ИЗВЕСТИЯ
КАЛУЖСКОЙ УЧЕНОЙ
АРХИВНОЙ КОМИССИИ
1898 ГОДЪ.
Выпускъ 9–10.

Издано подъ редакціей
К. Э. Четыркина и В. М. Кашкарова.

КЛАУГА
Типо-Литографія Губернскаго Правленія.
1898.
ИЗВѢСТИЯ
Калужской Ученой
АРХИВНОЙ КОМИССИИ
1898 годъ.

ВЫПУСКЪ 9—10.

Издано подъ редакціей

М. Д. Четыркина и В. М. Кашкарова.

КАЛУГА.
Типографія Губернского Правленія.
1899.
Печатано по постановлению Калужской Ученой Архивной Комиссии.
Председатель И. Д. Четыркин.
ЦЕРКВИ СЕЛА ГРЕМЯЧАГО.
ИЗВЕСТИЯ
КАЛУЖСКОЙ
УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ.

1898 год.
№ 9—10.

Н̆СКОЛЬКО СЛОВ̆
о рукописном синодикѣ Лютникова Тронцаго монастыря Калужской губ. Перимышльскаго уѣзда.

Синодикъ Лютникова монастыря написанъ довольно крупнымъ полууставнымъ письмомъ и заключаетъ въ себѣ, по позднѣйшей перемѣтѣ, 183 листа. Филигрань—голландской бумаги съ литерами А. Д. Перваго листа, равннующагося выходному листу въ печатныхъ книгахъ, въ синодикѣ нѣтъ. Переплетъ кожанный, современный синодикѣ. Помѣта по листамъ внизу слѣдующая: „1701 года декабрь въ восьмой день во обитель жизненяльныя Тронцы Лютниковъ монастырь дала вкладъ сию глаголемую книгу синодикъ столника Ивана Ивановича Болшова Бутурлина жена его Акилина Петровна дочь Петра Савостьяновича Хитрова († 1678 г.) по сродникамъ своимъ по отцѣ своемъ Петръ Савостьяновичъ Хитровъ и матери своей Маріи Ивановны († 1679 г.) и по прочихъ своихъ сродникахъ.“

Послѣ предисловія, выложенного въ вопросахъ и отвѣтахъ о значеніи „осмотрена вѣнца“ у Господа Саваою, съ 4 страницы начинается текстъ, иллюстрированный миніатюрами, исполненными отъ руки довольно грубо и нецѣльными красками. Каждый день творенія иллюстрируется особой миніатюрой. Отрывки изъ библейской исторіи Ветхаго Завѣта заканчиваются убийствомъ Авеля, при этомъ позади Кана, держащаго въ рукѣ орудіе убийства—челюсть, стоять крѣпкаго діаволъ, указывающій перстомъ на принятую Богомъ жертву Авеля. Такимъ образомъ, къ сотворенію мира и человѣка и къ исторіи Канна и Авеля относится 13 миніатюръ. Послѣ этого следуетъ краткая „притча преподобнаго отца нашего Варлаама о животѣ и смерти и суетномъ богат—
ствъ". На слѣдующей 14 миниатюрѣ къ тексту: "пьюще и ядуще и нічесоже о смерти помышляюще и внезапу прійде смерть и посѣче" относится миниатюра, изображающая циркулесіе съ ангеломъ и смертію съ косою, посѣкающею человѣка. Дальнѣйшія миниатюры, до 32-ой, относятся, главнымъ образомъ, къ милостынѣ и вообще къ дѣламъ милосердія; онѣ соответствуютъ тексту, въ которомъ говорится также, главнымъ образомъ, о милостынѣ. На 33-ей миниатюры изображено воскресеніе мертвыхъ; на 34-ой "восходженіе Іоана Лествичника праведныхъ душамъ въ царство небесное, а грѣшишки сисходятъ во адъ". Вверху лѣстница помѣщена Божія Матерь, а внизу падающіе во адъ грѣшишки. На 35-й миниатюры изображено вознесеніе Господня. Послѣ этого киноварью, крупною вязью (первая строка) написано: "книга глаголемая сенадикъ предложена быть по возвѣщенію Святаго Духа. По вознесеніи Господня на небеса предзнаменіе синодика сице убо законъ положи первымъ патриархъ Иеросолимскій Ианков братъ Божій". На 36-ой миниатюры изображена церковь и слѣдующіе 12 апостоловъ предъ всѣми икономъ крестомъ и раскрытою книгой—евангеліемъ. На 37-ой миниатюры изображены благословляемые Господомъ Христомъ, въроятно, крещающіеся, такъ какъ они представлены погруженными въ водѣ. За Христомъ, какъ кажется, изображены Апостолы. Къ этой миниатюры относится текстъ: "и тако учающе, невѣрные языки и въ вѣрѣ приводя и крещающ ихъ". Прочія миниатюры отъ 38-ой и до 145-ой включительно, относятся къ различнымъ моментамъ болѣзни, смерти человѣка, поминовенію умершихъ, раздаянію милостыніи послѣ смерти близкихъ людей; представляются различнаго рода доказательства того, что необходимо поминать живымъ умершихъ, приносить за нихъ милостыню и совершать церковную службу. Между прочимъ помѣщено сказаніе "преподобнаго отца нашего Макарія о четвересятницѣ, чесо ради правять по умершихъ." Между миниатюрами, относящимися къ поминовенію, особенно замѣчательны три миниатюры, которыя относятся къ тексту относительно поминовенія въ 3-ий, 9-ый и 40-ой день. Внизу представленъ гробъ съ умершимъ, вверху—женщина въ посѣ увяденія; чрево женщины изображено раскрытымъ и въ немъ находится сердце. Текстъ къ этой миниатюрѣ такой: "въ третій день живописуется сердце: сице бо о зачатіи младенца бываетъ, того ради третны творимъ, яко въ 3-ій день (человѣкъ) вида своего измѣняется". На другой подобной же миниатюрѣ, также внизу, изображенъ во гробѣ человѣкъ, а вверху женщина съ раскрытымъ чревомъ и зачаточнорной формой младенца. Текстъ къ этой миниатюрѣ такой: "въ 9-ой день составляется плодъ у младенца во чревѣ матери. Въ 9-ый день все вдѣнѣ разрѣщается храниму сердцу единому: того ради девятинъ творимъ". На третьей миниатюрѣ, почти съ такимъ же содержаніемъ, женщина уже изображена съ младенцемъ во чревѣ. Текстъ къ этой миниатюрѣ слѣдующій: "въ четыресятный день въ совершеніе вида воображается младенецъ; въ четыресятный день и то самое сердце погибаетъ; того ради четыресятники творимъ".

Изъ дальнѣйшихъ миниатюръ три относятся къ погребенному въ церкви лазарикѣскому судѣ Валентину, котораго зелой духъ извлекъ изъ гроба и
поворнувъ въ яму. Со 107 -ой страницы начинается „канонъ на исходъ души грѣшной, творенія Андрея Кришпакаго“. Въ миніатюрахъ, относящихся къ этому канону, изображается борьба доброго ангела съ злымъ духомъ, муки души грѣшной во адѣ; наконецъ, слѣдуетъ „повѣсть полезна о исходѣ души отъ тѣла и о всходѣ на небеса“ и о митрпавствахъ. Въ 20-ти миніатюрахъ, относящихся къ 20-ти митрпавствамъ, выразилось воображеніе миніатюріста во всѣмъ его разнообразіи. Нарисованные имъ „евоны“ представляютъ собою большой интересъ для занимающихся изученіемъ по рукописямъ изображеній вѣчнаго духа. Изъ пяти послѣднихъ миніатюръ три относятся „къ повѣсти преподобнаго отца нашего Макарія Египтянина“.

Со страницы 167-ой начинается собственно синодикъ. Сперва поминаются, по обыкновенію, души всѣхъ усопшихъ, затѣмъ 10 патриарховъ Московскіхъ и всея Россіи, далѣе поминаются благовѣрныя цари и великия князья Московскіе и всея Россіи. Одною рукою заканчивается поминовеніе благовѣрнаго царя и великой князя Иоанна Алексѣевича; другою рукою приписаны: Петръ Великій Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій и благовѣрный царь и великий князь Петръ Алексѣевичъ 2-й императоръ. Далѣе записаны благовѣрныя царицы и великия княгини, благородныя царевичи и великие князья, благородныя царевны и великия княгини. Затѣмъ слѣдуетъ родъ стольнаго Иоанна Иоанновича Большаго Бутурлина и родъ Акилины Петровны, жены стольнаго Ивана Ивановича Большаго Бутурлина, дочери Петра Савастьяновича Хитраго. Кромѣ того, есть подлиннія приписки, относящіяся къ поминовенію митрополитовъ, епископовъ, архимандритовъ, іеромонаховъ, протодьяконовъ, монаховъ и пр., между которыми помѣщены „родъ ея Сіятельства графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской“. Прежде всѣхъ записанъ епископъ Иннокентій, а за нимъ священно-архимандритъ Фотій. На одномъ изъ послѣднихъ листовъ есть интересная приписка: „1710 года августа въ 4-ый день преставился Иоаннъ Иоанновичъ Большой Бутурлинъ, что вѣдалъ судомъ по указу великаго государя въ земскомъ и въ судномъ, и въ Семеновскомъ приказахъ. А представленіе учинилось Божімъ посвященіемъ: въ вышеписанное число въ 9-мъ часу дня въ пятницу въ домѣ стольника князя Якова Ивановича Кольцова Масальскова полата обвалилась и убило“.

И. Д. Четыркинъ.
II.

Дело о разграблении усадьбы Домогацкаго.

Разбирая въ Калужскомъ Губернскомъ архивѣ документы прошлаго вѣка, я наткнулся на нѣсколько дѣй о грабежахъ и разбоихъ. Наиболѣе интереснымъ изъ нихъ является дѣло о разграблении усадьбы помѣщики Домогацкаго. Интересно оно, впервыѣ, своими подробностями, а во вторыхъ тѣмъ, что здѣсь заинтересованными лицами выступаютъ такія влиятельныя особы, какъ графъ Брюсъ и извѣстный заводчикъ Демидовъ.

Дѣло относится къ тридцатымъ—сороковымъ годамъ прошлаго столѣтія. Въ то время южный край пѣнѣйней Калужской губерніи изобиловалъ дремучими лѣсами. Это здѣсь-то были тѣ знаменитые брязголѣсные лѣса, о которыхъ поютъ наши блины и съ которыми такъ тѣсно связана история раскола. Когда въ концѣ XVII столѣтія открывались горенія на раскольниковъ, они, спасаясь отъ преслѣдованія правительства, бѣжали въ эти заповѣдныя лѣса и здѣсь, въ глубинѣ дремучихъ глухихъ дубравъ, основывали многочисленныя скиты. Много было въ числѣ этихъ бѣгальцевъ действительно ревнителей старой вѣры, но много было и бродячаго темнаго люда, который, оставаясь равнодушенъ къ вопросамъ вѣры, бѣжалъ сюда затѣмъ, чтобы спастись отъ кабалы помѣщицей, отъ рекрутчины и отъ преслѣдованій мѣстныхъ властей. Много было и такихъ, которые бѣжали сюда только затѣмъ, чтобы „погулять на просторѣ“, да „потѣшиться молодецкою удалою“.

И вотъ эти-то самые молодчики, образуя шайки во сто, въ двѣсти человѣкъ, начинаютъ открывать нападать на усадьбы помѣщицовъ, грабить ихъ, жгуть и безнаказанно возвращаются опять въ лѣса, чтобы вскорѣ предпринимать оттуда новые набѣды.

Изъ Сенатскаго указа 1718 года августа 12 дня видно, что одна изъ такихъ разбойническихъ шаекъ въ „мощевскомъ уѣздѣ деннымъ приходомъ у многихъ помѣщицовъ и вотчинниковъ многолюдныя деревни разграбила и все до конца пожгла, а людей и крестьянъ вырубила“.

Въ 1718 году другая такая шайка, человѣкъ въ тридцать, вооруженная фузейми и рогатинами, пріѣхала изъ Серпейскаго посада въ монастырскую деревню Иванкову, напала на зажиточнаго крестьянина Минаева и, дожидалась денегъ, жгла его мѣдленнымъ огнемъ. Несчастный съ трудомъ былъ спасенъ прибѣжившими на помощь крестьянами.

Въ слѣдующемъ 1719 году 5 июня, въ 10 часовъ утра, около 80-ти человѣкъ разбойниковъ напали на Мещовскій Георгіевскій монастырь. Они прорубили ворота, ворвались во внутренность помѣщенія монастыря, похитили всѣ деньги и забрали съ собой на значительную сумму дорогіхъ вещей. Изъвлеченые набатомъ монастырскихъ церквей и села Серебрянаго, жители Мещовска поспѣшили на помощь къ монастырю и этимъ только спасли его отъ окончателаго разграбленія. Уступая численному превосходству противни-
ковъ, грабители удалились, но грозили снова явиться и не только въ монастырь, но и въ самый городъ. Напуганные этими угрозами, монахи тогда-же отправились въ Калужский Лаврентievъ монастырь все упдлвшее отъ грабежа монастырское имущество 1).

Всѣ эти разбойническія шайки шли изъ брынскихъ лѣсовъ.

Въ дѣлѣ о разграбленіи усадьбы Домогацкаго мы опять наталкиваемся на тѣже брынскіе лѣса.

Сборный пунктъ разбойниковъ—деревня Перновичи, Сухинической во- лости. Здѣсь, въ домѣ мужиченка Перфилія Боровка, въ 1781 году 20 ноября сошлись на предварительный совѣръ разные темные люди. Были тутъ бѣлья рекруты и солдаты, бѣлье монастырскіе и помѣщицы крестьяне, ма- стеровые съ Брынскаго завода тульяница Никиты Демидова и разныя другіе бродяги.

Рѣшено было напасть на усадьбу помѣщица Домогацкаго. Проводить туда разбойниковъ вызывались бѣлье его крестьяне Иванъ да Алексѣй Дмит- ріевы. Когда достаточно сбились, разбойники выѣхали на трехъ саняхъ со двора крестьянина Боровка, миновали село Сухиничи и глубокую лощину безъ препятствіе подѣхали къ самой усдѣбкѣ. Домогацкаго не было дома: онъ былъ въ отъѣздѣ.

