платежей, а также и от арендной платы за городской фанзы (распоряжением Наместника платежи эти были восстановлены); приказом от 29-го февраля 1904 года № 190 объявлена повышенная такса на купанье и напитки в ресторанах города; также назначена такса для извозчиков; приказом от 31-го января 1904 г. № 47 предписано домовладельцам, впредь до организации ассенизационного обоза, рыть ямы для свалки нечистот. Бу-
дучи начальником укръпленнаго Квантунскаго района, генераль-лейтенант Стессель взялъ въ свое вѣдѣніе городскую паровую праб'-
чическую, устроивъ въ ней свой надзоръ, всѣдствіе чего пользованіе ею стало затруднительно, а въ Октябрѣ мѣсяцѣ приказалъ здание праб'-
ческой возвратить; во время бомбардировки города воспрепятствовалъ за-
крываться магазины; выселялъ владѣльцевъ и жильцовъ изъ частныхъ домовъ безъ всякаго вниманія къ ихъ нуждамъ; приказалъ свидѣ-
tельству принять въ командование одну изъ передовыхъ батарей и наз-
начилъ всѣхъ начальниковъ участковъ области на должности въ вой-
скахъ безъ предварительнаго сношенія съ свидѣтелемъ, всѣдствіе чего начальники участковъ остались свои должности, не сдѣлать дѣла и не представить отчетовъ. Затѣмъ, свидѣтель приводить нѣсколько фактовъ грубаго обращенія генераль-адъютанта Стесселя, какъ съ нимъ лично, такъ и съ обязательами города Портъ-Артуръ. Заявляя, что такое отношение высшаго военного начальника къ гражданской администраціи не могло не отразиться на отношеніи войскъ къ граж-
данскому населенію и на отношеніи самого населения къ дѣлу оборонѣ, подполковникъ Вершининъ свидѣтельствуетъ, что такое отношение не вызывало обстоятельствъ, ибо городское населеніе, считая себя обезпеченымъ въ своихъ нуждахъ, всѣ свои силы, всѣ средства и всю энергию беззавѣтно предоставляло въ теченіе всей осады общему дѣлу—защитѣ крѣпости.

Спрощенные по содержанію изложенныхъ фактовъ, при всѣдствіи въ качествѣ обвиняемыхъ бывшихъ начальниковъ укрѣпле-
наго Квантунскаго района генераль-адъютантъ Стессель и бывшаг начальникъ штаба укрѣпленнаго Квантунскаго района генераль-майоръ Рейсъ, не признаивая себя виновными въ предъявленныхъ къ нимъ обвиненіяхъ: первому—въ томъ, что, оставшись самовольно въ Портъ-Артурѣ, онъ, генераль-адъютантъ Стессель, въ нарушение приказа Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ, отъ 14-го апреля 1904 г. № 339, разъясняющаго права команданта по гражданской части въ явный ущербъ населенія, вызывая своимъ неправедивымъ къ нему отношеніемъ и грубостью недовольство, которое не могло способствовать, особенно въ средѣ съ образованіемъ, къ подъему патриотизма до самопожертвованія, а возбуждало, напротивъ, ропотъ;—въ томъ, что совершенно произвольно, безъ за-
коннаго основанія, измѣняя и отмѣняя распоряженія младшихъ начальниковъ и, такимъ образомъ, вносилъ полную неопределенность въ отношенія административныхъ лицъ и учрежденій, что не могло не отразиться вредно на дѣлѣ оборонѣ; и второму—въ томъ, что, исполняя приказа начальника укрѣпл-
леннаго района, явно нарушавшія существующія узаконенія и пре-
вышавшій власть его, онъ, обвиняемый, не докладывал своему начальнику соответствующиѣ статьи законовъ и положенія о крѣпости, какъ того требуетъ смыслъ узаконеній, опредѣляющихъ обязанности начальниковъ штабовъ,—объяснял:

Генераль-адъютант Стессель—что, будучи, въ силу приказа Намѣтника, оставленъ по Высочайшему повелѣнію въ Портъ-Артурѣ старшимъ начальникомъ съ подчиненіемъ ему коменданта, онъ, обвиняемый, считалъ, что все, предоставленное младшему, предоставлено и старшему. Въ виду этого онъ и отдавалъ распоряженія непосредственно. Онъ, обвиняемый, часто говорилъ генералу Смирнову, что обязанности ихъ сходятся; онъ даже хотѣлъ, чтобы генералъ Смирновъ былъ его помощникомъ, но, по совѣту генерала Кондратенко, отъ этого отказались. Поступалъ же какъ комендантомъ потому, что былъ таковымъ по существу. Вышестоятельство свое, иногда въ кажущихся мелочи, онъ, обвиняемый, объясняетъ тѣмъ, что въ то время мелочи эти были важны, къ тому же всѣ къ нему обращались, и часто самъ генералъ Смирновъ посылалъ къ нему за разрѣшеніемъ. Что касается ущерба населенію и грубости съ нимъ, то онъ, обвиняемый, признаетъ, что, можетъ быть, кого-нибудь и выругалъ, и высыкалъ, но дѣлалъ это по необходимости, въ ущербъ же населенію никогда не дѣйствовалъ. Въ частности, обвиняемый объясняетъ, что распоряженіе коменданта о Дальнинской больницѣ отмѣнилъ потому, что для нея было отведено лучшее помѣщеніе, чѣмъ казармы 28-го полка,—Пушкинская школа; въ казармы 10-го полка, занятия коколками, перевелъ 9-й госпиталь только въ Ноябрѣ, послѣ паденія горы Высокой, когда зданіе госпиталя въ Новомъ городѣ было все разбито; на 2-й линіи обороны работы были приостановлены потому, что необходимо было немедленно укрѣпить 1-ю линію, такъ какъ японцы, атакуя Китайскую стѣнку, пробирались и были остановлены только 14-мъ полкомъ; таково было мнѣніе и генерала Кондратенко; жандармскую команду отправилъ на Лютешань потому, что признавалъ присутствие жандармовъ на фортѣ безполезнымъ, а весьма полезнымъ въ мѣстности Лютешаны, у д. Белицы, где постоянно прибежные китайцы выходили въ море.

Генераль-майоръ Рейсс—что случаи вторженія генераль-адъютанта Стесселя въ сферу правъ коменданта действительно были, но они объясняются отсутствіемъ регламентаций отношеній между начальникомъ укрѣпленнаго района и комендантомъ крѣпости, и такъ какъ приказъ Намѣтника отъ 14-go апрѣля 1904 года за № 339 былъ извѣстенъ генералу Стесселю, то онъ напоминаетъ о немъ считалъ излишнимъ.
Ограничив, а по некоторым вопросам совершенно отстранив команданта и приняв на себя обязанности его, генерал-адъютант Стессель показывал вмести с тем бездействие власти в вопросах существенно важных для обороны относительно увеличения и улучшения средств пищания гарнизона, а именно: 1) не использовал своевременно, в возможной мере, местных средств Квантунского полуострова, разрезшив производство реквизиции лишь с 15-го Мая 1904 года, когда съверная часть полуострова была уже в руках неприятеля и когда после поражения нашего подъ Цзиньчжоу содействие намъ китайцевъ не могло не уменьшиться; 2) во время осады въ недостаточной степени заботился об улучшении питания гарнизона, несмотря на заявление о семъ команданта, а именно: а) не пополнял запаса овощей, несмотря на то, что имъ къ тому возможность; б) не принимал меры къ правильному производству реквизиции лошадей, предусмотренной mobилизационнымъ расписаниемъ, и къ увеличению въ крѣпости числа головъ скота, и в) не утверждалъ представлений команданта объ увеличении дачи конинъ въ конце осады крѣпости, когда это увеличение обусловливалось необходимостью поддержать физическую силы истомленного гарнизона и бороться противъ цыгов.

По даннымъ предварительного слѣдствия обстоятельства эти представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Крѣпостной контролеръ, надворный совѣстникъ Успенскій показали, что ко дню прекращенія сообщеній крѣпости съ Маньчжурскою арміею въ крѣпостномъ интендантствѣ было запасовъ (для гарнизона въ 40 тысячъ человекъ): муки и сухарей примѣрно на 10 мѣсяцевъ, крупы—на 4 мѣсяца, солонинъ до 20 тысячъ пудовъ и нѣсколько сотъ головъ скота. Квантунскій полуостровъ далеко не былъ использованъ для пріобрѣтенія у населения всего, что могло послужить довольствіемъ войскъ, въ особенности не были использованы сѣверные участки полуострова, въ которыхъ, по заявленію начальника участка, капитана Павловскаго, было много скота. Противъ покупки у населения полуострова скота возражалъ комисарь по гражданской части, подполковникъ Вершининъ, который, ссылаясь на указанія, данныя ему Намѣстникомъ, говорилъ, что этимъ можно разорить населеніе, такъ какъ оно будетъ лишено возможности обрабатывать свои поля. Реквизиция были названы съ 15-го Мая и по ней было взято мало скота—до 700 головъ крупнаго и до 1000—мелкаго скота; покупкою же его до 15-го Мая было пріобрѣтено болѣе. До обложенія крѣпости можно было бы, по мнѣнію свидѣтей, сдѣлать запасъ овощей, достаточный для продолжительной обороны, но обь этомъ своевременно не позаботились.
Бывший гражданский комиссар Квантунской области, подполковник Вороничев показал, что спрос на скот предъявлен был войсками немедленно после начала военных действий, и он быстро выбирался около центров расположения войсковых частей. 6-го Февраля штаб крепости сделал распоряжение о сгоне до 500 голов скота в распоряжение крепостного интенданта. Так как приходилось для исполнения этого распоряжения забирать лишь оставшихся в этом времени скота, а, не возбуждая крайних неудовольствия в населении, этого сдѣлать было нельзя, то свидѣтель просил ограничиться въ Портъ-Артурском участкѣ закупкою только мелкаго скота, оставивъ крупный до окончания полевыхъ работъ. Просьба эта была, насколько помнитъ свидѣтель, уважена. Впослѣдствіѣ онъ полагаетъ, что заготовка скота войсками въ этот периодъ не была бы особенно успѣшной, такъ какъ 24-го апреля 1904 года началникъ 4-й Восточно-Сибирской стрѣльковой дивизии генераль-лейтенантъ Фокъ сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы со всѣхъ участковъ полуострова скотъ стонился на сѣверо-востокъ отъ Цзинъцзюйской позиціи. Въ подтверждение этого распоряженія послѣдовали приказы по укрѣпленному району отъ 25-го Апрѣля 1904 года за № 171.

При обсужденіи этого вопроса со старшинами выяснилось, что продажей рабочаго скота население будетъ обезделено, чрезъ двѣ же недѣли, когда закончатся послѣды, оно охотно пойдетъ навстрѣчу нуждамъ русскихъ войскъ. Докладомъ отъ 28-го Апрѣля за № 2396 все вышеизложенное свидѣтельствуемъ было представлено на благоусмотрѣніе начальника укрѣпленнаго района, который приказалъ по району отъ 30-го Апрѣля за № 195, разрѣшили населенію продавать лишь такое количество скота, которое оно признаетъ нужнымъ. 2-го Мая 1904 года послѣдовали приказы по укрѣпленному району, № 201, которыми реквизиція скота назначалась съ 15-го Мая, однако, послѣдняя имѣла мѣсто только въ одномъ Портъ-Артурскомъ участкѣ, такъ какъ за два дня до наступленія назначенаго для реквизиціи срока вся остальная часть области была уже въ рукахъ непріятеля. Свидѣтель полагаетъ, что реквизиція въ Цзинъцзюйскомъ участкѣ, будь она произведена 15-го Мая, все равно не дала бы никакихъ результатовъ, такъ какъ еще 11-го Мая начальникъ Цзинъцзюйскаго участка донесъ, что всѣ розыскъ скота скупщиками его отъ войскъ и города остаются тщетными и что съверѣѣ Нанкина все еще настигъ взято, даже мелкій скотъ. Начальникамъ участковъ было приказано: при приближеніи непріятеля скотъ угонять, запасы продовольствія увозить или уничтожать. Начальникъ Цзинъцзюйскаго участка вполнѣ это выполнилъ и очистилъ отъ скота и запасовъ всю полосу между
нашими войсками и передовыми силами неприятеля. Грузы и скот при хозяевах, снабженных особенно квитанциями, он отправил в в дер. Судятыне, в тылу Цзиньчжоуской позиции, гдѣ и произошла приёмка, распределение и расплата.

Въ отношении собственно реквизиціи лошадей, свидѣтель показалъ: 27-го Января 1904 года, приказомъ Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ № 40, было указано, что при комплектовании войскъ лошадьми надлежитъ пользоваться мобилизационнымъ расписаниемъ № 2; 29-го числа того же Января Командующій войсками сообщилъ, что изъ этого расписания гражданскому управлению надлежитъ руководствовать п.п. 26 и 27, но кошіи или выпуски изъ нихъ ни раньше, ни въ этотъ разъ прислано не было. Частою справкою было установлено, что мобилизационное расписание № 2 устанавливаетъ комплектованіе войскъ лошадьми не на принципѣ военно-конской повинности, а путемъ реквизиціи. Не имѣя этихъ свѣдѣній, гражданское управление не могло сдѣлать предварительныхъ распоряженій и не подготовило населеніе и служащихъ. Всѣдствіе этого, къ конскому набору путемъ реквизиціи приступили съ опозданіемъ, безъ предварительной подготовки и безъ заранѣе выработаннаго плана. Доставка лошадей на сдаточные пункты производилась безъ маршрутовъ, довольствіе ихъ зависѣло отъ случайностей; населеніе, не ознакомленное съ сущностью этого набора, не только не способствовало ему, а наоборотъ: потребовались особя мѣры надзора и административнаго воздѣйствія; туземная сельская администрація, пользуясь незнакомствомъ населения съ этой повинностью, не замедлила сдѣлать изъ нея источникъ личныхъ доходовъ. Первоначальному населеніе скрыло лошадей изъ опасенія, что ихъ отберутъ безвозмездно, но когда убѣдились, что за каждую лошадь, независимо отъ ее качествъ, выдается определенная сумма, то стало скрывать хорошихъ лошадей и муловъ и старалось сбыть плохихъ. Воротися съ этимъ явлениемъ можно было лишь при достаточномъ количествѣ административныхъ агентовъ. По мобилизационному расписанию, въ помощь гражданской администраціи надлежало назначить нижнихъ чиновъ отъ войскъ. Но войска эту часть мобилизационнаго плана выполнили съ большими отступлениями, а именно: начальникъ Вицзывоскаго участка получилъ трехъ н. ч. вмѣсто 16-ти; Годзялинскаго участка также 3-хъ вмѣсто 22-хъ, а начальника Порть-Артурскаго участка не было дано ни одного, хотя полагалось 18. При такихъ условіяхъ изъ реквизиціи лошадей китайцы извлекли значительные выгоды въ ущербъ качественному составу поставленныхъ въ войска лошадей. Реквизиція лошадей по мобилизационному расписанию должна быть окончена 31-го Января, а закончилась въ Цзиньчжоу 5-го Февраля, а въ Порть-Артурѣ 6-го Февраля.
Въ Цинь-чжоу было сдано войскамъ: лошадей 138 и муловъ—37 въ Портъ-Артуръ: лошадей—394 и муловъ—55. Другими данными они, свидѣтель, не располагаетъ, однако полагаетъ, что число всѣх взятыхъ по реквизиции лошадей и муловъ превышаетъ число ихъ, установленное п. 27-му мобилизационного расписанія.

Кромѣ того, въ Бицзывоскомъ участкѣ 11-го Мая было приобрѣтено, по добровольному соглашению, еще 70 лошадей, и въ Портъ-Артуръ реквизировано еще 15 лошадей для артиллеріи.

Не взвывая на происходивший конский наборъ, войска продолжали забирать подводы для работы и тѣмъ способствовали туземцамъ уклоняться отъ него. Были случаи, когда отъ поставки лошадей въ войска освобождали самъ генераль-лейтенантъ Стессель; такъ, напримѣръ, это было допущено въ отношеніи пары лошадей купца Верещагина.

Бывший крѣпостный истенданть, подполковникъ Достоваловъ, подтверждая въ общемъ изложенныя выше факты, дополняетъ ихъ слѣдующими цифрами: въ періодъ времени отъ начала войны до тѣснаго обложенія крѣпости было заготовлено: чрезъ посредство подрядчиковъ выписано изъ Инкуо и Маньчжурии до 2.000 головъ скота, и изъ нихъ заготовлено 18.554 пуда солонины; по соглашению съ владѣльцами и реквизиціоннымъ путемъ было приобрѣтано: быковъ и коровъ—2.288, козловъ и барановъ—2.046, свиней—237; прислано изъ Ляонинъ и Цзинъ-чжоу мяса—3.859 пудовъ; всего было выдано войскамъ 49.532 пудовъ масла, считая въ этомъ числѣ вѣсть конинъ отъ убоя 1.331 лошади. Мясныхъ консервовъ было получено 442.422 порции. Къ 27-му Января 1904 года было: муки 127.287 пудовъ, зерна пшеницы 553.850 пуд., крупы и рису 60.644 пуда, сухарей 64.529 пудовъ; за время осады приобрѣтено покупной рисъ и изготовлено на мельницѣ: крупы пшеничной, овсяной и ячменной 46.939 пудовъ. Фуража было заготовлено: овса—193.937 пудовъ, ячменя—159.388 пудовъ и перевезено изъ Дальнего—113.017 пудовъ бобовъ. Свѣч заготовлялось попеченіемъ самихъ войскъ, бывшее же въ Цинъ-чжоу, Дальнемъ и Таліенванѣ было перевезено въ Портъ-Артуръ до 13-го Мая. Для закупки продуктовъ съ шаландъ, заходившихъ въ бухты, по распоряженію генераль-лейтенанта Стесселя, было выдано капитану Павловскому 5 тысячъ рублей въ серединѣ Сентября мѣсяца. Отъ капитана Павловскаго свидѣтель получилъ въ концѣ Ноября 420 пудовъ капусты, 20 пудовъ лука и 2 пуда чеснока. Болѣе продуктовъ не поступало, такъ какъ шаланды окончательно перестали заходить въ бухты.

Въ засѣданіи совѣта обоныя 25-го Ноября 1904 года инженеръ-полковникъ Григоренко возбудженъ былъ вопросъ объ увеличеніи дачи войскамъ конины, которая выдавалась по ¼ фунта на человѣка два раза въ недѣлю. Предлагая выдавать ¼ фунта на человѣка еже-
дневно, а больным в госпиталях по 1/2 фунта ежедневно, полковник Григоренко мотивировал это увеличение быстрым развитием цыган в войсках и даже в госпиталях.

Совет обороне единогласно решил этот вопрос в утвердительном смысле и определил: в виду увеличивающейся заболеваемости среди нижних чинов и наступавших холодов выделять на человека ежедневно по 1/2 чарки водки, ¼ фунта конины и ¼ фунта сухарей (из полковых запасов), сверх положенной дачи хлеба.

По поводу этого постановления, генераль-адъютант Стессель в резолюции своей на журнал совета обороны 25 Ноября изложил: «относительно увеличения довольствия, все возможное будет сдѣлано, но я предлагаю коменданту и начальникам дивизій строго проповѣдывать и требовать, чтобы не было получаемо довольствіе на большее число людей, особенно это вредно отзывается на мясѣ — убой лошадей болѣе требуемаго изведет конский составъ, а на чемъ же работать, на людяхъ, что-ли?»

Неосуществленіемъ на дѣлѣ со стороны генераль-лейтенанта Стесселя вышеприведеннаго постановленія совета обороны 25-го Ноября генераль-лейтенант Смирновъ объясняетъ быстрое развитіе в войскахъ цыган.

Спрощенный при слѣдствіи в качествѣ обвиняемаго, генераль-адъютант Стессель, не признавая себя виновнымъ въ бездѣйствіи власти относительно увеличения и улучшенія средствъ питания гарнизона, объяснилъ, что реквизиціи приказано было производить за долгъ до Цзиньчжоускаго боя, и часть ихъ была уже выполнена, но гражданскій коммиссарь полковникъ Вершининъ сдѣлалъ ему, обвиняемому, предложеніе произвести реквизицію не ранѣе 15-го Мая, дабы не обезодѣливать китайцевъ и дать имъ возможность окончить поевъ работы, на что онъ и согласился. Но событий шли, и 13-го Мая была взята Цзиньчжоуская позиція; съвернѣе ея дѣйствіе реквизиціи было уже нельзя, а южнѣе—дѣлялись и пожги. Лошади принимались коммиссіей; никакихъ лошадей кушу Верещагину онъ, генераль-лейтенантъ Стессель, не освобождалъ. Всѣ запасы зелени—капуста, лукъ, чеснокъ, картофель — были взяты. Подвозъ припасовъ китайцами моремъ былъ то больше, то меньше, но это не было слѣдствіемъ злоупотребленій. Китайцамъ аккуратно платили. Но иногда, подъ предлогомъ подвоя припасовъ, они явились шпионами; для приёмъра за ними жандармская команда была переведена въ дер. Белинцы. Крѣпость сдалась не по недостатку хлеба, а вслѣдствіе невозможности держаться послѣ взятія Большого Орлина гнѣзда.

Понимая, что дешевая уступка японцамъ позиціи при Цзиньчжоу, а равно и отдача имъ безъ боя всѣхъ остальныхъ позицій, вплють
до Зеленых гор, могут произвести неблагоприятное впечатление в армии и повлечь за собою отозвание его из Порт-Артура, генераль-лейтенанта Стессель, в донесениях своих о боев при Цзиньчжоу, старался убедить Командующего армий и Наместника ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что боевое упорное сопротивление у Цзиньчжоу было невозможным, что отступление от Цзиньчжоу к Нангалину было произведено в отличном порядке и что отряд генераль-лейтенанта Фока «постепенно» отходит к Вольчим горам. Вместе с тем генераль-лейтенант Стессель, остававшийся во время боя при Цзиньчжоу в Порт-Артуре, т. е. приблизительно в 60 верстах от тыла, — придал всем своим донесениям об этом бою такую краску, которую не оставляла сомнения, что он лично и притом с большой энергией руководил действиями войск. Так, в телеграмме Командующему Маньчжурской армией о Цзиньчжоуском бою изложено: «бой шел до 8 часов вечера, затем я приказал отойти с позиции на Нангалин, забрав легкие орудия и пулеметы, а тяжелые, бывшие китайскими, приказал уничтожить. Теперь отходим постепенно в Арттур». В другой телеграмме говорится: «бой длился с 4 часов утра до 8½ часов вечера, когда я отдал приказание оставить позицию, уничтожив и испортив все тяжелые невывозимые орудия. С утра, в этом же направлении вы-launchi, все снаряды. Отступили к Нангалину, а здесь частные лица, уходящие со станции, произвели беспорядок, в котором показалась японская кавалерия, они начали стрелять, в ответ на стрелы наши тридцатаго и четырнадцатаго. Прошу генералам Фоку и Наджину Георгия 3-го класса, остальных представлю». 15-го Мая генераль-лейтенант Стессель донес Командующему Маньчжурской армией: «отряд генерала Фока постепенно отходит к Вольчим горам. С вердо убежденный, что войска Квантуна покроют себя славой героев, но прежде есть во всем, будем драться до последнего». В письме своем генерал-адъютанту Куронаткиму от 1-го Июня 1904 года, генерал-адъютант Стессель совершенно не согласен с действиями писать, что, начиная с 26-го Января, он лично не пропустил ни единой бомбардировки и всегда бывает при всех возможных столкновениях, тогда как в местах боя его никогда не видели.

Обстоятельства обо роны нашими войсками Цзиньчжоуской позиции, очищения ее и отступления к Вольчим горам наложены уже выше. В частности, характер отступления и обстоятельства возможности во время отступления паники у Нангалина, по данным предварительного следствия, основанным на показаниях участни-
ковъ-очевидцевъ Цзиньчжоускаго боя, представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Бывший командиръ оборонывшаго Цзиньчжоускую позицию 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка генералъ-майоръ Третьяковъ, излагая обстоятельства, при которыхъ полкъ его началъ отступать позицию, свидѣтельствуеетъ, что это было «общее отступление, но никакъ не бѣгство». Двигаясь съ остатками полка къ Нангалину, свидѣтель этотъ услыхалъ вдругъ позади себя страшную ружейную пальбу; мимо него промчались какія-то повозки, а за ними какая-то артиллерія; за артиллеріей повалили обозы; все неслось и что-то кричало; въ хвостѣ колонны послышались крики «кавалерія», и затрещали винтовки; пропессы мимо падать, его обстрѣливали какія-то стрѣлки, но затѣмъ все успокоилось, и полкъ съ музыкой вошелъ на ст. Нангалинъ. Дальнѣйшее движеніе полка къ Портъ-Артуру затруднено было тѣмъ, что дорога была буквально запружена бѣглыми изъ г. Дальняго; въ деревнѣ Палиджуанъ, около Артура, полкъ встрѣтилъ генералъ-лейтенанта Стесссель и похвалилъ за молодецкое дѣло; раненые и оставшіеся въ строю (болѣе 50 человѣкъ) были награждены имъ георгіевскими крестами.

Генеральнаго штаба капитанъ Романовскій показалъ, что мимо него прошли остатки 5-го полка сравнительно въ порядкѣ. Около 11-ти часовъ у желѣзно-дорожнаго разъѣзда близъ д. Нангалинъ началась паника, во время которой телеграфистъ разъѣзда, снявъ аппаратъ, убѣжалъ, а падать съ раненными, къ которому прибѣжалъ былъ и вагонъ штаба дивизіи, несмотря на крики «стой, стой», полнымъ ходомъ умчался къ Нангалину. Какъ только началась паника, генералъ Фокъ вышелъ изъ вагона и приказалъ играть сигналъ «стой» и «отойдите»; около разъѣзда находился 1-й батальонъ 13-го полка, который скоро собрался въ порядкѣ. Въ тылу же, гдѣ находились 15-й и 14-й полки, стрѣльба продолжалась еще 10—15 минутъ. Генераль Фокъ верхомъ поѣхалъ къ Нангалину. Причиной паники, какъ потомъ говорилъ свидѣтель, было появленіе нѣсколькоихъ нашихъ конныхъ охотниковъ, которыхъ кто-то принялъ за японцевъ и крикнулъ «кавалерія». Поздно ночью у Нангалина сосредоточились всѣ части и на разсвѣтѣ продолжали отступленіе.

Генераль-лейтенантъ Фокъ—что паника была слѣдствіемъ боевого возвужденія людей и скоро была остановлена его распоряженіемъ играть сигналъ «сборъ».

По показанію бывшаго командира 4-й Восточно-Сибирской стрѣлковой артиллерийской бригады, генералъ-майора Ирмана отступленіе началось засвѣтло, и такъ какъ штабомъ дивизіи не былъ своевременно определенъ порядокъ отступленія, то произошелъ безпорядокъ.
и какъ слѣдствіе его—паника въ обозѣ и въ нѣкоторыхъ ротахъ, стрѣлявшихъ въ темнотѣ другъ въ друга. Дивизія ночевала на ст. Нангалинъ. Ариергардъ ея—у дер. Нангаулину. На разсвѣтѣ 14-го Мая онъ началъ отступать въ полномъ порядкѣ и, дойдя, не пре- слѣдующий противникомъ, до ст. Нангалина, занялъ здѣсь позицію; дивизія же въ порядкѣ потянулась по Средней Артурской дорогѣ. По пути къ ней присоединился Дальнинскій отрядъ—16-й Восточно-Сибирскій стрѣльковый полкъ и 4-я батарея введенной свидѣтелею бригады подъ командой подполковника Раздольскаго. Этотъ отрядъ занялъ позицію и, пропустивъ дивизію съ ариергардомъ, сталъ отходить въ качествѣ послѣдняго. Въ горахъ, у дер. Топинго, дивизія остановилась для ночлега на 15-е Мая, 5-й же и 15-й полки и двѣ батареи 7-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго артиллериискаго диви- зіона прослѣдовали прямо въ Россію отправить дивизію съ ея артиллерией отошла на 11-ю версту отъ Порть-Артура по желѣзной дорогѣ и расположилась бивакомъ впереди Вольчихъ горъ.

По показанію бывшаго командира 1-й бригады 4-й Восточно-Сибирской стрѣльковой дивизіи, генералъ-майора Надтѣнна части от- ступали отъ Цзинъчжоу въ безпорядкѣ, и нѣкоторымъ изъ нихъ приходилось пробиваться черезъ бывшія въ тылу позиціи, для оборонъ ея съ юга, проволочнымъ загражденіемъ.

Наконецъ, бывший начальникъ артиллерии 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ Никитинъ, показалъ, что гене- ралъ-лейтенантъ Стессель приказалъ генералу Фоку отступить со всѣми войсками въ Россію и ждать ихъ здѣсь, нервничая и спрашивая окружающихъ: «Чего они не идутъ? Скорѣ-ли они при- дутъ?»