Разбойники подѣхали къ переднимъ воротамъ. Одинъ изъ нихъ, Осипъ Ивановъ, перелѣзъ черезъ заборъ и отперъ ихъ. Дворовые Домогацкаго были захвачены врасплохъ. Разбойники заерли ихъ по избамъ, завалили колодами двери и окна и, приставивъ къ нимъ на всѣхъ случай воровской крауля, отправились въ господскія хоромы и амбары. Они выбили и порубили двери, замки и пробои, взломали сундуки, подголовники и баулы, покололи простыя поручи и деревянными окованными железомъ и набрали всѣкіе его. Домогацкаго, покители и деньги. Много тогда всѣкаго добра забрали они въ барскихъ горницахъ. На славу поживились Достались имъ: 29 запечатанныхъ сотенныхъ мѣшковъ денегъ, сотенный мѣшокъ червонцевъ, семь сотен- ныхъ мѣшковъ серебренныхъ денегъ, кружка серебряная, 12 серебряныхъ стакановъ обыкновеннаго размѣра, три большихъ серебряныхъ стакана съ крыш- ками, серебряный чайникъ, 24 серебряныхъ ложки, серебряный подносъ, три серебряныхъ солонки, лому серебренаго фунтовъ шесть, пятъ оловянныхъ блудъ и пятъ такихъ же тарелокъ, два серебряныхъ креста, три пары каф- танныхъ серебряныхъ пуговицъ, 24 серебряныхъ чашекъ для вина, 5 золотыхъ перстень съ алмазами и яхонтами, серебряная выложенная чарка, 6 золотыхъ колецъ, три золотыхъ запонки, три серебряныхъ запонки, шпага съ серебрянымъ эфесомъ, четверо серегъ золотыхъ съ алмазами, трое серегъ золотыхъ съ яхонтами, черенковая съ серебряной оправою табакерка, восемь нитокъ крупнаго жемчуга, жемчужная зарубавка, нѣсколько жемчужное съ каменными и золотыми запонками, два платя, два косынъ низанныхъ жемчугомъ чепца, десять косыкъ камокъ разныхъ цвѣтовъ, кафтанъ съ камзоломъ, обшия

1) Леонидъ Кавелинъ. Исторія Церкви въ предѣлахъ Калужск. губ., стр. 146. Соловьевъ. Ист. Россіи, т. 16-й, стр. 243.
Костомаровъ. Русск. Ист. въ Жизнеописаніяхъ, вып. VI, стр. 637.
золотомъ, обшлага парчевые съ золотыми нитями, подбиты оба, кафтанъ и камзолъ, камскою, кафтанъ съ камзоломъ суконные дикихъ цвѣтовъ съ краснымъ подбоемъ, парчевой камзолъ, пуговицы и петли обшиты золотомъ, подбиты зеленою камскою, камзолъ свѣтлоазаерный, суконный, съ золотыми позументомъ, подбитъ красною камскою, камзолъ суконный красный съ золотыми позументомъ, пуговицы серебряныя, подбитъ краснымъ стамедомъ, два мужскихъ шапки зеленаго бархата съ собольми окольшиами, пуховая шапка съ серебряною сѣткою и съ золотыми кистями, три черныхъ галстука, пять галстуковъ бѣлыхъ кисейныхъ, три лосинныхъ шитыхъ золотомъ перчатки, аршинъ восемь краснаго сукна, 15 тонкихъ сорочекъ съ холщевыми портами, шафырь тафтяной, тафтания съ серебрянымъ позументомъ къюка, тѣлорѣйки зеленая ресеповая съ золотымъ позументомъ, два парчевыхъ серебряныхъ чепца съ золотымъ позументомъ, четыре парчевыхъ чепца съ серебрянымъ позументомъ, соболья шапка съ бархатными верхомъ, три пары шелковыхъ шитыхъ золотомъ и серебромъ перчатокъ, шесть флеровыхъ платковъ шитыхъ золотомъ, двадцать шелковыхъ одноцвѣтныхъ платковъ, да тридцать платковъ шелковыхъ разныхъ цвѣтовъ, 30 кошелейъ шитыхъ золотомъ и серебромъ, 50 платковъ тонкихъ съ кружеами, 25 сорочекъ, 2 теплыхъ покрытыхъ ресепомъ одяла на лисьемъ мѣху, одѣяло тафтяное алое, стеганое на бумагѣ, подбитой китайской, 2 тафтаний красныхъ съ позументомъ замѣсса, камчатый брусничный завѣсъ, 20 тонкихъ широкихъ скатерей, да 10 простыхъ скатерей, 30 простыхъ тонкихъ съ кружеами, 200 тонкихъ холстинъ, двѣ большия тробы сермежааго сукна, 100 выдѣланныхъ овчинъ, 5 мужскихъ шубъ, 5 фузей, 4 палаша съ мѣдными эфесами, 2 бердыши, 4 колѣя, одна винтовка, 3 пары пистолетовъ и много другихъ цвѣнныхъ вещей.

Приведенный мною списокъ вещей интересенъ въ томъ отношении, что онъ даетъ ясное представление объ имуществѣ, закиточного по тому времени, помѣщицы. Однѣ изъ этихъ вещей принадлежать до-Петровскому времени другія XVIII вѣкъ. Ожидаю въ то время были въ большой цѣнѣ и, подобно другимъ цвѣннымъ вещамъ, передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Поддѣляютъ добычу, разбойники разбились въ разные стороны. Дѣло этимъ бы и кончилось, но тутъ приключилась маленькая исторія.

Случайно пойманъ былъ одинъ изъ участниковъ въ разбоѣ, и, благодаря ему, явилась возможность начать разыскъ.

Въ 1732 г. 8 февраля въ Козельскую воеводскую канцелярію поступилъ отъ капитана Василия Никифоровича Домогацкаго челобитная.

Былъ онъ человѣкъ на приказанія генерала-фельдмаршала графа Якова Вилимовича Брюса—Мартыны Савина въ томъ, что тотъ укрываетъ у себя въ вотчинѣ графа, въ сельцѣ Дудинѣ, одного изъ участниковъ въ разбоѣ, вора и разбойника Ларіона Телѣбикова; держитъ онъ, Мартинъ Савинъ, того вора и разбойника подъ карауломъ, въ городѣ Козельскъ не ведетъ, незнаемо для чего, вотъ уже много времени. По своей бездѣлійной лихомъ не хочеть онъ отпустить того вора изъ-за взятокъ. А такъ какъ по указамъ Ея Императорскаго Величества и по воеводской инструкціи велѣно такихъ воровъ и разбойниковъ ловить, то и просить онъ, Домогацкій, послать за тѣмъ воровъ
ЛарISIONУ въ вотчину Графа Брюса; а какъ приведуть его, Лариона, то онаго вора и разбойника въ разбои и грабежъ пожитковъ его по всему разспросить съ „присягательмъ“ и розыскать, какъ о таковыхъ ворахъ и разбойникахъ. Ея Императорского Величества указы повелевають.

Козельский воевода, разсмотрѣвъ членовятную, послалъ въ с. Дудино понятыхъ. Велѣно было привезти оттуда и разбойника Лариона и самого приказника Матрина Савина. Поѣхалъ за ними съ двумя солдатами Новгородского полка казначея Василия Макаровымъ.

Приказникъ Матрина Савинъ рассказывалъ понятимъ, что онъ еще до ихъ приѣзда рано утромъ отправилъ того вора въ Козельскъ съ земскимъ подьячимъ Василиемъ Макаровымъ.

Понятые забрали тогда Савина и вернулись въ Козельскъ. Тамъ Савинъ вмѣстѣ съ Анисимовыемъ сѣздали на квартиру къ солдату Никитѣ Козьмину и действительно нашли у него Лариона.

Того же числа пойманный разбойникъ и Савинъ были приведены въ Козельскую канцелярію. Стали допрашивать Лариона. Разбойникъ, ничего не утаивая, показалъ, что родомъ онъ изъ вотчины Дорогошанскаго монастыря, деревни Каменки, мошевскаго уѣзда, зовутъ его Ларіономъ Никитинымъ Тельбиковымъ. Въ прошлыхъ годахъ, лѣто тому съ двадцать, а можетъ быть и больше, отданъ онъ былъ въ рекрутъ къ городъ Калугу къ аббату Сергю Жданову. Изъ Калуги послалъ его въ Москву, но тамъ онъ пробывъ недолго. Сговорившись съ другими рекрутскими солдатами Кулешовыми, онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ нимъ на родину и одну ночь укрывался въ домѣ отца Кулешова, въ селѣ Воронинѣ, въ вотчинѣ Вознесенскаго дѣвицкаго монастыря. На утро отправился въ деревню Каменку и тамъ около нѣдѣли жилъ въ домѣ сестры своей, которая была замужемъ за крестьянникомъ той деревни Иваномъ Парфеновымъ. Изъ Каменки пошелъ въ козельскій уѣздъ въ вотчину генерала фельдмаршала графа Якова Вилимовича Брюса, въ деревню Думичи, и прожилъ здѣсь около года понайму. Послѣ того лѣто семь стерегъ онъ по найму стада крестьянъ этой деревни, и всѣ они знали, что онъ бѣглый солдатъ. Изъ деревни Думичи перешелъ онъ жить въ трубчевскій уѣздъ на стеклянный заводъ московича Ивана Короткова и прожилъ здѣсь около трехъ лѣтъ. Послѣ того жилъ года два въ сѣвскомъ уѣздѣ, года три въ вотчинѣ графа Брюса, въ деревнѣ Полѣдовой, въ козельскомъ уѣздѣ, а на послѣднемъ—послѣ, два на желѣзнмъ заводѣ тульчина Никиты Демидова. Работалъ тамъ изъ найма всякую работу.

Въ 1731-мъ году, зимою, здѣлъ онъ вмѣстѣ съ другими заводскими и бѣглыми монастырскими и помѣщицкими крестьянами разбивать домъ капитана Василия Никифорова Домогацкаго, въ вотчину его, въ сельцо Звегино. Собралось ихъ человѣкъ тридцать, а можетъ быть и больше.

Сборъ былъ въ деревнѣ Перовичахъ у крестьянина Перфилія Борова. Передъ тѣмъ, какъ выѣхать на разбой, былъ у нихъ споръ: бѣглыя крестьяне
Домогацкаго, Иванъ и Алексѣй Дмитріевы и эсаулъ Осипъ Ивановъ, кричали, что надо до Домогацкаго изрѣзать въ пирожныхъ части, а онъ до Ларіонъ и другіе его товарищи не соглашались съ ними,—не за что до рѣзать его, надо только пожитки побратъ.

Атаманомъ у нихъ на этомъ разбоѣ былъ бѣлый крестьянникъ помѣщи-ка Лопухина, Одроръ Одротовъ. Указалъ Ларіонъ Телѣбиковъ и остальныхъ своихъ товарищей.

Какъ ѣхали они на разбой, было съ ними двѣ фузенъ, одна винтовка, пять рогатинъ, а другое оружіе было дубье.

Изъ тѣхъ барскихъ пожитковъ на его, Ларіонову, долю достались: сотенный мѣшокъ серебряныхъ денегъ, серебряный стаканъ, пистолетъ, одинъ чер-вонецъ, золотой перстень, двѣ серебряныя пуговицы отъ каftана, чашка серебряная для вина и флягеровъ, шитый золотомъ, платокъ.

Большую часть вещей разбойники сбили на Брынскомъ заводѣ тѣла-нина Никиты Демидова. Купили ихъ мастеръ того завода Анфрий Полякъ, Прокофій Петровъ, Герасимъ Ивановъ и Иванъ Соболевъ. Лошадей, взятыхъ со двора Домогацкаго, утали въ городѣ Почепѣ.

Повинился Ларіонъ Телѣбиковъ и въ другомъ своемъ воровскомъ дѣ-лѣ: ѣздилъ онъ и еще восемнадцать его товарищей въ козельскій уѣздъ въ село Упозвевъ „разбивать“ дьячка Григорія Гречишку. Сборъ у нихъ былъ на заводѣ Демидова. Дорогу въ село Упозвевъ указывалъ имъ ихъ товарищъ, бѣлый рекрутъ Исаевъ. Какъ приѣхали они въ село, проводилъ ихъ Исаевъ за-дворками и огородами въ домъ дьячка Филата Ларіонова. Время было позд-нее, около полуночи. Купили они у дьячка вина на двѣ гривны и спраши-вали его: дома-ли Гречишку? Дьячекъ Филатъ Ларіоновъ отвѣтилъ, что дома-де. Распивъ вино, пошли они разбирать дьячка Гречишку. Забрали у него денегъ рублей четыреста, да платежъ разнаго. Забранную одежду по-брали на дорогу, какъ пошли назадъ, а деньги подѣли. Атаманомъ у нихъ на этомъ разбоѣ былъ крестьянникъ деревни Перновичей, Перфилій Бор-ровокъ. Указывалъ также Ларіонъ Телѣбиковъ, какъ на участниковъ въ раз-бояхъ, на крестьянъ графа Брюса, Изота Филиппова и Петра Чакина.

Послѣднее время онъ, Ларіонъ Телѣбиковъ, укрывался въ вотчинѣ графа Якова Вилимовича Брюса, въ деревнѣ Полѣдовой и селѣ Дудинѣ, у приказчика Мартіна Савина. Послѣдний отрицалъ свою виновность и подалъ челобитную.

„Въ нынѣшнемъ 1732 году, писалъ онъ, въ семь февралѣ мѣсяцѣ, явил-ся въ вотчину господина моего генерала фельдмаршала и кавалера сіятель-нѣйшаго графа Якова Вилимовича Брюса, въ деревню Полѣдову, незна-ма какой гуляшъ человѣкъ, котораго, поймавъ, онѣй деревни крестьяне привезъ въ домъ его сіятельства въ село Дудино. Онѣй привозной человѣкъ по-казаалъ, что онъ въ прошломъ 1731 году разбивалъ съ товарищами въ вот-чинѣ его сіятельства въ селѣ Упозвевъ дьячка Григорія Спиридонова.
Пойманного вора того-же февраля 25 числа для привода послал я на-
перед себя в Козельскую канцелярию съ подьячим мой Дудинской
волости. За ночным времени подьячий в канцелярии его не повел и
стал в г. Козельск на дворъ у солдата Никиты Козьмина.

И того-же числа, в полночь, незнаемо какого ради умысла, козельской
канцелярии подьячий Иванъ Большой Анисимовъ, со многолюдствомъ прий-
хватъ в домѣ онаго солдата Козьмина, помянутаго вора взял у нихъ си-
лой и привел в Козельскую канцелярию, знатно хотя вотчину его сіятель-
ства в какое разорение привести и ихъ поимку и приводъ уничтожить".

Узнавъ объ этой челобитной, Домогацкій 1 марта 1732 года подалъ
новую челобитную. Просилъ онъ въ ней ложному и не правому поклепному до-
ношению приказчика Савина не врить и допросить его, почему онъ, пойманъ
разбойника, долговременно держать у себя и возилъ его съ собою на очную
ставку къ двячкамъ Григорию Гречишкѣ и Филату Ларіонову, и помимо Ко-
зельской канцелярии подымать того вора на ниску. Просилъ также онъ, До-
могацкій, въ своей челобитной поставить на очную ставку съ разбойниковъ
всѣхъ оговоренныхъ имъ крестьянъ. "А буде оние воры и разбойники ста-
нутъ укрываться, взыть правыхъ крестьянъ, а дома ихъ и пожиткѣ повелѣть
запечатать, какъ о томъ Ея Императорскаго Величества указы и "Уложеніе"
повелѣваютъ".

Пожътою на челобитной Домогацкаго велью было показанного приказ-
чика допросить и оговоренныхъ людей, кон надлежать по дѣлу, вѣть поста-
вить и о томъ подтверждать сказкою по указу.

Въ назначенный срокъ, а именно 3 марта, Савинъ сталъ къ допросу, но
завязла, что безъ вѣдома своего господина, графа Брюса, показаній давать
не станеть, тѣмъ больше, что въ настоящее время онъ не свѣдомъ, имѣ-
ются-ли или нетъ въ вотчинѣ его господина оговоренные Телябрковымъ
крестьянъ: Изотъ Филипповъ и Петръ Чакинъ.

Несмотря на всю неѣдность отговорки, Козельская канцелярія нашла
возможнымъ назначить новый срокъ и обязала непремѣнно къ этому дню
представить всѣхъ указаннныхъ Телябрковымъ крестьянъ.

Савинъ подписалъ подъ этимъ обязательствомъ, но, разумѣется, невы-
полнилъ его; 15 марта онъ подалъ въ Козельскую канцелярию новую чело-
битную. Жаловался онъ въ ней на подьячаго Ивана Большого Тодорова (онъ
же Анисимовъ), что тотъ, дружка истцу Домогацкому по свойству и желая
крестьянъ его господина привести къ выщѣ, отбѣхъ у земскаго подьячаго
Макарова на подворѣ въ Козельскѣ вора Телябркова и привелъ его въ Ко-
зельскую канцелярію. А оный деп разбойникъ, мстя крестьянамъ его господи-
на за то, что они поймали и привели его въ избу, оговариваетъ ихъ напрасно.
Долго подъ разными предлогами откзывались Савинъ поставить оговоренныхъ
крестьянъ, и это дѣло затянулось бы на много времени, но тутъ неожиданно
пришелъ указъ изъ Государственной Юстиціи-Коллегія.

25 мая того-жъ 1732 года, по челобитью боярны вдовы Аны Бремѣ-
енны Бутурлиной и по указу Юстиціи-Коллегія, начатое дѣло и пойманный
разбойникъ Ларіонъ Телябрковъ отправлены были при доношении Козель-
ской воеводской канцелярии в контуре Государственной Юстиции-Коллегии. Посланному для поимки и искоренения воров и разбойников секунд-маиора п'яхотного Черниговского полка Ефиму Луцевичу предписано было произвести по этому д'элу подробное разслѣдованіе. 1 сентября того же года и самое д'эло, и арестованный разбойникъ препровождены были къ нему.

Тел'биковъ снова былъ допрошенъ. 21 декабря въ заст'нкѣ, подъ пятью, не сперва мукѣ, онъ оговорился новыми лицами, но тутъ-же отказался отъ своихъ словъ и былъ наказанъ за клевету 30 ударами плети.

27 января 1733 г. д'эло и пойманный разбойникъ, при премемории сыскныхъ д'эловъ секунд-маиора Луцевича, отосланы были въ Калужскую провинциальную канцелярию, а годъ спустя, какъ видно изъ донесенія въ Калужскую провинциальную канцелярию этой канцеляріи сержанта Ивана Томина, измученный пятью, разбойникъ Ларионъ Тел'биковъ отдалъ Богу душу.

Приказчикъ Сафонъ не удалось отдѣлаться отъ выти и пени. Свид'тельскія показания удостовѣрили, что онъ, действительно, укрывалъ себѣ Тел'бикова, и Козельская воеводская канцелярия приговорила его къ штрафу.

Всего положено было выскать съ вотчинъ графа Брюса около тысячи двухсотъ пятидесяти двадцать рублей выти за участіе въ разбоѣ двухъ бросовскихъ крестьянъ и укрывательство третьимъ ворованнымъ вещей, сто девять рублей дванадцать копѣекъ пошлины съ этой суммы и пятьдесятъ рублей пени за неприходъ Тел'бикова.

Вынуждены были выти и съ другихъ лицъ. Заводчикъ, дворянинъ Никита Демидовъ, за пріёмъ имъ зав'ддома б'лыыхъ крестьянъ и солдать, долженъ быть уплатить девять вытей, т. е. около трехъ тысячъ четырехъ съ половиной рублей.

Для богатаго завода такая сумма была настолько ничтожна, что уплативъ нисколько не измѣнить положеніе д'эла. По прежнему на заводъ къ нему б'гутъ тысячи крестьянъ и солдать. Часть ихъ онъ оставляетъ зд'сь, а другихъ отправляетъ на свой Невьянскій заводъ на Ураль. Тамтъ, на берегу р'чки Нейвы до сихъ поръ еще высицится старинная каменна башня. Эту башню построилъ сынъ Никиты Демидова, Акинфій Никитичъ. Подъ башней устроены кладовки и подземелья со многими ходами; эти подземелья выполняли роль заст'нка: тамъ пытали подозр'ваемыхъ и виноватыхъ; для многихъ онъ былъ и могилой. Туда, въ эти глубокія, страшныя подземелья, во время набыводовъ ревноровъ, прятали б'лыыхъ и, если нужно было, спускали воду изъ олюзовъ Невьянскаго пруда. Несчастные узники погибали, но мыть съ ними хоронились въ воду и всѣ концы.

Прошло нѣсколько л'тъ со дня смерти Тел'бикова. Въ должности московскаго вице-губернатора видѣмъ наслѣдника стараго фельдмаршала Якова Вилюмовича Брюса, графа Александра Романовича Брюса. Послѣдній, повидимому, приходился старину Брюсу роднымъ племянникомъ. Обширныя вотчины фельдмаршала перешли въ его руки. Новый владѣльецъ Полт'довской вотчины, наслѣдуя им'я фельдмаршала, не наслѣдовалъ въ тоже время его любовь къ законности и справедливости. Пользуясь вл'яніемъ своимъ, онъ снова воз-
буждеть дѣло и отказывается отъ уплаты наложеннаго на его вотчину штрафа, опираясь на свидѣтельскія показанія своего приказчика Мартына Савина.

12 сентября 1740 года онъ подааетъ въ Московскую губернскую канцелярію челобитную, въ которой, жалуясь на злобы ненаправленный приговоръ мѣшевскаго воеводы Вракского, просить дѣло подвергнуть новому разсмотрѣнію въ другомъ судѣ.

Указомъ, отъ 27 октября 1740 года, московская губернская канцелярія преписала мещевскому воеводѣ „по челобитной означенного генералъ майора графа господина Брюса, изъ имѣющагося дѣла учиня обстоятельнымъ экстрактъ, для разсмотрѣнія прислатъ въ губернію немедленно, а пока въ губернѣ разсмотрѣно будетъ, положеннаго штрафа въ пятьдесятъ рублей, выйти и пошленьне не взывывать и заведранныхъ по тому дѣлу крестьянъ изъподъ караула освободить, а дѣло за показанное на воеводу подозрѣніе отослать съ указанною описью для разсмотрѣнія въ Калужскую провинціальную канцелярію“.

Узнавъ объ этомъ указані, Домогацкій, съ своей стороны, тоже подалъ челобитную. Просятъ онъ въ ней подлиннаго дѣла въ Калужскую канцелярію не посылать, а ограничится высылкою коші; въ случаѣ же, если велѣно будетъ выслать туда подлинное дѣло, то оставить съ него точную кошію.

Послѣдняя просьба была уважена.

Чѣмъ дѣло кончилось, невозвѣстно. Слѣдовъ въ архивѣ не осталось, но, надо полагать, что графъ Брюсъ слушалъ повернуть его въ благоприятное для себя сторону. Въ то время калужскій край входилъ съ составъ московской губерніи и, подъ наименованіемъ калужской провинціи, управлялся воеводою, непосредственно подчиненнымъ московскому губернатору и его ближайшему помощнику вице-губернатору. При нравственной испорченности тогдашней бюрократіи, при угодливости и низкопоклонничествѣ тогдашнихъ чиновниковъ предъ „сильными міра сего“, иного результата и трудно было бы ожидать.

В. М. Кашкаровъ.

III.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

I.

Предметы, найденные на Серенскомъ городищѣ *) Калужской губерніи Мещовскаго уѣзда.

Предметы, о которыхъ я намѣренъ сказать нѣсколько словъ, принадлежать члену Калужской Архивной Комиссіи С. А. Никитину и собраны имъ частично на самомъ Серенскомъ городищѣ, частично вблизи его. Предметы эти—

*) Серенскъ, бывшій городъ въ предѣлахъ Калужскаго края, нынѣ себѣ Калужской губерніи Мещовскаго уѣзда на рѣкѣ Серенѣ. До настоящаго времени сохранилось еще городище. Въ первый разъ Серенскъ упоминается въ 1147 году, а какъ городъ упоминается подъ 1232 годомъ. По договору 1494 года великаго князя Иоанна III съ Литовскимъ княземъ Александромъ, Серенскъ отошелъ къ Московскѣй. Герберштейнъ въ „Запискахъ о Московскѣй“ упоминаетъ о Серенскѣ какъ о городѣ.
каменные и глиняные, бронзовые, мёдные, стеклянные и стекловидные (изъ пасты). Каменные и глиняные предметы слѣдующіе: два грузила, сдѣлан-нных изъ глины, весьма грубой работы; 9 крупныхъ бусь: одна неправильной формы сдѣлана изъ сърого известковаго камня, три бусы сдѣланы изъ темной глины, остальная пять—изъ твердой породы камня. На двухъ изъ послѣднихъ 5-ти бусь видны язвы стьды долговременнаго ихъ употребления.

Изъ бронзы найдено только 2 неполныя предмета, а именно—части двухъ браслетъ; одна весьма незначительная, другая представляет собою почти половину браслета. Та и другая части сплетены изъ нѣсколькихъ брон-зовыхъ проволокъ, а именно: 1-ая—изъ семи и вторая—изъ 8-ми проволокъ; по концамъ эти проволоки расплощены. Два предмета изъ мёди—спирали и не представляют собою ничего особенно замѣчательнаго; онѣ подобны тѣмъ спиралямъ, которыя часто всего встрѣчаются при арбалетныхъ фибулахъ. Найдены также два небольшихъ бронзовыхъ крестика, вѣроитно, тѣльника съ ушками, съ расширениями на концахъ. Въ средокрестіяхъ находятся щитки.

На Серенскомъ городищѣ собраны также 32 части стеклянныхъ и стекловидныхъ браслетъ. Впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ нельзя признать съ полн-ной вѣроитностью за части браслетъ, такъ какъ предполагаемый диаметръ нѣ-которыхъ изъ нихъ весьма незначительенъ. Нѣкоторыя же части стеклянныхъ и стекловидныхъ предметовъ, даже по ихъ формѣ, едва ли можно отнести къ браслетамъ. Часты стеклянныхъ браслетъ имѣютъ различные цвѣта: яшерный, свѣтлозеленый, темнозеленый, дымчатый, красный и др. Большая часть брас-летъ орнаментирована спиральными линіями; но есть одинъ экземпляръ, орна-ментированный продольными линіями. Замѣчательно то, что нѣкоторыя изъ браслетъ покрыты эмалью.

И. Д. Четыркинь.

II.

Складны *)

1) Четырехстворчатые складни.

Древніе четырехстворчатые складни XVII столѣтія обдѣланы въ рамча-тую мѣдную оправу съ желковой, зеленаго цвѣта, камкою, отъ времени по-ниявшею. Въ эти мѣдныя рамы вставлено четыре деревянныя съ выемкой доски съ священными изображеніями. Каждая доска имѣетъ около 3½ вершка въ длину и 3¼ вершка въ ширину.

На 1-й (лѣвой отъ зрителя) доскѣ изображено „Перенесеніе мощей св. Николы въ Барѣ-Градѣ“. Четыре діакона несутъ гробъ, въ которомъ покоят-ся св. Николай, облаченный въ епископальную одежду, но безъ митры; до половины Святитель одѣтъ покрываломъ; повады гроба идутъ сопровождающимъ его епископы. Впереди, въ воротахъ города, встрѣчаютъ мощи царь и епис-

*) Складни находятся въ собрании древностей И. Д. Ч-на.
копь. Ворота города изображены киноварью. Вдали, без перспективы, видны на возвышении постройки города, стены которого изображены белою краскою, а крыши и окна черною. На всѣх одеждах блѣди бѣлые; видна также пополозота.

На 2-й дѣкѣ изображено „Обретение главы Иоанна Предтечи“. Въ серединѣ иконы представлена темная пещера—ямѣ, въ которой находится окруженная нимбомъ глава Иоанна Крестителя, лежащая въ чашѣ. Старый монахъ съ благоговѣніемъ простираеть руки, чтобы взять сосуды; молодой монахъ изображенъ вскакивающимъ землю. Мѣстность, на которой представлена пещера, выписана охрою и оттѣнена бѣломъ. Съ лѣвой стороны видны зданія съ островонечными башнями, а съ правой—башни и церковь древней архитектуры. Вверху, въ срединѣ иконы, изображены въ облакахъ благословляющій Иисусъ Христосъ, съ надписью въ нимбѣ ОФІО. На одеждахъ пробѣлки золотомъ.

На 3-й дѣкѣ изображена Св. Троица обычно, т. е. ввидѣ трехъ ангеловъ, въ нимбахъ, съ посохами въ рукахъ, оканчивающимся кику подобіемъ трезубцѣвъ; предъ каждымъ изъ ангеловъ на столѣ находится по одной чашѣ, которая они благословляютъ. Палаты выписаны, главными образомъ, киноварью, съ бѣлыми. Незначительная верхушка Мамрійскаго дуба изображена почти сплошной краской съ блѣдными. Горы написаны киноварью и оттѣнены бѣлыми; въ четырехъ мѣстахъ положена небольшими пятами черная краска, должествующая изображать растенія; такія же пятна, вѣроятно, для изображенія растеній, видны и внизу. Ноги ангеловъ покоятся на подношеніяхъ. Видное (съ правой стороны отъ зрителя) у одного ангела сдѣлано орнаментировано различными линіями черной краской. На одеждѣ и крыльяхъ ангеловъ пробѣлки золотомъ.

На 4-й дѣкѣ изображено „Знаменіе Божіей Матери“ обычаго типа, съ надписью золотомъ крупными буквами: ΜΡ. Θ. Σ. Кругъ, въ которомъ находится Спаситель, написанъ киноварью. Во многихъ мѣстахъ одежда Божіей матери и Спасителя испещрена золотыми линіями. На изображеніи замѣтень подзарѣ, вѣроятно, отъ свѣчи. Кромѣ этого недостатка, складки вообще хорошей сохранности.

2) Трехстворчатые складки.

Трехстворчатые складки первой четверти XVIII столѣтія съ изображеніями на полотнѣ, приклеенномъ къ доскѣ, обдѣланы въ серебряную оправу съ двумя колечками. Они замѣчательны въ томъ отношении, что имѣютъ числовую дату и имя иконописца, а именно: „ΘΘ"1""). Писалъ Тѣхъ Гордѣськиъ. Въ серединѣ изображенъ сидящій Спаситель съ раскрытымъ евангеліемъ и благословляющей десницей; по обѣимъ сторонамъ—предстоящіе: съ правой стороны Иоаннъ Креститель съ раскрытымъ святкомъ, а съ лѣвой—Таковъ съ закрытымъ святкомъ. По обѣимъ сторонамъ Спасителя находятся архангелы Михаилъ и Гавриилъ, держащіе въ рукахъ диски съ надписью: Иисусъ Христосъ. Нимбы и престолъ позлащены. На ствркѣ (съ лѣвой стороны отъ

* 1719 г.
зрятеля) в облаках изображено Знамение Божией Матери. Не считаю излишним замечать, что сиянием, исходящим от Богоматери, хорошо освещены окружающие ее облака, так что эта часть изображения говорит о небесном художественном вкусе иконописца. Внизу изображены четыре лика святых: с правой стороны — архиепископы: св. Николай, Герман, Гурий и Епископ Варсонофий. Всё четыре святителя изображены в фелонях и омофорах с закрытыми евангелиями в руках и трое из них, кроме св. Николая, в святительских шапках (митрах) древнего образца. Фигуры изображенных святых коротки. На левой стороне изображены четыре святых: священномученик Григорий „Великий Армянин“, с евангелием в руках и в святительской одежде, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие с закрытыми свитками и св. мученица Агирипина с восьмиконечным крестом в руках. Всё изображенные лики святых окружены золотыми нимбами. Одежда в небесных местах прописана золотом.

На складён на находятся клейма с двух сторон. В одном клейме — государственный орел, на котором замечены следующие буквы: м (между ногой и крылом орла) и с и н (с обеих сторон хвоста орла); на другом клейме буквы А и Б. Клейма с той и другой стороны одинаковы.

И. Д. Четыркин.

КЪ РИСУНКУ.

Помещаемые в настоящем номере „Известий“ снимки храмов села Гремячева Лихвинского уезда Калужской губернии представляют собой довольно замечательные памятники старинной архитектуры. Когда-то они служили двумя монастырскими храмами Лихвинского Гремячево монастыря, упраздненного в прошлом столетии. Существует предание, что Гремячевым монастырем он назван от Гремячего ключа, существовавшего и до настоящего времени в обрывистом берегу реки Оки. До упразднения монастыря церковь Успения Богородицы служила соборным храмом, а другой храм, во имя святого великомученика Георгия, служил трапезной монастыря.