Спрощенный при слѣдствіи въ качествѣ обвиняемаго, генералъ-лейтенантъ Стессель, не признавая себя виновнымъ въ предьявлени- номъ къ нему обвиненіи въ неправильныхъ донесеніяхъ высшимъ начальствующимъ лицамъ о Цзинъчжоускомъ боѣ, не оставляющихъ сомнѣнія въ прямомъ и непосредственнымъ участіи его какъ въ этомъ бою, такъ и въ другихъ бояхъ—до 1-го Июня, когда имъ отправлено было вышеуказанное письмо генералъ-адъютанту Куропаткину,—объ- яснилъ:

Въ телеграммахъ своихъ онъ, обвиняемый, ничего не говорилъ, что былъ на позиціи, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ руководилъ обороною Цзинъчжоуской позиціи; такъ, онъ, обвиняемый, по телеграфу приказалъ сотѣ казаковъ двинуться за захватъ будто-бы брошенныхъ японцами орудій, но донесеніе о семь генерала Надтѣна ока- залося прежде времени. Такъ какъ распоряженіе это отдалъ онъ,
обвиняемый, то и написалъ въ телеграммѣ: «я приказалъ казакамъ...»
Доказательствомъ, что войска отступили въ отличномъ порядкѣ слу-
житъ то, что 13-й, 14-й, 15-й и 16-й полки шли разстояніе около
25—30 верстъ до позицій между Нангалиномъ и Волчьимъ горами
оть вечера 13-го числа по 17-е включительно, т. е. четыре дня. Тотъ
фактъ, что 5-й полкъ потерялъ почти половину своего состава и
болѣе половины офицеровъ доказываетъ, какъ стойко дрался этотъ
полкъ, отступивший только тогда, когда не было возможности болѣе
держаться безъ поддержки своей артиллеріи; нервности у него, обви-
няемаго, никакой не было, а только жаль было 5-го полка, которымъ
онъ когда-то командовалъ. Кажется, 14-го или 15-го Мая, онъ, обви-
няемый, выѣзжалъ навстрѣчу этому полку къ Кумирскому редуту.
Что войска отходятъ въ порядкѣ и 16-го Мая будутъ на Средней
Артурской дорогѣ въ Талингоу, онъ имѣлъ свѣдѣнія и говорилъ, что
очень уже медленно Фокъ отходитъ. Безпорядокъ въ тылу произо-
шелъ потому, что нѣсколько служащихъ на ст. Тафашинѣ и на полу-
станкѣ Перелетномъ, ошалѣвшія, выбѣжали къ отступавшимъ вой-
скамъ, стрѣляли изъ дробовиковъ и кричали: «кавалерія». Порядокъ
былъ скоро возстановленъ командирами, офицерами и самимъ Фо-
комъ, а поручикъ 13-го полка Ясевичъ успѣлъ даже захватить на
ст. Тафашинѣ дпешны и уничтожить самую станцію. Начиная съ
27-го января, т. е. со дня первой бомбардировки крѣпости съ моря,
онъ, обвиняемый, былъ во всѣхъ дѣлахъ; такъ, 27-го января онъ во
все время бомбардировки крѣпости съ судовъ 12-ти дюймовыми бом-
бами находился аа Электрическомъ утесѣ; тамъ же былъ во время
бомбардировокъ съ моря 11-го и 26-го февраля, 9-го или 11-го и
31-го Марта. Это могутъ подтвердить бывшій командиръ батареи
Электрическаго утеса капитанъ (нынѣ подполковникъ) Жуковскій
и офицеры сосѣднихъ батарей Золотой горы и Лагерной. Затѣмъ, онъ,
обвиняемый, всегда былъ на передовыхъ позиціяхъ, гдѣ расположи-
лися войска по отступленіи отъ Цининчжоу; такъ, онъ былъ на по-
зиціяхъ генерала Никитина, охотниковъ 13-го полка (поручиковъ
Афанасьева и Филиппова), подполковника Савицкаго, подполковника
Гусякова, генерала Надѣни. Онъ, обвиняемый, не былъ только въ
стычкахъ сѣвернѣе Цининчжоу въ первыхъ числахъ Мая и въ бояхъ
на Цининчжоуской позиціи 12-го и 13-го Мая. Въ этотъ послѣдній день
онъ, обвиняемый, не могъ быть у Цининчжоу потому, что назначенный
для него паровозъ взвали былъ генеральнаго штаба подполковникомъ
Голшинскимъ, другого же совсѣмъ не было. Послѣ этого боя до 10-го
Июня боевъ не было, а были только стычки и поиски охотничихъ
командъ, въ которыхъ ему также быть не случалось, кромѣ поисковъ
охотниковъ 13-го полка поручика (нынѣ штабс-капитана) Афана́сева у горы Юпилана.

Сстре́мясь еще бо́лѣе увѣ́рить своихъ начальниковъ, что въ бою подъ Цзиньчжоу было сдѣ́лано все возможное для упорнаго удержа́ния этой позиции, генераль-лейтенантъ Стессель въ тѣ́хъ же донесеніяхъ ходатайствовалъ о награжденіи орденомъ Св. Георгія 3-й степени генераль-лейтенанта Фока, который проявилъ въ означенномъ бою полную нераспорядительность и растерянность, и генераль-маіора Надьвина, который не имѣ́лъ возможности оказать въ этомъ бою выдающагося подвига, такъ какъ бой велся, главнымъ образомъ, командиромъ 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣ́льковаго полка полковникомъ (нынѣ́ генераль-маіоромъ) Третьяковымъ.

Предварительнымъ слѣ́дствіемъ обнаружено и въ другихъ случа́яхъ неправильное, а иногда даже и ложное представление генераль-леи́тенантомъ Стесселемъ подвѣ́домственныхъ ему чиновъ въ награ́дамъ. Такъ, напримѣ́ръ, начальникъ штаба укрѣ́пленнаго района полковникъ (нынѣ́ генераль-маіоръ) Рейсе́ получилъ четыре боевыхъ награды, и въ томъ числѣ́ орденъ Св. Георгія 4-й степени.

Спрошенные при слѣ́дствіи по сему поводу въ качествѣ́ свидѣ́те́лей показали:

Генераль-маіоръ Рейсе́ — что представленіе къ ордену Св. Георгія, въ виду затруднительности представлять наградныя листы, дѣ́лались телеграммами, въ которыхъ описанія подвиговъ не было; телеграммы эти состоялись лично генераломъ Стесселемъ и чьмъ именно онъ руководствовался при каждомъ данномъ представленіи, ему, свидѣ́телю, неизвѣ́стно. Онъ, свидѣ́тель, былъ въ бояхъ 20-го и 21-го Июня и 13—17-го Июля; участіе его выражалось въ обзрѣ́дѣ въ качествѣ́ генераломъ Стесселемъ позиціи, въ передачѣ его распоряженій и въ докладѣ ему полученныхъ свѣ́дчній о ходѣ́ боя. Къ ордену Св. Георгія 4-й степе́ніи онъ, свидѣ́тель, былъ представленъ генераломъ Стесселемъ за участіе въ бояхъ по отбитію августовскихъ штурмовъ включительно; особыхъ подвиговъ, дающихъ право на полученіе такой высокой награды, онъ не совершалъ и не счита́етъ себя заслужившимъ ее.

Генераль-лейденантъ Надьвинъ — что орденъ Св. Георгія 3-й степе́ніи получилъ за отступленіе съ передовыхъ позицій 12-го Июня и съ Волжскихъ горъ — 15 іюля, гдѣ́ взялъ обратно у японцевъ захва́ченную ими батарею штабс-капитана Швидта и удержалъ натискъ противника на нашъ лѣ́вый флангъ съ самыми незначительными по́терями.

Бывший комендантъ крѣ́пости Портъ-Артуръ, генераль-лейтенантъ Смировъ — что генераль-лейденантъ Фокъ во время дѣ́йствій въ предѣ́лахъ района не совершилъ никакого подвига, который подлежалъ
бы награждению орденом Св. Георгия 3 степени; что полковник (нынѣ генералъ-маіоръ) Рейсъ ни въ какомъ дѣлѣ не былъ, и что генералъ Надѣвъ—Георгіевскій крест заслужилъ, будучи безспорно храбрымъ, хотя въ предѣлахъ крѣпости подвигъ и не совершилъ; никакого подвига, заслуживающаго награжденія орденомъ Св. Георгія 4 степени, по мнѣнію свидѣтеля, не совершили также награжденные имъ бывшій командиръ 15-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго полка полковникъ (нынѣ генералъ-маіоръ) Грязновъ, командиръ 4-й сотни 1-го Верхнеудинскаго полка Забайкальскаго казачьаго войска есаулъ Канцевичъ, капитанъ (нынѣ подполковникъ) 16-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго полка Музеусъ и личный адъютантъ генерала Стесселя, поручикъ князь Гантуимовъ.

Генералъ-маіоръ Горбатовский и Ирманъ и полковникъ Хвостовъ стоялись невѣдѣніемъ, за что награждены орденами Св. Георгія генералы Фокъ и Надѣвъ и полковникъ Рейсъ. По мнѣнію свидѣтеля, генерала Горбатовскаго, пристрастіе и несправедливость при награжденіи орденомъ Св. Георгія были. То же полагаетъ свидѣтель, генералъ-маіоръ Ирманъ.

Бывшій командиръ порта «Артуръ», контръ-адмираль Григоровичъ и бывшій помощникъ команданта по морской части и завѣдывающій морскою и минною обороной крѣпости контръ-адмираль Лахтинский свидѣтельствуютъ о пристрастіи генералъ-адъютанта Стесселя въ наградахъ къ чинамъ арміи въ ущербъ чинамъ флота.

Командовавшій въ Порт-Артурѣ отдѣльнымъ отрядомъ броненосцевъ и крейсеровъ контръ-адмираль Виренъ показавъ, что обостренные отношения между высшими начальниками военно-сухопутнаго и морскаго вѣдомства отражались въ томъ, что многіе морскіе офицеры и нижніе чины не получали вполнѣ заслуженныхъ наградъ; со стороны генералъ-лейтенанта Стесселя, по мнѣнію свидѣтеля, въ этомъ дѣлѣ было мало справедливости, «было хохось». Особенное много было обвинений среды матросовъ.

Изъ приложенныхъ къ слѣдственному производству донесений генералъ-адъютанта Стесселя видно, что о награжденіи генераловъ Фока и Надѣвъ и полковника (нынѣ генералъ-маіоръ) Рейса сдѣланы имъ были слѣдующія представления:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ: 15-го Июля 1904 г.— о генералѣ Фокѣ («...священно обязанностью почитаютъ свидѣтельствовать обоихъ отличиіахъ генераловъ Фока и Кондратенко...»), 10-го Августа 1904 года—о генералѣ Фокѣ и полковникѣ Рейсѣ («...и среди достойныхъ есть достойнѣйшіе...»), 13-го Августа—о генералѣ Фокѣ («...генералы Кондратенко и Фокъ заслуживаютъ всякой награды...»).
Наместнику ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнем Востоке: в донесении о Цзиньчжоуском бою — о генералах Фоке и Наджине («...прощу Георгия 3-го класса...»), 22-го Июля — о генерале Фоке («...должен сказать ходатайствовать об особом награждении моих близайших помощников, генералов Фока и Кондратенко...»), 13-го Июля — о генерале Фоке («...священною обязанностью почитаю свидетельствовать об особых отличиях... генерала Фока...»), 2-го Августа — о полковнике Рейсе; просится об утверждении его в должности начальника штаба корпуса с производством в генералы; 17-го Августа — о генерале Фоке («...особенно прошу о награждении Кондратенко и Фока...»), 10-го Октября — о генерале Наджине, который назван в числе «особенно отличившихся своей деятельностью».

Командующему Маньчжурской армией: 13-го Мая, 12-го Июня, 13-го Июля и 18-го Августа — о генерале Фоке и 10-го Октября 1904 года — о генерале Наджине, все в тых же выражениях, как и Наместнику.

Изъ имеющегося в дьяле и составленного в Главном Штабе списка лицъ бывшаго Порт-Артурского гарнизона, награжденных орденомъ Св. Георгія и золотымъ орденомъ съ надписью «за храбрость», видно, что генералъ-лейтенантъ Фокъ и полковникъ (нынѣ генералъ-майоръ) Рейсъ награждены: первый орденомъ Св. Георгія 3-й степени, а второй — орденомъ Св. Георгія 4-й степени — «за мужество и храбрость, оказанныя въ дьялахъ противъ японцевъ въ периодъ бомбардировокъ и блокады Портъ-Артура»; что генералъ-лейтенантъ Фокъ награжден золотымъ орденомъ съ надписью «за храбрость» съ бриллиантовыми украшеніями — «за мужество и храбрость, оказанныя при отбитіи штурмовъ Портъ-Артура въ Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ 1904 года», и генералъ-майоръ (нынѣ генералъ-лейтенантъ) Наджинъ — орденомъ Св. Георгія 3-й степени — «за отличія въ дьялахъ противъ японцевъ при отбитіи штурмовъ Портъ-Артура въ Октябрѣ 1904 года и съ 7-го по 19-е Ноября 1904 года», всѣ трое, во всѣхъ случаяхъ, по непосредственному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенію, согласно ходатайства генералъ-адютанта Стесселя (Высоцайшие приказы 24-го Октября 1904 г. и 27 Января 1905 года).

Спрошенный при слѣдствіѣ въ качествѣ обвиняемаго, генералъ-адютантъ Стессель, не признавая себя виновнымъ въ неправильномъ и даже ложномъ представленіи поддѣйственныхъ ему чиновъ къ наградамъ, объяснилъ, что генераловъ Фока и Наджина представилъ къ ордену Св. Георгія 3-й степени за то, что они располагались боемъ на Цзиньчжоуской позиціи, который хотя и былъ для насъ неудаченъ, но оста-
новилъ немедленное движение трехъ японскихъ дивизий впередь; полковникъ Рейссъ представлень былъ имъ, обвиняемымъ, къ ордену Св. Георгія 4-й степени за рекогносцировку путей, которыми японцы могли продвинуться къ Зеленымъ горамъ, и за то, что очень часто бывалъ на передовыхъ позицияхъ. Поручикъ князь Гапитимуровъ былъ представленъ не имъ, обвиняемымъ, а собранно подъ его предсѣдательствомъ Кавалерскою думою ордена, за то, что былъ два раза послѣднимъ охотникомъ въ армію, а 20-го Июня на Зеленныхъ горахъ оказалъ подвигъ мужества, выведя подъ огнемъ пулеметы и установивъ ихъ удачно на позицію, причемъ былъ тяжко раненъ.

V. Сдача.

Вслѣдъ за паденіемъ Высокой горы, кровопролитная оборона которой сильна ослабила гарнизонъ Портъ-Артура, и гибель эскадры, разстрѣлъ японцами съ этой горы,—по инициативѣ генераль-адъютанта Стесселя былъ собранъ 25-го Ноября 1904 года совѣтъ обороны.

На обсужденіе совѣта полковникомъ Рейссомъ, отъ имени начальника укрѣпленнаго района, предложены былъ вопросъ о предѣлъ, до котораго стѣдуетъ оборонять крѣпость, чтобы предотвратить рѣзню внутри города и безполезное кровопролитіе войскъ и жителей. Однако, обсужденіе этого вопроса совѣтомъ было единодушно отвергнуто. 2-го Декабря 1904 года, вечеромъ, на фортѣ № II, разорвавшейся въ казематѣ форта 11-ти дюймовой бомбой убитъ былъ начальникъ сухопутной оборонѣ генераль-маиоръ Кондратенко; на мѣстѣ его генераль-адъютантъ Стессель назначилъ генераль-лейтенанта Фока.

5-го Декабря, вечеромъ, послѣ сильной бомбардировки японцами форта № II и взрыва его бруствера изъ непріятельской минной галлеренъ, по приказанію новаго начальника сухопутной оборонѣ и съ согласія генераль-адъютанта Стесселя, фортъ былъ очищенъ нашими войсками.

Въ ночь на 16-е Декабря, послѣ продолжительной бомбардировокъ непріятелемъ форта № III и взрыва имъ двухъ усиленныхъ горновъ подъ брустверомъ его, фортъ былъ также нами очищенъ, при чемъ была очищена и прилегающая къ нему часть Китайской стѣнки. Отступивъ съ форта № III, мы заняли позицію на расположенномъ позади фorta Скалистомъ гребѣ.

16-го Декабря, подъ предсѣдательствомъ генераль-адъютанта Стесселя, состоялся военный совѣтъ, послѣ котораго былъ отправленъ была ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ телеграмма съ донесеніемъ, что крѣпость продолжится еще лишь нѣсколько дней.
17-го Декабря, по приказанию генерал-адъютанта Стесселя, были приготовлены к отправке в Чифу на миноносце полковым знаменом, судовые флаги и серебряные сигнальные рожки. 18-го Декабря, после усиленной бомбардировки и взрыва горя под бруствером, пало укрепление № 3. Вечером наши части отошли от Китайской стени и заняли позиции на высотах, расположенных позади линии фортов, от Большого Орилнаго Гнездо до Курганной батареи включительно. 19-го Декабря, последняя атака, японцы заняли к вечеру Большое Орилное Гнездо. Почти одновременно с этим генерал-адъютант Стессель послал Командующему японским осадным корпусом генералу Ноги письмо с предложением вступить в переговоры о сдаче крепости. Вечером в этот же день, по приказанию начальника сухопутной обороны, генерал-лейтенанта Фокина, были очищены нами без боя Малое Орилное Гнездо, Куропаткинскиский лунет и батареи лит. Б. В ночь на 20-е Декабря, по предложению начальника укрепленного района, наши суда были окончательно взорваны и затоплены. События эти, по данным предварительного слуяствия, представляются в следующем виде:

**Совет обороне 25 Ноября.**

Заседание совета обороны было собрано по предложению начальника Квантунского укрепленного района для обсуждения некоторых вопросов относительно дальнейшей обороны крепости в зависимости от взятного нами обстановки, вследствии очищения в ночи 22-го на 23-е Ноября передовых опорных пунктов: горы Высокой, Плюской, Дивизионной и Панчуньшаня и перехода войск на оборону полигонов крепости. Вследствие этого комендантом крепости предложены были совету для обсуждения вопросы: а) о способе обороне освободившихся еще за нами передовых пунктов, главным образом — Ляотешань и Ольбокой бухте, и б) о необходимости образования общего резерва, полностью израсходованного в день штурма на Высокую гору, но крайне необходимого, как единственного средства парировать случайности. В концу заседания, и. д. начальника штаба укрепленного района, полковником Рейсом, по поручению начальника района, предложены были на обсуждение совета вопросы о предыдущем, до которого следует оборонять крепость, т. е. когда надлежит сдать крепость, чтобы предотвратить разрушенность внутри города и безполезное истребление войск и жителей.

По этому поводу коменданты крепости высказывали мнение, что, в случае истощения снарядов, у нас останутся патроны, а послез
истощение запасов патронов—остаются штуки... Единственно, что может служить в данное время мѣрой продолжительности обороны крѣпости,—это запасы продовольствія, съ истребленіемъ котораго становится невозможной дальнѣйшая борьба. По даннымъ же крѣпостного интенданства, запасовъ продовольствія можетъ хватать до 1-го Января 1905 года, какой срокъ и слѣдуетъ считать предѣльнымъ срокомъ обороны, если не произойдетъ какихъ-либо чрезвычайныхъ событий, существенно измѣняющихъ положеніе осажденной крѣпости.

Большинство членовъ совѣтъ согласилось съ мнѣніемъ коменданта крѣпости и нашло, что обсужденіе вопроса о времени сдачи крѣпости преждевременно.

Подлинный журналъ засѣданія совѣтъ обороны подписанъ всѣми участвовавшими въ этомъ засѣданіи—генералами Смирновымъ, Фокомъ, Кондратенко, Никитинымъ, Бѣлымъ и Горбатовскимъ, полковникомъ Григоренко и подполковникомъ Хвостовымъ,—за исключеніемъ полковника Рейса. Послѣдній, въ виду неточнаго изложения въ послѣднемъ пунктѣ, какъ сущности внесеннаго имъ на обсужденіе, по порученію начальника укрѣпленнаго района, вопроса, такъ и высказанныхъ по этому поводу мнѣній, подписать журналъ призналъ невозможнымъ и приложилъ особую записку—мнѣніе. Въ этой запискѣ полковникъ (нынѣ генераль-майоръ) Рейсъ излагалъ, что въ конце засѣданія, по порученію начальника укрѣпленнаго района, имъ было предложено на обсужденіе вопросъ о возможномъ предѣль обороны, т. е. объ опредѣленіи, съ потерей какихъ частей крѣпости дальнѣйшее сопротивленіе должно считаться безнадежнымъ въ смыслѣ возможности отстоять крѣпость,—что вопросъ этотъ по существу въ засѣданіи совершенно не обсуждался, такъ какъ нѣкоторыми изъ членовъ совѣтъ было высказано мнѣніе, что всякое обсужденіе вопроса о сдачѣ крѣпости можетъ вредно отозваться на духѣ защитниковъ,—что условія, въ которыхъ находится Артуръ и которыми имѣли мѣсто въ Севастополѣ, совершенно различны и не даютъ основанія опредѣлять продолжительность обороны Артура продолжительностью сопротивленія Севастополя, какъ это дѣлаетъ коменданть крѣпости,—что опасность заключается не въ потерѣ передовыхъ пунктовъ, а въ томъ, что защита ихъ стоила намъ очень дорого, и въ настоящее время численность гарнизона, 11—12 тысячъ, не соответствуетъ протяженію фронта, и, наконецъ, что запасы продовольствія имѣютъ рѣшающее влияніе только при блокадѣ крѣпости, при активныхъ же дѣйствіяхъ значение припасовъ второстепенное, такъ какъ сами по себѣ они орудіемъ обороны служить не могутъ.
Разсмотрев журнал совета обороны от 25-го Ноября, генерал-лейтенант Стессель, в резолюции своей по этому вопросу, изложил, между прочим, что совершенно неверно вписано то, что он приказал ввести на обсуждение,—что он приказал указать на то, что на восточном фронте, на полигоне крепости, мы и японцы находились в 20—7 шагах друг от друга, т. е. обе стороны занимают полигон,—что на западном фронте, при немецких резервах, растянутости и неименно даже ограды, при сильном натиске противника большими силами может быть прорыв в Новый город,—что все это он приказал иметь в виду, дабы не было это неожиданностью, и в заключение предписывал также: мечтать оборонять крепость, как и образом на линии своих фортов и батарей, о сроке никаком не думать, вопрос же о том, сделал ли бой перенести на улицы города, будет решен им, генерал-лейтенантом Стесселем.

Спрощенные, в качествах свидетелей, бывшие участники заседания совета обороны 25-го Ноября 1904 года, подтверждая изложенное в журнале совета, показали:

Генерал-лейтенант Смирнов,—что полковник Рейс, по приказанию начальника укрепленного района, просил совет обсудить и решить, когда должна быть закончена оборона крепости в виду недостатка боевых припасов, скудости продовольствия, утомлений и болезненности людей и опасения рани на улицах в случае захвата обороны, и что со временем свидетели стало известно, что генерал Стессель и полковник Рейс, накануне или в день совета, заходили к ним, которые его членам и старались настроить их в смысле необходимости сдачи.

Инженер-полковник Григоренко,—что вопрос полковника Рейса, в котором он выразил желание начальника укрепленного района знать мнение совета о предложенной крепости, его удивил;—что, как припоминает свидетель, генерал Фок, после того, как он обвинял совет, сказал: «пожалуйста, это еще рано»,—а председатель совета, генерал Смирнов, вынув из ящика стола интендантскую ведомость о количестве продовольствия, сказал: «вот предложенной» и прочел, насколько дней было каждого вида продовольствия.

Генерального штаба полковник Хвостов,—что предложенный полковником Рейсом, по поручению генерала Стесселя, вопрос о «предложениях обороны» был понят всеми, как вопрос о времени сдачи крепости, и обсуждение его было единогласно признано несвоевременным, невызываемым обстановкой и могущим деморализовать войска, если до них дойдет объ этом слух; особенно
вспылил генераль Кондратенко и очень энергично возражал полковнику Рейсу.

Генераль-адъютант Стессель — что совет обороны 25-го Ноября был собран для вырежения вопроса о преддвер соборны на местности, т. е. где установить войска и линию, на которой сладут удержаться; совет или тот, кто потом вписал все в журнал, не понял слова «преддвер», полковник Рейс ничего не проявил отсутствия мужества в своих суждениях.

По показанию генераль-лейтенанта Смирнова, он, спустя два часа после смерти генерала Кондратенко, вмешался себя начальником своего штаба, подполковником Хвостовым, отправился к генералу Стесселю, дабы доложить ему, что, он, свидетель, берет на себя руководство сухопутной обороной крепости на восточном ея фронте, на западном же, где неприятель находился еще в разстоянии одной версты от линии фортов, он готов предоставить руководство обороной генералу Фоку, находящемуся не у доль и тяготившемуся этим положением. Было около 11½ часов вечера, когда свидетель прибыл к генералу Стесселю, но послеродный уже спал. Тогда свидетель отправился в штабом района, к полковнику Рейсу, и, изложив ему свои предположения, просил его на другой день доложить обо всем пораньше генералу Стесселю. Однако, когда свидетель на другой день, 3-го Декабря, утром, вновь отправился с подполковником Хвостовым к генералу Стесселю, то последний заявил, что он уже отдал приказ о назначении генерала Фока начальником сухопутной обороны и что своих приказов он никогда не отменил.

Полковник Хвостов, подтверждая изложенное выше, показал, что назначение генерала Смирнова начальником сухопутной обороны не входило в расчеты генерала Стесселя, который стремился «упразднить» комендант. Генерал Фок был креатурой генерала Стесселя, который вбрал в военный талант Фока, и они взаимно друг друга хвалили.

Генераль-маиор Рейс, отрицая факт известности ему, что генерал Смирнов просил генерала Стесселя о назначении его начальником сухопутной обороны, показал, что генерал Фок был назначен на это место, как старший из пехотных начальников.

Генераль-маиоры Третьков и Мехмандаров, контр-адмиралы Григорович и Лашинский, полковник Тыртов и подполковник Вершинин свидетельствуют, что назначение генераль-лейтенанта Фока начальником сухопутной обороны было принято большинством, как дурное предзнаменование, с загаданным опасением за благополучный исход обороны крепости. После боев на Циньчжоуской по-
зиціи, на Зеленыхъ и Вольныхъ горахъ, генераль этотъ не пользовался довѣріемъ, какъ военачальникъ.

Около 11 часовъ вечера 5-го Декабря 1904 года фортъ № II, по приказанію начальника сухопутной обороны крѣпости Портъ-Артуръ, генераль-лейтенанта Фока, былъ оставленъ занимавшимъ его гарнизономъ и взорванъ.

Обстоятельства, сопровождавшія очищеніе форта № II, а равно и предшествовавшія ему, по даннымъ предварительнаго слѣдствія, представляются въ слѣдующемъ видѣ: со времени тѣсной осады крѣпости и послѣ гибели части нашей эскадры, разстрѣлянной съ Высокой горы, всѣ штурмы японцевъ на восточномъ фронѣ убѣждали въ томъ, что ихъ усилия, главнымъ образомъ, направлены были къ тому, чтобы завладѣть фортами № № II и III, укрѣпленіемъ № 3 и Китайской стѣнкой; эти усилия, по словамъ бывшаго командръ 7-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго артиллерийскаго дивизиона, генераль-майора Межмандарова, привели къ тому, что къ концу Октября 1904 г. японцы не только прочнѣе утвердились на гласисахъ фортовъ № № II и III, но фактически владѣли напольными равами и вели минную войну. Вслѣдствіе такой близости неприятеля, линія огня на этихъ фронтахъ постоянно забрасывалась ручными бомбами и минами, день и ночь обстрѣливалась ружейнымъ огнемъ—съ гласисовъ и артиллерийскімъ—съ среднихъ и дальнихъ дистанцій; всѣ это дѣлало положеніе стрѣльковъ на линіи огня до-нельзя тяжелымъ, и стрѣльцы находили укрытие за ротраншаментомъ, оставляя на линіи огня одинъ часовыхъ; вотъ почему еще съ конца Октября эти форты лишены были самообороны, а оборона ихъ лежала на обязанности артиллеріи; такъ, оборона форта № II возложена была на батареи Малаго Орлиныхъ Гнѣзда, лит. Б, Заредутную и Вольную Мортирную, а также на скорострѣльныя пушки, стоявшия между Малымъ Орлинымъ Гнѣздомъ и лит. В. Положеніе этого форта становилось съ каждыми днями все болѣѣ критическимъ, материальными значеніемъ онъ для насъ уже не имѣлъ, и отстаиваніе его при генералѣ Кондратенко вытекло изъ чисто морального принципа. Съ утра 5-го Декабря японцы стали сильнѣе бомбардировать фортъ № II, и около 11 часовъ утра произвели на брустверъ его три взрыва, послѣ чего приступили къ обстрѣливанію фorta и прилегающей мѣстности перекрестнымъ артиллерийскимъ и ружейнымъ огнемъ; незначительный гарнизонъ форта не въ состояніи былъ долгѣ его удерживать за собою, вслѣдствіе чего, по приказанію генерала Фока, около 11 часовъ вечера указаннаго 5-го Декабря фортъ № II былъ нашими войсками очищенъ и взорванъ.
Спрощенный, при слѣдствіи, въ качествѣ свидѣтеля, по обстоятельствамъ очищенія фorta № II, генераль-лейтенантъ Стессель удостовѣрилъ, что фортъ этотъ былъ нами очищенъ и взорванъ по его приказанию, которое было передано имъ генералу Фоку послѣ того, какъ ему, генералу Стесселю, стало известно о безнадежномъ положеніи фorta. Приказаніе отдано было лично генералу Фоку, а не коменданту потому, что генералъ Фокъ былъ ближе къ позиціи, и такъ какъ онъ, генералъ Стессель, не придавалъ особаго значенія порядку подчиненности, къ тому же полагалъ, что о предполагаемомъ очищеніи и взрывѣ фorta коменданту будетъ доложено, если не генераломъ Войскомъ, то начальникомъ обороны фронта, генераломъ Горбатовскімъ, который былъ соединенъ съ комендантомъ телефономъ. Къ наложенному генералъ Стессель добавилъ, что генералъ Фокъ, какъ начальникъ сухопутной обороны, подчинень былъ коменданту, хотя письменнаго приказа о томъ не было.