Остатки небесных древних валаов вблизи монастыря показывают, что здесь когда-то было укрепленное место для защиты мествности от нападений врагов; несложно курганов, находящихся также вблизи села Гремячева, свидетельствуют о том, что здесь жил человекъ в курганную эпоху; а у берега Оки, впрочем, дно возвышение с значительным культурным слоемъ, в котором Н. И. Булычевым найдены были при раскопках в 1898 г. находки из кости, бронзы, железа и пр., говорить о томъ, что на этомъ мстѣ в доисторическую эпоху жилъ человѣкъ.

Видъ на окружающую село Гремячево мествности превосходный.

И. Д. Ч.
ЗАПИСКИ
СЕМЕНА ИВАНОВИЧА
ЯНОВСКАГО.
Время клонилось к вечеру, я торопился хать, а потому, осмотрев все, поспешил зайти к гостеприимной хозяйке и благодарил ее. Она неотступно и убедительно просила присесть к ней завтрак. Не могли отговориться, я дал слово, но увы! Не сдержал его! Отъезжая я спросил негра: нужно ли за это заплатить? Он сказал, что нет. А потому я дал только пшестарьте старшему из прислуги негру и другому, моему переводчику.

Уже было 6 часов вечера; солнце закатилось, но заря с одной стороны золотила еще верх горь и освещала чистое лазурное прозрачное небо, с другой стороны ночь опускалась на землю: послѣ знойнаго дня начинался дуть прохладный вѣтерок; воздух благоухал ароматами. Я съѣл на своего коня, уже и отдыхнувшаго, и накормленнаго. Казалось, это животное и само хотѣло возратиться на свой покойный ночлегъ. Хотя я надѣялся, что онъ повесить меня скорѣ, однако взялъ порядочную дубинку прозапаса, чтобы не заставилъ идти пѣшкомъ, или ночевать на дорогѣ. Нѣтъ мой шель съ палкою позади, погоня коня. Мулата съ пріятною улыбкою кланялась въ окно и не спускала глазъ: множество негровъ насъ провожало черезъ всю плантацию, кланяясь. Невольно я вспомнилъ, какъ древніе рыцари провожаемы были королевами, или лучшіе, мнѣ пришло на умъ, какъ Донть-Кихотъ хълялъ отъ герцогини. Я самъ сняла шляпу, поворачивалъ назадъ и несколько разъ отклонялся хозяйкѣ, которая кланялась изъ окна; между тѣмъ я опасался, чтобы при этихъ церемоніяхъ не свалиться съ лошади. Поднявшись на гору, началъ я и негръ погонить коня во всю прыть, и действительно онъ бѣжалъ лучше, такъ что мой негръ поотсталъ и приселъ послѣ меня въ городѣ. Я пріѣхалъ въ половинѣ восьмаго часа, нашей шляпки не было. Заплативъ за лошадь, пошелъ къ толстой жирной мулаткѣ, у которой заказаны были обѣды; она говорила по английски и понимала по французски. Тотчасъ подала курицу, супъ, капусту и фрукты. На столѣ были бѣлые сухари, лимонадъ, и прислуживала ея внушка,—хорошенькая дѣвочка. Я такъ былъ снятъ, что почти ничего не дѣлъ, спросилъ графинь вина. Но какое было мое удивленіе, когда она не хотѣла ничего взять за все это. Надо знать, что это прачка, которая взяла съ насъ за мытье по піастрѣ съ дожини какихъ бы то ни было штуцъ. Я отдалъ шесть дожинъ и получилъ не хорошо вымытые, не глянутое и даже не катанное бѣлье.

Въ 9 часовъ, пришедши на берегъ, я увидалъ хавший за мною яликъ, въ который я съ трудомъ перебрался и былъ обмоченъ бурномъ.

Пріѣхали на корабль въ исходѣ десятаго часа ночи.

8 Ноябрь.

Ночью было тихо, я стоялъ на вахтѣ; какая прелестная тропическая ночь! Чистая, прозрачная, голубая лазурь свода усѣяна ярко блестящими снодами; тихий, чуть дышущий вѣтерокъ съ берега напосилъ ароматы и освѣжалъ послѣ жаркаго дня. Вѣтра почти не было, океанъ дремалъ, но волны его тихо колыхались отъ звбей, и корабль плавно качался. Тамъ, вдали на лазурь неба, обрисовывались темною нервною полосою вершины горы;
ниже, на скалистом утесе, покоялась Порто-Прай. Все спало, глубокая тишина царствовала в природе, только слышень был глухой шум разбивающихся на прибрежных берегов.

Когда я ходил на вахт утром и впереди по шканцам корабля, невольно родились мысли о прошедшем дне, о моем путешествии, о добром мудрости, которая так радушно меня угощала, о нашем походе, и я мыслями в эту ночь далеко улетал, даже на родину. Вспоминал родных, друзей, вспоминал с такою любовью, с тщами чистыми желаниями яркеняго юношеского сердца. В это время я дозволень был вверху: и проведенным вчера днем, и моем походом, и в душой мой благодарил Творца за всё Его ко мн милости. В таких спокойных размышлениях протекала ночь. Потом стала показываться заря на востоке, все святя, святые, как буд горить святых палевым огнем; вот первый луч входящего из океана солнца озарял верхи гор и волн. Вот оно величественно, огненным большым шаром вышло из океана и разсыпало золотые лучи свои по всей поверхности тихо колеблющегося моря. Невольно я в восторге воскликнул: „дивны дни Твоя, Господи, я преудержал сотворил еси! Возсия солнце, изыде человечь на доль солное, даже до вечера!" По этому в чему закону природы команда наша встала, и мы принялись усердно за работу, все закрыли: там танули вахты, посправляли такелаж, на барказы нагрузили бочки и стрель и послеш за водой. Так как у нас всего только было два морских офицера, то баркасы посыпались с унтер-офицером. Матросы с большою опасностью налили воду и поставили на баркасы, а сами разошлись по кабакам пить рико (воду молодого рома,—преведрный спирт, он же дешевый), перелились и приехали на корабль с нынешнего, произвели ужасный шум и наговорили много грубостей. Тропы посадили на бак, прочие шумели, но кое-как подняли с баркасы воду—совершенное неповиновение; я сказал обо всем капитану и простили его наказать примирно, но он только двух высил и то легко.

9 Ноября.

Сегодня мой товарищ уехала на берег, а я весь день оставался на вахт, занимался исправлением такелажа и корабля, посылая опять баркасы за водою, но опять привезало много нынешних. Я уже молчал и показывал вид будто не замечал. Послед обеда опять посылали за водою. На этот раз были наняты негры, которые налили воду, прикатили к берегу и по воде, через берегу, переодели к баркасу, там их подняли и привезли на корабль. И так мы налили совершенно водою.

10 Ноября.

Сегодня оба капитаны, я, доктор и комиссионер съехали на берег с намерением поехать внутрь острова. Мы желали осмотреть большую
плантацию С. Мартьен. У меня и у доктора лошади были нелучше ослов, сбруя на них прескверная. У прочих были осы. В самом почти жаръ, въ 11 часовъ утра, мы всё пресмѣшнень кавалерий отправились. Эта плантация лежит по той же дорогѣ, по которой я шелъ въ С. Томасъ, только еще нѣсколько далѣѣ. Въ часъ пополудни открылась обширная долина между горы, на которой находилась плантация, простиралась въ длину версты на три; вся она, какъ оазисъ, среди каменистыхъ и почти обнаженныхъ (опаленныхъ) горъ, зеленѣла и цвѣла, усаженная разными деревьями и растеніями южнаго климата. Подъ большинство всѣхъ были высокія пальмы и кокосовыя дерева, но болѣе всего было засажено деревцами хлопчатой бумаги, самой дорогой и мягкой, какой нѣть лучше въ цѣломъ мирѣ. Селеніе состояло изъ трехъ домиковъ, сдѣланныхъ изъ тростника, обмазанного глиною, крыша покрыта пальмовыми листами и камышемъ. Насъ встрѣтилъ ласково мудрый, отшелъ намъ покой, и мы заказали обѣдъ, который тотчасъ стали готовить. Въ другой комнатѣ сидѣли двѣ прекрасныя молодыя дѣвушки—негритянки, чисто одѣтыя, въ блѣдныхъ платьяхъ, съ вышитыми, тамошней работы, платками, съ золотыми на нихъ цѣпочками и съ таковыми же сергами. Какъ все это къ намъ шло, какъ онъ были милы! Вижу, что вы улыбаетесь, смотрѣть, моя дорогая соотечественница, если вамъ изъ васъ придется прочитать эти строки; смѣйтесь тому, что я немноговѣкъ назвалъ прекрасными. Дѣйствительно есть негритянки прекрасныя. Какой прямой, тонкій и гибкій станть, черты лица правильныя, даже губы не толсты, длинныя ресницы и глаза плавныя черны, ножки маленьки, а что за зубы!.. блѣде снѣга, лучше перла. Всякая красавица позавидовала бы этимъ плавнымъ нѣжнымъ глазамъ, этимъ блѣднымъ, какъ бы прозрачнымъ, зубамъ и этой тонкой привлекательной талии. Вообще всѣ формы тѣла совершенно правильны и очаровательно сгрупировались. Эти негритянки дѣвушки курили трубки. Я подошелъ къ нимъ и поподчиная табакомъ изъ табакерки съ портретомъ Государя. Онъ съ большими наслажденіемъ долго любовались портретомъ, и одна изъ нихъ подала мнѣ свою трубку въ знакъ особеннаго уваженія. Я взялъ изъ вѣжливости, но не могъ курить,—табакъ крѣпокъ. Послѣ сего мы потягали осматривать плантацию. Я не буду ее описывать; она устроена подобно той, которую я видѣлъ, только на этой больше засажено хлопчатниковую. Когда мы возвратились, то уже было три часа, и обѣдъ намъ былъ готовъ. Накрыли чистую скатерть и англійскіе ножи и вилки, и ложки серебряныя, хорошия фаянсъ и стекло; кушанье подали, сперва маніокъ, курицу въ соусѣ, еще курицу жаренную, сосиски съ чеснокомъ въ соусѣ, соломо, множество свѣжихъ фруктовъ, прямо съ дерева, и довольно вкусное варенье. Мы были очень сыты. Послѣ обѣда наравали намъ кокосовъ, и мы пили ихъ молоко (т. е. жижену или сокъ, который находится внутри ядра кокосового)—это пріятное прохладительное и здоровое питье. Мы любовались и съ удивленіемъ смотрѣли, какъ негры лазятъ по стволу на гладкое высокое кокосовое дерево, чтобы сорвать орѣхи, которые ростиутъ на самой вершинѣ. Заплативъ пять піастровъ за обѣдъ, хотя съ насъ ничего не хотѣли взять, потому что эта плантация принадлежитъ г. капитану надъ портомъ, мы въ 4 часа отправились въ обратный
путь. Лишь только вышли, какъ одинъ изъ нашихъ товарищей свалился съ осла, однако не ушибся; мы очень смѣялись; хотя мы всѣ были плохие здаки, все-таки дивились какъ такъ съ осла упалъ, съ этого худенькаго, маленькаго и весьма смиренаго животнаго. На корабль возвратились въ 7 часовъ вечера.

11 Ноября.

Мы запаслись въ изобилии свѣжей провизией, такъ какъ здѣсь она очень дешева. Множество барановъ, достаточно свиней, достаточное число индюшекъ, куръ, утокъ, разумѣется, живыхъ—наполнили нашъ коней; коновъ, апельсиновъ, лимоновъ, банановъ и другихъ фруктовъ накупили очень много и все дешево (я говорю дешево, сравнительно, съ Европой, особенно въ Англіи очень дорога провизія). Вотъ благословенная страна2 превосходный здравый климатъ, здѣсь даже излѣчиваются отъ чахотки, чистый, прекрасный, благородственно-воздушный, благоухающий ароматъ, прекрасные сады, где роятся, не только для пищи, но и для услажденія вкуса самые лучшіе фрукты. Право, эти прекрасныя плантации—настоящій рай, да и жить можно въ нихъ, какъ первые человѣки, пожалуй, и безъ одежды, такъ тепло; и для одежды ростетъ лучшая хлопчатая бумага; животныя размножены и плодятся въ изобилии 3). Конечно, завидовать недолжно, но мы жалѣли, что судьба въѣхала нашихъ колоній въ Америкѣ не дала намъ острова Зеленаго миса. И самые нравы здѣшняго населения просты и не такъ разращены.

При покупкѣ провизіи намъ помогалъ одинъ, давно поселившійся здѣсь французъ, который держитъ здѣсь лавочку. Добрый человѣкъ и не дорого взялъ. Мы подарили ему нѣсколько окороковъ, которые, правда, начинали уже портиться, и онъ былъ очень доволенъ.

Жаль было разстаться съ такимъ благословеннымъ краемъ, но какъ корабли совершенно исправились и запаслись всѣмъ, то должно было поспѣшить къ предположенной цѣли.

13 Ноября. Плаваніе отъ Порто-Прай до Ріо-Жанейро.

Въ 7 часовъ утра по сигналу снялись съ якоря и наполнили паруса при тихомъ попутномъ вѣтрѣ. Мы шли все пассатнымъ вѣтромъ, который въ северномъ полушаріи, какъ известно, всегда дуетъ отъ северо-востока, переходя иногда къ востоку. Вѣтеръ свѣжій брамсельный, иногда довольно крѣпкій, такъ что ходу бываетъ до 8 узловъ и болѣе. Часто мы видѣли тропическихъ птицы: фрегаты и фаэтони высоко парили, и мы встрѣчали ихъ верстъ за 400 отъ берега. Надобно знать, что эти птицы не садятся на воду.

1) Замѣтно, однако, что когда мало бываетъ дождей, то отъ ужаснѣйшаго жаровъ все выгораетъ и сохнетъ; два раза здѣсь былъ ужасный годъ, отъ котораго жители много пострадали. Авторъ.
а хватают рыбу на лету. Множество чаяк, особенно глупыхшей, вились около корабля. Последние часто садились на мачты, на наки реветь и их легко было поймать (оттого они называются глупышами). Летучих рыб садились вдоль корабля и даже под самыми носом в цвет разбивающей воды. Мы садились на конец носовой части, на гальsonian 1) с острогами или трезубцами, насаженными на палку, на которой привязана веревка, и наблюдали: как только подойдешь дельфин, кидали в него острогу, которая вонзалась, если ловко попадешь,—и вытаскивали на корабль. Один раз мы вытащили дельфина, называемого дурдана, он имел такое свойство, что когда умирает, то цвет его кожи изменяется и переходит в разные цвета; когда его вытащили, он был золотистый, спинна темная, брюхо желтоватое, потом перешел в фиолетовый, потом в синий и зеленоватый, и, наконец, потемнел. Мы приказали его очистить и сварить. Мясо не очень нежное, но с уксусом и горчицей довольно вкусное. Бонитов тоже ловили; они похожи уксусом на дельфинов, но последних лучше 2).

15 Ноября.

В широте 90 N пассаты начали заменяться, стали тише, и ветры были переменные, с разных сторон, иногда с дождем, градом, молнией, частыми штилями. Это обыкновенно бывает около экватора, несколько северных 3) полосы штилей, переменных ветров, грома, молний и дожда. Самое скучное время, пока пройдет эту полосу безветрия: обыкновенно сделяется штиль, солнце печет над головою, потом собираются тучи, ужасный гром и молнии разражаются проливным дождем и шквалом с какой ни будь стороны. Этим то ветром и надо пользоваться, потому что он недолго продолжается, а когда переменится, то опять затихнет, так что не шелохнется и опять тоже повторяется. Такая переменная погода продолжалась до 22 числа, и почти целую неделю мы толпились штилями. Находясь в широте 50 N, мы встретили юго-восточный пассат. Девятнадцатого числа, в широте 60 N, впервый раз увидели альбатроса 4); весьма кардино близ корабля он и парил, то медленно взмахивал своими огромными крыльями.

21—22 Ноября.

Прилетел к нам шторм и мы имели через него переписку с кораблем Кутузовым. Наблюдали лунное затмение, оно началось в начале 7 часа вечера: по затмению нашли долготу макта корабля: 220 54,55,5—W.

1) Гальsonian—самая краяняя передняя часть корабля, имендь бывал вперед наводою. Автор.

2) Бониты и дельфины бывают до 1½ арш. Автор.

3) Гдё сходятся два пассата NO и SO. Автор.

4) Огромная птица, в роде чайки, имеющая длину от одного конца крыла до другого, когда распростерты, сажень.—вихь близь с черными пладами, парит надъ водою и иногда подъ самого корабля. Автор.
24 Ноября.

Поймали бонита крючками; длина этой рыбы была 4 фута, въсомъ 78 фунтовъ, мясо бѣлое, довольно твердо, вкусомъ похоже на лососьну.

25 Ноября. Переходъ черезъ экваторь.

Въ 8 часовъ утра мы находились около 35 миль отъ линии экватора, при юговосточномъ пассатѣ, ходу имѣли до 6 узловъ. Съ утра мы, какъ и всѣ мореплаватели, готовились къ празднику въ честь Нептуна: выбрали одного рослого браваго матроса, который долженъ былъ представлять Нептуна, къ нему въ супруги выбрали невысокаго, но довольно плотнаго матроса—Амфиридю и еще одного, представляющаго Тритона. Обыкновенно представляютъ этихъ боговъ тѣ, которые прежде переходили экваторъ, но у насъ ни одного такого не было на Кутузовѣ. Былъ одинъ сандинчанинъ, который представлялъ Нептуна, и сіамецъ, представлявшій Амфиридю. Капитанъ Гагенмейстеръ нѣсколько разъ прежде переходилъ экваторъ. Нептуну сдѣлали изъ каболокъ 1) огромный парикъ и пеньковую сѣдую бороду, въ руки дали трезубецъ, раздѣли до нага, только холщевый поясъ прикрывали ихъ. Амфирида, вмѣсто золотой чапли, держала въ рукахъ съ жицкой смолою, въ которой была масилка, а представляющій Тритона держалъ кусокъ желѣзного обруча вмѣсто бритьвы; на шканцахъ поставлена была ванна съ водою. Боги пока- мѣстные были скрыты на бакѣ за завѣсой, лице и тѣло у нихъ было выкрашено и, мѣстами, запачкано дегтемъ. День былъ прекрасный, вѣтеръ пассатъ дулъ умѣренно. Въ 4 часа по полудни мы сняли себя на линиѣ экватора, а потому подняли флагъ и вызвали на шканцы всѣхъ офицеровъ и команду. Тогда началось торжество тѣмъ, что открыли занавѣсъ, боги торжественно выступили, ихъ везли на пушечномъ лафетѣ, вмѣсто колесницѣ. Сѣда на шканцахъ, на приготовленныя имъ мѣста, подъ ванной, Нептунъ взялъ ру- порть и закричалъ: „какой корабль, кто командиръ, куда идешь, откуда, здоровъ ли весь экипажъ, сколько команды?“ На всѣ эти вопросы отвѣчалъ капитанъ. Потомъ Нептунъ сказалъ: „я хочу всѣхъ пересмотрѣть“ и требовалъ по списку, перваго капитана, который откнулся рономъ, чтобы его не купали и не брили, а только окатили водою, офицеровъ всѣхъ также окатили, а прочихъ всѣхъ купали въ ваннѣ, не раздѣвая, намазали смолою бороду и прямѣрно брили обрuchar. Все это кончилось тѣмъ, что всѣ командѣ дали по чаркѣ рому и кромѣ того по пушку. Съ корабля Кутузова телеграфомъ дали знать, что пьютъ здоровье директоровъ Русской Американской Компании; на Кутузовѣ и у насъ выпали изъ семь пушекъ и прокричали три раза „ура“! Потомъ мы сдѣлали сигналъ, что пьемъ за здоровье А. Кутузова и офицеровъ корабля Кутузова и палили изъ 7 пушекъ, они отвѣчали, что пьютъ здоровье нашего капитана и офицеровъ и съ Кутузова салютовали семью пушками. Все сопровождалось крикомъ „ура“!

1) Каболка одна прядь смоленаго каната. Авторъ.
Праздник кончился не совсѣм пріятно; команда почти вся перепилась, и опасно было посылать на мачты, чтобы не упалъ кто въ воду, однако, слава Богу, все прошло благополучно. Экваторъ перешли въ долготѣ 25° 40' N.

26 Ноябрь.

Прекрасная погода, пассатный вѣтеръ дулъ умеренно, и всѣ паруса-ми мы шли до 6 узловъ. Здѣсь никогда стихіи не свирѣпствуютъ, тихія волны лежать корабль на хребтахъ своихъ; прохладный вѣтеръ, никогда не перестающей дуть, укрощаетъ жаръ палящаго солнца; ночи прохладныя, какъ бы для успокоенія, послѣ знойнаго дня, небо все самой чистой, ясной, прозрачной лазури ночью усыпью ярко блистающими звѣздами. Какъ онъ прекрасенѣ! Созвѣздіе Ориона всегда намъ сопутствовало, кромѣ того привлекали взоры спутника красою и яркимъ блескомъ созвѣздія южнаго полушарія, (которыя у насъ на северѣ никогда не бываютъ видны). Вотъ блестящихъ Южный Крестъ, какъ онъ величественно ярко блистаетъ, вотъ созвѣздіе Корабля, Кита и другія весьма замчательны.

„Свѣтиль возженныхъ миллионъ
Въ неизмѣримости текутъ;
Твои они творятъ законы,
Лучи животворящи льютъ“...

Ходя на ваѣтъ, я болѣе всего останавливалъ взоры свои на созвѣздіи Ориона, иногда задумывался, вспоминалъ и васъ, милые друзья мои! Можеть быть и вы теперь, въ змымную свѣтлую ночь, идя откуда нибудь, по теснукому морозу, любуетесь этимъ созвѣздіемъ. Зачѣмъ, думалъ я, на немъ итъ такихъ волшебныхъ зеркалъ, чтобы по отраженному лучу я могъ васъ видѣть.

Зачѣмъ ты, ясная серебряная луна, какъ металлическое зеркало, не отразишь для меня ихъ изображеній?

26 Ноябрь.

Тропическая ночь такъ привлекательна, что не хочется съ нею разстаться 1). Пассатный вѣтеръ отъ S. O. обыкновенно къ полудню и къ полуночи свѣжѳ; мы рисковали и несли бомъ-брамсели, чтобы не отставать отъ Кутузова, ходу имѣли до 8 узловъ. Но и при такомъ быстромъ ходѣ бониты и дельфины обгоняли корабль; гоняясь за летучими мышами, они иногда на сажень выныривали изъ воды. Мы были далеко отъ береговъ, и потому птицы попадались рѣдко, только чайки, а иногда морскія ласточки были видны.

2) Въ эту ночь все море покрыто было свѣтающими молюсками, оно казалось какъ бы горящимъ. Авторъ.
29 Ноября.

Всё офицеры выносили на верх для просушки свои вещи, какъ-то: книги, шпаги и пр., они были покрыты плесенью. Удивительно, отъ чего вь такомъ сухомъ жаркомъ климатѣ показалась такая сырость! Может быть, что это еще остатки сырости отъ Аркадскихъ и Шотландскихъ остро́вовъ, когда всѣ каюты были залиты. Сегодня высушилъ, а черезъ день опять покажется сырость и плесень; мы рѣшительно не понимали отчего.

30 Ноября.

Вѣтеръ скрѣпчалъ отъ востока, корабль летѣлъ по 9 узловъ. Каждый день мы брали все возможныхъ обсерваций для опредѣленія широты и долготы мѣста, для склоненія компаса, при восхожденіи солнца, брали амплитуду, за три часа до полудня,—высоту солнца для опредѣленія времени и азимутовъ, въ полдень меридианальную высоту солнца, по ней вѣчношили широту мѣста, послѣ полудня, или какъ случится, дунуть разстоянія и высоты обоихъ свѣтъ, по которы мѣстъ вѣчношили долготу мѣста. Это довольно трудная обсервация, требуетъ опытности и большой точности, малѣйшая погрешность даетъ большую ошибку въ долготѣ. Какъ этотъ вояж полезенъ для молодыхъ морскихъ офицеровъ, да и вообще для всѣхъ, всему есть случай научиться. Что намъ планирование на мѣсяцъ, на два на Балтийскому морю! Это совсѣмъ не то.

4 Декабря.

Съ корабля Кутузова телеграфомъ въ полдень потребовали доктора (у нихъ занято докторъ). Тотчасъ спустили шлюпку и отправили, черезъ часъ шлюпка возвратилась; нашъ докторъ остался у нихъ. Тоже телеграфомъ велѣно, пришедши въ широту 20° 21', идти на западъ по параллели, для отысканія острова Ascension (Вознесія), видѣнаго какъ-то Португальцемъ и назначенаго на картѣ. Достигнувъ назначенной широты, мы легли на S. W. Кутузовъ отъ насъ на горизонтѣ къ югу и тоже держалъ на западъ, такъ что искомый островъ долженъ бы быть между нами, и не могъ ускользнуть отъ нашихъ поисковъ, но мы ничего не видали и заключили, что онъ не существуетъ.

Съ 6-го на 7-е Декабря.

Съ полумочи вѣтеръ сдѣлался крѣпкій, рифъ-марсельный, со шкварами и дождемъ. Мы ложали лѣвымъ галсомъ и далеко отъ Кутузова. Въ это время насъ нашелъ английский небольшой фрегатъ и надѣвъ вѣтромъ легъ прямо съ нами, выстрѣлилъ пушку и приготовился къ бою. Мы, считая его за пирата, тоже готовы были сражаться и подняли свой флагъ, тогда онъ поднялъ английскій и подошелъ ближе на пушечный выстрѣлъ, оба готовы дрались. Тогда онъ въ рупоръ опросилъ насъ, а мы его, и, какъ оказалось, что оба были дружественныхъ державъ,—то разошлись мирно.
Съ 7-го на 8-е Декабря.

Ночью кидали лоть, но не достали дна.

9-е Декабря.

Въ половинѣ 4 часа по полудни увидѣли на западѣ берега Америки, это былъ мысъ Фрио. Мы были рады, но какъ сравнить нашу холодную обыкновенную радость съ твою восторженную радостью, когда знаменитый Колумбъ въ первый разъ увидѣлъ берега Америки! При этомъ нельзя не пожалѣть, что новый свѣтъ не названъ именемъ этого великаго мореплавателя. Какъ жаль, что до сихъ поръ всѣ націи неосмѣлились переменить название Америки на имя Колумба и тѣмъ справедливо заплатить дань признательности этому великому и достойному человѣку. Мы воздвигаемъ памятники и довольно обыкновеннымъ людямъ. Исторія считаетъ своею эпохою открывшіе Америки, а тому, кто открылъ ее, не поставлено нигдѣ никакого памятника. Но пусть цѣлая обширнѣшая страна, составляющая новый свѣтъ, будетъ ему памятникомъ— назовите его его именемъ.

Въ эти дни мы замѣтили, что течение моря было къ S. W. по 10 миль въ сутки.

10-е Декабря.

Въ 5 часовъ утра прошли на траверзъ мысъ Фрио въ 1½ нѣмецкихъ миляхъ.

11-е Декабря.

На разсвѣтѣ были противъ входа въ Піо-Жанейро. При тихомъ юго-восточномъ вѣтрѣ мы подвинулись ко входу. Приказано намъ быть переложнымъ кораблемъ. Мы не совсѣмъ еще были увѣрены, что это входъ въ бухту Піо-Жанейро и, хотя видѣли островокъ, называемый Сахарная Голова, сходный съ описаниемъ, но, по нашему счлененію, не полагали такъ скоро прийти, при томъ берега сливались, и самаго входа не могли разсмотрѣть. Однако мы увидѣли медленно оттуда два судна и, подошедши ближе, замѣтили острова Round (круглый) и Resor (бряцат). увѣрившись и пошли съ мѣсто къ входу. Въ 3 часа по полудни, проходя крѣпость, съ корабля Кутузова салютовали 7 выстрѣлами, но крѣпость не отвѣтала. Войдя въ заливъ Піо-Жанейро, противъ самаго стараго города С. Себастіана, въ 4 часа по полудни легли на якорь въ полумили, или еще ближе отъ берега 1).

Городъ Піо-Жанейро, столица Бразилии, амфитеатромъ былъ раскинутъ передъ нами. Всѣдѣ видна была роскошная зелень, сады, плантации окружали городъ. Обширный заливъ, простирающійся на 30 верстъ, со всѣхъ сторонъ окруженъ высокими горами.

1) Плаваніе отъ отрововъ Зеленаго Мыса до Бразилии мы считали прогулкою, такъ какъ оно пріятно и покойно. Авторъ.
Rio-Жанейро. 11 Декабря.

Лишь только стали на якорь и спустили наши шлюпки, капитан отправился с рапортом на Кутузовъ и скоро возвратился. Въ это время прибѣхала португальская шлюпка съ чиновникомъ и таможенными. Спросили: какой корабль, откуда, затѣмъ, съ чѣмъ и проч., записали и уѣхали, оставивъ двухъ таможенниковъ, которыхъ на другой день однако сняли. Въ 5 часовъ капитанъ уѣхалъ на Кутузовъ, чтобы вмѣстѣ съ Гагенмейстеромъ ходить къ нашему посланнику. Мы легли въ фертоните на десяти саженяхъ глубины, грунтъ иль.

Въ 10 часовъ вечера капитанъ возвратился, и мы узнали, что посланникъ ихъ не принявъ.

12-е Декабря. Пребываніе въ Rio-Жанейро.

Офицеры приглашены были на Кутузовъ обѣдать по случаю для рождения Государя Императора: я оставался на вахтѣ. Въ половинѣ 3 часа сдалъ сигналъ: съ приготовительныхъ флаговъ палить 21 пушку, по которому салютовано съ обоихъ кораблей по 21 выстрелу, когда пили здоровье Государя.

Въ 5 часовъ небо обложилось грозными тучами, барометръ упалъ, почему мы приготовились къ бурѣ: спустили брам-рей и брам-стеньги; наступила самая темная ночь. Въ 7 часу вечера нашелъ весьма сильный шквалъ съ дождемъ отъ N W, насъ подрейфовало сажень на 10. Безпрестанно сверкала молния, и весьма сильные, почти безпрерывные удары грома раскатывались и отражались въ горахъ. Какая страшная, но величественная картина! Я не видалъ такой сильной грозы въ Европѣ. Полагая, что даже канонада Бородинскаго сраженія не издавала такихъ безпрерывныхъ и ужасныхъ ударовъ. При совершенной темнотѣ ночи, вдругъ ослѣпительнымъ блескомъ мгновенно освѣщалась вся окрестность, такъ что можно было видѣть городъ и горы. Болѣе всего гроза свирѣпствовала въ горахъ, верхи ихъ какъ бы горѣли отъ молнии, которая безпрерывными стрѣлами (элерами) въ нихъ ударила, и громъ громѣлъ не умолкая.