Генералъ-лейтенантъ Смирновъ показалъ, что 5-го Декабря, въ 11 час. утра, неприятель произвелъ на брустверъ фorta № II три взрыва. Отъ взрыва въ правомъ углу развороченъ былъ нѣсколько брустверъ, но воронка не образовалась; отъ средняго взрыва на брустверъ образовалась лишь небольшая воронка, крайний же лѣвый взрывъ былъ неудаченъ, такъ какъ имъ выбита была надзабѣ, въ ровъ, забивка, не повредивъ бруствера. Наши батареи съ Малаго Орлинаго Гнѣзда и Заредутная открыли по воронкѣ огонь, и послѣдняя не была увѣнчана японцами до захода солнца. Но и гарнизонъ фorta за это время также не рѣшился ее занять. Передь заходомъ солнца японцы, начали въ воронкѣ укладывать мѣшки. Въ 11 час. вечера онъ, свидѣтель, узналъ, что фортъ № II уже нами очищенъ, и казематы его взорваны. Это было сдѣлано назначеннымъ предѣ тѣмъ комендантомъ фorta штабсъ-капитаномъ Квятцемъ, по распоряженію начальника участка подполковника Глаголева, который дѣйствовалъ на основаніи приказанія генерала Фока, не выждавъ даже прибытія на мѣсто и окончательнаго рѣшенія по сему дѣлу начальника фронта, генералъ-маіора Горбатовскаго. Всѣ орудія и даже пулеметы были оставлены на фортѣ. Когда на слѣдующее утро 6-го Декабря генералъ Фокъ явился къ свидѣтелю, то на вопросъ послѣднаго, кто ему разрѣшилъ сдѣать фортъ № II, генералъ Фокъ отвѣтилъ, что получилъ на это приказаніе генералъ-лейтенантъ Стессель. Когда же онъ, свидѣтель, замѣтилъ генералу Фоку, что пока еще Царскімъ вѣдѣніемъ коменданту крѣпости — онъ, генералъ-лейтенантъ Смирновъ, а онъ, генералъ-лейтенантъ Фокъ, ему подчиненъ и безъ доклада ему ничего не долженъ былъ дѣлать, то генералъ-лейтенантъ Фокъ привелъ въ свое оправданіе, что наканунѣ вечеромъ онъ искалъ его,
генераль-лейтенанта Смирнова, на дачных мѣстахъ, полагая, что онъ туда выбрался изъ своей квартиры по причинѣ ея обстрѣла 11-дойм. бомбами, но не нашелъ. Свидѣтель полагаетъ, что этотъ разговоръ былъ переданъ генераломъ Фокомъ генералу Стесселю, который, чтобы придать всему дѣлу другой обзоръ, отдалъ 14-го декабря приказъ № 961, въ которомъ изобразилъ очищеніе форта № II, какъ подвигъ. Между тѣмъ, отдачи этого форта имѣла для гарнизона крѣпости громадное моральное значеніе, такъ какъ распахала въ корѣ тотъ принципъ, что фортъ умираетъ, а не сдается, каковой принципъ, съ постоянствомъ, до тѣхъ поръ былъ внушаемъ имъ, свидѣтелемъ, и другими начальствующими лицами. Защитники фортовъ на примѣрѣ форта № II увидали, что фортъ не есть святиня, которую непріятель можетъ завладѣть только послѣ смерти всѣхъ его защитниковъ, а тоже самое, что и обыкновенное укрѣплеііе или траншея, которыя свободно уступались непріятелю, когда на нихъ становилось трудно держаться. Спустя 10 дней, это и подтвердило своей сдачей фортъ № III.

Послѣ сдачи форта № II стали циркулировать слухи, что снарядовъ нѣтъ и не стоятъ больше держаться.

Бывшій начальникъ штаба крѣпости, генеральнаго штаба полковникъ Ксеростомъ показалъ, что генераль-лейтенантъ Фокъ приказалъ очистить и взорвать фортъ № II безъ вѣдома коменданта крѣпости; когда генераль-лейтенантъ Смирновъ узналъ объ этомъ, то онъ вызвалъ къ себѣ генерала Фока и въ очень рѣжкой формѣ сдѣлалъ ему замѣчаніе; оправдываясь, генералъ лейтенантъ Фокъ ссыпался на генерала Стесселя, который, будто бы, отдалъ ему подобное приказаніе. Въ дѣйствительности же, генералъ Стессель только утверждалъ распоряженіе генерала Фока, данное имъ ранѣе совершенно самостоятельно. По показанію этого свидѣтеля, дѣло было такъ: вскорѣ послѣ взрыва непріятельскаго горна подъ брустверомъ форта № II, генераль-лейтенантъ Фокъ поѣхалъ къ форту и съ одной изъ ближайшихъ вершинъ наблюдалъ за происходившемъ на немъ; фортъ сильно обстрѣливался и снарядами, и минами, но японцы на штурмѣ не лѣзли. Только отдѣльные храбрецы были видны на брустверахъ около воронок. Генералъ Фокъ послалъ солдата или матроса (точно свидѣтель не помнить) на фортъ узнай, что тамъ дѣлается. Вернувшись, посланный доложилъ генералу Фоку, что японцы сильно стрѣляютъ по форту и что мы не могу держаться. Тогда генераль-лейтенантъ Фокъ вторично послалъ его на фортъ и перенесъ на словахъ приказаніе: держаться, пока заложить мины для взрыва форта и вынести раненыхъ и имущества, а затѣмъ отступить и взорвать фортъ. Послѣ этого генераль Фокъ поѣхалъ съ до-
кладом к генералу Стесселю, который и утвердил распоряжения генерала Фока. Тогда по телефону генераль Фокъ передал генералу Горбатовскому о своем распоряжении. Такъ как послѣдній сталь доказывать генералу Фоку, что фортъ можно еще держать и что оставленіе его дурно повлияет на духъ гарнизоновъ другихъ фортовъ, то генераль Фокъ предоставил генералу Горбатовскому, если онъ найдет возможнымъ, удержать фортъ № II и не осаживать его. Генераль Горбатовскій сейчасъ же поскакалъ къ фортъ № II но засталъ уже безпорядочное отступленіе съ фorta; орудія и много имущества было брошено на фортъ, взрывы были сдѣланы спѣшно и очень мало повредили фортъ. Послѣ сдачи форта № II, генераль-лейтенантъ Фокъ доказывалъ всѣмъ, что это очищеніе подниметъ духъ защитниковъ другихъ фортовъ, ибо они будутъ знать, что въ тяжелую минуту начальство ихъ не забудетъ и выведетъ изъ форта. Между тѣмъ, генералъ Кондратенко все время внушилъ войскамъ мысль, что гарнизонъ гибнетъ вместе съ фортомъ, но никогда не оставляетъ его.

Бывший начальникъ обороны Восточнаго фронта, генераль-майоръ Горбатовский также удостовѣрять, что, получивъ по телефону сообщеніе генерала Фока о необходимости очистить и взорвать фортъ № II, онъ выговорилъ согласие очистить фортъ только ночью, надѣвая, что можно еще будетъ захватить передній фасъ; вскорѣ онъ получилъ извѣстіе, что японцы съ гласаса обстрѣливаютъ ретраншейментъ особыми воздушными минами и уже почти весь его разрушили, что убыль въ людяхъ громадная; тогда онъ, свидѣтель, съ капитаномъ генеральнаго штаба Степановымъ составилъ записку съ послѣдовательными изложеніемъ въ ней дѣйствій при очищеніи форта, послѣ чего отправился къ фортъ, но по дорогѣ встрѣтилъ коменданта фorta, штабъ-капитана Кватца, который доложилъ ему, что фортъ уже очищенъ и взорванъ. Съ падениемъ форта № II опредѣлился упадокъ энергіи и въспыль въ спасеніе Артура. Къ работамъ по подготовкѣ этого фorta къ взрыву приступили въ послѣдніхъ числахъ Ноября.

На другой день, 6-го Декабря, свидѣтель съ Китайской стѣнки или съ Малаго Орлиного Гнѣзда рассматривалъ фортъ № II и не замѣтилъ въ немъ существенныхъ наружныхъ поврежденій отъ взрыва. Видно было только, что казарма нѣсколько перекосилась, горка же осталась сравнительно исправной. Въ этотъ же день японцы подвергъ кратый ходъ черезъ фортъ къ горѣ.

Мичманъ Butefort 2-й удостовѣрять слѣдующее: 5-го Декабря, около полудня, японцы начали энергическую подготовку штурма, осыпная фортъ № II, Куропаткинскій лянеть и ходы сообщенія къ
нимъ массою снарядовъ. Съ дюнета онъ, свидѣтель, со своей ротою, въ 30 человѣкъ, былъ двигаться, въ 30 человѣкъ, былъ двинуть для поддержки гарнизона форта № П. Пришлося двигаться съ помощью на мосту, мост былъ открытъ, мостъ на мостъ держался на одной балкѣ, на самомъ мосту были страшны разрушения: брустверъ былъ уничтоженъ совершенно, гарнизонъ отразилъ атаки японцевъ изъ-за ретраншемента; около 3-хъ часовъ до японцевъ открыли по форту огонь метательными миными, которыми страшно разрушили фортъ и выводили изъ строя массу людей. Часа черезъ полтора онъ, свидѣтель, получилъ приказаніе выбить японцевъ съ бруствера; взявъ съ собой всѣхъ своихъ людей, человѣкъ 30, онъ повелъ атаку, но попавшей миной атакующие были уничтожены, осталось 3 человѣка, съ которыми онъ отступили; съ наступлениемъ темноты онъ, свидѣтель, повторилъ атаку, будучи подкрѣпленъ 10-ю ротою 25-го полка, въ составѣ около 30 человѣкъ, но и эту атаку постигла та же участь. Къ 9 часамъ вечера ретраншементъ былъ превращенъ въ кучу земли, всѣ орудія, за исключеніемъ одного 75 мм. китайского и одного пулемета, были разбиты; убитыхъ и раненыхъ на фортѣ было около 300 человѣкъ, въ живыхъ не болѣе 30—40 человѣкъ. Коменданта форта послалъ за дальнѣйшимъ, но ему отвѣтили, что резервовъ нѣтъ; на вторичное донесеніе о трудномъ положеніи форта было получено приказаніе вынести раненыхъ, убитыхъ и замки отъ орудій, заложить фугасы и отступить, послѣ чего взорвать фортъ. За невѣрхіемъ людей, все выполнялось медленно. Около 10½ часовъ вечера на фортѣ прибылъ бролорщикъ Семеновъ и привелъ 60 человѣкъ матросовъ; менѣе чѣмъ черезъ полчаса резервъ этотъ былъ уничтоженъ; вскорѣ прибылъ штабс-капитанъ минной роты Адо и приготовилъ все къ взрыву. Когда были вынесены раненые, а также пулеметы, замки отъ орудій, снаряды, патроны и провизія, подожгли бинфордова шинуры; гарнизонъ, всего въ числѣ 18 человѣкъ, былъ выведенъ имъ, свидѣтельемъ, по приказанію коменданта форта; фугасы начали взрываться, когда гарнизонъ отошелъ шаговъ 150; онъ, свидѣтель, лично видѣлъ всѣколько взрывовъ. Къ наложенію мимчанъ Витгефть добавилъ, что за 2-е—5-е Декабря потери наши на фортѣ № II опредѣляются въ 570 человѣкъ, при чемъ на 5-е число приходится около 400 человѣкъ.

Наконецъ, по показаніямъ генералъ-маіора Мекскандарова и штабс-капитана 25-го Восточно-Сибирскаго стрѣловаго полка Акимова—удерживать фортъ № II было трудно, но возможно еще въ теченіе нѣсколькоіхъ дней, паденіе же его произвело на войска тяжелое впечатлѣніе; они поняли, что вслѣдъ за фортомъ падеть и вся крѣпость.
Военный совет 16-го Декабря.


Опрачивая засѣданіе совѣта, генералъ-адъютанть Стессель обратился къ присутствующимъ съ предложеніемъ высказать свое мнѣніе о воз-можности и способахъ дальнѣйшей обороны крѣпости въ зависимости отъ измѣнившейся съ паденіемъ фorta № III обстановки и дѣйствительного состоянія крѣпости. По этому поводу высказали слѣдующее: капитанъ Голованъ — «.... держаться еще можно; подполковникъ Дмитрѣвскій — «пѣхоты на позиціи остается не болѣе 12 тысячъ..., санитарное состояніе гарнизона весьма плохое..., японцы ведутъ правильную осаду, бороться съ которой можно только при помощи артиллеріи большихъ калибровъ, а снарядовъ такихъ калибровъ у насъ мало..., орудія износились..., крѣпость долго держалась, но теперь она по частямъ отмираетъ. Обороняться можно еще, но сколько времени неизвѣстно, а зависить отъ японцевъ... Средства для отбитія штурмовъ у насъ почти нѣть»; подполковникъ Покладъ— «.... нравственный духъ расшатанъ даже среди гарнизона, но держаться необходимо на 1-й позиціи, такъ какъ на 2-й линіи дер-
жаться невозможно, ибо на ней н'ять ни окопов, ни м'сть для жилья, а на устройство их н'ять людей»; подполковник Хвостов - «согласен с картиной положения крепости, нарисованной подполковником Дмитровским, держаться же нужно до последней крайности...»; подполковник Гандурина - «согласен с высказанным подполковниками Дмитровским и Хвостовым. У насъ силъ не хватаетъ для занятий линии обороны... Всё люди готовы умереть, но едва ли это принесетъ пользу. Это можетъ только ожесточить врача и вызвать рвень»; полковникъ Григоренко - «въ активнымъ дѣствіямъ мы уже не способны.... слѣдуетъ обороняться, постепенно отходя сначала на 2-ю, а затѣмъ на 3-ю линію»; полковникъ Петрушина - «положеніе тяжело, но только относительно... Безусловно отказать отъ дальнѣйшей обороны еще несвоевременно»; полковникъ Савичкий - «.... цѣнь можетъ заставить насъ прекратить оборону»; полковникъ Мехмжандаровъ - средство состояться съ артиллеріей противника у насъ н'ять, орудій большаго калибра тоже почти н'ять, но обороняться возможно.... Мы еще можемъ защищаться противотурьными орудіями»; полковникъ Громковъ - «настроеніе людей хорошее, но составъ слабый. Никому неизвѣстно, сколько крѣпости придется держать... Солдатъ сумѣетъ умереть, если будетъ какая-нибудь надежда на выручку»; полковникъ Семеновъ - «слѣдуетъ продолжать оборону. Мы растянуты, но сократить линію обороны не можемъ. Безусловно продолжать оборону, стараясь нернуть въ строй цыганскихъ»; полковникъ Ирманъ - «мы имѣемъ 10 тысячъ штыковъ и, слѣдовательно, нужно обороняться....»; полковникъ Рейисъ - «основное значеніе крѣпости Портъ-Артуръ - служить убѣжищемъ и базой для Тихоокеанскаго флота. Роль эту, насколько зависятъ отъ гарнитура, Артуръ выполнялъ, пока существовалъ флот; теперь по разнымъ причинамъ флотъ болѣе н'ять. и, слѣдовательно, значеніе Артура, какъ убѣжища, падаетъ само собою. Значеніе Артура, какъ сухопутной крѣпости, совершенно ничтожно, такъ какъ лежить далеко отъ всѣхъ операционныхъ направленій, но, благодаря своему значенію убѣжища флота, онъ блистательно выполненъ и назначеніе сухопутной крѣпости, притянуть къ себѣ въ то время, когда сберная армія наша сосредоточивалась, до 150 тысячъ японцевъ, изъ коихъ выведено изъ строя не менѣе 100 тысячъ. Теперь сосредоточеніе арміи, конечно, уже закончено, да и Артуръ не можетъ уже отвлекать на себя значительныхъ силъ, такъ какъ для борьбы съ остатками, японцевъ достаточно держать лишь небольшой отрядъ. Такимъ образомъ, павший Артуръ въ настоящее время на общее положеніе дѣятъ на театрѣ войны никакого вліянія оказать не можетъ и является вопросомъ самодѣятельности национально-
наго, такъ, въ частности, Артурскаго гарнизона. Положение крѣпости таково: изъ 35 тысячъ пѣхоты осталось около 11 тысячъ, изъ коихъ значительный процентъ переутомленныхъ и недомогающихъ; большое число орудій подбито, снарядовъ крупныхъ и среднихъ валиброно осталось мало.... Вторая линія представляетъ изъ себя въ сущности тыловую артиллерийскую позицію, для упорной же обороны пѣхотой не пригодна, такъ какъ состоитъ изъ системы отдѣльныхъ городковъ, не имѣющихъ никакихъ приспособлений какъ для жилья, такъ и для боя.... За 2-й линіей у насъ уже нѣтъ ничего, за что можно было бы уцѣлить, а, между тѣмъ, очень важно не допустить неприятеля послѣ штурма ворваться въ городъ и перенести бой на улицы, такъ какъ это можетъ повести къ рѣзкѣ, жертвами которой сдѣлаются, кромѣ мирнаго населения, еще 15 тысячъ больныхъ и раненыхъ, которые своей прежней героиской службой и сверхчеловѣческой выносимостью заслужили вниманіе къ своей участіи. Если бы было какое нибудь основаніе надѣваться, что крѣпость будешь въ состояніи продержаться до прибытия выручки, то, конечно, слѣдовало бы стоять до послѣдней возможности, но, къ сожалѣнію, на близость выручки нѣтъ никакихъ указаний, скорѣе есть признаки, что она еще очень далека. Такимъ признакомъ является то, что мы уже 2 мѣсяца не имѣли никакихъ извѣстій изъ арміи.... При такихъ условіяхъ вопросъ состоитъ лишь въ томъ, что лучше: отпасть ли сдачу крѣпости на всѣсколько дней или даже часовъ, или спасти жизнь двухъ десятковъ тысячъ безоружныхъ людей. То или другое рѣшеніе вопроса, конечно, есть дѣло личнаго взгляда, но казалось бы, что послѣднее важнѣе, и потому разъ второй линіи будетъ угрожать серьезная опасность; этой линіи слѣдуетъ воспользоваться, какъ средству для возможности начать переговоры о капитуляціи на возможно почтенныхъ и выгодныхъ условіяхъ; генераль-маіоръ Горбатовскій — «..... мы очень слабы, резервовъ нѣтъ, держаться необходимо и притомъ на передовой линіи.... Защищать 2-ю линію съ данными числомъ войскъ трудно, такъ какъ она слишкомъ длинна и не имѣеть закрытій»; генераль-маіоръ Надыпин — «держаться на первой линіи возможно болѣе. На 2-й линіи, не имѣя резервовъ, держаться нельзя»; генераль-маіоръ Бѣлы — «..... орудій крѣпостныхъ осталось мало, и они износились, снарядовъ еще хватаетъ для обороны. Придавать особаго значенія паденію форта № III нельзя, пока тамъ не поставлены орудія; при имѣющихся средствахъ держаться еще можно на 1-й линіи»; генераль-маіоръ Никитинъ— «предварительно заключать, что крѣпость отмирала.... Снаряды еще есть..... Личный составъ качествомъ не слабъ и, вѣроятно, не слабѣе японцевъ. Надо обратить вниманіе не на больныхъ, а на здоровыхъ,
лучивші віх питаніе. Переходити на 2-ю линію преждевременно, і до послідній возможности слідует держаться на 1-й линіи. Ми должны бороться потому что, по принципу, по идеї, выпіча бу
dеть.....»; контр-адмірал Вірена — «... можно и должно продоля
жать защиту»; контр-адмірал Лацисскй — то же; генераль-лейт
енант Фокс — «... весь вопрос в том, удастся ли поміщать японцам поставить орудія на форту № III, и для этого нужно упо
требить всь усилия. Существенно важно держаться Китайской ст'йки, остальной позиції ничего не стоять, с потерей ея — сопротивление
можно считать только часами... Оборонять форты п'яхотой собствено
но нельзя»; генераль-лейтенант Смирнов — «... если число защит
ников уменьшилось втрое и число орудій на половину, а продоволь
ствіе — съ года на м'сяцъ, то это нужно считать положеніем норма
льнымъ для крѣпости малой. Сейчас, относя большихъ и ране
нихъ къ населенію, численность послѣдняго достигаетъ до 20 тысячъ,
а продовольствие осталось на 1/2 м'сяца, погибнуть остается преж
ній. Гарнизонъ не отв'чаєт протяженію линій фортовъ, хотя есть
еще дв' запасныя полевые позиціи, которыя, къ крайности, можно
очистить: это Ляотешань и Сигнальная горка. Если защитниковъ
останется еще меньше, то слідуетъ перейти къ внутреннимъ линіямъ.
Китайская ст'йка очень важна... поэтому ей лучше держать до по
слѣдней возможности, ослабив оборону остальныхъ участковъ... На
2-й линіи мы можемъ держаться еще неділо. Затм' мы можемъ
dержаться на 3-й линіи, которую составляют: внутренняя ограда,
позиціи Хоменки, Большая и Опасная горы; наконецъ, если гарни
зонъ сократится хотя до 3-хъ тысячъ, то съ ними можно оборонять
внутренность Стараго города... Садча можетъ быть вызвана только
истощеніемъ продовольствія»; генераль-лейтенант Фокс — «пра
ктически этого выполнить нельзя. Ставъ на 3-ю линію, мы отдѣлямъ
gоспиталы и городъ на полное истребленіе. Тогда уже лучше сдать
городъ, и т'мъ, кто не желаетъ сдаваться, съ охотниками идти на
Ляотешань и тамъ обороняться; генераль-адъютантъ Стессель—
«держаться нужно на 1-й линіи, пока это будетъ возможно. Жить
на 2-й линіи, гд' н'ть пом'щеній, въ теперешнее морозное время
нельзя: люди не выдержатъ и начнутъ уходить въ казармы и пов'ять
это очень трудно. Если сум'ємъ удержать Китайскую ст'йку, укр'пленіе № 3 и Курганную батарею, то держаться можно, если же
собьютъ съ этой линій, то сл'дуетъ переходить прямо на линію по
зиціи Хоменки, гд' есть по близости пом'щенія для жилья, держа
наверху только часовыхъ. Если оть первой линіи японцы пойдут
сапой, то, конечно, можно продержаться долго. Оборудованіе н'сколь
кихъ линій теперь совершенно невозможно. Артилерія должна упо
требить всх усилия, чтобы помѣшать поставить орудія на форту № III, внача на Китайской стѣнкѣ держать нельзя. На 2-й линии нужно держаться пока возможно, отнюдь не допуская неприятеля въ город и не перенося борьбы на улицы, чтобы не вызвать рѣзни раненыхъ, которое заслужили вниманіе къ своей участи».

Журнал совѣта никлѣзъ изъ участниковъ засѣданія не подписанъ, а завѣрено лишь генераль-майоромъ Рейсомъ.

Не отрицая въ общемъ правильности изложеннаго въ журналь, допрошенные, въ качествѣ свидѣтелей, участники совѣта показали:

Инженеръ-полковникъ Григоренко—по поводу мнѣнія полковника Рейса, что онъ, свидѣтель, лично не вѣрилъ и не вѣритъ въ то, что японцы способны были устроить рѣзню въ городѣ раненыхъ и мирныхъ жителей, и что полковникъ Рейсъ не отмѣтилъ въ своей рѣчи того обстоятельства, что освобожденная отъ осады Артуръ армія японцевъ усилить армію, оперирующей противъ Коропаткина. По показанию этого свидѣтеля, генераль Стессель поблагодарилъ всхъ за высказанное почти единогласно мнѣніе о возможности дальнѣйшаго сопротивленія и прибавилъ, что другихъ мнѣній онъ и не ожидалъ услышать.

Полковникъ Христовъ—что генераль Стессель, открывая засѣданіе совѣта, изложилъ въ краткихъ словахъ положеніе крѣпости, указано на число больныхъ и раненыхъ въ госпиталяхъ, на число цынготныхъ, на недостатокъ боевыхъ припасовъ, малочисленность гарнизона и его страшное утомленіе; при этомъ было замѣтно стремленіе сгустить краски и показать отчаянное положеніе крѣпости; въ концѣ засѣданія генераль Стессель поблагодарилъ всхъ за высказанное имъ мужественное мнѣніе.

Святы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генераль-майоръ Семеновъ—что прибылъ на совѣтъ, полагая, что хотятъ ознакомиться съ общимъ положеніемъ дѣлъ, и потому указалъ, какъ косить цынга людей, что отъ 1-го батальона осталась одна только сборная рота, но что, когда свидѣтелю задали вопросъ—можно ли держаться, онъ высказалъ, что держаться должно, и въ крайности цынготные будутъ поставлены на позицію съ витовками и патронами. Громче всѣхъ на совѣтѣ высказался противъ сдачи генераль Никитинъ, но это не значитъ, чтобы другіе меня отвергали сдачу, но такова манера говорить генерала Никитина. Генераль Вѣлый сказалъ, что неправда, будто снарядовъ нѣть: «снарядовъ еще есть и много, ихъ на цѣыхъ два большихъ штурма хватить, поэтому я ихъ берегу». Генералъ Рейсъ самымъ убѣжительнымъ образомъ настаивалъ на сдачѣ, указывая, что роль Артура сдѣлана, а дальше уже будетъ рѣзня. Генералъ Фокъ категорически не высказался, а генералъ Стессель, мявший въ
руках какой-то бумаги, как говорят, доклад Фока о сдаче, закончив собрание, поблагодаривши всех за доблестное желание отстаивать крепость и дальше.

Генераль-майор Мехмандаров — что генерал Стессель на совете 16-го Декабря своего мнения не высказывал, а лишь поблагодарил за единодушное желание продолжать оборону; генераль Рейсъ говорил долго и в своем резюме ясно и категорически высказал, что Портъ-Артуръ выполнил свою задачу, как по отношению къ флоту, такъ и по отношению къ съверной армии, и дальнѣйшую оборону считать безполезною; генераль Фокъ, обращаясь къ генералу Стесселю, высказался въ томъ смыслѣ, что продолжение обороны возможно лишь при условіи, если неприятель не установить орудія на форту № III. Такъ какъ совѣтъ происходилъ вечеромъ 16-го Декабря, то изъ сказаннаго генераломъ Фокомъ, по мнѣнію свидѣтеля, ясно видно, что къ 17-му Декабря на форту № III не было неприятельскихъ орудій. Къ этому свидѣтель добавляетъ, что 17-го Декабря было сравнительно затишье; 18-го Декабря неприятель съ форта № III артиллерийскаго огня не открывалъ, следовательно, тамъ не было неприятельскихъ орудій, а 19-го Декабря, около 2-хъ или 3-хъ часовъ дня, былъ послѣдній парламентъ.

Генераль-майоръ Ирманъ — что высказывался за оборону до послѣдняго человѣка, до послѣдняго дома въ городѣ.— «Пусть у насъ теперь 8 тысячъ, будетъ 4 тысячи, 2 тысячи, наконецъ, 500 штыковъ — все продолжать оборону». Восемьдесятъ процентовъ членовъ совѣта высказывалось за оборону, и оборона была рѣшена безповоротно до конца. Генераль Стессель, повидимому, горячо благодарил за это рѣшеніе, за доблестный духъ и, казалось, былъ довольен рѣшеніемъ совѣта продолжать оборону. Генераль Рейсъ сказала гладкую рѣчь о необходимости сдачи. Генераль Фокъ, видя, что большинство за оборону, говорилъ неопределенно, уклоняясь отъ прямого отвѣта, но очевидно было, что онъ за сдачу, и, повидимому, у него объ этомъ была написана записка, которую онъ держалъ передъ собою на столѣ и которую онъ спряталъ, когда совѣтъ рѣшилъ обороняться.