Вѣчере затихъ, но громъ и молния продолжались всю ночь. Къ утру слабѣе и какъ бы отдаленѣе; одинъ глухой гулъ еще отдавался по горамъ и, къ разсвѣту, все затихло и умолкло. Между тѣмъ въ этотъ же вечеръ, въ городѣ португальцы праздновали сочельникъ Рождества Христова. Въ церквахъ звонили почти во весь день, а вечеромъ пускали ракеты, стрѣляли и проч., но за такою грозою невозможно было сѣхать на берегъ.

13-е Декабря. Первый шагъ на берегъ Новаго Света.

Съ капитанами обоихъ кораблей я сѣхалъ на берегъ. Первое, что намъ предстояло, это королевский дворецъ (прежде это былъ домъ Вице-Короля),
довоьно большой двухэтажный дом простой архитектуры, стоит на большой площади, вымощенной камнем, по берегу сдѣлана набережная изъ гранита, сажень на сто и хороша пристань для плююнокъ. На этой площади устроенъ фонтанъ прекрасной ключевой воды, имѣющий фигуру пирамиды, по сторонамъ которой бьетъ или течетъ вода изъ крановъ. Вода въ фонтанѣ (ихъ нѣсколько въ городѣ) проведена съ большимъ искусствомъ и немалыми издержками за 8 версть съ горы Каркювадо (Воронй Носъ). Водопроводъ обложенъ внутри дикимъ камнемъ, по желобу котораго течетъ вода, и изъ кирпичной сдѣлана труба, въ которую человѣкъ можетъ входить для осмотра и содержанія его въ чистотѣ и порядкѣ. Водопроводъ проведенъ чрезъ пропасти на высокихъ каменныхъ аркахъ и потомъ въ городѣ подъ землею проведенъ трубами къ фонтанамъ: ихъ всего 5 въ разныхъ частяхъ города. Войдя на площадь, вдали на одной сторонѣ, мы увидѣли королевскую кирку; она не имѣетъ хорошей архитектуры. Правая сторона площади застроена небольшими каменными домами. Вездѣ окна безъ стеколъ. Отъ площади идетъ прямая улица къ рынку, гдѣ продаются фрукты и зелень. Фруктовъ здѣсь рѣдки такое множество и столькихъ различныхъ сортовъ, что нѣкоторыхъ даже сами жители не знаютъ. И такъ хорошо: въ одно время года поспѣваютъ одни, тамъ дрѣгіе и такъ безпрерывно цѣлый годъ или всѣй мѣсяцъ новые. На лѣвой сторонѣ площади находятся строенія, принадлежащія дворцамъ и министерствамъ. Далѣе, позади дворца, сквозь арки видѣнъ вдали мясной рядъ. Туда нельзя носа показать. Здѣшняя ужасныя жары дѣлаютъ то, что мясо скоро портится, а потому въ мясныхъ рядахъ ужасная духота. Передъ дворцомъ гауптвахта и стоитъ знамя.

Такъ какъ въ этотъ день былъ праздникъ Рождества, который у католиковъ празднуется съ особенными великолѣпіемъ, то мы имѣли большое желаніе и любопытство итти въ королевскую церковь. Войдя туда, мы поражены были великолѣпіемъ убранства. Вездѣ малиновый и шитый золотомъ бархатъ и штофы на занавѣсахъ съ широкими золотыми бахрамами и кистями. Впереди устроенъ алтаръ; внизу, прямо, родъ престола, который установленъ многими серебряными фигурами, изображающими Апостоловъ и Святыхъ, поддерживающими подсвѣчники съ большими зажженными свѣчами. На стѣнѣ висятъ надъ престоломъ большая картина, невысокой работы, изображающая Богоматерь и предь Нею на колѣнѣ молящагося короля и всю парскую фамилию. По бокамъ, въ верху, идутъ ложи; на правой сторонѣ одна большая королевская, въ ней тогда была прекрасная молодая принцесса съ сѣдой своей тетушкою. Прочія ложи, въ верху, большую часть были пусты, внизу тоже было не тѣсно. Многимъ особенно женщинамъ, стояли во все время на колѣнѣ и молились съ благоговѣніемъ. Нѣкоторыя сдѣлала просто на полу, особенно черный народъ. Назади церкви, противоположно алтарю, на возвышении рѣзная галерея и большой органъ, въ видѣ пирамиды, съ изящною рѣзьбою и позолотою,—все сдѣлано со вкусомъ. Впереди, подъ органъ и по бокамъ расположены большой оркестръ музыкантовъ и пѣвчихъ. Но я пропустилъ почти главнѣйшее:—священство и служителей церкви. Они
были в том предел, который я назвать алтарем. На левой стороне, против королевской ложи, подъ украшеннымъ балдахиномъ, на позолоченномъ кардинала, въ своей шапки, въ золотомъ парче-вомъ одьяніи, съ золотомъ въ рукѣ; подъ него, нѣсколько пониже, стоялъ два старые служители: они ему, по времени ихъ снимали митру и надѣвали, подавали жезлы и часто цѣловали руку. Кардинала, преклоняясь лѣтом, имѣлъ пригнаный видъ, здороваго тѣлосложенія. По обѣимъ сторонамъ кардинала, въ два ряда, стояло много священниковъ и служителей, всѣ были очень однородно одѣты, въ позлащенномъ одьяніи. Они попеременно то сидѣли, то стояли при разныхъ священно-дѣятельствахъ службы. Нѣкоторые серьезно стояли съ благоговѣніемъ, а другіе улыбались и даже разговаривали; въ числѣ ихъ были и молодые, здоровые и довольно полные. Во время обѣдни играль органъ, иногда съ хорошимъ пѣвцемъ, оркестромъ музыки; иногда выходили соло для скрипокъ; также пѣли попеременно три прекрасныя каѳедры, по голосамъ я думалъ, что это дѣвицы, но, къ сожалѣнію, узналъ, что это несчастные кастрии. Они пѣли нѣжно и очень пригнано, а музыка хорошо аккомпанировала. Только, мнѣ кажется, что это болѣе театрально и не идетъ на Божественную литургію. Наши придворные пѣвчіе и Баринянскаго пѣвинѣ несравненно величественнѣе и торжественнѣе. Знаменитая пѣвца Каталани одинъ разъ приглашена была послушать придворную капеллу; пѣли Баринянскаго обѣдне,— это было въ великой постѣ. Она сильно была растрогана, плакала и сказала, что она ничего не смысла возвышении и величественности этого английскаго пѣвня, и что русское „аллилуйя“ навсегда останется у нея въ памяти.

Обѣдня кончилась, кардиналъ со всѣмъ причтомъ торжественно прошелъ по церкви, всѣхъ благословилъ и иногда поглядывалъ на насъ, какъ на новыхъ людей.

Изъ церкви мы пошли обѣдать въ лучшей въ городе трактирѣ, который только три дня, какъ былъ открытъ. И дѣятельности довольно чистая и хорошо мебель. Спросили полный заптракъ, и намъ подали такой изобилийный, что его можно назвать обѣдомъ, только супу не было. Холодное, жаркое, соусъ и множество фруктовъ, апельсинъ и ананасъ съ какимъ то соусомъ въ родъ ликера, прекрасная дыня, арбузъ, виноградъ, еще не совсѣмъ спелый, бананы, орѣхи, миндаль, изюмъ, черносливъ, какія то конфекцы—составляли дессертъ и послѣ всего прекрасный английской сыръ. Кромѣ этого бутылка мадеры, другая бордо и бутылка шампанскаго, сверхъ того несколько бутылки английскаго пива. Все это на прекрасномъ фаянсовомъ французскомъ сервизѣ, который весь былъ хорошо расписанъ, на немъ изображенны были разныя здания: церковь св. Петра, Ватиканъ, Тюльери, Лувръ и пр. Мы обѣднаны особой небольшой комнатѣ, настѣ было пшено: послѣ обѣда подали кофе въ маленькому коефилкѣ, такъ что достало только на двѣ чашки, это по обыкновенію французы: они пьютъ пополамъ съ соргъмымъ молокомъ, и точно, туть въ другомъ кофейкѣ стоило молоко, но мы ждали пить по русски и просили еще кофе. Затѣмъ подали ликеры двѣнадцати сортовъ, для
выбора, какой угодно. Вот как мы кутили! Окончили завтрак в 4 часа. Мы узнали, что содержатель этого трактира француз, который, как он сказал, был адъютантом у Наполеона, в 1812 году был в Москве и оставался в России пятью годами. Мы спросили его, что было причиной его переезда в Сибирь? — это вы, русские, отвечали он с сарказмом, который. При столе присутствовал наш весьма усердный расторопный слуга, который рекомендовался нам нашим сослуживцам в чичероне, сказал, что он знает на многих языках, признался, что он прусак и, в добавок, еще барон. Это нас не мало удивило: содержатель трактира, бывший адъютант Наполеона, а лакей — барон! Последний обед мы пошли гулять по городу. Один из наших товарищей, который прежде бывал в Рио-Жанейро, повел нас в королевский сад, но прошёл вдоль одну длинную улицу, наконец, почти весь город, сада мы не нашли и вернулись, изрядно уставшие, в трактир. Я познакомился тут с одним португальским офицером из Лиссабона и у него о многом расспрашивал. Возвратились на корабль в 10 часу вечера.

14 Д е к а б р я.

Тихий, весьма жаркий день; до 11 часов я оставался на вахте. Конопатил корабль. В 11 часов мы пошли с капитаном на берег, в самый жар, солнце было над головой. Мы обливались потом, особенно страшно было смотреть на капитана: у него не только капало с лица, но все платье и белье было мокро, даже с манжет до камила, как будто он окунался.

Мы пошли в дом вице-консула, там нас застал г. Сверчков, бывший советник посольства. Он в такой жар привезал верхом из деревни с тюком, чтобы побывать на наших кораблях, о чем заблаговременно дал знать. Не понимаю, от чого ему начали быть раньше, и тут г. Панасидин отговорил, или почти отказал, так, что мы за своего капитана было стыдно, тьмя большее, что г. Сверчков человек почетный, умный и образованный. Как был то ни было, но сожалению достойно, что он в самый жар, в 3 часа должен был опять отправиться обратно верхом, просидя в доме, похожем больше на кладовую, закладенном товаров и без хозяина. Всёдь за ним мы вышли с секретарем посольства и пошли в Hotel Royalme de Brésil гдё заказали хорошей обедь. Во время обеда пришли с корабля Кутузова трое наших офицеров, мы их подчиравали вином. Наш обед стоял с фруктами, несколькими бутылками бордо, одной бутылкой вином и несколькими портеру всего — 10 пистров. Послев обеда ходили по городу, заходили в магазины, немного купили и вечером возвратились на корабль.

15 Д е к а б р я.

Прекрасное утро. Сегодня ожидали посещения нашего посланника. Все было вымыто, отлично вычищено, для салюта зарядили пушки; команда и
офицеры въ мундирахъ; на правый шкафутъ поставили двухъ человѣкъ, съ
ружьями, но безъ сумъ и безъ тесаковъ, потому что ихъ не было. Оба ка-
питана уѣхали къ посланнику. Въ 3 часа онъ прибылъ на корабль Кутузова,
вскорѣ приѣхали къ намъ нашъ капитанъ съ Гагенмейстеромъ и г. посланникъ.
Мы поставили команду по вантамъ, кричали три раза ура и салютовали изъ
11 пушекъ. Наконецъ онъ подѣхалъ къ намъ и въшелъ на шканцы. Онъ
былъ во фракѣ, безъ орденовъ, очень вѣжливъ и веселъ, сносилъ въ какомъ,
въ какой—компанию, прошелъ по кораблю, даже заглянулъ въ фор-люкъ,
гдѣ живутъ матросы, пробылся еще минутъ 15. Хвалилъ корабль, чистоту и
отѣхалъ съ обоими капитанами и со своимъ секретаремъ. Мы отдали туже
чести, что и съ Кутузова: палили 11 выстрѣловъ и кричали 3 раза ура. Про-
водя министра, капитаны воротились и обѣдали у насъ.
Сегодня же наши капитаны и офицеры приглашены были на балъ, ко-
торый давала супруга нашего консула г-жа Ландсдорфъ. Капитанъ нашъ не-
много былъ нездоровъ, а потому остался, я не поѣхалъ, потому что оста-
вался на вахтѣ, а товарищъ мой N, страстный любитель баловъ, и молодой
нашъ докторъ отправились, хотя съ пяти часовъ пошелъ проливной дождь. Съ
Кутузова были на балу капитанъ и два офицера.

16 Д е к а б р я.
Офицеры возвратились въ 2 часа утра и рассказывали, что балъ былъ
весьма обыкновенный. Сегодня утромъ отвезли наши хронометры и другіе
инструменты на островъ, близъ нашихъ кораблей, для повѣрки. На кор-
аблѣ занимались работой: конопатили, поправляли такелажъ, вынимали по-
рожнія бочки и приготовляли вѣсто для рому.

17 Д е к а б р я.
Прекрасный жаркій день, прохладный вѣтрь дулъ съ моря отъ юга. Эдѣсь по большей части бываетъ такъ, что съ восходженіемъ солнца вѣтрь
начинаетъ дуть отъ востока и, слѣдуя солнцу, переходитъ къ югу, въ
позднѣй дуетъ свѣжѣ и прохладаетъ жаръ, потомъ, переходя къ юго-запа-
ду, затихаетъ. Наступаетъ ночь, облача скопляются, дѣлается гроза: громъ,
молния, въ особенности на горахъ, съ ужасающею силою, пройдетъ пролив-
ной дождь, иногда съ вѣтромъ отъ сѣвера или сѣверо-запада, къ утру все
стихнетъ, пройнется,—и природа какъ бы обновляется.
Сегодня обѣдали у насъ вице-консулъ Килькенъ. Въ 5 часовъ попо-
лудинъ я съ обоими капитанами сѣлахъ на берегъ. Капитаны имѣли намѣ-
реніе ѣхать къ португальскому морскому министру, маркизу де-Бирка, ко-
торый желалъ ихъ видѣть. Но, къ сожалѣнію, они не могли достать кареты.
И такъ походили по городу и въ 9 часовъ возвратились.

18 Д е к а б р я.
Я былъ на вахтѣ.
Съехал на берег и купил себе англичские часы за 30 шиллингов.

21 Декабря. Поездка и представление королю.

Когда мы находились в столице Бразилии, Рио-Жанейро, то в это время король и весь португальский двор находились тут. Известно, что в 1807 году французы (маршал Жюно) заняли Лиссабон и изгнали оттуда англичан. В это время король португальский со своей брачнойю и со всем двором поспешно удалился; так что, лишь только король переселился на стоянке в Таго английские корабли, как маршал Жюно вошел в Лиссабон. С какой горестью добрый король должен был оставить свои европейские владения и бежать, как изгнанник, через океан! У нас новый Святой. Правду сказать, владения его в Америке были несравненно обширные, богаче и значительнее. С тых пор двор и остался в Бразилии. Король Иоанн IV, когда переселился, то у него была еще жива мать, она была в преклонных летах и умерла в глубокой старости в 1816 году, а потому в это время при дворе был траур.

Сегодня назначено намъ отъ нашего посланника представляться королю. Онъ в это время жил в загородном дворцѣ С. Кристофера. Мы должны были заѣхать прежде къ нашему министру, чтобы вмѣстѣ съ нимъ заѣхать во дворец. Кареты наши были готовы въ первомъ часу. Онъ запряжены были мулами, четверней, цугомъ, каждая. Въ первой заѣхали два капитана, а въ другой пришло мнѣ одного сидѣть. Подъѣхавъ къ дому посланника, мы узнали, что онъ уже уѣхалъ, и потому мы отправились туда же. Мулы везли насъ тихо, и мы имѣли удовольствіе насладиться линеѣрностию окрестностей. Строенія продолжаются отъ города почти до самого двора, везде по сторонамъ дороги прекрасныя дачи, маленькие хорошия загородныя домики окруженны садами и богатыми плантациями, на которыхъ особенно отличаются высокія и красивыя пальмы. За ними начинаются амфитеатромъ горы, покрытыя лѣсами и богатою растительностью жаркаго климата. Вскорѣ, по выѣздѣ изъ города, мы прокатили подъ болью двухъарскою аркою водопровода. Она возвышенно идетъ черезъ долину и простираться версты на полторы. Таковыхъ арокъ и мостовъ устроено на всемъ протяженіи водопровода нѣсколько. Вскорѣ мы увидѣли ворота и на вышнейшемъ королевскомъ дворѣ. Не доѣзжая до воротъ двора, встрѣтились намъ три кареты, запряженныя цугомъ по шести прекрасныхъ муловъ. Въ нихъ была царская фамилия и придворныя дами, они прогуливались. Для нихъ мы соротили въ сторону и нѣсколько приостановились. Подъѣхавъ къ большому двору, должны были выйти изъ кареты и до двора идти пѣшкомъ. Поднявшись на крыло, вошли въ длинную большую галерею со стеклами, въ ней не было никакихъ украшений и роскоши, все очень просто; загородный дворецъ деревянный и необширный. Здѣсь мы застали нашего посланника. Въ этой залѣ было нѣсколько министровъ и много генераловъ и офицеровъ, больше...
придворныхъ, также много монаховъ-исейтовъ и другихъ орденовъ и королевской духовникъ. Мы тутъ подождали около получаса, потомъ ввели насъ въ большой залу, у дверей стоялъ камергеръ съ двумя звездами. Король находился близъ противоположной стены: онъ стоялъ на возвышенин подъ балдахиномъ. Лишь только мы вошли, мы поклонились королю; потомъ подошли къ нему близко и опять поклонились. Король среднеаго роста, худощавъ, льтъ пятьдесятъ, прямой, доброй физиономіи, одѣтъ былъ въ синемъ мундирѣ съ шитьемъ на воротникъ и рукавахъ, съ пятью звездами и двумя крестами на шеѣ, въ правой рукѣ была трость, а на правомъ глазу маленький зеленый зонтикъ. Подъ короля по лѣвую его сторону стоялъ меньшой его сынъ донъ-Мигуель (Михаилъ) въ мундирчикѣ съ тремя звездами и со шляпою въ рукѣ; лицо прекрасное, бѣльчекое, ему было тогда лѣтъ девять или десять. По обѣимъ сторонамъ балдахина (или трона) внизу стояли два камергера старичка, опустивъ глаза, въ шитыхъ и обложенныя галунами мундирахъ. Г. посланникъ всѣхъ насть отреомендовалъ королю, который съ приятною улыбкою очень ласково и благосклонно насъ принялъ. Сейчасъ-же его велелиство по французски началъ разговоръ съ начальникомъ экспедиціи г. Гагенмейстеромъ, разспрашивалъ о нашемъ походѣ, о цѣли экспедиціи и проч. и проговорилъ около получаса, или немного меньше, весьма ласково, съ приятною улыбкою, но очень тихо. Расклавшись, мы должны были отходить за домъ, не поворачиваясь, на срединѣ залы опять сдѣлалъ поклонъ и такимъ образомъ вошли опять на галлерею; тогда встрѣчили были придворными, которые весьма вѣжливо съ нами разговаривали. Представляясь королю, мы имѣли на лѣвой руцѣ, на мундирѣ черный флеръ, изъ уваженіе къ трауру. Въ галлереѣ мы видѣли въ другихъ комнатахъ прислуживающихъ негровъ и даже босыхъ,—что насть удивило. Наконецъ сѣли въ карету и поѣхали къ одному старичку генералу, бывшему нѣсколько разъ въ Россіи посланникомъ. Онъ принялъ насъ очень ласково и внимательно обо всемъ разспрашивалъ. Пробывъ у него съ полчаса, прѣхалъ въ трактиръ или гостинницу. За кареты заплатили по пяти піастровъ; а какъ я сидѣлъ одинъ въ каретѣ, то долженъ былъ и заплатить одинъ. Въ трактирѣ имѣли очень хорошій обѣдъ, даже черепаховый супъ. За обѣдъ съ виномъ и тремя бутылками шампанскаго мы заплатили по пяти піастровъ съ каждаго.

Въ продолженіи пребыванія нашего въ Ріо-Жанейро мы узнали о королѣ Иоаннѣ IV, что онъ весьма добрый и тихаго нрава, очень набожень, но при этомъ очень слабъ. Намъ говорили, что его духовникъ, хитрый іезуитъ, имѣ управляеть. Народъ вообще короля очень любить и хвалить, а матеръ его, которая недавно умерла, была, говорятъ, очень строгая и суровая женщина. Старшій сынъ короля и наслѣдникъ престола, котораго я нѣсколько разъ видѣлъ, очень умный, добрый сердцемъ, дѣятельный и довольно строгій. Онъ былъ тогда лѣтъ двадцати, роста довольно высокаго, строенъ собой; лицо смуглое, умное, значительное, носъ довольно большой, лобъ возвышенный, глаза проницательные, темнокаро.
23 Декабр я.

Съехали на берегъ для прогулки за городъ и по окрестностямъ. Намъ привели прекрасныхъ лошадей. Я и Х.... поѣхали верхомъ, съ нами для компаніи поѣхалъ одинъ военный португальскій офицеръ, тоже верхомъ, а кавалеръ съ докторомъ въ каретѣ. Дорогою любовались живописными окрестностями, по обѣмъ сторонамъ прекрасными виллами и плантаций, съ роскошной растительностью; пролѣзая лѣсомъ, видѣли разнаго рода обезьянь, которыхъ, сидя на деревьяхъ, дѣлали премѣшанныя гримасы, а одна большая грозила и кидала на насъ сучьями, которые она отламывала. Наконецъ выѣхали ко взморью и пріѣхали на мызу, гдѣ отдохнули. Мы выѣхали изъ города въ самый жаръ, въ два часа, солнце жило ужасно; я такъ усталъ, что безпрестанно пилъ воду. Но даже въ жаръ воду пить надо очень, очень осторожно; ее пьютъ съ ромомъ, съ водкою, съ виномъ, или, по крайней мѣрѣ, съ лимономъ, а иначе вредно и даже опасно. Въ 6 часовъ возвратились въ городъ и въ 9 на корабль. Я чувствовалъ боль въ животѣ.

24 Декабр я.

Я оставался на вахтѣ, а нѣкоторые офицеры кавалерійской дивизіи за городъ въ водопаду. Имъ привели прекрасныхъ верховыхъ андалузскихъ лошадей, а какъ наши моряки вообще плюютъ кавалеристы, то съ ними случились смѣшныя и отчасти печальная приключенія. Товарищъ мой Н., который хвалился всегда, что онъ отличный водокъ, выбрали себѣ лучшаго коня, но лишь только онъ сѣлъ, какъ конь началъ дѣлать маневры, ворочался и, наконецъ, сбилъ его, но не ушибъ. Онъ вскочилъ опять, погналъ его и, хотя потерялъ шляпу, но обѣздали и упарили коня. Другого офицера лошадь упремилась, внесла на крыльцо церкви и чуть-чуть не въ самый храмъ, котораго большія двери были отворены; едва успѣли сгонять. Поѣхали они въ водопаду версть за пятьдцать, любовались, отдохнули, купались и вернулись назадъ. Трое молодыхъ людей вздумали гоняться и пустили лошадей во весь карьеръ. Въ это время средняя лошадь, на которой сидѣлъ молодой человѣкъ, нашъ вице-консулъ Килькен, споткнулся, и онъ на всемъ бѣгу упалъ замертво черезъ голову лошади. Его стали обливать водой и привели въ чувство. Онъ очень ушибся, однако, слава Богу, поправился.

25 Декабр я.

Я оставался на кораблѣ. Нашъ великий праздникъ Рождества Христова мы проводили далеко отъ нашего отчества. Грустно было, что мы въ этотъ торжественный день не могли быть у обѣдни и провели такъ, какъ обыкновенный день. Только вспоминали о нашихъ родныхъ и друзьяхъ, которые върно насъ вспоминаютъ и молятся за насъ. Въ этотъ достопамятный день приносятся благодарственная молитвы за избавленіе отъ Галловъ и дванадцати языковъ. Такъ это памятно Россіи, такъ недавно это было! Но Господь помогъ
намъ, избавилъ наше отечество отъ враговъ сильныхъ и прославилъ Россію, а потому насъ теперь съ особенною уваженіемъ принимаетъ; на всѣхъ концахъ мира известно и уважается имя Россіинина.

26 Декабря.

Сегодня всѣ наши офицеры приглашены были на Кутузовъ по случаю именинъ Е. А.; съ нами обѣдали:—совѣтникъ посольства Сверчковъ и вице-консулъ Килькенъ. Обѣдъ былъ хорошій и роскошный, замѣчательно въ особенности, что послѣ такого прекраснаго обѣда, богатаго дессерта и варенья, подана была наша русская пасхальная икра и ключва, какъ величайшая рѣдкость, и г. Сверчковъ и Килькенъ были ихъ съ особеннымъ наслажденіемъ; отъ 4 до 6 часовъ продолжался обѣдъ. Мы еще сидѣли за столомъ, какъ съ берега, отъ съверо-запада, нашель жестокий шквалъ, какъ ураганъ, всѣ вскочили на верхъ. Вѣтеръ дулъ съ такою силой, что противъ вѣтра нельзя было стоять, и говорившимъ духъ захватывало. Спущены были: брамъ-рен, брамъ-стеньги и нижній рей, но корабль дрейфовалъ и не прежде задержало, когда пришли на другой якорь. Однинь 74 пуш. португальскій корабль невооруженный продерживало съ двухъ якорей до 300 сажень и повалило на бричъ. Всѣ стоянія на рейдѣ суда продерживало и три выкинуло на камень, въ томъ числѣ два русскихъ купеческихъ:—Александра и Шарлота; одинъ португальскій бригъ разобилъ и 40 человѣкъ утонуло, многія суда, одно о другое поломались. На Суворовъ порвало ахтеръ-тovъ, стоящую у борта шлюпку чуть не залило и унесло съ нея весла и паруса, а бизань изорвало. Шквалъ съ ужасною яростью продолжался съ небольшимъ полчасъ, потому сталъ стихать и сдѣлался штиль. Я возвратился на корабль въ 10 часовъ и чувствовалъ силную боль въ животѣ.

27 Декабря.

Переложили фортоонтъ.

28 Декабря.

Большую моя все продолжалась, сильная боль въ животѣ и подъ ложечкой сопровождались рвотою и поносомъ, вродѣ холеры. Въ три часа приѣхали къ намъ, на званый обѣдъ, капитанъ и офицеры съ Кутузова и изъ города одинъ негожанятъ француза и испанецъ, который настроилъ намъ фортецъ. Обѣдъ былъ, какъ слѣдуетъ, хорошій; только сладкій пирогъ заказанъ былъ на берегу во французскомъ трактирѣ, но какой былъ сюрпризъ, когда мы его разрѣзали и оказались, вместо сладкаго это былъ паштетъ съ грубями, цыплятами, колбасами, трюфелями, маслинами или оливками, солоний и пр.,—это ужъ-никуда не годилось; такъ можно только 1 апрѣля обманывать, а взяли 9 піастровъ. Послѣ обѣда испанецъ игралъ на фортецѣ. Вечеромъ—сильный дождь, молнія, гроза.

29 Декабря.

Товарищъ мой N несметно хотѣлъ купить негра; сегодня привозили
къ намъ четырехъ маленькіхъ, лѣтъ 10—12. Жалкіе дѣти! Хозяинъ заставлялъ ихъ бѣгать, прыгать, вытаптывать, сидѣть и подымать руки и ноги, чтобы показать, что они здоровые мальчики. Они были совершенно наги, только спереди занавѣски. За ними просили по 8 дублоновъ (каждый дублонъ по 17 шастротовъ), а N давалъ 110 піастровъ за одного. Это ужасная глупость! Въ Россіи можно купитъ дешевле вдвойне взрослого; развѣ для того купитъ, чтобы избавить отъ тяжкой неволи. Это дѣло человѣкокохлѣй. Покупаютъ же птичекъ, чтобы выпустить на волю. Хозяинъ не согласился уступить за эту цѣну. Мы ихъ бѣдненькихъ накормили и отпустили.

30 Декабря.

Сегодня мы съ докторомъ поѣхали на шлюпкѣ на противоположный берегъ залива, верстъ за штагадать. День былъ очень жаркий. Часу въ десятомъ мы подъѣхали къ населенному мѣстечку, домовъ десять. Для шлюпокъ сделана хорошая пристань. Пройдя селеніе, мы поднялись на гору, оттуда прекрасный видъ на ройдъ и на городъ Ріо-Жанейро. Взошли выше и углубились въ густой низменный лѣсъ, гдѣ не было сѣлѣ; часто попадались ящерицы, а иногда и змѣи, но они убегали отъ насъ въ траву и густоту лѣса, иногда лицемъ попадали въ паутину. Заставляя насъ копытами, называемые сигары (родъ большаго верчика), встрѣчили насъ своимъ громкимъ пронзительнымъ сверчковымъ, но когда мы подходили къ какому нибудь ближе, то онъ умолкалъ, иногда впереди насъ слышался бѣгъ другой. Такимъ образомъ мы дошли до самой вершины, но ничего не могли видѣть за лѣсомъ,—тѣсный трудъ. Мы воротились опять назадъ. Поѣхали на шлюпкѣ къ мѣстечку Прая-Гранда, на полчаса вздохъ отъ пристани. Простоявъ къ берегу, вошли въ маленькій трактиръ, спросили двухъ верховыхъ лошадей, а между тѣмъ позавтракали. Въ это время пришла полоумная негритянка, писала со страстью и неприличными тѣловѣніями; мы дали ей мелкую монету и просили уѣхать. Лошади были готовы, и мы отправились посмотреть окрестности. Проехавъ версты двѣ по берегу залива въ мѣстечко С. Доминго, (въ немъ домиковъ шесть), воротились и поѣхали по дорогѣ, ведущей внутрь, она вырѣта въ горы и шла все выше; по сторонамъ лѣсъ и богатыя плаантации съ удивительною растительностью и роскошною зеленью, цвѣтущіе и благоухающіе дивными ароматами. На деревьяхъ перепархивало множество прекрасныхъ птичекъ съ ярко-алыми и золотистыми перьями; кардиналы, калибра разныхъ цвѣтовъ порхали и вѣлились около розъ и другихъ цвѣтовъ. Миллионъ разноцвѣтныхъ бабочекъ съ разукрашенными и позлащенными крылышками порхали въ садахъ. Какая богатыя, роскошная природа! Такимъ пределеннымъ, очаровательнымъ, живописнымъ мѣстами мы проѣхали съ часть и, спустившись съ горы, выѣхали въ большую прекрасную долину; вдали видно было нѣсколько домиковъ; но мы поѣхали по дорогѣ направо и черезъ полчаса выѣхали опять къ взморью. Значитъ, мы только обѣхали гору. Жаръ былъ невыносимый, солнце почти надъ головою палило насъ и вѣтру не было. Какъ мы, такъ и лошади наши, устали до чрезвычайности и едва довезли насъ до шлюпки. Заплативъ за лошадей, воротились на корабль къ 3 часамъ.
Офицеры и капитаны приглашены были г. Сверчковым в королевскй ботанический сад; я оставался на вахтѣ. Садъ не великъ, но устроенъ прекрасно: почти всѣ рѣдкія растенія жаркаго климата разведены и содержатся въ порядкѣ; особенно замѣчательно, что разведено чайное дерево, хорошо приняло, и бразильцы современникъ надѣются не только сами пользоваться чаемъ, но снабжать имъ и Европу. Еще было замѣчательное дерево камфорное.