Генераль-майоръ Горбатовскій — что инициатива созыва военнаго совѣта исходила, повидимому, отъ генерала Стесселя, можетъ быть, и отъ генерала Фока, но не отъ коменданта; цѣль его была выяснить положеніе крѣпости; по крайней мѣрѣ, генералъ Стессель, обращаясь къ собравшимся, сказалъ: «пусть каждый скажет свое мнѣніе о положеніи крѣпости», — слова же «сдача» онъ не произносилъ. Всѣ рѣчи сводились къ одному, что «плохо и очень плохо, но держаться нужно». Выдѣлилась, между прочимъ, рѣчь полковника Рейса,
указавшаго на то, что крѣпость потеряла свое значеніе, и роль ея кончена. Послѣ Рейса говорилъ свѣдѣтель о томъ, что слѣдуетъ держаться до крайности. Его перебилъ полковникъ Рейстъ, сказавъ: «значитъ, вы хотите рѣшить въ городъ?» Свѣдѣтель на это отвѣтилъ, что рѣшено не хочется, но на позицияхъ держаться нужно, въ особенности—на первой. Отъ рѣчи генерала Фокка объ укрѣпленіи какой-то позиціи у свѣдѣтеля осталось впечатлѣніе, что онъ собирался сказать что-то другое. Въ заключеніе генералъ Стессель поблагодарилъ за готовность держаться и при этомъ сказалъ, что переходить съ 1-й позиціи на 2-ю не слѣдуетъ, а сразу на 3-ю, такъ какъ на 2-й, въ виду зимы, нѣгдѣ будетъ размѣститься людей. Этимъ свѣдѣтъ и окончился. На совѣтъ 16-го Декабря свѣдѣтель не смотрѣлъ, какъ на окончателный, и полагаетъ, что такъ же смотрѣлъ на него и другіе, тѣмъ болѣе, что подробнѣйшіе вопросы о дальнѣйшей оборонѣ крѣпости былъ предоставленъ еще въ Ноябрѣ.

Генераль-лейтенантъ Надымъ—что генераль-адъютантъ Стессель вполнѣ одобритъ общее мнѣніе совѣта сражаться.

Генераль-лейтенантъ Никитинъ—что былъ противъ сдачи, указывая на то, что намъ нѣть никакаго дѣла до того, выполнить или нѣть Артуръ свое назначеніе: «его мы должны защитать потому, что онъ намъ порученъ». Генералъ Фоккъ не прочиталъ того заявленія, которое было имъ принесено въ засѣданіе, и когда генералъ Стессель спросилъ:—«Александръ Викторовичъ, я прочитаю замѣтку?—"Нѣтъ". Свѣдѣтель подалъ, что совѣтъ собранъ для того, чтобы обсудить, какъ усилить оборону, но изъ характера засѣданія понялъ, что «насъ собрали для другого».

Контр-адмиралъ Виренъ—что полковникъ Рейстъ въ своемъ докладѣ о состояніи крѣпости, обрисовалъ все въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, высказывая въ томъ смыслѣ, что не поразилъ въ видѣхъ гуманности прекратить дальнѣйшее кровопролитіе. Въ такомъ же духѣ говорили полковникъ Дмитревскій и еще одинъ офицеръ, фамилія котораго свѣдѣтель не помнить, всѣ же остальные генералы и начальники частей высказались за продолженіе защиты крѣпости, которая находится еще въ такомъ положеніи, что можетъ и должна защищаться, надо только рѣшить, какъ лучше вести оборону; генералы Бѣльц и Никитинъ высказали даже, что вопросъ о сдачѣ крѣпости не долженъ быть обсуждаемъ.

Контр-адмиралъ Лашинский—что совѣтъ былъ собранъ для обсужденія положенія крѣпости и какъ вести дальнѣйшую оборону; генералъ Фоккъ, по открытии засѣданія, хотелъ прочитать записку, составленную имъ по этому поводу, но генералъ Стессель сказалъ, что сначала пусть всѣ собравшіеся выскажуть совершенно откровенно
свои взгляды на положение дела. Генерал Вълчй указал, что крѣ
ность имѣетъ до 8 тысячъ крупныхъ снарядовъ (по 100 на орудіе)
и до 70 тысячъ мелкихъ, противоснарядныхъ; самимъ генераломъ
Стесселемъ было заявлено, что провизиіи есть еще на мѣсяцъ сніп-
комъ (60 тысячъ пудовъ муки, кромѣ сухарей, и около 3000 лоша-
дей), а число штуковъ—11 тысячъ.
Всѣмъ созналось трудное и серьезное положение крѣности, все
же громаднымъ большинствомъ голосовъ (19 противъ 3—одинъ ни-
чего не высказавъ), это генералъ Фоксъ была высказана необходимость
держаться и защищать крѣнностъ до конца, пока хватить сна-
рядовъ. Только подполковники Гандуринъ и Дмитревскій и полко-
вникъ Рейстъ высказались за необходимость капитуляціи; главное, что
ихъ путало—возможность рѣзни. Генералъ Фоксъ не прочелъ своей
записки, такъ какъ генералъ Стессель съказалъ ему, что все выска-
зались, и теперь уже поздно (было 8 часовъ вечера). Закрывая за-
сѣданіе, генералъ Стессель, поблагодаривъ всѣхъ за откровенное
мнѣніе, сказалъ, что будетъ защищаться на 1-й линіи, а затѣмъ пе-
рейдетъ на слѣдующую.
Генералъ-лейтенантъ Фоксъ—что въ журналѣ совѣта мнѣніе его
изложено вѣрно. Насколько понималъ онъ тогда, на совѣтѣ не былъ
поставленъ вопросъ о сдачѣ, а только спрашивалось мнѣніе о поло-
женіи крѣности; голосованиія и подсчета голосовъ не было. Отъ со-
вѣта онъ вынесъ впечатлѣніе, что «строевые начальники были песси-
мисты или скромные оптимисты, причемъ степень оптимизма уве-
личивалась по мѣрѣ удаления отъ восточнаго фронта и на Лютен-
штейнѣ достигала своего кульминаціонаго развитія. Составляли исключа-
ченіе только генералъ Никитинъ и полковникъ Ирманъ. Всѣ же не-
строевые проявили большой оптимизмъ, особенно—адмиралы».
Генералъ-лейтенантъ Смирновъ—что генералъ-адютантъ Стес-
сель, открывая засѣданіе совѣта, предложилъ каждому высказать со-
вершенно откровенно свое мнѣніе касательно настоящаго положенія
крѣности и мѣръ, которыя надлежало-бы принять въ будущемъ; за-
тѣмъ генералъ Стессель заявилъ, что въ конце засѣданія онъ озна-
комитъ насть съ запиской, которую держать въ рукахъ. При изоло-
женіи мнѣній, подполковники Дмитревскій и Гандуринъ высказались
въ смыслѣ невозможности и безцѣльности продолженія борьбы; полко-
вникъ Рейстъ указалъ, что мисія Портъ-Артуръ, въ смыслѣ за-
щиты флота, кончилась, что для арміи, которая собиралась давно
уже, Артуръ вовсе не нуженъ, что дальнѣйшая защита его можетъ
привести только къ рѣзни на улицахъ, чего не должно допускать. Подполковникъ Покладь, полковники Савицкій и Грязновъ высказы-
ались неопредѣленно. Капитанъ Головань, подполковникъ Хвостовъ,
полковники Петруша, Семенов, Мехмандаров, Григоренко, Ирман, адырлык Вирень и Лаццинский, генералы Горбатовский, Надьвин, Ножкин и Вольский были за дальнейшую оборону, причем последний указал, что снарядов хватит еще на два больших штурма. Генерал Фок в ужасе от отъезда на рассмотриваемый вопрос, говорил о выносимости нажима чинов. Генерал Стессель, выслушав мнения, объявил, что вторая позиция не представляет никакой силы и поблагодарил всех за почти единодушное решение вести дальнейшую защиту крепости, как это подобает русским войскам. Записку же, которую он обещал прочесть в конце заседания, спрятал в карман. На этом заседание совета и окончилось.

В приложенной к докладу, в качестве вещественного доказательства, тетради донесений Командующему Маньчжуровской армией и Наместнику ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнем Востоке за 1904 год имелось черновое отпуск все подписанный и телеграммы генерал-адъютанта Стесселя на имя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, писанный собственноручно генерала Стесселя рукой. Из обозрения этого документа видно, что составлен 15-го Декабря, в 11-ч. часу ночи, и начинается словами: «сегодня, в 10-ч. часу утра японцы произвели взрывы бруствера форта № 3...» и оканчивается словами: «по занятии этого форта японцы держатся хвастовсю все северо-восточного фронта, и крепость поддержится лишь несколько дней. У нас снарядов почти нет. Правду молвы, чтобы не допустить рвения на улицах. Цитата очень важна гарнизон. У меня под рукой теперь 10—11 тысяч, и они еще здоровые...» Рукой генерал-адъютанта Стесселя, синим карандашом, слова «15-го Декабря» и «сегодня» зачеркнуты и надписано: «16-го Декабря» и «вчерась». Затем вверху листа, рукой генерала Стесселя же, черным карандашом, написано: «изъ этого же похода и Главнокомандующему, прибавив, что положение совершенно критическое».

Отправка знаменъ в Чифу.

17-го Декабря 1904 года и. д. начальника штаба 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии капитан Головань, заходя в штаб района между двумя и тремя часами дня, узнал от и. д. начальника штаба района полковника Рейса, что по распоряжению генерала Стесселя в этот день отправляются в Чифу на миноносцы полковника знамена. Тогда капитан Головань обратился к полковнику Рейсу с вопросом, не будет ли распоряжением отправить на этом...
же миноносц в документы, представляющие историческую ценность, на что получил ответ, что отправить можно, но надо иметь в виду, что миноносец может быть потоплен или взят в плен, и тогда пропадут документы, которые никак не могут быть востребованы. Последнего полковник Рейс приказал свидетелю, капитану Голованю, подписаться в качестве и. д. начальника штаба 7-й дивизии протокол об отправлении знамен. В это время знамена, копьи и скобы были уже сняты с древков и укладывались полковыми адъютантами. Видя знамя 25-го полка на квартире начальника штаба района, свидетель ни на минуту не усомнился в законности его нахождения здесь, хотя распоряжений об передаче знамени этого полка в штаб района в штаб 7-й дивизии не было получено. Вернувшись в свой штаб, свидетель немедленно занялся разбором документов, подлежащих отправке. Отобранные документы были упакованы в особый ящик, который адъютантом штаба дивизии был отвезен в гавань на отправлявшемся миноносце и сдан там штабскому-капитану Бабушкину, назначенному для сопровождения знамен и сдачи их нашему военному агенту в Киш. 

Спрощенный в качестве свидетеля, бывший начальник штаба укрепленного района, генерал-майор Рейс показал, что знамена были отправлены из Порт-Артура не 17-го Декабря, а 19-го. По словам этого свидетеля, распоряжение об отправлении знамен было сдѣлано через штаб 4-й дивизии после отправления парламентера 19-го Декабря. Знамена были перенесены командами при офицерах, в темнотѣ и безъ перемѣній. Затѣм были сняты полотна и металлическая части и упакованы, а древки сожжены. Въ 9 часовъ вечера знамена и бумаги на миноносецъ вышли изъ Порт-Артура въ Чифу.

Показание генерал-майора Рейса подтверждается показаниями:

Контр-адмирала Лашпинского—что 19-го Декабря, около полудня, имѣ было получено письмо отъ начальника штаба укрепленного района, № 2544, объ отправкѣ миноноса въ Чифу со знаменами и секретными документами. Свидѣтель отвѣтил на это, что миноносец готовъ во всякое время,—и въ 5 часовъ вечера получилъ отъ полковника Рейса телеграмму съ указанием необходимости отправить «сегодня то, о чемъ писалъ», т. е. миноносецъ; и

бывшаго командира порта «Артура» контр-адмирала Тригоровича, что вечеромъ 19-го Декабря 1904 года имѣ были отправлены изъ Порт-Артура на миноносцѣ, данномъ контр-адмираломъ Лашпинскимъ, полковымъ знаменѣ и часть секретной переписки штабовъ районовъ и крѣпости, порта, адмираловъ и бывшаго штаба Намѣстника. Отъ флота отправлены были знамя Квантунского экипажа и Георгіевскіе рожки канонерскихъ лодокъ «Бобръ» и «Гилякъ».
По показанию бывшего командря 1-й бригады 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майора Горбатовского, изъ полков этой дивизии только один 25-й имел знаки, которое хранилось сперва при 1-й роте, на форту № 1-й, а затем, кажется, в Ноябрьском оно было перенесено в штаб полка. Когда оно было отправлено в Чибу, свидетель не знает, и о факте отправки его он узнал при прочтении капитуляции.

Равным образом не знает, каким порядком знамена были собраны и отправлены в Чибу и бывший начальник штаба крепости полковник Хвостов.

Наконец, изъ показаний бывшего командира 5-го Восточно-Сибирского полка генерал-майора Третьякова видно, что за несколько дней до 19-го Декабря получено было приказание генерала Фоки прислатъ полковое знамя съ адъютантомъ въ штаб дивизии.

19-е Декабря 1904 года. — Взятіе японцами Большого Орлиного Гнездада и очищеніе нами Малаго Орлиного Гнездада, Куропаткинскаго люнета и батареи Б.

Еще 17-го Декабря, къ вечеру, японцы, засѣя у подножія Скаллистаго кряжа, начали бить во флангъ Китайскую стѣну.

18-го Декабря утромъ погибло отъ взрывовъ укрѣпленіе № 3, — и въ 3½ часа этого дня генераль Фокъ, согласно распоряженія генерала Стесселя, но вопреки категорическаго приказанія коменданта, приказалъ начальнику обороны восточаго фронта, генераль-майору Горбатовскому, очистить Китайскую стѣну со Скаллистымъ кряжемъ. Войска начали отходить съ наступлениемъ темноты и въ 5 часовъ утра 19-го Декабря заняли линію: Курганныя батарея — Владимірская и Митрофаньевская горы — Большое Орлиное Гнездадо — участокъ Китайской стѣны за фортомъ № II и Куропаткинскій люнет.

Вскорѣ послѣ этого начались атаки японцевъ на Большое Орлиное Гнездадо. Обстоятельства боя на этомъ пункта и связанныхъ съ нимъ событий — очищенія нами Малаго Орлиного Гнездада, Куропаткинского люнета и батареи Лит. В иными изъ показаній слѣдующихъ свидѣтей:

Бывшаго начальника обороны восточаго фронта, генераль-майора Горбатовского: — 19-го Декабря, еще до рассвѣта, японцы подвели свои штурмовые колонны и съ 7-ми часовъ утра открыли сильную бомбардировку Большаго Орлинаго Гнездада, освѣняя эту позицію одновременно съ трехъ сторонъ 11-ти дымовыми бомбами и шрапnellю. Огонь ихъ угихалъ только передъ атаками. Такихъ атакъ произве-
дено было шесть, но всë онъ были отбиты, главнымъ образомъ, огнемъ скорострѣльной батарей, поставленной на Митрофаньевской горѣ, и ручными гранатами. Около 5-ти часовъ вечера Большое Орлиное Гнѣздо было занято японцами. Пока шелъ бой на немъ, начальникъ 2-го участка подполковникъ Лебединскій нѣсколько разъ доносилъ свидѣтелю, что на Маломъ Орлиномъ Гнѣздѣ и Куропаткинскомъ лунетѣ стоять невозможно, что японцы обстрѣливали ихъ не только вдоль, но и въ тылъ. Несмотря на это, свидѣтель все же приказывалъ держаться на этихъ позиціяхъ хотя бы рѣдкою пѣнью или даже часовыми. Тѣмъ не менее около 6-ти часовъ вечера онъ узналъ отъ подполковника Лебединскаго, что Малое Орлиное Гнѣздо и Куропаткинскій лунетъ наши очищены и что генераль Фокъ приказаю также очистить и батарею Бъ. Свидѣтель, однако, категорически приказывалъ подполковнику Лебединскому держаться на этой батареѣ до тѣхъ поръ, пока онъ не получитъ такое приказаніе отъ него лично. Около 8-ми часовъ вечера свидѣтель получилъ отъ генерала Фока записку, въ которой предписывалось немедленно, подъ угрою побудительныхъ къ тому мѣръ, очистить батарею Бъ. Послѣ этого свидѣтель принужденъ былъ приказать Лебединскому исполнить требованіе генерала Фока. Но лишь только успѣлъ очистить батарею Бъ, какъ полученъ было донесеніе отъ коменданта укрѣплений № 2 о невозможности долгѣ на немъ держаться, такъ какъ оно стало обстрѣливаться японцами, занятыми лит. Бъ съ тыла и съ фланга. Получивъ это донесеніе, свидѣтель приказалъ перенѣстъ оставшійся у него резервъ въ Новый Китайскій городъ (что за укрѣплениемъ № 2), о чемъ и донесъ генералу Фоку, но послѣдній выразилъ на это свидѣтелю свое неудовольствие въ томъ смыслѣ, что онъ напрасно тревожить людей безцѣльными передвиженіями. Въ ночь съ 19-го Декабря на 20-е войска восточнаго фронта занимали позиціи: отъ р. Луньихъ на Курганную батарею, на горы Ла- перовскую, Владимірскую, Митрофаньевскую, Безымянную, Морской крѣпости, Отроожную и Обскую горы, батарею А, открытый капониръ № 1, фортецъ № 1, редутъ Такъ и Сигналную гору, что у самой бухты Такъ. Батарея № 2 вечеромъ 19-го Декабря была еще въ нашихъ рукахъ, но ночью была очищена.

Исполнявшаго должность начальника штаба обороны восточнаго фронта, генерального штаба капитана Стенова:—съ 7 часовъ утра 19-го Декабря японцы начали обстрѣливать восточный фронтъ и нѣсколько разъ атаковали Большое Орлиное Гнѣздо. Генераль Горбатовскій поддерживалъ его, пока въ резервѣ не осталось дѣй роты. Какъ разъ въ это время пришло извѣстіе, что японцы уже заняли Большое Орлиное Гнѣздо. Считая, что съ постановкою японцами на
Большом Орлином Гнёздо хотя бы одного орудия, положение отряда вдвоем от горы сдается критическим, генерал Горбатовский приказал свидетелю переговорить по телефону с начальником штаба генерала Фока, подполковником Дмитревским, о мерах на случай отхода на 2-ю линию обороны. Из слов подполковника Дмитревского ничего определенного понять не мог и потому просил прислать ему ответ письменно. Приблизительно через полчаса охотник привез от подполковника Дмитревского письмо с извещением, что послали парламентера. Затем получено было приказание генерала Фока: Курганную батарею, Лаперовскую и Митрофаньевскую горы держать, а Куропаткинские линей и батарею В очистить. Не понимая идеи такого очищения, начали переговоры с штабом. Сухопутной обороны, которая окончилась тем, что генерал Фок прислал генералу Горбатовскому записку с указанием, что относительно его будут приняты меры, если он не исполнит этого приказания. Куропаткинские линей и батарея В были очищены без осложнений. К вечеру 19-го Декабря в штабе восточного отряда не оставалось сомнений, что Большое Орлиное Гнездо не в наших руках.

Бывшего командира Большого Орлинога Гнездо, подполковника Галицкого: — Свидетель жил на Большом Орлином Гнездо с 18-го Августа по 19-е Декабря включительно. 18-го декабря он был назначен комендантом этого пункта; никакого укрепления там не было. Стрелки сами рыли для себя окопы и ходы сообщений и создали блиндажи. Вооружено было Большое Орлиное Гнездо первоначально двумя 6-ти дюймовыми пушками Кане, но оба орудия были подбиты японцами еще 6—7 Августа, и богатые их не стреляли. За несколько дней до падения крепости была поставлена 47-мм. скорострельная пушка, но 19-го Декабря она была разбита первой же выстрелами японских батарей и в действии стала негодной. Гарнизон Большого Орлинога Гнездо состоял из 67 человек. 19-го Декабря свидетель находился на вершине Большого Орлинога Гнездо, как комендант его. Около трех часов дня он был контужен японским снарядом и отлучен врываем наших бомбочек. Японцы бросились в это время на шестой с утра штурм. На этот раз японцам удалось занять вершину. Стрелки и матросы оставили гору одновременно с тем, как унесли свидетеля. Это было в начале 4-го часа дня.

Подпоручика Гриневича: — 18-го Декабря свидетелю было приказано в ночь на 19-е число, с 67 охотниками, занять Большое Орлиное Гнездо. С этими людьми и малым дополнением в них от рот 14-го полка (5—10 человек), 28-го полка (15—20 челов...
въкъ) и моряковъ (15 — 20 человѣкъ) свидѣтель отбилъ шесть атакъ, начавшихся съ разсвѣтомъ 19-го Декабря и окончившихся около 3 часовъ 40 минутъ дня. Послѣ шестой атаки оставпшись цѣлыми пять человѣкъ, подъ натискомъ японцевъ, отошли по ходу сообщенія внизъ и заняли окопы вправо отъ Митрофаньвѣской горы.

По показанію инженера-капитана фонъ-Шварца—батарея лит. В. къ моменту взятія Большого Орлинаго Гнѣзда, была сильно разрушенна, но окопы впереди, по распоряженію генерала Фока, были усилены, и въ нихъ можно было держаться.

Изложенное подтверждается слѣдующими находящимися въ дѣлѣ документами:

Запискою генераль-лейтенанта Фока генералу Горбатовскому, отъ 7 час. вечера 19-го Декабря:— «Предписываю Вашему Превосходительству немедленно отдать распоряженіе объ очищеніи лит. В. Не заставьте меня принять мѣры. Равно держать во что бы то ни стало Курганную батарею, горку Лаперовскую, Владимірскую и Митрофаньвѣскую»; и телефонограммами:

1) генераль-лейтенанта Фока генералу Горбатовскому, въ 10 час. 30 мин. утра:— «Большое Орлиное Гнѣздо сегодня удержать во что бы то ни стало»;

2) наблюдателя, лейтенанта Ромашева въ штабѣ крѣпости съ Большой горы, въ 2 час. 55 мин. дня 19-го Декабря:— «Японцы влѣзли на Большое Орлиное Гнѣздо, ихъ оттуда сбили, теперь на Орлиномъ никого не видно»;

3) поручика Князева въ штабѣ крѣпости:— «Въ 3 часа дня лейтенантъ Ромашевъ сообщаетъ, что японцы влѣзли на Орлиное, нашимъ тамъ не видно. На Орлиномъ произошелъ взрывъ, загорѣлась платформа»;

4) генераль-лейтенанта Фока полковнику Лебединскому въ 5 час. 15 мин. дня 19-го Декабря:— «Сегодня ночью отвести весь гарнизонъ съ лит. Въ къ Опасной горѣ, гдѣ имъ поступить въ распоряженіе полковника Поклада. А роту, занимающую Китайскую стѣнку между лит. В и укрѣпленіемъ № 2, отвести въ укрѣпленіе № 2 для усиленія его гарнизона...»;

5) капитана Степанова — изъ штаба генерала Горбатовскаго въ штабѣ сухопутной обороны, въ 6 час. 50 мин. вчерар 19-го Декабря:— «Капитанъ Андреевъ съ Митрофаньвѣской горы доносить, что на Большомъ Орлиномъ Гнѣздѣ японцы ставятъ орудія...»;

6) генераль-лейтенанта Фока генералу Горбатовскому, въ 7 час. 30 мин. вечера:— «Гарнизону лит. В отойти на Опасную гору, гдѣ поступить въ распоряженіе полковника Поклада, которому мною дано лично указание, какъ ихъ употребить. Ротѣ, расположенной на
Китайской стень, между лит. Б и укреплением № 2, отойти на укрепление № 2, на усиление его гарнизона»;

и 7) генерал-лейтенанта Фока подполковнику Лебединскому, въ 11 час. 45 мин. вечера 19-го Декабря—«Войскамъ съ Куропаткинского львата и Малаго Орловаго Гнѣда отходить въ Новый Китайскій городъ, гдѣ стать по фанзамъ. Частъ должна быть въ ружь, чтобы не дать прорваться въ городъ. Снаряды можно оставить. Замки съ орудій взять. Взорвать большія орудія, когда всѣ уйдутъ».

Данными предварительного слѣдствія устанавливается, что за благовременно, еще до окончательного выясненія вопроса о томъ, взято ли японцами Большое Орловое Гнѣдо; было заготовлено въ штабѣ укрѣпленнаго района письмо къ генералу Ноги съ предложеніемъ начать переговоры о сдачѣ крѣпости, каковое и было послано съ прапорщикомъ Малченко между 3 и 4 часами дня 19-го Декабря.

Изложенное подтверждается показаніями свидѣтелей: бывшаго начальника штаба крѣпости, подполковника Хвостова—что около 4-хъ часовъ дня свидѣтелю доложили, что видѣли, какъ проскакалъ прапорщикъ Малченко, а за нимъ казакъ съ большимъ бѣлымъ флагомъ. Догадавшись, зачемъ поѣхалъ Малченко, свидѣтель доложилъ о томъ коменданту крѣпости. Послѣднимъ офиціальное увѣдомленіе о вступленіи съ японцами въ переговоры относительно сдачи крѣпости было получено въ 7 час. вечера того же дня. Свидѣтель слышалъ, или отъ самого полковника Рейса, или отъ прапорщика Малченко,—точно не помнитъ,—что письмо къ генералу Ноги съ предложеніемъ сдачи крѣпости было заготовлено полковникомъ Рейсомъ заблаговременно и подано генералу Стесселю на подпись 19-го Декабря;

Генерал-лейтенанта Фока, который изъ разговоровъ съ полковникомъ Рейсомъ 19-го Декабря узналъ, что у генерала Стесселя есть письмо къ генералу Ноги съ просьбой прислать парламентера для переговоровъ о сдаче крѣпости. На вопросъ, когда это письмо будетъ отправлено, полковникъ Рейсъ ответилъ: «завтра». — «Но ужъ это будетъ поздно», возразилъ генералъ Фокъ и послѣ того, отправившись къ генералу Стесселю, доложилъ послѣднему о положеніи дѣй, сказавъ, что восточный фронтъ держаться не можетъ. Послѣ этого доклада и былъ посланъ парламентеръ;

Инженеръ-полковника Григоренко — что около 3-хъ часовъ дня 19-го Декабря генералъ Стессель, безъ предварительного соглашенія съ комендантомъ крѣпости, послалъ парламентера съ предложеніемъ сдать крѣпость;
Бывшаго командира порта «Артуръ», контр-адмирала Григоровича—что около 4-х часов дня 19-го Декабря, въ помышленіе, занимаемое имь, свидѣтельствовало, совмѣстно съ контр-адмираломъ Лашинскимъ, «влетѣлъ» контр-адмиралъ Виренъ и сообщилъ имъ содержание только что полученного имъ письма полковника Рейса о посылкѣ парламентера къ генералу Ноги для переговоровъ о капитуляціи. Пораженный этимъ известіемъ, особенно послѣ рѣшенія военного совѣта 16-го Декабря, онъ, свидѣтель, вмѣстѣ съ контр-адмираломъ Лашинскимъ сталъ просить контр-адмирала Вирена, какъ младшаго, създѣть къ коменданту крѣпости и, узнавть, въ чемъ дѣло, какъ можно скорѣе сообщить имъ, ибо ни онъ, свидѣтель, ни контр-адмиралъ Лашинскій никакихъ извѣщеній отъ полковника Рейса не получали. По возвращеніи своемъ, контр-адмиралъ Виренъ передалъ ему, свидѣтелю, и контр-адмиралу Лашинскому, что онъ былъ у коменданта крѣпости, который ничего не зналъ о случившемся, затѣмъ былъ у генерала Вѣлаго, который только при немъ, адмиралъ Виренъ, получилъ аналогичное извѣщеніе, а затѣмъ отправился къ генералу Стесселю. Послѣдний казался сконфуженнымъ и подтвердилъ о послѣдкѣ парламентера. Тогда адмиралъ Виренъ отправился къ полковнику Рейсу, съ которымъ имѣлъ крупный разговоръ, причемъ назвалъ его «замѣтнымъ».

Во время отсутствія контр-адмирала Вирена, имъ, свидѣтелемъ, и контр-адмираломъ Лашинскимъ было получено отъ полковника Рейса извѣщеніе, чтобы непремѣнно сегодня же, 19-го Декабря, отправить миноносецъ въ Чифу съ полковыми знаменами. Съ этого момента онъ, свидѣтель, сталъ дѣлать распорженія къ отправкѣ на томъ же миноносецѣ знаменного флага Квантунскаго экипажа, серебряныхъ Георгіевскихъ рожковъ нѣ которыхъ судовъ и секретной переписи штаба Намѣстника и порта. Онъ сдѣлалъ также подготовительные распорженія къ вервѣ маневровъ, потопленію портовыхъ судовъ, крановъ и т. п.

Въ 6-мъ часу прибылъ на его, свидѣтеля, квартиру коменданъ крѣпости и изложилъ положеніе дѣло. Выведилось, что, вопреки его, генерала Смирнова, распорженіямъ, очищены укрѣпленія: Куропаткинскій лунетъ, Малое Орлиное Гнѣздо и батарея Б; что о посылкѣ парламентера генералъ Смирновъ узналъ впервые отъ адмирала Вирена и что теперь положеніе дѣло таково, что ничего нельзя уже предпринять для спасенія крѣпости. Собрать войска, которыхъ можно было взятъ только съ лѣваго фланга, а именно отъ форта № VI и на Лютешанѣ, генералъ Смирновъ не находилъ уже возможнымъ.
Изложенные обстоятельства побудили свидетеля принять меры для скорейшего уничтожения судов и прочего казенного имущества, а также послать совместно с контр-адмиралами Лачинскому и Вирену протестующую против сдачи телеграмму Главнокомандующему армий и Генералу-Адмиралу; телеграмма эта была отправлена на минноносцѣ вмѣстѣ с знаменами. Поздно вечеромъ 19-го же Декабря была получена изъ штаба района телеграмма съ требованіемъ назначить делегата отъ флота для участія въ переговорахъ о капитуляціи крѣпости. Такъ какъ въ распоряженіи его, свидѣтеля, подходящаго для этого лица не было, то онъ отказался дать делегата изъ чиновъ порта, почему съ общаго ихъ, адмираловъ, согласія, былъ посланъ капитанъ 1-го ранга Щенсновичъ, какъ делегатъ отъ флота. Въ виду того, что флотъ уже не существовалъ, а оставалась только часть личнаго состава, и то почти всѣ находившіяся въ распоряженіи сухопутнаго начальства, никакихъ особыхъ инструкцій Щенсновичу дано не было, а указывалось ему, какъ человѣку твердому и самостоятельному, вообще отстывать интересы флота. Къ вечеру 20-го Декабря капитанъ 1-го ранга Щенсновичъ вернулся изъ Шуйцунда, и изъ его доклада онъ, свидѣтель, вынесъ впечатлѣніе, что во время переговоровъ онъ, Щенсновичъ, былъ совершенно обезвреженъ полковникомъ Рейсомъ;

Командованвшаго въ Порть-Артурѣ отдѣльнымъ отрядомъ броненосцевъ и крейсеровъ контр-адмирала Вирена,—что для него, свидѣтеля, было совершенно неожиданностью получение 19-го Декабря, между 3-ямъ и 4-мъ часами дня, письма отъ полковника Рейса съ извѣщеніемъ, что «уже посланъ офицеръ съ письмомъ къ генералу Ноги, чтобы начать переговоры о капитуляціи, а потому Вы имѣте только одну ночь, чтобы сдѣлать съ судами, что Вы находите необходимымъ». «Ошеломленный, не вѣря «тому письму», онъ, свидѣтель, отправился къ контр-адмираламъ Григоровичу и Лачинскому узнать, не имѣютъ ли они такихъ же писемъ, но и для нихъ это было также неожиданностью. Оттуда онъ, свидѣтель, поѣхалъ къ генералу Вѣліому, который, оказался, также ничего не зналъ; новостью было письмо полковника Рейса и для команданта крѣпости, генерала Смирнова, къ которому онъ затѣмъ поѣхалъ. Тогда онъ, контр-адмиралъ Вирень, поспѣшилъ къ генералу Стесселю, гдѣ засталъ уже генерала Вѣліаго, и на вопросъ: «неужели это правда, и развѣ можно сдѣлать крѣпость безъ обсужденія этого вопроса на совѣтѣ?» — получивъ отъ генерала Стесселя ответъ, что это уже совершенный фактъ, и офицеръ долженъ сейчасъ вернуться. Для него, свидѣтеля, стало тогда ясно, что фактъ сдачи крѣпости, действительно, совершился; что невѣдомо отъ того, будетъ ли она происходить при мѣдьюсоб—
ной войнѣ желающихъ и не желающихъ сдаваться, будетъ ли арестовывать генераль Стессель или нѣть, все равно, крѣпость доживаетъ свои послѣдніе часы;

Бывшаго коменданта крѣпости Портъ-Артуръ, генераль-лейтенанта Смирнова — что около 7-ми часовъ вечера 19-го Декабря къ нему прибылъ контр-адмиралъ Виреятъ и показалъ предписаніе взрывать суда. Только въ 11 часовъ вечера того же дня свидѣтель получилъ при рапорѣ подковника Рейса копію письма генерала Стесселя къ генералу Ноги, составленного въ слѣдующихъ выраженіяхъ:—Его Превосходительству, Командующему арміей, осаждающей Портъ-Артуръ. Милюстной Государь. Соображаясь съ общимъ положеніемъ дѣла на театра военныхъ дѣйствій, я признаю дальнѣйшее сопротивленіе Портъ-Артура безцѣльнымъ и, во избавленіе напрасныхъ потерь, желалъ бы войти въ переговоры относительно капитуляціи. Если Ваши Превосходительство на это согласны, то прошу назвать мѣсто, гдѣ ихъ могутъ встрѣтить названный мною лица. Пользуюсь случаемъ и т. д. Генераль-Адъютантъ Стессель. 1/І 1905». (19-го Декабря 1904 г.).

Бывшій начальникъ штаба укрѣпленнаго района генераль-маіоръ Рейсь, въ свою очередь, показалъ, что ко времени послѣды парламентера штурмы на Большое Орлиное Гнѣздо были окончены и что парламентеръ былъ посланъ въ 4½ часа дня. Письмо къ генералу Ноги было составлено при слѣдующей обстановкѣ: около 3-хъ часовъ дня, генераль-лейтенантъ Фокъ, возвратившись съ позиціи, отправился съ докладомъ къ генералу Стесселю. Пробывъ у него минуту патнацать, генераль Фокъ зашелъ къ свидѣтелю и передалъ ему, что генераль-адъютантъ Стессель просить его тотчасъ же придти къ нему. Когда свидѣтель пришелъ, генераль Стессель сообщилъ ему о докладѣ генерала Фокъ и продиктовалъ письмо по-русски, которое затѣмъ свидѣтель, вмѣстѣ съ пропорцикомъ Малченко, перевелъ на английский языкъ.

Въ тотъ же день, 19-го Декабря, генераль-адъютантъ Стессель отправилъ ГОСУДАРЬЮ ИМПЕРАТОРУ телеграмму слѣдующаго содержанія, имъ собственноручно написанную: «Вчера утромъ японцы произвели громадный взрывъ подъ укрѣплениемъ № 3-й и, еще не успѣлъ опуститься столбъ пламени, открыли адскую бомбардировку по всей линіи; небольшой гарнизонъ укрѣпленія частью погибъ внутри его, частью успѣлъ выйти. Послѣ 2-хъ часовъ бомбардировкой японцы повели штурмъ на Китайскую стѣнку, что восточнее форта № III, до Орлинаго Гнѣзда. Два штурма были отбиты, наша полевая артиллерія нанесла во время штурма много вреда. Держаться на Ки-

По поводу этой телеграммы, генерал-майор Рейсъ показал, что по его предложению, первая часть телеграммы до слов: «Великий Го- сударь . . . » написана утром 19-го Декабря, а окончание уже после отправки парламентера.

Уничтожение судовъ, запасовъ и средствъ обороны.

Получив отъ генерала Стесселя лично подтверждение факта по- сылки письма къ генералу Ноги, командированшй отдельнымъ отрядомъ броненосцѣвъ и крейсеровъ въ Портъ-Артурѣ, контр-адмиралъ Виренъ сдѣлалъ всѣ необходимыя распоряженія по уничтоженію судовъ, сек- кретныхъ книгъ и документовъ. Подготовительныя къ взрыву судовъ работы были выполнены еще вскорѣ послѣ того, какъ, со взятѣмъ японцами горы Высокой, 23-го Ноября, суда отряды были потоплены и разстрѣляны 11-ти дюймовыми неприятельскими снарядами. Совѣтомъ всѣхъ командировъ судовъ, флагъ-инженеръ-механика, корабельнаго- инженера и минныхъ офицеровъ, подъ предсѣдательствомъ свидѣтеля, контрь-адмирала Вирена, рѣшено было употребить для этого отъ 6 до 8 зарядныхъ отдыбленій минъ Уайтхеда на каждый корабль, размѣ- стив ихъ по двѣ мины подъ кормой у дейдвудныхъ валовъ, по воз- возможности подъ башнями большихъ орудій и въ машинномъ и котель- номъ отдѣленияхъ. Для дополнительныхъ взрывовъ имѣлись наготовы два минныхъ катера съ минами Уайтхеда. Вся подготовительная работа
была перечислена минным офицерам под обширным наблюдением командира броненосца «Полтава», капитана 1-го ранга Успенского; на ответственности каждого командира лежало провести, чтобы работа эта была выполнена.

Отдав приказ взвышать суда, контр-адмирал Вирень приказал вмести с тём портить и орудия, подрывая их небольшими зарядами или наливая в канал их кислоты. Всю ночь на 2-е декабря, до восхода солнца, слышались взрывы; нькоторые суда горели, а на береговых укреплениях многие офицеры и нижние чинов, несмотря на приказание начальника укрепленного района ничего не портили, все таки, как могли, портили орудия, сжигали заряды, бросали в воду и зарывали снаряды.

Командировом порта «Артур», контр-адмиралом Григоровичем отданы были распоряжения потопить портовые суда, плавучие средства и уничтожить склады минного города, мастерских, орудий, флаги и документы.

Броненосец «Севастополь», утром 20-го декабря, оттянулся от берега на глубину 25 саженей, открыл кинжонены и, опрокинувшись на правую сторону, затонула на глубине.

Бывший интенданты крепости, подполковник Достовалов свидетельствует, что о сдаче крепости узнал в ночь с 19-го на 20-е декабря, но приказания уничтожать припасы и вещи не получал.

Равным образом, не получал распоряжений о порч орудий, снарядов и всего, что не должно было достаться врагу, и начальник обороны восточного фронта, генерал-маиор Горбатовский, получивший официальное уведомление о сдаче крепости в 7—7½ часов вечера 19-го декабря в письме подполковника Дмитревского капитану Степанову.

Бывший начальник штаба укрепленного района генерал-маиор Рейсг отозвался запамятованием, было ли отдано распоряжение об уничтожении складов имущества, но вмести с тём показал, что большая часть ручного оружия сдана в испорченном виде, так как нижние чины, складывая ружьи, ломали их о землю; — что крепостные орудия были испорчены взрывами мироксидных взрывчатых веществ; — что часть снарядов была брошена в воду или закопана в землю, и, наконец, что полевая орудия были испорчены сбитыми прицельными, мушеками и т. п. настолько, что не могли быть употреблены в дело рано исправления в арсеналах.

Факт неотдачи распоряжений о порче фортов, орудий и имущества подтверждается показаниями:

контр-адмирала Лашинского, который от генерала Вялага узнал, что до окончания переговоров о сдаче ничего не приказано портить;
генералъ-маиора Ирмана, что хотя приказано было смьше ничего не портить, тем не менее войска задняго фронта портили свои полевые орудия, убивали цвяныхъ лошадей, рубили съдла, выбрасывали револьверы и т. д.

генералъ-майоръ Семенова и Мелампирова, изъ которыхъ послѣдний показалъ, что, узнавъ о сдачѣ крѣпости, распорядился, чтобы въ батареяхъ взвѣренного ему 7-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго артиллерийскаго дивизиона портилось и уничтожалось все, что возможно, но вскорѣ получилъ приказаніе ничего не портить;

генералъ-лейтенанта Никитина, что никакихъ приказаній о порчѣ орудій онъ отъ начальника укрѣпленнаго района не получалъ, но отдалъ такое распоряженіе самостоятельно, вслѣдствіе чего часть полевыхъ пушекъ и снарядовъ была сброшена въ море, трубки отвинчивались, нарѣзы орудій сбивались зубилами, канаты травились кислотами, лошади убивались, сѣдла ломались, хомуты рѣзались и амуниція жглась, и

и. д. начальника штаба 7-й Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизіи капитана Головина, что распоряженія генерала Стесселя объ уничтоженіи всякаго имущества въ періодъ отъ рѣшенія сдать крѣпость до подписанія капитуляціи,—въ штабѣ 7-й дивизіи получено не было.

Бывший коменданты крѣпости генералъ-лейтенантъ Смирновъ, между прочимъ, показалъ, что когда начальникъ артиллеріи крѣпости, генералъ-маиоръ Вѣльяр, получивъ отъ полковника Рейса увѣдомленіе о приказаніи генерала Стесселя испортить 10-ти дюймовыя орудія, обратился къ послѣднему за подтвержденіемъ такового, то генералъ Стессель отмѣнилъ это свое распоряженіе.

Генералъ-лейтенантъ Фоксъ, въ свою очередь, показалъ, что онъ никакихъ распоряженій относительно порчи орудій не дѣлалъ, но ихъ портили, а снаряды бросали въ море. О послѣднемъ парламентера онъ приказалъ увѣдомить генерала Горбатовскаго для объявленья о томъ войскамъ, а утромъ 20-го Декабря отдалъ распоряженіе—не открывать огоня.

Германия: По даннымъ вѣдомости наличности нижнихъ чиновъ въ укрѣпленнмъ районѣ Цзиньчжоу—Портъ-Артуръ съ 15-го февраля по 18-е Декабря 1904 года включительно, составленной сводкою данныхъ изъ частныхъ вѣдомостей наличаго состава, видно, что 18-го Декабря 1904 года состояло въ Порть-Артурѣ нижнихъ чиновъ—стрѣльцовъ, артиллеристовъ, инженерныхъ и другихъ сухопутныхъ войскъ—большого: 6,281 человѣкъ; нестроевыхъ—3,645 человѣкъ; строевыхъ—22,434 человѣка. О наличности изъ этого числа щитковъ на позиціяхъ и въ резервѣ крѣпости представляется возможнымъ судить по вѣдомости о семъ, обнимающей періодъ вре-
мени съ 29-го Августа по 13 Декабря 1904 года и составленной на основании ведомыхъ въ штабѣ сухопутной обороны перечней частей и наличной численности ихъ. Изъ этой вѣдомости видно, что 13-го Декабря на позиціяхъ и въ резервѣ было 12,180 человѣкъ, въ томъ числѣ 2,098 морякъ моряковъ.


Въ частности, свидѣтельскими показаніями устанавливается, что послѣ взятия Большого Орлинаго Гнѣзда на всѣмъ восточномъ фронтѣ было взято съ моряками до 3,500—4,000 человѣкъ, а на всѣхъ позиціяхъ—стрѣльковъ и моряковъ—121/2 тысячъ, артиллеристовъ (крѣпостныхъ и полевыхъ)—до 5 тысячъ, инженерныхъ войскъ бойкѣ тысячи человѣкъ.

По дню капитуляціи крѣпости Портъ-Артуръ, т. е. 20 Декабря 1904 года, находилось больныхъ и раненыхъ во всѣхъ врачебныхъ учрежденіяхъ крѣпости—8,336 человѣкъ, въ околодкахъ и слабосильныхъ командахъ—5,313 человѣкъ, всего—13,649 человѣкъ. Если къ этому числу присоединить цифру больныхъ и раненыхъ, поступившихъ въ команды и околодки послѣ сдачи крѣпости, до 29-го Декабря, число которыхъ равняется 1,468 человѣкъ, то общее число больныхъ и раненыхъ, оставленныхъ въ Портъ-Артурѣ, равно 15,117 человѣкъ.

Записи продовольствія: По показанію бывшаго коменданта крѣпости генераль-лейтенанта Смирнова ко дню сдачи ея оставалось запасовъ: муки—на 40 дней, крупы—на 22 дня, сухарей—на 15 дней, соли и чая на 12-45 мѣсяцевъ, сухихъ овощей—на 3 мѣсяца, сахара на 15 дней, лошадей до 2/3 тысяча головъ.

По свѣдѣнію крѣпостнаго интенданта, подполковника Достовала, сдано японцамъ продуктовъ: муки пшеничной—6957 пудовъ (на 23 дня); муки крупчаты—31050 пудовъ; крупы и рису—4458 пудовъ (на 18 дней); чая 2351 пудъ (на 140 дней); сахара—981 пудъ (на 15 дней); сушениыхъ овощей—3016 пудовъ (на 45 дней); соли—16301 пудъ (на 176 дней); консервовъ мясныхъ—1767 пудовъ; консервовъ «Корибекъ»—61 пудъ; овса—68 пудовъ; бобовъ—25118 пудовъ (на 30 дней).

Портовъ сдано японцамъ запасовъ: сушоной капусты—17 пудовъ; крупы овсяной—105 пудовъ; муки ржаной—16500 пудовъ;

По показанію бывшаго гражданскаго комиссара Квантунской области и предсѣдателя городскаго Портъ-Артурскаго совѣта, подполковника Вержинцева, мирное населеніе было обеспечено продо- вольствіемъ до Марта мѣсяца 1905 года. 23-го Декабря, согласно условіямъ капітуляціи, городская продовольственная комисія перешла японцамъ изъ складовъ Китайской Восточной желѣзной дороги городскихъ продовольственныхъ запасовъ: муки бѣлой, американской—420 куличковъ; муки ржаной 3,300 пудовъ; муки пшенной—600 пудовъ; сухарей ржаныхъ—55 пудовъ; макаронъ—17 ящиковъ; сахара 600 пудовъ; рису I сорта—375 пудовъ; рису II сорта (ки- тайскаго)—850 пудовъ; чумизы (родъ проса)—750 пудовъ; пшена—630 пуд.; соли молотой—700 пуд.; крупы переловъ—1 мѣшокъ. Кромѣ того имѣлся еще весьма значительный запасъ бобовъ и въ другихъ городскихъ складахъ и значительные запасы для китай- цевъ рису, гаоляна и чумизы.

Артиллерійскія средства. Изъ Артиллерійскаго дѣла штаба укрѣп- леннаго Квантунской района видно, что къ 18 Декабря 1904 года въ Квантунской крѣпостной артиллеріи было: орудій—312 (въ томъ числѣ: пулетемъ 55 и китайскихъ пулетѣмъ—29), снарядовъ къ нимъ 31,845 и патроновъ къ пулетемъ—1,255,935.

По справѣ, составленной начальникомъ артиллеріи крѣпости, генераль-майоръ Вѣлымъ, 28-го Декабря 1904 года въ Портъ-Артурѣ, къ 20-му Декабря оставалось: орудій годныхъ къ дѣйствію—295 (въ томъ числѣ: пулетемъ—20 и китайскихъ пулетѣмъ—29); снарядовъ къ 10-ти дюймовымъ пулетѣмъ—130, на всѣ орудія; къ 9-ти дюймовымъ—270, на всѣ орудія: 6-ти дюймовыхъ крѣпостныхъ бомбъ—450; шрапнелей—1,400; 42-хъ линейныхъ крѣпостныхъ бомбъ—270, шрапнелей—970; къ 6-ти дюймовымъ пулетѣмъ Канница бомбъ—900, шрапнелей—1,400; къ легкимъ пулетѣмъ: гранатъ—1,400, шрапнелей—3,900, картечей—400; 11-ти дюймовыхъ мортирныхъ бомбъ—130 (только японскія); 9-ти дюймовыхъ мортирныхъ бомбъ—230; къ 6-ти дюймовымъ полевымъ мортиромъ: бомбъ—300; къ 57 м./м. береговымъ пулетѣмъ: гранатъ—4,000, шрапнелей—4,000, картечей—500; къ 57 м./м. канонирнымъ пулетѣмъ: картечей—2,000; къ 20-75 м./м. морскимъ пулетѣмъ: въ среднемъ—по 200 гранатъ на
каждую; къ 68-ми 37 м./м. и къ 39-ти 47 м./м. пушкамъ имѣлся большой запас бронебойныхь гранатъ.

Орудійныя деревянныя основанія на батареяхъ Нъ 4, 5, 17 и 20 непрерывною стрѣльбою были совершенно разстроены, почему 12—9-ти доймовыхъ пушекъ и 10—9-ти доймовыхъ мортиръ почти не могли вовсе стрѣлять; всѣ орудія получили сильный разстрѣль каналовъ и другія мелкія поврежденія, не позволявшія использовать вполнѣ всѣ свойства этихъ орудій.

Перечисленные выше комплекты снарядовъ имѣли слѣдующіе недостатки: 10-ти доймовыхъ снарядовъ почти всѣ оставались только бронебойными, не снаряженными, небольшое число чугунныхъ бомбъ (русскихъ) для 11-ти доймовыхъ мортиръ, рѣвались при собственномъ выстрѣль; треть часть бомбъ къ 9-ти доймовымъ пушкамъ и мортирамъ также были стальными; бобмы для орудій Кане были мorskія и при паденіи не разрывались; шрапнели почти всѣ были безъ трубъ и передѣлывались въ бомбы; то же относительно 42-хъ линейныхъ пушекъ, 6-ти доймовыхъ полевыхъ мортиръ также стрѣляли мorskими снарядами для пушекъ Кане. Заряды были долго лежали, съ разнообразными свойствами пороха. Для зарядовъ не хватало пороха. Въ полевой скорострѣльной артиллеріи оставалось на орудіе не болѣе 30 патроновъ. Вытяжная скорострѣльная трубки, за нерасходованиемъ своихъ, употреблялись мorskія, передовые и китайскія, плохого качества. Къ мorskимъ 75 м./м. и 47 м./м. пушкамъ употреблялись китайскія обточенныя гранаты, часто рвавшися у дула орудія; шрапнели для нихъ не было. Для 42-хъ линейныхъ пушекъ употреблялись снаряды 9-ти фунтъ мorskихъ пушекъ.

По показанію генераль-лейтенанта Смирнова, до сихъ поръ оставалось около 200 тысячъ снарядовъ, причемъ крупнаго калибра было 9 тысячъ, среднаго—около 30 тысячъ, и малаго калибра (для 57, 47 и 37 м./м. орудій)—болѣе 150 тысячъ; кроме того осталось около 10 тысячъ снарядовъ оставалось для китайскихъ пушекъ; ружейныхъ патроновъ было около 7 миллионовъ.

Указанное выше генераль-лейтенантомъ Смирновымъ общее число оставшихся до сихъ поръ снарядовъ—200 тысячъ подтверждается, со словъ генерала Вѣлаго, и генералъ-маіоромъ Мехмандаровымъ.

Въ частності, состояніе артиллерийскихъ средствъ оборони на атакованныхъ фронтахъ крѣпости устанавливается показаніями свидѣтелей:

genераль-маіора Ирмана,—что на западномъ фронѣ въ 19-му декабря крѣпостныхъ и полевыхъ орудій было около 30; снарядовъ къ нимъ для орудій большого калибра не было вовсе, для 37 и 47 м./м.
пушек было порядочно; полевых трехдюймовых пушечных патронов почти не было;

генераль-майора, бывшего отставкв Стольникова — что на 3-м участке восточного фронта 19-го Декабря было около 80 годных орудий; снаряды к ним были; больше всего к орудиям мелкого калибра, — в среднем около 30 снарядов на оруди, к полевым орудиям — около 10 на орудие, и около 10—12 на каждое орудие 6-ти дюймового калибра. Сдано свидетелем японцам на своем участке годных для стрельбы: 6-ти дюймовых орудий и больше крупнаго калибра — 17, полевых — 11 и малаго калибра, скорострельных — 37. Кромь того сдано морских орудий около 15.

Генераль-лейтенанта Никитина подтверждает, что на восточном фронте были артиллерийские заводы, в которых не оставалось ни одного снаряда, а «если бы не сдались, то, по уравнении их, пришлось бы по 10 или 12 снарядов на орудие (полевое»).

Инженерных средств обоорны, с падением Большого Орлинаго Гнёзда, определялись главным образом состоянием 2-й и 3-й оборонительных линий и Центральной ограды.

В дополнении к приведенным выше отзывам о состоянии этих провизий и возможности держаться на них, высказанных старшими войсковыми начальниками на военном совете 16-го Декабря, надлежит иметь в виду показания следующих свидетелей: начальника инженеров крепости, полковника Григоренко — что 2-я линия обороны от Курганской батареи через Митрофаньевскую гору на Большое Орлиное Гнёзда спроектирована была по естественному ряду возвышенностей. Над этой позицией командовал лишь Большое Орлиное Гнёзда. К недостаткам позиции относилось: неустройство бойниц и блиндражей (по недостатку рабочих рук), слабость фронтального огня; обстрель были, главным образом, с боков. На Митрофаньевской горе стояло 6—8 орудий, да столько же на Лаперовской. Позицию эту свидетель считает в общем удовлетворительною, хотя с падением Большого Орлинаго Гнёзда держаться на ней было трудно. Третьей оборонительной линией составляли: часть Центральной ограды до Саперного редута, Каменоломный кракд, а затмь, с захватом Большого Орлинаго Гнёзда японцами, линию обороны можно было направить или на батарею лит. В., или через Большую гору и укрепление № 1 на батарею лит. А, или форт № 1, или можно было примкнуть ее к укреплению № 2. Первые орудия на Каменоломном кракде начали ставить в половину Августа, а затмь приступили к и устройству огнеп. Работа подводилась медленно, так как рабочих назначалось не больше 100—150 человек. Глубина траншей была боль-
шею частью 7 футов, местами 4 1/2, меньше не было. Часть бойнице была устроена, блиндажей не было. Предполагалось на позиции держать лишь часовых, а гарнизон, в виду наступавших холодов, расположить в домах Нового Китайского города, находящегося сейчас же позади Каменоломнаго кряжа. Очищение батарен лит. В. затрудняло занятие 3-й линии, хотя укрепление № 2 еще могло держаться, так как траншеи впереди его были весьма приличны. За Центральной оградой держаться можно было.

По мнению свидетеля, инженер-капитана фон-Шварца, вторая оборонительная линия состояла из окопов, глубиной для стрельбы стоя; за Митрофаньевской горой имелись капитальные блиндажи на 5—6 рот, а на вершине горы—два крепких блиндажа, человечь на 40; два больших блиндажа были сделаны и за Скалистым кряжем. Вообще, линия была полевого характера, но признавать ее только «декорацией», по заявлению свидетеля,—нельзя. Далее, у нас была Центральная ограда, представлявшая собою преграду для штурма города. Если бы она своевременно была оборудована траншерами и блиндажами, то за ней еще можно было держаться.

Заведывавший работами по укреплению 2-й оборонительной линии инженер-капитан Роддомцев показал, в свою очередь, что в течение сдачи крепости линия эта представляла непрерывную траншею, местами переходившую в редуты; насипных брустверов не было, профиль местами доведена была до 7-ми футов, местами лишь 4—4 1/2 фута; блиндажей и теплых помещений не было, но внизу был цылинд Китайский город, которым можно было воспользоваться или для размещения в его домах людей, или как материалом для создания блиндажей на самой позиции. По характеру местности позиция была сильна: все окопы были с хорошим обстрелом, и не прятель, по мнению свидетеля, представлял бы трудную задачу—спуститься под действительным огнем со взятых им позиций (хотя бы с того же Большого Орлова Гнезда) и подняться по кругому и большому подъему. Потребовалось бы время для подготовки этого движения серьезным артиллерийским огнем и закреплением занятых уже пунктов. На 2-й оборонительный линии было 10 орудий морских 75 м/м, одно 120 м/м на колесном лафете и несколько 57 м/м, 37 м/м и 9 фунтовых орудий. Для артиллерийской прислуги были устроены теплые помещения—блиндажи и хуки.

Относительно Центральной ограды бывший начальник штаба крепости, полковник Хвостов показал, что это было очень солидное сооружение по своей профилю, усиленное искусственными препятствиями; в нём которых местах ограды имелись блиндажи;
главный недостаток ея—низкое положение относительно ближайших высот.

Санитарное состояние и дух войск. Согласно показанню заведующего медицинской частью Квантунского района, бывшего корпусного врача 3-го Сибирского армейского корпуса, действительного статского советника Рябушки, санитарное состояние гарнизона крепости до сентября месяца было вполне благоприятным. Но уже в Августе начали появляться заболевания дезентерии, а в сентябре брюшным тифом. Объ эти болезни в Октябре и Ноябре достигли наибольшего развития и с конца Ноября стали слабеть. Параллельно с ними развивалась цыпца, которая в Ноябре и Декабре охватила почти всех нижних чинов. Все раненые и больные в госпиталях и в частях войск были вмешаны с тяжелыми и цыпчатыми. Причинаю развитию цыпцы были: незурительный труд по укреплению позиций, продолжительное житье в землянках и блиндажах, недостаток в некоторых пищевых продуктах—сырые мясо, овощи и кислота и угнетенное состояние духа, особенно рязанское сказавшееся, по мнению свидетеля, после наступления Высокой горы.

В свою очередь войсковые начальники показали:

генерал-майор Горбатовский, что «здоровье войск, если относиться строго, было плохое; вольный здоровых было мало; все почти были подверженны или предрасположены к цыпцам». Выражение, что люди походят на тяжелые. Свидетель считает взвинчением только относительно тяжелые, которые дрались ино дня в день на позициях, но стояло только людям одну, другую ночь поспать, и они оживали. В последнее время на восточном фронте снайп приходилось редко. Весть о сдаче войск приняла равнодушно, что свидетель объясняет странным утомлением людей;

генерал-лейтенант Никитин, что больных цыпцами было очень много, зачатками ея поражены были уже всел; но весть о сдаче, по показанию этого свидетеля, произвела удрачивающее впечатление;

генерал-майор Мездров, что люди выглядают утомленными, но чтобы они пали духом, — этого свидетель сказать не может;

генерал-майор Ильин и Семенов, что состояние духа войск западного фронта было хорошее; готовы были еще долго драться, о сдаче и не говорили, хотя каждый чувствовал, что наступает на конец с падением верховья на восточном фронте;

генерал-лейтенант Фок — что на восточном фронте цыпцы с каждым днем принимала все болельную форму; на западном фронте, особенно в 27-му полку, цыпцы почти не было. Распростра-
неніе цыці свидѣтель объясняется непосильной службою, а не отсутствіем надлежащаго питанія;

генераль-лейтенантъ Смирновъ — одна изъ причинъ быстрого распространения цыціи считается неутвержденіе генераломъ Стесселя постановленія совѣта обороны 25-го Ноября о выдачѣ конины ежедневно по 1/4 фунта каждому здравомъ и 1/2 фунта каждому больному.

Изъ госпитальныхъ больныхъ, за показанію свидѣтеля, около половины было цыціатныхъ; изъ 7-ти тысячъ больныхъ, находившихся въ околодкахъ, около 5-ти тысячъ могло быть поставлено на верки. Свидѣтель заключаетъ это изъ того, что чрезъ регистраціонный пунктъ японцы пропустили около 24-хъ тысячъ человѣкъ, которые могли совершить походное движение въ 19 верстъ до ст. Чилинда, затѣмъ клѣдовать въ Дальній, а оттуда на пороходкахъ въ Японію.— «Эти люди, безъ сомнѣнія, могли лежать у бойницъ и стрѣлять, когда въ этомъ явилась бы надобность».

По показанію генераль-майора Горбатовскаго — въ день сдачи выписалось изъ госпиталей и околодковъ отъ 8 до 10 тысячъ человѣк.

Въ частиности, о состояніи боевыхъ и продовольственныхъ запасовъ, здоровъ и духъ чиновъ флota свидѣтельствуютъ:

контр-адмиралъ Виренъ—что вслѣдствіе сообщенія ему генераломъ Вѣлымъ приказанія генерала Стесселя ничего не портѣнъ, на фортѣ остался неиспользованными около 6000 морскихъ снарядовъ большого калибра (6-ти дюймовыхъ и 10-ти дюймовыхъ) и около 60000 малааго — 75 м/м., и Барановскаго, хотя частными образомъ свидѣтелю известно, что на многихъ фортахъ незамѣтно портились орудія и топились снаряды. Послѣ повѣрки морскихъ командъ, оказалась здравыми, ушедшими въ плѣнъ—115 офицеровъ и 2537 нижнихъ чиновъ;

контр-адмиралъ Лазинский — что продовольственныхъ запасовъ было вполнѣ достаточно, такъ что порть удѣливъ для сухопутныхъ войскъ 6 тысячъ пудовъ масла, 3½ тыс. пудовъ сахара; особенно много было муки и сухарей, которыхъ не хватало, потому что былъ хлѣбъ. Духъ морскихъ войскъ былъ очень хорошъ, а суда потому, что какъ на нихъ, такъ и на сухопутныхъ войска сдача произвела удручающее впечатлѣніе, свидѣтельствуетъ, что возможность дальнѣйшей обороны была. Всѣмъ, правда, сознавалось тяжелое положеніе крѣпости, но мысль о капитуляціи не возникала. Имѣю въ виду, что противнику, утомленный и обесцѣпленный веденными имъ штурмами, пошелъ бы вѣриотно ко 2-й линіи тихой сапой, Артуръ, по мнѣнію
свидетеля могъ продержаться еще 1½ месяца. Цыготныхъ моряковъ было около 1000 человѣкъ; и
контр-адмиралъ Григоровичъ — что припасовъ хватило бы еще месяца на полтора, а снарядовъ—для двухъ штурмовъ. Достаточно было и защитникамъ. Еще 19-го Декабря свидетель послалъ на форты совершенно бодрыхъ людей.

VI. Капитуляція.

Утромъ 20-го Декабря 1904 года (2-го Января 1905 г. н. с.) генераль-адъютантъ Стессель получилъ отъ генерала Ноги письмо на английскомъ языкѣ, съ увѣдомленіемъ, что предложенія его о переговорахъ для сдачи крѣпости приняты, что делегаты обѣхъ сторонъ должны встрѣтиться въ дер. Суй-ши-іей (Шуйшинѣ) въ полдень того же 20-го Декабря (2-го Января по н. с.) и должны быть свяжены полномочіями для подписаціи капітуляціи, которая должна состояться вслѣдъ за подписаніемъ, безъ всякаго промедленія для дальнѣшаго одобрения. Вследствіе сего генераль-адъютантъ Стессель поручилъ начальнику штаба укрѣпленнаго райоана полковнику Рейсу, въ сопровожденіи представителей отъ флота и другихъ назначенныхъ имъ лицъ, отправиться въ дер. Шуйшинѣ для веденія переговоровъ съ японскими полномоченными о капітуляціи крѣпости. Въ тотъ же день условія капітуляціи были подписаны полковникомъ Рейсомъ и капитаномъ 1-го ранга Щенсновичемъ, и 23-го Декабря, по сдачѣ крѣпости, оружія и запасовъ японскимъ войскамъ, гарнизонъ ея выведени былъ изъ Порть-Артура военно-плѣннымъ.

Обстоятельства, при которыхъ послѣдовало назначеніе генераломъ Стесселемъ полномоченными съ нашей стороны для веденія переговоровъ о сдачѣ и при которыхъ переговоры эти велись, по даннымъ предварительнаго слѣдствія, представляются въ слѣдующемъ видѣ:

20-го Декабря утромъ и. д. начальника штаба крѣпости подполковникъ Хвостовъ получилъ приказаніе явиться въ штабъ укрѣпленнаго райоана для сопровожденія полковника Рейса, назначенаго вести переговоры съ японцами. Должность о полученномъ приказаніи коменданту крѣпости, подполковникъ Хвостовъ отправился въ штабъ райоана, но оказался, что полковникъ Рейсъ и всѣ лица, назначенные его сопровождать, находятся у генерала Фока, гдѣ былъ и генераль Стессель. Послѣдний при свидѣтѣлѣ подписалъ полномочіе полковнику Рейсу, на заключеніе капітуляціи и, передавая его Рейсу, сказалъ, чтобы онъ добывалъ выпуска гарнизона съ оружіемъ, а если японцы на это не будутъ согласны, то хотя бы оружія. Остальнымъ собравшимся генераль Стессель объявилъ, что онъ далъ полковнику Рейсу...
полную доверенность на заключение капитуляции и подробную (слово-весную) инструкцию на сей предмет, они же должны сопровождать полковника Рейса.

В дер. Шуйшинь, где было назначено место для переговоров, съ подполковником Рейсом, кроме подполковника Хвостова, отправились еще начальник штаба 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии полковник Дмитревский, и д. начальника штаба 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии капитан Головань, капитан 1-го ранга Щенснович, прапорщик Малченко и студент Восточного Института Лебедев.

Капитан 1-го ранга Щенснович прибыл, когда уже садились на коней. По дороге к указанному выше лицам присоединился Главнокомандующий Российской Общества Красного Креста на Квантуне Егермейстер Валашев.

В Шуйшине японский уполномоченный генерал Идити передал полковнику Рейсу уже заготовленная ранее условия капитуляции, написанные на английском языке, и заявил, что через 3/4 часа или через час он явится за ответом.

Свидетель, полковник Хвостов, находить, что, в виду обширности письменных условий капитуляции, времени на обсуждение их было дано совершенно недостаточно.—"Мы только кое-как успели ознакомиться с капитуляцией и выработали следующие поправки: выпуск гарнизона, хотя бы без оружия, разрешение офицерам взять с собой востовых, исключение некоторых невыполнимых статей, как например, сдача знамен (уже отправленных в Чицу) и кораблей (уже затопленных) и еще нёсколько мелких поправок. Всё эти условия были написаны очень спешно и переданы полковником Рейсом генералу Идити. При обсуждении условий капитуляции, всё лицо, сопровождавшее полковника Рейса, высказывали свои мнения, причем капитан Головань очень энергично доказывал, что нельзя соглашаться на капитуляцию, если японцы не выпустят весь гарнизон, и что на этом нужно очень энергично настаивать. Генерал Идити однако заявил, что генерал Ноги соглашается на въкоторая другие наши условия, на выпуск гарнизона согласиться не может. Вслед за этим генерал Идити спросил полковника Рейса, согласен ли он подписывать капитуляцию на таких условиях. Полковник Рейс ответил, что согласен. Пока условия капитуляции переписывались начисто в двух экземплярах, что продолжалось очень долго, полковник Рейс послал съ казаком письмо генералу Стесселю, в котором сообщил ему о главнейших условиях капитуляции и просил сделать распоряжение о том, чтобы войска наши ничего не портили и не истребляли. Генераль
Стеессель отгрема, ему, что всх распоряження сдѣланы, и прислали телеграмму на имя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, которую просили немедленно отправить при посредствѣ японцевъ. Въ этой телеграммѣ Стеессель доносил ГОСУДАРЮ о капитуляціи и просил разрѣшенія для офицеровъ дать подписку о неучастіи въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Японіи. Телеграмма была немедленно отправлена японцами. Около 11-ти часовых вечера капитуляція была изготовленна и подписаны съ нашей стороны полковникомъ Рейсомъ и капитаномъ 1-го ранга Щенсновичемъ.

У послѣдняго не было никакой довѣренности на подписаніе капитуляціи, но такъ какъ японцы требовали, чтобы капитуляція была подписана и представлена флоту, то капитанъ 1-го ранга Щенсновичъ подписывал ее, обязывался впослѣдствіи доставить требуемую довѣренность.

Въ Порт-Артурѣ наши уполномоченные вернулись очень поздно, и свидѣтель сейчас же явился къ коменданту съ докладомъ о всемъ происшедшемъ.

Спрошенные при слѣдствіи генерального штаба капитанъ (нынѣ подполковникъ) Голованъ и контр-адмиралъ Щенсновичъ дополняютъ все вышепизложенное слѣдующими подробностями:

Онъъ, капитанъ Голованъ, получил уведомленіе, что генераль Стессель назначил его щать вмѣстѣ съ полковникомъ Рейсомъ и др. для переговоровъ съ японцами въ 10 час. утра 20-го Декабря. При отъѣздѣ его, свидѣтель, изъ штаба дивизіи инструкцій ему дано не было. Когда назначенные лица собрались, генераль-адъютантъ Стессель объявилъ, что онъ уполномочилъ вести переговоры о сдачѣ полковника Рейса и приказал послѣднѣму прочитать выданное ему въ томъ удостовѣрѣніе. Свидѣтель тѣмъ не менее обратился съ вопросомъ относительно инструкціи, но генераль Стессель сказалъ, что онъ обо всемъ говорилъ съ полковникомъ Рейсомъ. Изъ этого отвѣта онъ, свидѣтель, заключилъ, что уполномоченнымъ является одинъ полковникъ Рейсъ, остальные же посылаются лишь для сопровожденія его. Съ заключеніемъ свидѣтель согласился и подполковникъ Хвостовъ. Такъ какъ условія, которыхъ надо было домогаться, не были указаны, то свидѣтельный возводилъ также вопросъ, можетъ ли быть отпущенъ гарнизонъ крѣпости на честное слово. На это присутствовавшаго тутъ генераль Фокъ сказалъ, что гарнизонъ можетъ дать честное слово лишь съ разрѣшенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Первымъ вопросомъ, предложеннымъ японцами, былъ,—кто уполномоченъ вести переговоры. На это полковникъ Рейсъ заявилъ, что онъ, а отъ морского вѣдомства—капитанъ 1-го ранга Щенсновичъ.
Затем японцы заявили, что, вследствие полученного ими приказания, переговоры, несмотря на их исход, должны быть окончательными и вступить в полную силу; поэтому они могут начать переговоры только в том случае, если уполномоченные с нашей стороны согласятся на такой их характер. Полковник Рейсс на это заявил, что они уполномочены принять окончательное решение. На рассмотрение условий было дано 45 минут, при чем, на замечание полковника Рейса, что, может быть, этого времени окажется недостаточно, японцы заявили, что иначе минут не иметь значения.

Переводили условия капитуляции с английского языка на русский полковник Рейсс и прапорщик Малченко. Остальные присутствовали в той же комнате. Каждая переведенная статья прочитывалась вслух, но мнение присутствовавших не спрашивалось. По окончании перевода свидетель заявил, что не только офицеры, но весь гарнизон должен быть отпущен. К этому мнению присоединилась и другое. Относительно других условий высказано было, что необходимо точно выяснить, каким именно учреждениям требуют себе японцы в обозначении, так как их и наши названия различны; что сладует точно определить предельный вес багажа и что срок выступления назначен слишком рано. В разговоре принимали участие всеприсутствовавшие, но каких-либо особенных заявлений никогда сказано не было. Во время перевода условий японские уполномоченные входили в помешение, занятое нашими уполномоченными, один раз и, сообщив, что на одном из флангов была перестрелка, а в городе слышны взрывы, заявили, что во время переговоров не должно быть никакой умышленной порчи имущества и что в таком случае они имеют право прервать переговоры.

На это полковник Рейсс заявил, что взрывы, вероятно, были случайные, относительно же перестрелки сказал, что отдано распоряжение прекратить стрельбу со времени выезда уполномоченных до их возвращения. По истечении назначенного срока японские уполномоченные, справившись, рассмотрели ли их условия, вернулись, и полковник Рейсс заявил, что с нашей стороны считаются необходимым и более справедливым, чтобы весь гарнизон крепости был отпущен, а не одни офицеры, а также передать им тв замечания, которые были вызваны другими статьями, а именно— о необходимости отсрочить время выступления из крепости, объ определении в цифрах веса багажа, предоставляемого офицерам, о немчини всех карт минных заграждений, о потоплении судов, о ненахождении в настоящее время в Порт-Артур знамен и о
различий в наименованиях указанных в условиях капитуляции укреплений.

Получив эти заявления, японские уполномоченные удалились и по возвращении заявили, что находят возможным отпустить изъ состава гарнизона только офицеров, дружинников, добровольцев и вообще лиц, не состоящих в военной службе, а также вестовых, по одному на каждого офицера, все же остальные нижние чины должны быть военно-плечными. Время выступления изъ крепости было отсрочено еще на сутки, а весь багаж — точно определен. Предъявив эти условия, японские уполномоченные вновь удалились. Тогда свидетель, подойдя к полковнику Рейсу, сказал, что надо добиваться, чтобы весь гарнизон был отпущен, но полковник Рейс ответил на это свидетелю в том смысле, что «тут ничего не поделаешь, ведь они побѣдают».

Когда японцы возвратились, то полковник Рейс заявил имъ о согласии принять новые условия, но что офицеры не имѣютъ права, безъ разрѣшения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, дать подписку не принимать участія въ войнѣ противъ Японіи и что поэтому необходимо предварительно письменно по телеграфу это разрѣшеніе. Японцы изъяснили на это согласіе съ условіемъ, чтобы содержаніе телеграммы было имъ извѣстно. Кромѣ того, полковникомъ Рейсомъ было указано, что много тяжело больныхъ и раненыхъ находится не только въ госпиталяхъ, но и въ околодкахъ, въ слабосильныхъ командахъ и даже въ строю, а также всѣ калѣки и трудно-больные отпускаются на родину, то слѣдовало бы осмотрѣть всѣ больныхъ и раненыхъ. Японцы согласились съ этимъ заявлениемъ. Относительно указанія полковника Рейса, что въ багаже мало, японцы сказали, что особая подкомиссія, вѣроятно, впослѣдствіи его увеличитъ, что же касается имѣющихъ историческую цѣнность документовъ, то взять таковыя съ собою не было разрѣшено.

Послѣ этого было приступлено къ написанію условій капитуляціи въ окончательной ихъ редакціи. Желая узнать, кто собственно долженъ подписывать условія капитуляціи, свидетель обратился съ этимъ вопросомъ къ полковникамъ Хвостову и Дмитрѣвскому, но получили отъ нихъ неопредѣленный ответъ. Тогда свидетель заявилъ, что не считаетъ себя въ правѣ подписывать капитуляцію, такъ какъ никтмъ на это не уполномоченъ. Предъ подписаниемъ капитуляціи японцы предложили нашимъ уполномоченнымъ предвѣтить письменные удостовѣренія ихъ полномочій. Полковникъ Рейс такое удостовѣреніе показалъ, а у капитана 1-го ранга Щенсонича его не было, и онъ заявилъ, что можетъ представить его на слѣдующей день. Послѣ некотораго совѣщенія японцы на это согласились.
Контр-адмирал Щенкович показалъ, что 20-го Декабря, утромъ, онъ совершенно случайно зашелъ на квартиру контр-адмирала Григоровича, где засталъ контр-адмираловъ Лашинскаго и Вирена. Здѣсь адмиралами ему, свидѣтелемъ, было предложено отправиться уполномоченнымъ отъ флота для заключенія капитуляціи. При этомъ ему было заявлено, что черезъ четверть часа онъ долженъ быть уже въ штабѣ раяона, откуда въ 10 часовъ утра выѣзжаютъ уполномоченные. По прибытии въ штабѣ раяона онъ хотелъ представиться генералу Стесселю, но послѣдніяго не видать, полковникъ же Рейсъ не говорилъ ему, свидѣтелю, что онъ уполномоченный съ такимъ же правомъ голоса, какъ и онъ самъ, полковникъ Рейсъ, а лишь сказалъ, что японцы, очевидно, не согласятся теперь на тѣ условія, которыми предлагали въ Августѣ (вывести войска изъ крѣпости съ оружиемъ). По дорогѣ въ Шуйшунъ полковникъ Рейсъ также ничего ему, свидѣтелю, объ условіяхъ капитуляціи не говорилъ, кроме того, что казалъ важное. Сказывалъ только, что положеніе крѣпости критическое, что не сегодня—завтра въ нее войдутъ японцы и будетъ рѣвань. Въ Шуйшунѣ японское уполномоченное предѣлывали имъ написанные уже условія и просили обсудить ихъ, насколько помнить свидѣтелю, въ теченіе 55 минутъ, чтобы затѣмъ обсуждать ихъ совѣстно. Японский представитель флота сказалъ ему, свидѣтелю, что должны быть переданы экскенцирики кораблей. На это онъ, свидѣтелъ, отвѣтилъ, что таковыхъ уже вѣть: корабли или потоплены, или ушли изъ Артура. Времени было немного, разговоровъ было мало. Онъ, свидѣтелъ, полагалъ, что съ нашей стороны была комисія подъ предсѣдательствомъ генерала Рейса и членовъ: его, свидѣтеля, полковника Хвостова и капитана Голованова. Такой характеръ имѣло обсужденіе условій. Всѣ говорили и многіе очень горячо. Полковникъ Рейсъ былъ очень воздержанъ. Онъ, свидѣтелъ, настаивалъ, чтобы весь гарнизонъ съ оружиемъ возвратился въ Росію. Относительно кораблей вооруженныхъ не могло быть. Ихъ уже не существовало. Они, свидѣтелъ, возражалъ также противъ признанія мастеровыхъ военнооплѣнными. Имъ разрѣшили вернуться въ Росію. Относительно признанія кондукторовъ флота пользующимися офицерскими правами вооруженія его, свидѣтеля, успѣха не имѣли. Ихъ признали нижними чинами. По установлѣніи редакцій статей капитуляціи и перепискѣ ея, полковникъ Рейсъ предложилъ ему, свидѣтелю, подписать ее, какъ представителю отъ флота, и онъ подписалъ.

Наконецъ, присутствовавший при переговорахъ въ Шуйшунѣ, бывшій главнородномъственный Россійскаго Общества Краснаго Креста на Квантунѣ, нынѣ оберъ-егермейстеръ Балашевъ показалъ, что отправился въ Шуйшунъ по предложению полковника Рейса на тотъ слу-
чай, если условия капитуляции будут касаться и Краснаго Креста. По дороге свидетель не слышал никаких разговоров, ни по поводу предстоящих переговоров, ни о предшествующих событиях.— «Въли въ болѣе чьмъ грустномъ настроеніи».

Равным образом, свидѣтель не замѣтил никаких споров, когда японцы предьявили свои условия. Незамѣтно было, чтобы цыпялись какъ-нибудь затянуть переговоры или сообщить о ходѣ ихъ генералу Стесселю. Наоборотъ, свидѣтелю казалось, что съ нашей стороны, какъ будто, думали только о томъ, чтобы какъ-нибудь скорѣе покончить дѣло и сдаться во что бы то ни стало».

Согласно заключенной капитуляціи, русскіе армія и флоть, добровольцы и чиновники въ крѣпости и на веркахъ Портъ-Артура становятся военно-плѣнными (ст. 1); всѣ форты и батареи, военные корабли, пароходы и шлюпки, оружіе, склады, лошади и всѣ прочіе военные материалы, равно какъ деньги и другіе предметы, принадлежащіе русскому правительству, подлежатъ сдачѣ въ настоящемъ ихъ видѣ японской арміи (ст. 2); гарантіруя точное исполненіе порывныхъ двухъ статей, русскія армія и флотъ должны вывести гарнизонъ изъ всѣхъ фортовъ на Шу-занѣ, Шо-ан-ци-занѣ, Тай-ан-ши-занѣ и на всѣхъ хребтахъ, расположенныхъ къ югу-востоку отъ послѣднихъ, и передать эти форты и батареи японской арміи до наступленія послѣдняго 21-го Декабря і904 г. (чт. 3); если русскія армія и флотъ станутъ разрушать или измѣнять въ какомъ-либо отношеніи современное состояние предметовъ, указанныхъ въ ст. 2, и существующее въ моментъ подписанія капитуляціи, японская армія прекратитъ всѣ переговоры и получитъ свободу дѣйствій (ст. 4); русская военная и морскія власти Портъ-Артура должны собрать и передать японской арміи планъ укрѣпленія Портъ-Артура, карту, указывающую мѣста, въ которыхъ ложены подземныя и подводныя мины и другіе опасны предметы, вѣдомость организации арміи и флота, расположенныхъ въ Портъ-Артурѣ, списокъ военныхъ и морскихъ офицеровъ съ указаниемъ ихъ чиновъ и должностей, такой же списокъ военныхъ и гражданскихъ судовъ, пароходовъ и шлюпокъ съ пріуменнымъ спискомъ ихъ экипажей и вѣдомость, указывающую число, полъ, національность и профессію жителей обыкновенаго населения (ст. 5); все оружіе (включая и носимое отдѣльными лицами), боевые припасы, военные материалы, зданія, деньги и другіе предметы, принадлежащіе правительству, лошади, военная суда, пароходы, шлюпки вмѣстѣ съ предметами, находящимися внутри этихъ судовъ (за исключеніемъ предметовъ частной собственности) должны быть сохранены въ порядке на мѣстахъ, на которыхъ они находятся въ настоящее время. Способъ ихъ пере-
дации должен быть определен русскими и японскими комиссиями (ст. 6); чтобы почитать ежедневную защиту Порт-Артура, русскими военными и морскими офицерами и чиновниками позволяет сохранить холодное оружие и взять с собой предметы их частной собственности, необходимые для жизни, при чем тым же офицерами добровольцев и чиновников, которые подпишут письменную присягу не поднимать более оружия или действовать каким-либо образом против интересов Японии в течение настоящей войны, будет разрешено вернуться на родину. Каждому офицеру будет разрешено взять с собой одного вестового, который будет освобожден отдельно по снятии присяги (ст. 7); вооруженные унтер-офицеры, солдаты и матросы русских армий и флота, равно как и добровольцы, отправляются отрядами под командою своих офицеров, к месту сбора, указанному японской армиию, в своем форменном ознамене, имъя с собою переносные палатки и необходимые для предметы их частного имущества. Подробности этой процедуры будут определены японской комиссией (ст. 8); для ухода за больными и ранеными, а также для нужд военнопленных, санитарной и комиссариатской составъ русской армии и флота в Порт-Артуръ должны оставаться до тыхъ поръ, пока это будет признано необходимым японской армиией и исполнять свои функции подъ руководствомъ японскихъ санитарныхъ и комиссариатскихъ офицеровъ (ст. 9); размѣщеніе гражданского населения, перевозка административныхъ дѣлъ и финансовъ, принадлежащихъ городу, вмѣстѣ съ документами, къ нимъ относящимся, равно какъ и другихъ дѣлъ, относящихся къ исполненію настоящей капитуляціи, будутъ указаны въ дополненіи, имѣющему ту же самую обязательную силу, какъ и настоящая капитуляція (ст. 10), и настоящая капитуляція должна быть подписаны уполномоченными обѣихъ сторонъ и вступить въ дѣйствіе непосредственно послѣ подписания (ст. 11). Подлинная капитуляція подписана 2-го Января 1905 года (20 Декабря 1904 года) въ Суй-шин-іей полковникомъ Рейсомъ, начальникомъ штаба укрѣпленнаго района Квантунской области: капитаномъ Щенсновичемъ; генераль-маіоромъ Коске Идти и командиромъ Данило Повакура.

Для приведенія въ исполненіе капитуляціи, тогда и тамъ же было составлено и подписано тѣмъ же лицами «Дополненіе къ капитуляціи Порт-Артура, подписанной 2-го Января 1905 года», состоящее изъ 12 статей.

Въ качествѣ вещественныхъ доказательствъ къ дѣлу приложены следующія письма полковника Рейса на имя генерала Стесселя:

1) «Капитуляція сейчасъ будетъ подписан, почему необходимо прекратить теперь-же всякую стрѣльбу. О томъ же отдаются прика-
заніѧ и по японскимъ войскамъ. Офицеры сохраняютъ оружіе. Офи-
церы, заурядъ-прапорщіки, чиновники, доктора и фельдшера, свы-
щенники и по 1 денщику на офицера (и всѣ калѣки) могутъ выг-
хазать въ Россію, даь письменное обязательство не принимать уча-
стія въ войнѣ съ Японіей.

«Телеграмму ГОСУДАРЮ о разрѣшеніи дать слово они берутся се-
часть же отправить.

«Проектъ телеграммы прилагаю.

«Пришлите телеграмму, подписанную Вами, обратно, я се-
чашь же передамъ ее для отправленія.

«Полковникъ Рейсъ.

«Завтра до 8 час. утра должны быть выведены гарнизоны всѣхъ
фортовъ между Лунѣ и укрѣпленіемъ № 5».

2) «Пожалуйста прикажите прекратить взрывы въ городѣ и фор-
тахъ и пожары и вообще разрушение. Условія менѣ, чтѣмъ предпо-
ложено Вами, но вполнѣ почетныя. Убѣдительно прошу о прекраще-
ніи взрывовъ.

«20 Декабря

«Шуйшиную».

На первомъ письмѣ, поперекъ его, сверху, крупнымъ почеркомъ,
снимь карандашемъ, написано: «Сейчасть же исполнить о прекра-
щеніи стрѣльбы, а это сейчасть надѣй».

А также:—черновая записка, писанная карандашомъ на имя пол-
ковника Рейса: «Уполномочиваю Васъ войти въ переговоры съ де-
легатами, назначенными командующимъ Японскою арміею, осаждаю-
щею Портъ-Артуръ, относительно порядка и условія капитуляціи,
которая послѣ подписи будетъ считаться вопіѣвшею въ силу. Подп.».

22-го Декабря смѣшанная русско-японская комиссія выработала
порядокъ передачи войскъ, а 23-го числа, съ 8½ часовъ утра на-
чалась и самая передача. Въ теченіе 23-го, 24-го и 25-го Декабря
сдано было японцамъ 23,131 нижнихъ чина и 747 офицеровъ, чи-
новниковъ и заурядъ-прапорщиковъ. Генераль Стессельъ съ войсками
не прощался.

По показанію бывшаго гражданскаго комиссара Квантунской об-
ласти и предсѣдателя городскаго совѣта г. Портъ-Артура, подпол-
ковника Вершинина, начальникъ укрѣпленаго района и его штабъ
съ 22-го Декабря какъ бы исчезали: ни одного распоряженія, ни од-
ногого слова, и они нигдѣ не появлялись. Межѣ тѣмъ участіе ихъ
представлялось свидѣтельственно особенно желательнымъ, ибо личныя
и имущественныя права мирнаго населения Портъ-Артура по капиту-
ляціи совершенно не были ограждены. Въ особенно тяжеломъ поло-
женъи оказались семьи солдатъ и офицеровъ. Первые не были обезпечаты ни отпускомъ провизионта, ни выдачей имъ жалованья мужей или пособий, они не были снабжены никакими документами, и за ними условиами капитуляціи не были обезпечаты квартиры въ казенныхъ зданіяхъ, которыя онъ занимали въ периодъ осады. Семьи офицеровъ оказались также въ очень тягелыхъ условиахъ, когда имъ предложено было слѣдовать къ мужьямъ, для чего онъ должны были идти пѣшкомъ 19 верстъ до станціи желѣзной дороги. Просьбы въ японскомъ комитете свидѣтелю удалось немного улучшить ихъ судьбу. Японцы обѣщали выдавать солдатскимъ женамъ провиантъ для продовольствія и сохранить за ними квартиры, но все это «по возможности». Для женъ офицеровъ свидѣтелю удалось черезъ тотъ же комитетъ добиться назначения 18 китайскихъ арбѣ, но изъ нихъ 10 были взяты для генерала Стесселя, о чемъ свидѣтелю, сожалѣя и извиняясь, сообщили въ тотъ же вечеръ японскіе офицеры изъ состава гражданского комитета.

Отсутствие распоряженій со стороны генераль-лейтенанта Стесселя въ периодъ, послѣдовавшій за подписаниемъ капитуляціи крѣпости, и безучастное отношеніе его къ интересамъ мирнаго населенія Порть-Артура подтверждается также спрощеннымъ при слѣдствіи въ качествѣ свидѣтеля, исполнявшимъ военно-прокурорская обязанности на Квантунскомъ полуостровѣ, помощникомъ военного прокурора Приамурскаго военно-окружнаго суда полковникомъ Тыртовымъ, который, между прочимъ, показалъ, что по прибытии его на 19-ю версту, на станцію желѣзной дороги, онъ видѣлъ всю платформу заваленною ящиками и узлами, въ числѣ не менѣ 70 мѣсть, задѣланныхъ такъ, что «они могли выдержать не одно кругосвятное плаваніе». Ему, свидѣтелю, объяснили, что это—багажъ генераль-адъютанта Стесселя. Свидѣтель припоминаетъ также, что завѣдывавшій хозяйствомъ 14-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка капитанъ Протопоповъ еще днемъ за два до сдачи говорилъ ему, что есть вѣрный признакъ, что крѣпость скоро будетъ сдана; жена генерала Стесселя прислала за слесарями и плотниками для укладки и упаковки своего имущества.

Свидѣтель, полковникъ Хвостовъ также слышалъ, что въ 14-мъ полку, которымъ командовалъ полковникъ Савицкий, еще за мѣсяцъ до сдачи крѣпости, изготавлялись ящики для вещей генерала Стесселя, и тогда же эти вещи укладывались. При слѣдованіи свидѣтеля изъ Порть-Артура въ Россию свидѣтель лично видѣлъ въ Порть-Сандъ баржу, на которую грузились вещи генерала Стесселя; ихъ было не менѣ 50 мѣсть, причемъ было не мало очень громоздкихъ.
Спрашиваю при следствии по содержанию изложенных выше событий в качестве обвиняемых генерал-лейтенанты Стессель, Смирнов и Фок и генерал-майор Рейс виновными себя не признали и объяснили:

**Генерал-лейтенант Стессель:**

В журнале совещания 25-го Ноября действительно неверно записано то предложение, которое он, обвиняемый, приказал полковнику Рейсу внести на обсуждение этого совещания. Выражение «продление обороны» он, обвиняемый, понимал в смысле продления местности, т. е. где нужно было останавливаться после выбития насаждений с тых или иных позиций; после падения горы Высокой 23-го Ноября, это необходимо было точно высказать.

Военный совет 16-го Декабря собрание было имя, обвиняемымм, вовсе не для определения времени капитуляции, а для высказания личным опросом начальников о нравственном состоянии гарнизона. На этом совещании начальники фортов и батарей атакованных фронтов отозвались, что нравственное состояние людей сильно ухудшилось, во-первых, вследствие болезней, особенно цыпок, а во-вторых, вследствие того, что люди совершенно изнурялись в выручке со стороны генерал-адъютанта Куропаткина. Тяже начальники, которые были на восточном фронте, говорили, что войска еще сохраняют нравственный дух. По опросу и обсуждению, решили драться на линии фортов, т. е. на передовой линии. Последнее слово принадлежало им, обвиняемому, и он сказал, что приказывает драться во чтобы то ни стало на линии фортов. В журнале военного совещания мнение его записано совершенно верно. На указание адмирала Вирена, что ему необходимо время для взрыва машин затопленных судов, он, обвиняемый, отвечал, что все должно быть для этого подготовлено, а затем своевременно дано будет знать, когда нужно взрывать. Генерал Б. говорил, что снаряды у него еще имются, но он, обвиняемый, доверять вполне генералу Б. могу, так как накануне, т. е. 15 го Декабря, на приказание не жалеть снарядов для стрельбы по занятому японцами фронту № 3, генерал этот отвечал, что снарядов не имется. Хотя со взятием Большого Ордина Гиезды, крепость, по глубокому убеждению обвиняемого, и должна была пасть, но на совещании вопрос о капитуляции он, обвиняемый, не возбуждал, потому во-первых, что не хотел подрывать духа даже словом «капитуляция», и во-вторых, все еще надеялся, что вдруг выручка будет; Ординая Гиездо не было еще взято, как не было взорвано и укрепление № 3.
Если же слова эти («садача» и «капитуляция») и произносились в комнате, где происходило заседание совета, то он, обвиняемый, их не слышал; но это явствует с тем, доказывает, по мнению обвиняемого, что вопрос о капитуляции «копошился в душах у многих». Полковник Рейсъ докладывал ему, обвиняемому, что журнал заседания военного совета надо подписать, но он сказал, что сейчас, при разбросанности членов совета, это сдѣлать невозможно, что это успѣтъ, к тому же совет собирался лишь для выяснения вопроса о состояніи духа гарнизона. Такъ какъ военный совет собирался не для рѣшенія вопроса о капитуляціи и о ней «и слова говорено не было», то по ходу событий обвиняемый считал себя вправѣ донести ГОсударю Императору, упоминая о военномъ совѣтѣ, что продержится лишь нѣсколько дней; а такъ какъ докладъ генерала Вѣльяма о достаточномъ количествѣ снарядовъ не довѣряли, то и добавилъ въ телеграммѣ, что «у насъ снарядовъ почти нѣтъ».

Когда была составлена телеграмма Государю Императору, 15-го или 16-го Декабря, онъ, обвиняемый, хорошо не помнит, но утверждаетъ, что во всѣкъ случаѣ до военного совѣта, который окончился поздно и послѣ котораго онъ, обвиняемый, зайдя домой выпить стаканъ чая, позднѣ верхомъ на укрѣплѣніе № 2, такъ какъ опасался, что японцы, взявъ фортъ № III, ловкою между укрѣплѣніемъ № 2 и батареей А, проберутся партіями въ городъ.

Относительно отправки знаменъ въ Чиѣфъ обвиняемый объяснилъ, что такъ какъ «жизнь краснороже висѣла на волоскѣ», то онъ не желалъ дать неприятелю такіе трофеи; къ тому же это не могло содѣйствовать упадку духа гарнизона, такъ какъ знамена бѣли не на позиціяхъ и фортѣхъ, а въ крѣпости, у ставокъ командировъ частей.

Послѣ смерти генерала Кондратенко, онъ, обвиняемый, назначил начальникомъ сухопутной обороны генерала Фока потому, что вполнѣ расчитывалъ на его боевую опытность и умѣніе и считалъ вполнѣ достойнымъ для упорной обороны Порть-Артура. Замѣтки генерала Фока о невозможности упорнаго сопротивленія крѣпости онъ обвиняемый, не читалъ, да и лицо, которое писалъ о недостаткахъ крѣпости, еще не являлось лицомъ, не могущимъ защищать крѣпость до послѣдней крайности. На просьбу генерала Смирнова назначить его начальникомъ восточнаго фронта обороны, а генерала Фока—начальникомъ западнаго фронта, онъ, обвиняемый, отвѣчалъ, что онъ, генеральнъ Смирновъ, коменданть, и ему подчиняются весь сухопутный и приморский фронты; дѣло же сухопутный фронтъ на два, пришлось бы еще назначить надъ ними, генералами Смирновымъ и Фокомъ, объединяющее лицо и, наконецъ, что приказъ о назначении генерала Фока уже отданъ.
События, последовавшие после 16-го Декабря,—взрыв укреплений № 3—18-го Декабря, взятие японцами Китайской стены и, наконец, взятие ими 19-го Декабря, в 3 часа 40 минут дня. Большого Орихаго Гнёзда,—создали через три дня послевоенного состояния такое критическое положение, которого онъ, обвиняемый, такъ скоро не ожидалъ. Тогда, видя продолжающееся движение неприятеля по периметру крѣпости на востокъ и что въ ближайшие возможности защищать, зная, что нужно время для взрыва судовъ и надо пользоваться, пока японцы еще не осмотрѣлись,—онъ, обвиняемый, написалъ письмо генералу Ноги о томъ, что считаетъ дальнѣйшее крѣпостное беззащитнымъ, и носилъ это письмо къ полковнику Рейсу для перевода его на английский языкъ и отправки съ пропорщикомъ Малченко по назначению. Письмо послано послѣ паденія Большого Орихаго Гнёзда, которое было взято японцами не въ 6 часовъ, а въ 3 часы 40 минутъ дня.

По объясненію обвиняемаго, въ моментъ отправки письма къ генералу Ноги въ нашихъ рукахъ еще находились: батареи берегового фронта, форты и укрѣпленія западнаго и частью сѣвернаго фронта, Курганная батарея, высоты Митрофаньевская, Лаперовская и Владимірская, Малое Орихаго Гнѣздо, батарея Б, укрѣпленія № 1 и 2, открытый капониръ, фортъ № 1, позиція лейтенанта Хоменко и городъ съ внутренней оградой. Однако, разъ японцами было взято Большое Орихаго Гнѣздо, имъ не было надобности атаковать горки Митрофаньевскую, Лаперовскую, Малое Орихаго Гнѣздо, Куропаткинскій лунетъ и т. д. Поставивъ корректора стрѣльбы на Большомъ Орихагомъ Гнѣздѣ, откуда взору его, какъ съ птичьего полета, представлялась вся внутренность крѣпости и всѣ эти горки, они направили бы огонь всѣхъ своихъ орудій, какъ угодно, и уничтожили бы всю внутренность крѣпости, какъ уничтожили нашу эскадру послѣ взятія Высокой горы. Что касается того, можно ли было допустить рѣзню на улицѣ, то, по мнѣнію обвиняемаго, «физическіи это невозможно при непремѣнномъ условіи, чтобы японцы, вместо разгрома внутренности крѣпости снарядами, дали взрываться внутрь войскамъ, а тогда было бы то, что было въ войну 1894—95 годовъ; памятникъ же десати тысячамъ китайцамъ, зарѣзаннымъ въ Артурѣ, всѣ мы видѣли и не одинъ разъ . . . . И этотъ послѣдній актъ былъ бы произведенъ надъ моимъ боевымъ товарищемъ, ранеными воинами, лежавшими по разнымъ госпиталямъ . . . .» Этого онъ, обвиняемый, допустить не могъ—«иѣмъ всего лучше, что я отдалъ сдать остатки героевъ послѣ взятія той высоты, владѣніе которой отдавало въ руки того, кто ей владѣлъ, и крѣпость; крѣпости Портъ-Артуръ послѣ взятія Большаго Орихаго Гнѣзда не существовало».
Военнаго Совѣта, въ смыслѣ 62 ст. Положенія о крѣпостяхъ, онъ, обвиняемый, собрать 19-го Декабря, послѣ паденія Большаго Орликоваго Гнѣзда, не могъ, такъ какъ было тогда уже некогда. Ранѣе же предполагать собрать такой совѣтъ, когда станетъ ясной невозможность держаться, не надѣялся продержаться еще нѣсколько дней.

Что Большое Орликовое Гнѣздо по шестому штурму было взято, онъ, обвиняемый, это видѣлъ изъ своего дома. Вскорѣ же пришель генераль Фокъ и подтвердилъ это. Тогда онъ и рѣшилъ написать письмо къ генералу Ноги.

Малое Орликовое Гнѣздо, Куропаткинский люнетъ и батарею Б, онъ, обвиняемый, приказалъ генералу Фоку очистить потому, что эти пункты не имѣли рѣшительно никакой возможности обороняться. Во время предшествовавшихъ боевъ на нихъ было уничтожено все вооруженіе. Малое Орликовое Гнѣздо было рядомъ съ Куропаткинскими люнетомъ, ближе 3/4 версты отъ Большаго Орликоваго Гнѣзда, и тутъ же была батарея Б—и надъ всѣмъ этимъ командовало Большое Орликовое Гнѣздо. Очищая эти пункты, онъ, обвиняемый, только и исключительно освобождалъ людей отъ напрасной и безполезной гибели и вывѣсилъ съ тѣмъ ставить ихъ на другія позиціи, чтобы показать японцамъ, что мы еще способны оказать сопротивленіе. Самъ же онъ, обвиняемый, по его словамъ, «прекрасно зналъ, что на этихъ декоративныхъ позиціяхъ, отъ Курганной до 2-го укрѣпленія, которыя вѣкъ генералу Фоку держать, невозможно сопротивляться». Онъ, обвиняемый, расточалъ, что японцы не сразу осмотрятся и дадутъ время, какъ уничтожить ихъ будущіе трофеи, такъ и заключить съ нами капитуляцію на болѣе почетныхъ условіяхъ. Всѣдствіе этого и во исполненіе даннаго обвиняемымъ адмиралу Вирену слова, онъ, по отправленіи парламентера, послалъ адмиралу сказать, что насталъ пора заняться окончательнымъ уничтоженіемъ судовъ. Это сообщеніе адмиралу Вирену было послано послѣ того, какъ Малченко, возвратившись, привѣзъ, согласіе Ноги на веденіе переговоровъ.

Для заключенія капитуляціи онъ, обвиняемый, назначилъ представителя отъ флота и начальниковъ штабовъ: крѣпости, 4 и 7 дивизій и полковника Рейса. Посылавъ этихъ лицъ, имъ этого лично не сказать, а поручилъ полковнику Рейсу, по пути слѣдованія, передать имъ это и разъяснить, чего онъ, обвиняемый, желаетъ. Онъ же хотѣлъ, чтобы весь гарнизонъ выступилъ съ оружіемъ въ рукахъ. Полковника Рейса онъ, обвиняемый, послалъ уполномоченнымъ, какъ своего начальника штаба и человѣка, знающаго англійскій языкъ. Полковника Рейса на засѣданіи совѣта обороны 25-го Ноября ничтѣмъ не привлекъ отсутствія мужества въ своихъ сужденіяхъ, а на военномъ совѣтѣ 16-го Декабря онъ, докладывая о состояніи крѣпости, высказывалъ
своем мнении о значении Порт-Артура и доказывал, что она испол- нила свое назначение. Назначил полковника Рейса, он, обвиняемый, не имел в виду ст. 60 Положения о крепостях, и полковник Рейсс на нее ему не указывал, сам же он считал его и мужественным, и выдержанным. Письменной инструкци он, обвиняемый, полковнику Рейссу не давал, а дал ему словесную, в том смысле, чтобы требовало выпуска всего гарнизона с оружием. Равным образом, он, обвиняемый, не обязал полковника Рейса, предварительно подписания условий, испросить у него, генерала Стесселя, согласие на принятие их, но полковник Рейсс, пользуясь случаем, прислал ему записку из Шуйшунна, в которой сообщал, что японцы не принимают желаемых условий, что из Токио им категорически указано сохранить оружие офицерам и выпустить тётя из них, которые дадут слово не сражаться с ними в эту войну. Считая, что эти условия были следующими по почетности поставленных ими, обвиняемым, он и заявлял полковнику Рейсу свое согласие на принятие их. Но выразить ли он, это желание в записке полковнику Рейсу или присказать передать ему это словесно, он этого теперь не пожелал. Всё остальные условия полковник Рейсс разрабатывал на месте и по возвращении доложил, что выговорить больше было нельзя. В момент капитуляции он, обвиняемый, предполагал, что японцы будут от 45 до 50 тысяч войск. Он, обвиняемый, не пошел с войсками в плен, потому, что на свою всеподданнейшую телеграмму, им же счастие получить ответ ГОСУДАРЫ НИ ИМПЕРАТОРА в том смысле, что каждому предоставляется воспользоваться выгодным правом и вернуться на родину, полученной же всей телеграммы ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ЕФОДОРОВНЫ, разрешив всев сомнений, позволила ему, генерал-лейтенанту Стесселю, въехать в Россию.

Некоторых ящиков для упаковки имущества ему, обвиняемому, не дали, а так как штаб укрепленного района был разбит неприятельскими снарядами и переместился в дом командира 25-го полка, близ казарм 10-го полка, то туда перенесли пустые ящики, что и было, впрочем, принято досужими людьми за приготовление для его, обвиняемого, вещей новьих ящиков. Начальник штаба генерала Ноги сообщил ему, обвиняемому, что Микадо разрешит ему вывезти из Аруту все свое имущество, но он, обвиняемый, сделает этого не мог по полному отсутствию подвод; японцы дали ему всего лишь 14 подвод, из которых на каждую, даже при их упаковке, можно было уложить не более 10 пудов; была еще платформа, на которую можно было, при паре лошадей, уложить пудов тридцать. При этих перевозочных средствах он, обвиняемый, и
перевезъ имущества свое, своей жены, семи дтей—сыроѣ, прислуги, ковры генерала Каштанинского, бумаги, сундукъ штаба и часть имущества офицеровъ штаба района. Осталное все его, обвимаемаго, имущества осталось въ Портъ-Артурѣ. Никакихъ подводъ подъ свои вещи онъ, обвимаемый, не бралъ изъ числа назначенныхъ частныхъ лицамъ; ему лишь прислали 14 японскихъ двуколокъ, на которыхъ помѣщается не болѣе 10—12 пудовъ.

Съ нѣкоторыми войсковыми частями онъ, обвимаемый, лично простился, но со всѣми не могъ, такъ какъ по соглашенію съ генераломъ Ноги долженъ быть быть къ условленному часу въ деревнѣ Шуйшинь для переговоровъ относительно оставляемыхъ въ Портъ-Артурѣ раненыхъ и при нихъ врачей, сестеръ милосердія и пр.

Главная обязанность по сохраненію имущества гражданскаго населенія Портъ-Артура и его эвакуации лежала на гражданскомъ комиссарѣ, который оставался еще нѣкоторое время въ крѣпости. По капитуляціи все частное имущество считалось неприкосновеннымъ, но для того, чтобы оно было действительно неприкосновенно, надо было поставить сторожей, что нѣкоторые и сдѣлали. До самаго отѣзда его, обвимаемаго, изъ Портъ-Артура къ нему все время являлись части лица съ разного рода просьбами и желаніями, чаще всего на невыдачу пособій. Полагая, что это дѣло гражданскаго комиссара, онъ, обвимаемый, и направлялъ просителей къ подполковнику Вершинину.

Генераль-майоръ Рейсс:

На совѣтѣ обороны 25-го ноября 1904 года онъ, обвимаемый, лишь буквально передалъ желаніе генерала Стесселя о томъ, чтобы совѣтъ обсудилъ способъ дальнѣйшей обороны и предѣлъ ея, въ томъ смыслѣ, какъ это изложено имъ въ особомъ мнѣніи, приложенномъ къ журналу засѣданія.

На совѣтѣ 16-го Декабря онъ, обвимаемый, не настаивалъ на необходимости тогда же войти въ переговоры о капитуляціи, но, на поставленный генераль-адъютантомъ Стесселемъ вопросъ о состояніи крѣпости, счелъ своимъ долгомъ высказать откровенно свой взглядъ. Въ томъ, что крѣпость долго продержаться не можетъ, онъ 16-го Декабря 1904 года былъ вполнѣ убѣжденъ и теперь остается при томъ же убѣжденіи, равно какъ считаетъ, что пожертвованіе жизнью не только массы людей, но и одного человѣка на войнѣ обязательно для начальника тамъ, гдѣ этимъ можетъ быть достигнута опредѣленная цѣль; тамъ же, гдѣ достиженіе такой цѣли не представляется никакой возможности, пожертвованіе жизнью подчиненныхъ людей является не только не обязательнымъ, но даже пре-
ступнымъ. Исходя изъ этихъ взглядовъ, онъ, обвиняемый, и высказать мнѣніе, что разъ, съ развитіемъ успѣховъ непріятеля, успѣхъ дальнѣйшаго сопротивленія сдѣлается невѣроятнымъ, слѣдуетъ принять мѣры къ тому, чтобы разъ на улицахъ не могла имѣть мѣста.

Переписавъ журналъ засѣданія военнаго совѣта 16-го Декабря, онъ, обвиняемый, представилъ таковой генералу Стесселю и просилъ его, по возможности скорѣ, подписать и передать ему, генералу Рейсу, для посылки на подписи остальнымъ членамъ совѣта, причемъ указалъ на важность этого документа въ виду 62 ст. Положенія о крѣпостяхъ. На это генералъ Стессель отвѣтилъ, что посылать журналъ для подписи нѣть надобности, такъ какъ, собирая совѣтъ, онъ имѣлъ въ виду лишь выслушать мнѣнія отдѣльныхъ начальниковъ о полооженіи крѣпости и способахъ дальнѣйшихъ дѣйствій, окончательное же рѣшеніе и отвѣтственность за него принимаетъ на себя. Послѣ этого онъ, обвиняемый, не считалъ себя въ правѣ настояывать на выполнении 62 ст. Положенія о крѣпостяхъ. Кромѣ того, рѣшеніе генерала Стессела вступить въ переговоры, насколько извѣстно обвиняемому, было принято послѣ доклада генерала Фока, т. е. не ранее 3 часовъ дня 19-го Декабря, когда до наступленія темноты (послѣ чего посылка парламентера дѣлалась невозможной) оставалось не болѣе 1½ часовъ, а въ это время собрать новый совѣтъ было невозможно. Наконецъ, онъ, обвиняемый, не находить, чтобы принятое генераломъ Стесселемъ рѣшеніе было противно мнѣнію военнаго совѣта: значительная часть участовавшихъ въ совѣтѣ лицъ, и преимущественно бывшихъ на атакованномъ фронтѣ, мнѣніе которыхъ поэтому было особенно цѣнно, высказывалась въ томъ смыслѣ, что сопротивляться можно и должно, пока мы владѣемъ линіей фортувъ, съ паденіемъ же послѣднихъ, на такъ называемой 2-й линіи обороны,—дѣлаться нельзя. Это послѣднее положеніе и наступило 19-го Декабря.

Упорные штурмы на Большое Орлиное Гнѣздо ясно показали, по мнѣнію обвиняемаго, что на этотъ разъ японцы рѣшили вести дѣло до конца, а съ паденіемъ Орлиного Гнѣзда паю послѣднее препятствіе ихъ движению внутрь крѣпости, не говоря о томъ, что съ него вся внутренность крѣпости видна, какъ на палецъ, и любой ея пунктъ можетъ быть обстрѣлянъ прицѣльно изъ ружей и пудометовъ.

Назначеніе уполномоченнымъ для переговоровъ о капитуляціи произошло не по его, обвиняемаго, желанію, но отказываться отъ него онъ не считалъ себя въ правѣ, такъ какъ твердо рѣшилъ добиваться возможно выгодныхъ условій; при этомъ онъ, обвиняемый, не
могъ не согласиться с мнѣніемъ генерала Стесселя, что знаніе имъ английскаго языка будетъ полезно при веденіи переговоров.

Оть генераль-адъютанта Стесселя, онъ, обвиняемый, получилъ устную инструкцію добиваться выпуска на честное слово всего гарнизона, если возможно, то съ оружиемъ; при невозможности же добиться этого, согласиться на менѣе выгодныя условія, если только въ нихъ не будетъ ничего унизительнаго. Письменной инструкціи онъ, обвиняемый, не считалъ нужнымъ и удобнымъ просить, разъ генералъ Стессель ее самъ ему не далъ, и такъ какъ твердо былъ увѣренъ, что генералъ Стессель не способенъ отказаться отъ даннаго имъ приказанія.

Отправляясь въ Шуйшунъ для заключенія капитуляціи, онъ, обвиняемый, данной ему генераломъ Стесселемъ инструкціи сопровождавшимъ его лицемъ не сообщалъ, да никто изъ нихъ его и не спрашивалъ.

Проектъ условій капитуляціи былъ предложенъ японскими уполномоченными на 45 минутъ не для окончательного отвѣта, а лишь для ознакомленія и дополненія нашими контр-предложеніями, для чего, въ виду краткости условій, назначенный срокъ казался ему, обвиняемому, достаточнымъ; вообще же переговоры велись съ 11 до 4—5 часовъ. На заявленное имъ, обвиняемымъ, желаніе о выпускѣ всего гарнизона, японскій уполномоченный заявилъ, что основными положеніями капитуляціи проникнуты изъ Токіо и отступать отъ нихъ онъ не имѣть права, такъ что предоставленные имъ условія могутъ быть измѣнены лишь въ деталяхъ. Въ виду этого заявленія и полученной отъ генераль-адъютанта Стесселя инструкціи, онъ, обвиняемый, не счелъ возможнымъ настаивать на своемъ заявленіи, что могло бы повлечь перерывъ переговоровъ. Задержать подписаніе капитуляціи до слѣдующаго дня было нельзя, вслѣдствіе предварительно поставленнаго условія, что переговоры должны быть завершены окончательно въ тотъ же день и на мѣстѣ. Случайное обстоятельство дало ему, обвиняемому, возможность, ранѣе подписанія условій, сообщить ихъ сущность генералу Стесселю и получить его согласіе.

Во время переговоровъ имъ, обвиняемымъ, было обращено внимаііе японскіхъ уполномоченныхъ на слишкомъ ограниченный размѣръ багажа, разрѣшенный къ вывозу офицерамъ, и на это было отвѣчено, что такія нормы установлены для полевого багажа японскихъ офицеровъ. Относительно частной собственности въ текстѣ капитуляціи было сказано, что она остается неприкосновенной, а мѣры къ ее охраненію имѣютъ быть выработаны особой смѣшанной комиссией, почему онъ при заключеніи капитуляціи и не обсуждались. Сравнительно съ первоначально предьявленными японцами
условиями обвиняемому удалось добиться следующих уступок: переделения дня выхода гарнизона изъ крепости с 21-го Декабря на 23-е; разрешения всемъ офицерамъ и ихъ семействамъ, возвращающимся въ Россию, взять съ собой казенную прислугу; разрѣшенія возвратиться въ Россию всему санитарному персоналу, раненому, и болѣзнѣмъ, непоспособнымъ къ службѣ въ настоящую кампанию. За нимѣнѣемъ въ нашемъ законодательствѣ какихъ-либо указаний относительно того, какія условія капитуляціи должны считаться почетными и какія унизительными, и имѣя единственнымъ критеріемъ примѣры военной истории, онъ, обвиняемый, не находилъ никакихъ основаній считать предложенныхъ ему японцами условія капитуляціи унизительными.

Въ частности, относительно своего разговора съ генераломъ Фокомъ 19-го Декабря о составленномъ заранѣе письмѣ къ генералу Ноги, обвиняемый объяснилъ, что такого разговора онъ не помнитъ. Помнит же, что генералъ Фокъ спрашивалъ его, обвиняемаго, много-ли времени нужно для составленія и отправки письма съ предложеніемъ начать переговоры, и онъ, обвиняемый, на это отвѣтилъ, что письмо можно написать и перевести въ нѣсколько минутъ.

Генералъ-лейтенантъ Фокъ:

Обвиняемый признаетъ, что онъ, действительно, не испрашивалъ разрѣшенія команданта на охиреніе форта № II потому, что считалъ себя подчиненнымъ генералу Стесселю, съ которымъ всегда входилъ непосредственно въ сношеніе; такъ и на этотъ разъ: убѣдившись въ отчаянномъ положеніи форта, онъ доложилъ о томъ генералу Стесселю и отъ него получилъ разрѣшеніе вывести гарнизонъ и фортъ взорвать, послѣ чего онъ уже и не считалъ себя вправѣ обращаться по этому поводу къ команданту. Очищеніе форта № II-й вовсе не отразилось дурно на духъ войскъ, такъ какъ въ довольно этого ждали; во времени очищенія, фортъ почти уже не существовалъ.

Обвиняемый признаетъ также, что оставить Малое Орлиное Гнѣздо, Куропаткинскій лунетъ и бат. В.—приказалъ онъ, такъ какъ удерживать ихъ послѣ паденія Большого Орлиного Гнѣзда, по мнѣнію его, было нельзя.

По плану можно видѣть, что Большое Орлиное Гнѣздо господствуетъ надъ Малымъ Орлиннымъ Гнѣздомъ и Куропаткинскими лунетами и обстрѣльивается пулеметами не только дорогу, но весь скатъ, обращенный къ Артуру. Ложементы Малаго Орлиного Гнѣзда фланкируются съ Большого Орлиного Гнѣзда, а Куропаткинскій лунетъ
обстреливаются с тыла. Со взятием Большого Орлиного Гнезда вся Китайская стенька перешла в руки японцев, и они в упоре подошли к траншеям Малого Орлиного Гнезда, а Куропаткинская линия была окруженна с трех сторон. С падением Большого Орлиного Гнезда было приказано очистить только то, что зависело от него, а потому забыли про батарею Б. Но когда пришлося очистить Куропаткинский линей, то воспомнили и о батарее Б. Онъ, обвиняемый, признался и ее очистить. На бат. Б. въ это время орудия не действовали, все въ укрепленіе состояло изъ одной траншеи, обстроенной къ японцамъ, но эта траншея доходила до Китайской стѣнки. Японскіе ложементы были расположены въ тридцати шагахъ, а средняя часть ихъ въ пятнадцати. Почти при всякомъ штурмѣ бат. Б переходила въ руки японцевъ; такъ было 13-го ноября, но тогда она была взята обратно моряками. Теперь тѣмъ болѣе, по мнѣнію обвиняемаго, нельзя было ее удерживать, и потому онъ счелъ нужнымъ ее очистить, остановившись на укрѣпленіи № 2.

Въ то время такого же взгляда держались и генералъ Горбатовский, и начальный участка подполковникъ Лебединскій, что видно изъ слѣдующаго мѣста телефонограммы послѣдняго отъ 10-ти час. 30-ти мин. утра 19-го Декабря на его, обвиняемаго, имя: «...Донеси о положеніи вещей Горбатовскому, получилъ приказаніе обороняться до вечера, а тамъ будетъ сообщено, въ какомъ порядкѣ и куда отойти. Держаться на занимаемой мною позиціи, отдавши Орлиное Гнездо, невозможно. Японцы съ Орлиного Гнезда обстрѣливать не только дорогу, что сзади горы, но и вдоль Китайской стѣнки, изъ пулеметовъ и приносить сильный уронъ. Жду распоряженія....»

Изъ вышеизложеннаго, по мнѣнію обвиняемаго, видно, что Малое Орлиное Гнездо, Куропаткинский линіетъ и бат. В. не могли составлять оплотъ съверо-восточного фронта. О томъ, что, будто, генералъ Горбатовский сообщилъ въ штабъ 4-й дивизіи, что имѣется приказаніе коменданта крѣпости не оставлять Малаго Орлиного Гнезда, Куропаткинского линеата и бат. В—онъ, обвиняемый, слышать въ первый разъ и сомнѣваются, что такое сообщеніе было. Онъ слышалъ отъ подполковника Лебединскаго,—точно не помнитъ, когда именно,—что коменданть желаетъ удерживать бат. Б., но приказанія о томъ онъ, генералъ Фокъ, не получилъ, а удержание бат. Въ считалъ невозможнымъ, такъ какъ люди сами оттуда ушли бы, и тогда онъ не могъ бы удержать укрѣпленіе № 2.

Изъ предписанія, посланнаго имъ, обвиняемымъ, генералу Горбатовскому 19-го Декабря, въ 7-мъ часу вечера, видно, что объ основаніи Малаго Орлиного Гнезда и Куропаткинского линеата и рѣчи нѣть, говорится о бат. Б. Хотя по буквальному смыслу предписанія
угроза относилась к ощущению бат. Б, но это просто неудачная, благодаря спешности, редакция, так как относительно бат. Вечером было опасаться, что ее не освистать. Угроза, сформулированная им, обвиняемым, была направлена на то, чтобы укоренить мысль об удер жании Митрофаньевской, Владимировской, Лаперовской и Безымянной горок.

В частности, относительно слов, сказанных полковником рейсом 19-го декабря в штабе района о том, что письмо генералу Ноги уже написано и будет отправлено завтра, он, обвиняемый, подтверждает, что такой разговор действительно происходил между ними.

**Генераль-лейтенант Смирнов:**

После сдачи форта № II он, обвиняемый, стал подозревать в силной степени о стремлении генералов Стесселя и Фока привести крепость к сдаче, явных же к тому доказательств не было; дабы воспрепятствовать этому, он, генераль-лейтенант Смирнов, послал Главнокомандующему депешу, в которой просил или утвердить его в полных правах коменданта, или же, в противном случае, снять с него ответственность за дальнейшую оборону и сложить с него обязанности коменданта; устранить генерала Фока своим приказом он не мог, так как это явилось бы отменой приказа генерала Стесселя, его начальника. Самая сдача форта № II не могла иметь революционного значения в смысле тактическом, но в моральном смысле значение ей было громадное. Факт отправления генераль-лейтенантом Смирновым Главнокомандующему депеши за № 1282 подтверждается показанием бывшего начальника штаба крепости полковника Хвостова.

Затем он, обвиняемый, совершенно искренне полагал, что, согласившись с мнением совещания 16-го декабря, генерал Стессель признал дальнейшую оборону обязательной, а когда в 7 часов вечера 19-го декабря изъ предписания адмиралу Вирену подрывать корабли узнал, что генерал Стессель предпринимает сдачу крепости, то у него не осталось никакого сомнения, что генерал Стессель, его, генерала Смирнова, и всех деятельных защитников крепости жестоко обманул. Поэтому он, обвиняемый, полагался всец, доклады о неправильных поступках тому человеку, который позволил себя такой обман, беззъяными. Здьсь могла иметь место одна только мера — полное устранение его от власти насилием. Для этого ему, обвиняемому, предстояло собрать всех старших начальников, объяснить им положение вещей, указать на позорное поло-
живее, создаваемое сдачею, и затым сдѣлать распоряженія обь арестѣ генерала Стесселя, Фоку и Рейса и высилкѣ ихъ на миноносцѣ въ Чифу, обь устраненіи оть командованія полками полковниковъ Савицкаго, Гризнова и Гандурина, о снятіи части войскъ съ Ляотшаня и западаго фронта и передвигеніи ихъ на Каменоломный крѣдыш и обь организаціи всей обороны на новой линіи съ назначеніемъ новаго ответственнаго персонала. Для всего этого дѣла оставалась одна ночь, въ теченіе которой сдѣлать все это было невозможно, тѣмъ болѣе, что всю эту ночь японцы на насъ насеѣдали; отдача батареи Б, Малаго Орлинаго Гнѣда и Куропаткинского лютага лишила всѣихъ прикрытій для организаціи обороны на 3-й линіи. «Надо принять во вниманіе,—говорить обвиняемый,—что таковымъ насильственнымъ перемѣнамъ въ начальствующихъ лицахъ могли породить бунты въ частяхъ». Все это вмѣстѣ взятое убѣдилъ обвиняемаго въ томъ, что осуществить этого дѣла въ одну ночь онъ не въ состоянии; получился большой счумбуръ, японцы всѣ обязаны слушаемъ, чтобы ворваться въ городъ и истребить нѣсколько тысячъ человѣкъ. Въ результатѣ, въ этомъ паденіи крѣпости виновнымъ оказались бы онъ, генераль Смирновъ, какъ не опредѣлѣннѣй действительнаго положенія вещей и изъ личаго честолюбія учинившій пре- ступленіе противъ дисциплины арестѣмъ начальниковъ, и второе преступленіе противъ гарнизона, какъ безцѣльно пожертвованнѣй нѣсколькими тысячами жизней. Кромѣ того онъ, генераль Смирновъ, обвинялся бы тогда еще и въ томъ, что крѣпость пала, вмѣстѣ съ нимъ, чтобы капитулировать на самыхъ почетныхъ условіяхъ. Дѣло, по мнѣнію его, обвиняемаго, было уже настолько испорчено, что поправить его не было уже возможности. Тѣмъ не менѣе, не довѣряя окон- чательно своей оцѣнкѣ, онъ, обвиняемый, въ 8-мъ часу вечера отправился къ адмираламъ. Когда же онъ изложилъ имъ обстановку, то и они признали, что нѣть никакихъ шансовъ на успѣхъ предприятія.

20-го Декабря 1904 года, онъ, обвиняемый, отправилъ Главно-командующему арміею шифрованную телеграмму слѣдующаго содержанія: — «Генераль-адъютантъ Стессель вступилъ въ переговоры о сдачѣ крѣпости безъ предупрежденія и вопреки моему и большинству начальниковъ заключенію. 20 Декабря, № 1300. Генераль-лейтенантъ Смирновъ».

По письменнымъ свѣдѣніямъ на обвиняемыхъ значится: Генераль-лейтенантъ Анатолій Стессель—изъ дворянъ С.-Петербургской губерніи, родился 28-го Июня 1848 года, на службѣ съ 28-го Июня 1864 года, офицеромъ съ 8-го Авгusta 1866 года, въ
настоящему чину с 24-го Апреля 1901 года, уволен от службы 30 Сентября 1906 года, был в походах с Болгарским ополчением в войну с турками 1877—1878 г., в поход в Китай в 1900—1901 г. и участвовал в Русско-Японской войне 1904—1905 г. г.; имел ордена: Св. Георгия 3 и 4 степеней, Св. Владимира 3 и 4 степеней, Св. Анны 1, 2 и 3 степеней, Св. Станислава 1 степени с мечами, 2 степени с мечами и 3 степени, женат, под судом не был.

Генерал-маиор Виктор Рейс—изъ дворянъ Курляндской губернии, родился 22-го Февраля 1864 года, на служб съ 1-го Сентября 1881 года, офицеромъ съ 12-го Августа 1883 года, въ настоящемъ чинѣ съ Октября 1904 года, участвовалъ въ Русско-Японской войнѣ 1904—1905 г. г.; имѣлъ ордена: Св. Георгія 4 степени, Св. Владимира 3 степени съ мечами и 4 степени съ мечами и бантомъ, Св. Анны 2 и 3 степени, Св. Станислава 2 и 3 степеней, женатъ, подъ судомъ не былъ.

Генерал-лейтенантъ Александръ Фокъ—изъ дворянъ Оренбургской губернии, родился 25-го Августа 1843 года, на службѣ съ 23-го Августа 1863 года, офицеромъ съ 23-го Мая 1864 года, въ настоящемъ чинѣ съ 21-го Августа 1904 года; участвовалъ въ кампанияхъ: Русско-Турецкой 1877—1878 г. г., Русско-Китайской въ 1900 г. и Русско-Японской 1904—1905 г. г.; имѣлъ ордена: Св. Георгія 3 и 4 степеней. Св. Владимира 2 степени съ мечами, 3 и 4 степени съ бантомъ, Св. Анны 2 и 3 степеней съ мечами и бантомъ, Св. Станислава 1, 2 и 3 степеней, золотое оружіе съ надписью «за храбрость», золотое оружіе съ бриллиантовыми украшеніями «за храбрость», холость, подъ судомъ не был.

Генерал-лейтенантъ Константинъ Смирnov —изъ дворянъ Минской губернии, родился 19-го Мая 1854 года, на службѣ съ 5-го Августа 1870 года, офицеромъ съ 10-го Августа 1873 года, въ настоящемъ чинѣ со 2-го Февраля 1904 года, имѣлъ ордена: Св. Владимира 2 степени съ мечами и 3 степени, Св. Анны 1 степени съ мечами, 2 и 3 степеней, участвовалъ въ Русско-Японской войнѣ 1904—1905 г. г., вдовъ, подъ судомъ не былъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго отставной генерал-лейтенантъ Стессель, генерал-маиоръ Рейсъ и генерал-лейтенанты Фокъ и Смирновъ обвиняются.

Генерал-лейтенантъ Стессель въ томъ, что: 1) получивъ 20-го Июня 1904 года предписаніе Командовавшаго Маньчжурскою армією сдать крѣпость Портъ-Артуръ ея команданту,
генераль-лейтенанта Смирнову, и выехать къ армии, предписанія этого не исполнили и, оставшись въ крѣпости, удерживал за собою командованіе, каковыя дѣянія предусмотрѣны 255 ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

2) въ нарушение приказа Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ, отъ 14-го Апрѣля 1904 года, № 339, вышиваляся въ права и обязанности коменданта крѣпости Портъ-Артуръ, подрыва я авторитетъ послѣдняго, вѣру въ него и тѣмъ понижая оборонно-способность крѣпости, каковое вмѣшательство выразилось, между прочим: а) въ разрѣшеній имѣ, генераломъ Стесселемъ, впреки распоряженіямъ коменданта, вывоза изъ крѣпости продуктовъ; б) въ назначеніи статскаго совѣтника Рябинина завѣдывающимъ медицинской частью, безъ подчиненія его коменданту крѣпости; в) въ переводѣ Дальнинской больницы въ отмѣнную распоряженія коменданта и въ ущербъ пользѣ дѣла, на выбранный имѣ, генераломъ Стесселемъ, по своему личному усмотрѣнію, пунктѣ; г) въ отрѣшеніи брантмейстера Вейканена отъ должности; д) въ удалѣніи жандармовъ на Ляотешань; е) въ запрещеніи издания газеты «Новый Край» и въ приказанъ объ арестованіи сотрудника ея, г. Ножина, и ж) въ отмѣнѣ работы по укрѣпленію 2-й и 3-й оборонительныхъ линій; дѣянія эти предусмотрѣны 141 и 145 ст. ст. ХХII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

3) не принять своевременно надлежащихъ мѣръ къ увеличенію продовольственныхъ средствъ крѣпости Портъ-Артуръ, а именно: а) не пополнить запаса овощей, несмотря на то, что имѣлъ къ тому возможность, б) не принять мѣръ къ правильному производству реквизицій лошадей, предусмотренной мобилизаціоннымъ расписаніемъ, и къ увеличенію въ крѣпости числа головъ скота и в) оставили безъ распоряженій представленія коменданта крѣпости объ увеличеніи дачи конины, каковое увеличеніе было настоятельно необходимо для поддержанія силы истомленнаго гарнизона; дѣянія эти предусмотрѣны 142 и 145 ст. ст. ХХII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

4) получая и читая во время осады Портъ-Артура «замѣтки» генераль-лейтенанта Фока, написанныя въ настроеніймъ и рѣзкій тонѣ, подрывают авторитетъ какъ которыхъ начальниковъ, набрасывающія тѣнь на доброе ихъ имя, расшатывающія дисциплину и понижавшія духъ гарнизона,— не взырать на вредъ, приносившійся ими дѣлу обороны, не принять мѣръ къ прекращенію ихъ издания и распространенія среди гарнизона, каковое дѣяніе предусмотрѣно 142 и 145 ст. ст. ХХII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;
5) изъ личныхъ выгодъ представилъ командовавшему Маньчжурской арміей 14-го и 18-го Мая и Наместнику ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Востокѣ 17-го Мая донесенія о боѣ при Цзяньчжоу, въ которыхъ, несогласно съ дѣйствительными обстоятельствами дѣла и дѣйствіями участвовавшихъ въ немъ лицъ, а равно и своими собственными, изложилъ, что въ этомъ жаркомъ дѣлѣ мы выпустили всѣ снаряды и что отступили въ отличномъ порядкѣ до Нангаина, причемъ придали всѣмъ этимъ донесеніямъ такую редакцію, которая не оставляла сомнѣнія, что онъ, генераль Стессель, лично и при томъ съ большой энергией руководилъ дѣйствіями войскъ. между тѣмъ какъ: а) во время боя при Цзяньчжоу онъ, генераль Стессель, оставался въ Портъ-Артурѣ, и личаго участія въ бою не принималъ; b) снарядовъ для скорострѣльной артиллеріи оставалось на ст. Нангаина большое количество, и объ этомъ артиллерійскимъ частямъ было извѣстно, и в) отступленіе къ Нангаину было безпорядочнымъ и поскѣпнымъ, причемъ вѣдомый части пробивались чрезъ проволочные загражденія; дѣяніе это предсказъ 362 ст. Улож. о наказ. угл. и исправ., изд. 1885 г.;

6) изъ личныхъ выгодъ и желая выставить дѣйствія своихъ подчиненныхъ въ болѣе блестящемъ видѣ, представилъ 15-го мая 1904 года донесеніе командовавшему Маньчжурской арміей о томъ, что отрядъ генераль-лейтенанта Фока «постепенно отходитъ къ Волчьимъ горамъ», между тѣмъ какъ это было несогласно съ обстоятельствами, имѣвшимъ мѣсто въ дѣйствительности, такъ какъ отступленіе этого отряда прямо къ Волчьимъ горамъ, т. е. къ послѣдней передовой позиціи было безпорядочное и настолько поскѣпное, насколько допустила горная дорога, запушеченная обозами и бѣжавшими въ Портъ-Артуръ жителями города Дальняго; дѣяніе это предусмѣтрственно 362 ст. улож. о наказ. угл. и испр., изд. 1885 г.;

7) изъ личныхъ выгодъ, имѣя цѣлью выставить себя передъ начальствомъ участниковъ несуществовавшихъ боевыхъ столкновеній, представилъ командовавшему Маньчжурской арміей въ письмѣ отъ 1-го Июня 1904 года донесеніе о собственной дѣйствительности въ крѣности Портъ-Артуръ, въ которомъ, несогласно съ дѣйствительными обстоятельствами, сообщалъ: «всегда бывалъ при всѣхъ возможныхъ столкновеніяхъ», между тѣмъ, какъ съ 26-го Января 1904 года по 1-е Июня, т. е. по день письма его, генерала Стесселя, къ генераль-альютантъ Курчаткину, не было ни одного столкновенія съ японскими войсками, кроме боевъ при Цзяньчжоу, въ которомъ онъ, генераль Стессель не участвовалъ, и кроме бомбардировокъ, во время которыхъ подвергалось опасности все населеніе Портъ-Артура; дѣя-
... это предусмотрено 362 ст. Улож.-о наказ. угл. и исправ., изд. 1885 года;

8) желая оправдаться себя в предумышленной сдаче крепости врагу, донесъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ телеграммою отъ 16-го Декабря 1904 года, что «по занятии форта № III японцы дѣлаются хозяевами всего съверо-восточного фронта, и крѣпость продержится лишь нѣсколько дней. У нас снарядовъ почти нѣть», каковое донесеніе не соответствовало дѣйствительному положенію крѣпости, такъ какъ на военномъ совѣтѣ, состоявшемся того же 16-го Декабря, огромное большинство членовъ котораго высказалось за оборону до послѣдней крайности, генералъ-маиоръ Бѣлья и Ниkritыымъ было заявлено, что снаряды для обороны еще есть; дѣяніе это предусмотрѣнно 362 ст. Улож. о наказ. угл. и исправ. изд. 1885 г.;

9) завѣдомо неправильно и ложно представилъ къ ордену Св. Георгія 3 степени генералъ-лейтенанта Фока—за проигранный имъ бой при Цининчжоу, въ которомъ названный генераль проявили полную нераспорядительность и растерянность, и генералъ-маиоръ Надвина—за тотъ же бой при Цининчжоу, въ которомъ генераль этотъ не оказалъ никакого выдающегося подвига;—и къ ордену Св. Георгія 4 степени—генералъ-маиоръ Рейса, который самъ призналъ, что подвигъ, дающихъ право на получение этой высокой награды, не совершилъ; дѣяніе это предусмотрѣно 362 ст. Улож. о наказ. угл. и исправ., изд. 1885 г.;

и 10) состоя началникомъ укрѣпленнаго Квантунскаго района и старшимъ началникомъ въ осажденной японскими войсками крѣпости Портъ-Артуръ, съ подчиненіемъ ему команданта ея, онъ задумалъ сдать крѣпость японцамъ, для чего, вопреки мнѣнію военнаго совѣта, состоявшагося 16-го Декабря 1904 года, на которомъ громадное большинство членовъ его высказывалось за продолженіе упорнаго сопротивленія, къ чему представлялась полная возможность, и не созывъ, въ нарушение 62 ст. полож. объ управл. крѣп. (приказъ по военному вѣдомству 1901 г. № 358), новаго военнаго совѣта, между 3—4 часами пополудни 19-го Декабря 1904 года отправилъ къ командованвшему японскою осадною арміею, генералу Ноги, парламентера съ предложеніемъ вступить въ переговоры о сдача крѣпости Портъ-Артуръ, не исчерпавъ всѣхъ средствъ обороны, такъ какъ численность наличнаго гарнизона и количество боевыхъ и продовольственныхъ запасовъ обеспечивали возможность продолженія ея,—послѣ чего согласился на предложеніе началника сухопутной обороны генерала Фока очистить безъ боя Малое Ориное Гнѣздо, Куропаткинскій лонетъ и батарею лит. В, что значительно сглазило силу обороны крѣпости, а на слѣдующій день, 20-го Декабря, упол...
номочил своего начальника штаба, полковника Рейса, окончательно заключить капитуляцию крепости, не давя ему точных инструкций относительно приемлемых с нашей стороны условий, вследствии чего полковник Рейсъ и подписал тогда же, въ дер. Шуйшуинъ, условія капитуляціи крѣпости Портъ-Артуръ,errickвшіяся невыгодными и унизительными для достоинства Россіи, и тѣмъ самымъ онъ, генерал-лейтенантъ Стессель, не исполнилъ своей обязанности по долгу присяги и воинской чести; сдавъ же крѣпость врагу, онъ, генералъ-лейтенантъ Стессель, не раздѣлилъ участія гарнизона (63 ст. Полож. общ. управл. крѣпостями,—приказъ по военному вѣдомству 1901 г. № 358) и не пошелъ съ нимъ въ плѣнъ; дѣянія эти предусмотрѣны 251 и 252 ст. ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3.

Генералъ-майоръ Рейсъ—въ томъ, что, состоя начальникомъ штаба Квантунскаго укрѣпленнаго района, зная о намѣреніи генерала Стесселя сдать крѣпость Портъ-Артуръ японскими войскамъ въ то время, когда численность наличнаго гарнизона и количество боевыхъ и продовольственныхъ запасовъ обеспечивали возможность продолженія обороны ея, и раздѣляя это намѣреніе, согласившись предварительно съ генераломъ Стесселемъ, содѣйствовалъ ему въ приведеніи этого намѣренія въ исполненіе, а именно, во первыхъ, на совѣтѣ обороны 25-го Ноября 1904 г. и на военномъ совѣтѣ 16-го Декабря того же 1904 г. преувеличивалъ тяжелое положеніе крѣпости и доказывалъ безцѣльность дальнѣйшаго сопротивленія и необходимость сдачи ея; во вторыхъ, по порученію генерала Стесселя, безпоговорственно составилъ и 19-го Декабря 1904 г. отправилъ къ командующему осаднью японскою арміею, генералу Ноги, письмо, съ предложеніемъ вступить въ переговоры о капитуляціи, и, въ третьихъ, на слѣдующій день, 20-го Декабря, не испросивъ у генерала Стесселя точныхъ инструкцій относительно приемлемыхъ условій сдачи, хотя зналъ, что переговоры эти должны быть окончательными, отправился въ дер. Шуйшуинъ, мѣсто, назначенное для переговоровъ, и, не возражая противъ предложенія японскими уполномоченными требованій, подписалъ въ тотъ же день капитуляцію крѣпости Портъ-Артуръ на невыгодныхъ и унизительныхъ для достоинства Россіи условіяхъ, каковымъ своимъ дѣйствіямъ онъ, генералъ-майоръ Рейсъ, содѣйствовалъ генералу Стесселю сдать крѣпость японскимъ войскамъ; дѣянія эти предусмотрѣны 13 ст. Уложеніе о наказ. уголов. и испр. и ст. ст. 251 и 252 XXII кн. С. В. П. 1869 года изд. 3.

Генераль-лейтенантъ Фоксъ—въ томъ, что:

1) получивъ 14-го Февраля и 6-го Мая 1904 г. категорическія приказанія генералъ-лейтенанта Стесселя упорно оборонять Цзинъ-чжоускую позицію, и не только 5-мъ Восточно-Сибирскимъ стрѣль-
ковым полком, но и находившимися вблизи позиции 13-мъ и 14-мъ полками, доведя дѣло до штыковыхъ свалокъ, оны, не обращая внимания на эти указанія, а также и на то, что оборону бухты Инчевы въ тылу позиции приняли на себя генераль Стессель самъ, а) когда бой уже начался, утромъ 13-го Мая вмѣсто того, чтобы руководить имъ, отправился къ бухтѣ Инчевы для выбора тамъ позиціи 15-му полку на случай высадки японцевъ и прибылъ на атакованную позицію только около 2-хъ часовъ дня, б) изъ четырехъ полковъ, сосредоточенныхъ къ Цзиньчжоу, ввелъ въ бой только одинъ и этимъ подвергъ его отдѣльно пораженію, в) во время боя не только не использовалъ резерва, но и остановилъ движеніе въ боевую линію двухъ баталіоновъ, посланныхъ генераломъ Надѣйнымъ, г) не исчерпалъ всѣхъ средствъ обороны и не доводилъ дѣло до штыковъ, отправилъ генерала Стесселя въ Портъ-Артуръ телеграмму, в которой, съ цѣлью получить отъ него приказаніе объ отступленіи, указывалъ на «критическое положеніе» и на полное отсутствіе снарядовъ, между тѣмъ какъ таковые имѣлись еще въ большомъ количествѣ на ст. Нангалынъ,—и д) получивъ вслѣдствіе сего разрѣшеніе генерала Стесселя отступить съ наступленіемъ темноты, началъ отступленіе засѣдло, что подвергло отрядъ его большимъ потерямъ, и, такимъ образомъ, отдалъ японцамъ заблаговременно укрѣпленную Цзиньчжоускую позицію, не употребивъ всѣхъ имѣвшихся въ его распоряженіи средствъ для упорной ея обороны; дѣяніе это предусмотрѣно ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

2) во время боя 8 Августа 1904 года, получивъ отъ своего непосредственного начальника—командира крѣпости приказаніе двинуть къ передовымъ фортамъ сѣверо-восточного фронта два баталіона 14-го Восточно-Сибирскаго стрѣльковаго полка, сразу не исполнилъ этого приказанія, и не пошелъ самъ съ этой послѣдней частью командуемаго имъ резерва, каковы дѣянія предусмотрѣны ст. 104 ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

3) не неся во время осады съ 9-го Августа по 3-е Декабря 1904 года какихъ либо служебныхъ обязанностей и посвящая по своей инициативѣ позицію, подъ предлогомъ желанія оказать помощь дѣлу обороны, а въ действительности изъ малодушнаго тщеславія выставить себя болѣе способнымъ, свѣдучимъ и мужественнымъ, чѣмъ другие, руководившіе оборону начальники, позволялъ себѣ нести разговоры и издавать «замѣтки», въ которыхъ не только критически и иногда въ очень рѣзкой формѣ разбиралъ действія этихъ не подчиненныхъ ему лицъ, обвиняя ихъ въ неумѣніи и трусости, но также проводилъ мысль, что укрѣпленія и форты слѣдуетъ защищать безъ большихъ жертвъ, при чемъ дѣялъ все это такъ, что разгово-
ры его, а равно и «замётки», становились известными не только начальствовавшим лицам, но вообще офицерам и даже нижним чинам гarrisona, чьё колебание в войсках в вору в возможность и необходимость держаться в укреплении до послёдней крайности; дённяя эти предусматривы 262 ст. XXII кн. С. В. П. 1869 года изд. 3;

4) вступив 3-го Декабря в должность начальника сухопутной обороны крепости Порт-Артур и, находя невозможным долженствующ его удерживать форть № II, лично доложил об этом начальнику укрепленного района, а не коменданту крепости, которому был не-посредственно подчинен, а затым, получив на испрашиваемое согласие генерала Стесселя и не доведя о сем даже до свдудёння коменданта, 5-го Декабря того же года приказал очистить форть и взорвать его; дённяя эти предусматривы 141 и 145 ст. ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3;

и 5) состоя начальником сухопутной обороны крепости Порт-Артур, зная о намёрении генерала Стесселя сдать крепость японским войскам, когда еще не вс в средства обороны были исчерпаны, так как численность наличного гарнизона и количество боевых и продовольственных запасов обеспечивали возможность продолжения ея, и разделяя это намёрене, он, согласившись предварительно с генералом Стесселем, содействовал ему в приведении этого намерения в исполнение, а именно: 19-го Декабря 1904 г. доложил генералу Стесселю о необходимости немедленно отправить парламентера к генералу Ноги с предложением капитуляции крепости, а затым, уже послё отправки парламентера, по собственной инициативе и вопреки приказанию коменданта, приказал начальнiku обороны восточного фронта, генералу Горбатовскому, очистить без боя, под угрозою побудительных мер, батарею лит. Б, а также Малое Ордное Гнездо и Куропаткинскй люнет, каковым укрыванием, во исполнение этого приказания, вечером и были действительны очищены нашими войсками, причем он, генерал-лейтенант Фок, вполне согнавал, что такими своими распоряжениями ставил оборону крепости в крайне невыгодных условий в случае, если бы переговоры о сдаче крепости почему-либо были прекращены, и давал этим возможность японским уполномоченным предъявить невыгодные и унизительные для нас условия капитуляции; дённяя это предусматривы 13 ст. Улож. о наказ. угл. и исправ., и 251 ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3.

Генерал-лейтенант Смурнов — в том, что: 1) запоздрив посла сдачи 5-го Декабря 1904 г. японцам форта № II о существовании между генералами Стесселем и Фоком соглашений при-
вести крепость в такое состояние, в котором можно было бы оправдать ея сдачу, онъ, вопреки лежавшей на немъ въ силу ст. 57-й Положения объ управлении крѣпостями (приказъ по военному вѣдомству 1901 г. № 358) обязанности, не устранилъ тотчасъ же генераль-лейтенанта Фока отъ командованія и, вообще, не принялъ энергичныхъ мѣръ къ воспрепятствованію имъ въ исполненіи ихъ плана, а ограничивая лишь послѣднюю Главнокомандующему телеграммы, въ которой просилъ или утвердить его въ полныхъ правахъ команданта, или сложить съ него обязанности послѣдняго и всѣкую отвѣтственность за дальнѣйшую оборону крѣпости; дѣяніе это преду-смотрѣніо 142 и 145 ст. ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3, и

2) узналъ 19-го Декабря 1904 года о послѣдкъ генераль-адю-танта Стесселемъ письма генералу Ноги съ предложеніемъ войти въ перегоны относительно капитуляціи крѣпости, онъ, вопреки 69 ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3, и 57 ст. Положенія объ управлении крѣпостями (приказъ по военному вѣдомству 1901 г. № 358), не созвалъ совѣта обороны и не настаивалъ предъ гене-раль-адютантомъ Стесселемъ на точномъ соблюденіи имъ статьи 62 вышеупомянутаго Положенія, а равно и на исполненіи рѣшенія военного совѣта 16 Декабря того же года продолжать упорную обо-рону крѣпости, каковыхъ дѣйствъ предусмотрѣны 69, 142 и 145 ст. ст. XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3.

Обвинительный актъ составленъ въ г. С.-Петербургъ Июня 5-го дня 1907 г.

Подлинный подписанъ: Главный Военный Прокуроръ, генераль-лейтенантъ Рыльсовъ.