Сегодня послѣднй день этого года, слѣдовало бы его торжественно окончить и встрѣтить новый годъ вмѣстѣ всѣмъ русскимъ, но не знаю, почему г. Гагенмейстеръ пригласил всѣхъ насъ на Кутузовъ для встрѣчи нового года обѣдомъ—перваго числа. Къ этому торжественному обѣду приглашены были А. В. Сверчковъ, вице-консулъ и другіе русскіе, которые находились въ Рио-Жанейро. Обѣдъ былъ подъ тентомъ на шканцахъ и окончился почти въ семь часовъ пополудни; корабельный флагъ былъ спущенъ, но когда налили лучшаго токаяскаго (которое мы привели изъ Россіи), чтобы пить за здоровье Государя, то подняли флагъ и салютовали изъ 14 пушекъ, потому опять спустили флагъ.

Въ 8 часовъ всѣ почти приѣхали въ намъ на корабль. У насъ также поставленъ былъ тентъ, и шканцы были убраны флагами и освѣщены фонарями. Вечеръ былъ тихъ, прекрасный; гости просидѣли до 11 часовъ и разъѣхались.

Конецъ 1816 года.

1817 годъ. 1 Января. Рио-Жанейро. (Продолженіе).

Я описалъ уже, что мы отпраздновали начало нашего новаго года славнымъ обѣдомъ на к. Кутузовѣ. Все наше немногочисленное общество офицеровъ обоихъ русскихъ кораблей было вмѣстѣ, въ пріятной дружественной бесѣдѣ дѣлили время, какъ одно семейство. Рѣдко бываетъ, чтобы въ этихъ продолжительныхъ кругосвѣтныхъ компанияхъ между офицерами не было неудовольствія, ссоръ, раздора, а иногда явной вражды съ всѣма дурными послѣдствіями. Боже мой, какое несчастіе, гдѣ заведется это зло! Судите сами, напр., у насъ всего было въ каютѣ—компаніи: капитанъ, 2 лейтенанта, докторъ и комиссіонеръ. Всѣ мы ежедневно въ одной каютѣ (т. е. заѣлъ) должны сходиться для общаго стола, для общаго чая, также для разсужденія иногда по службѣ и для общихъ бесѣдъ. Что если при этомъ одинъ отворачивается, другой кичится и дуетъ губы, атретѣйсмотрить звѣремъ. И съ такими людьми должно ежедневно быть въ сношеніяхъ, два или три года быть вмѣстѣ и никого нѣть, съ кѣмъ можно поговорить съ ласкою, дружески. О, избави Богъ! Это мученіе! Были прямѣры и неоднократно, что отъ ссоръ и
неудовольствія по нѣсколько мѣсяцевъ, по цѣлому году другъ съ другомъ не говорили, питаю вражду. Нѣкоторые отъ этого сходили съ ума и лишали себя жизни. Но благодареніе Всевышнему, у насъ общество офицеровъ было прекрасное, согласное. Мы иногда и штули другъ надъ другомъ, смѣялись, всѣкій разказывалъ свои смѣшныя приключенія; иногда и спорили до слезъ (какъ говорится)—что грѣха таить, иногда и подуемъ бывало одинъ на другаго,—но помимо священного писанія „солнце да не займетъ во гнѣвъ вашемъ“, опять мировая, шутки и, слава Богу, во весь вояжъ мы жили миролюбиво, почти примирно, и разстались друзьями,—что очень рѣдко.

3 Января. Путешествіе на гору Карковадо

Добрымъ капитаномъ нашимъ, прелюбезнымъ молодымъ докторомъ и я согласились сдѣлать путешествіе на близъ стоящую гору Карковадо. Пригласили съ сбою одного служащаго при нашемъ консулѣ, русскаго молодаго человѣка г. Татенберга. Поехавъ на берегъ въ 7 часовъ утра, немного позавтракали и въ 8 часовъ отправились пешкомъ, взявъ съ собою трехъ матросовъ, нѣсколько сыру, сухарей, лимоновъ, 2 бутылки вина, одну воду, зрительную трубу и лѣтнія наивовыя куртки, чтобы было легче итти. День былъ очень жаркий, тихий. Вышедши изъ города, мы прошли черезъ садъ г. Ландорфъ (ступураго нашего консула), поднявшись нѣсколько на гору и подошли къ водопроводу. Тутъ немного отдохнули, сняли фражи и одѣлись въ куртку и напились воды съ виномъ и пошли дальше по горѣ, подымаясь близъ водопровода; пройдя версты две, мы остановились, чтобы наняться и отдохнуть. Мы всегда могли имѣть прекраснейшую воду, черная прямо изъ водопровода. Дорога здесь расчищена, хороша, но за то ничто намъ не закрывало отъ палившихъ лучей солнца, а потому мы часто останавливались и пили очень много воды. Мы такъ потяли и уставали, что, наконецъ, сняли и куртки. Водопроводъ такъ прекрасно устроенъ, имѣть весьма малый и ровный наклонъ (я полагаю около дюйма на футъ), вода течетъ по высчненному изъ гранита желобу, котораго каждый штука въ снахъ связана непромуемымъ цементомъ; на всемъ протяженіи водопроводъ покрытъ невысокою аркою, подъ которой человѣкъ, нагнувшись, можетъ ходить, а чтобы вода освѣжала воздухъ, то въ аркахъ, съ боковъ, въ разныхъ мѣстахъ, поддѣланы отверстія. Мы удивились этому прекрасному и превозложеному построенію, удивились и тому, что у насъ ни въ Москвѣ 1), ни въ Петербургѣ не устроено водопроводъ, между темъ въ Москвѣ превосходная и нездоровая вода, да и въ Петербургѣ, кромѣ Невы, во всѣхъ каналахъ нездоровая, мутная и воючая вода; а бдный народъ пьетъ ее: ведь не всѣкій можетъ издалика, изъ Невы, брать воду. Миѣ кажется, что отъ этого больше быжаетъ болѣзнѣй и даже смертности въ нашихъ столицахъ. Чистый воздухъ и чистая здоровая вода—первая потребность для жизни человѣка.

1) Благодаря понечію забоятиваго правительства, теперь въ Москвѣ проведена прекрасная вода въ фонтанъ по чугуннымъ трубамъ. Авторъ.
Далёе половины водопровода отъ его источа онъ заросъ льсомь, который и насть нѣсколько укрыты отъ солнца. Съ одной стороны водопровода (съ правой) возвышаются горы, а съ другой—стремины. Чтобы водопровод имѣлъ одинаковой небольшой уклонъ, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прорыты или взорваны камни или горы, а черезъ стремины и пропасти устроены двухъ или даже трехъ-ярусныя арки, смотря по надобности. Мнѣ кажется и эта прекрасна мысль, что вода течеть по гранитному желобу, а не въ чугунныхъ трубахъ, какъ сдѣлано въ Лондонѣ 1), потому что вода въ чугунѣ получаетъ хотя весьма малую часть въ себѣ желѣза, или желѣзнаго купороса. Конечно объ этомъ должны судить или изслѣдовать медики, если только они могутъ открыть малтѣйшия частицы окиси желѣза и влініе ее на здоровье. Продолжая наше шествіе, мы пришли къ вершинѣ или къ самому началу водопровода. Тамъ сдѣланъ небольшой бассейнъ изъ дикаго камня; вода вытекаетъ изъ ущелья, между двухъ каменныхъ горъ, небольшимъ ручьемъ, наполняетъ бассейнъ и изъ него течеть по водопроводу въ городъ. Водопроводъ простирался на 8 верст.

Когда мы шли въ вершинѣ водопровода, одинъ разъ въ трехъ шагахъ я увидѣлъ полуздуную черезъ дорогу змѣю, остановилась немного, пока она проползла, пошли дальше, послѣ еще увидали змѣю и не безъ страха шли по этому пути. Нашъ проводникъ сказалъ, что тутъ много змѣй. Около вершины водопровода мы отдохнули хорошою, готовясь на трудный путь, налили воды и взяли ее съ собою дѣвъ бутылки. Отсюда мы уже не по такой хорошей и отлогой дорогѣ: надо было подыматься выше и круче на гору, мѣстами было даже очень круто. Поть лила съ насъ, какъ будто мы въ платьѣ вышли изъ воды; мы такъ устали, что едва тащились и часто отдыхали. Наконецъ достигли полугоры, тутъ построень маленький домикъ, въ которомъ мы отдохнули, налили воды и попросили съ собою на дорогу. Упросили одного изъ живущихъ тутъ муллатовъ проводить насъ на самую вершину горы. Одинъ изъ нашихъ матросовъ отказался иди далѣе, а потому мы оставили его съ нашимъ платьемъ. Провожатый взялъ съ собою ружье, заряды и большой ножъ, для защиты отъ звѣрей. Хотя рѣдко случается, но иногда попадается тигръ или левъ 2), какъ онъ намъ сказывалъ. Но мы съ собою никакого оружія не имѣли. Все подымались круто въ гору, идя лѣсомъ, отъ жару едва доставало силъ итти, безпрестанно отдыхали и шли по глоточкамъ воды, но во рту сухо. Наконецъ подошли къ такому мѣсту, гдѣ должно было ползти на четверенькахъ съ большою осторожностью, чтобы не скатиться: земля была гладкая, схватиться не за что. Мы съ удивленіемъ посмотрѣли другъ на друга, однако не ползали и поднялись сперва къ рѣдкому и низменному лѣсоочку, дорога шла еще круче; мы вошли въ густой не проходимый лѣсъ; дороги и слѣдовъ вовсе небыло; если бы не деревья, за

1) А послѣ въ Москвѣ. Авторъ
2) Въ южной Америкѣ водятся две большия кошки Новаго Свѧта—пума и ягуаръ. Пуму или кугуара туземцы называютъ львомъ, иногда серебрянымъ львомъ; ягуара, живущіе въ Америкѣ, испанцы называютъ тигромъ. Рос.
которых мы хватались и как бы на мачты подымались на вету, то небыло бы никакой возможности подняться. Запасная вода наша вся вышла, и мы томились жаждою. Проводник наш шел впереди, по обыкновеню, босиком, он легко подымался на гору, иногда упираясь своими руками и чаще хватаясь, не боясь повредить своих ног, хотя мы о кусты и деревья изворвали свои драпь и попарапали руки. Он тоже не боялся змей, которых тут много, въезжать бодро и своим большим острым ножом иногда очищать нам густо заросла, непроходимую дорогу. Мы ослабили от жажды и усталости и были не в силах итти далбе; я стоптал свои сапоги. Сбыто было не возможно, так как наполнили бы муравьи, которых тут бездна, и мы отдыхали стоя, и то на круги земь, держа ее за деревья, чтобы не свалиться. Проводник уврять нас, что мы скоро прйдем к небольшому ключу и утолим свою жажду, что он не далбе, как вчера был тут и пил воду. Рвлись, собрали последняя силы, пошли далбе, выше. Наконец подошли к обштному ключу, которым надялись оживить себя. И что-жь,—он в ться весь высокъ! Едва мочилась травка, однако вода текущая. Съ величайшимъ тшаниемъ стали собирать воду, напились и налили на дорогу свои двь бутылки. Пошли далбе, дорога на гору шла очень круто, почти вертикально. Вс в отчаянн хотыли воротиться, но каждый сталъся предложить первый. Проводник уврять, что уже близка вершина. Но намъ казалось далеко, потому что силь у насъ не было итти. Прошли еще немного, начало показывать солнце (хотя оно во все время свтнло, но мы или такимъ густымъ первобытнымъ лсомъ, что за чашею втвея не видать было солнца). Мы заключили, что должна быть скоро вершина. И в самомъ дль, лишь только лсъ окончился, какъ мы вскорѣ вскарабкались на самую вершину Карковадо. Это было въ одинъ часъ по полудни. Мы легли, или просто повалились на голое темя горы. Но за то вс наши труды и чрезвычайная усталость были вполне вознаграждены не вразумь очаровательнымъ видомъ, который представлялся нашимъ взорамъ. Весь обширный рядъ со множествомъ изумрудныхъ острововъ и городъ Рио-Жанейро со всмы окрестностями представляла намъ живописнымъ рисункомъ, или отчетливою моделью; множество кораблей съ поднятньмъ флагами стоили стройно, но кажутся миниатюрными; какъ вооруженные шлюпки, нкоторые корабли входили съ моря съ надутыми быми парусами; въ городѣ вс улицы и даже дома можно было размотреть въ подробности; окружающая города плантация съ прекрасными быми домиками составляла какъ бы зеленый вѣнокъ съ лилами. Въ трубу можно было видеть движение, и люди на улицахъ представлялись движущимися точками. Вездь, внизу, надъ нами видна была жизнь, движение, дѣятельность. Но на горѣ было спокойно, тихо; мы какъ бы отдлялись отъ мр: чистый прекрасный воздухъ, ясная свква лазури покрывали насъ, солнце во всемъ блескъ освящало, но не жило своими лучами; мы уже не чувствовали такого жара. Къ востоку хорошо видѣнъ былъ Каптъ-Фро, лежащий въ разстоянн около градуса (около ста версть). Это самая восточная оконечность Бразилии. А тамъ къ югу и юго-востоку безконечный океанъ казался зеркально поверхностью, солнце позлащало его
и отражало переливающиеся лучи в разных цветах от поверхности волны, как бы от безчисленных хрустальных люстры. Вдали кое-где бла-глись паруса плывущих в море кораблей, как бы бликая крылья лебедей. У ног наших, при входе в залив, возвышалась Сахарная Голова (малень- кий каменистый остров, на котором гора имеет фигуру сахарной голо- вы, и поэтоому остров таку названъ), но она казалась гораздо ниже Карковадо; къ северу, вдали, на концѣ общирнаго залива, видны были синеву полосою горы въ числу ихъ тѣ, при подножіи которыхъ достають алмазы. Это версть 60 отъ Рио-Жанейро. Къ западу и съверо-западу возвышаются высокія, такъ назы- ваемыя Органные горы, онѣ покрыты лѣсомъ, только одинъ вершину ихъ пред- ставляли голые скалы; подошвы этихъ горъ спускаются почти къ самому городу. Карковадо стоитъ нѣсколько отдѣлявшись отъ прочихъ горъ, къ югу отъ города, на берегу самаго моря, отъ котораго онѣ выходятъ, какъ бы перпендикулярно; сторона, обращенная къ морю, отвъсна, какъ стѣна; мы подхо- дили на край довольно близко,—страшно смотрѣть прямо внизъ. Горы имѣ- ютъ перпендикулярный высоны 300 сажень. Миѣ въ первый разъ случилось быть на такой высокой горѣ, съда не достигаетъ никакое животное; одинъ кордильерскіе орлы свиваютъ свои гнѣзда на ея уступахъ и въ разсыпкахъ. Часто тучи и пасмурность бываютъ ниже ея вершины; хотя рѣдко, но иногда видна бываетъ чистая ея вершина, между тѣмъ какъ на половинѣ ея быва- ютъ облака, дождь и даже гроза. Поверхность вершины ея—гольный камень, чорноватый, нѣмѣющій нѣсколько земли или песку и никакаго растенія, до- же не видно было моху, и, что странно, отъ нашихъ шаговъ отдыхался звукъ, какъ будто она была внутри пустая. Мы съ удивлѣніемъ думали, что можетъ быть покрывающая темнѣ горы каменная поверхность очень толста, въ одинъ футъ или меньше толщиною, а подъ нею можетъ быть пустота, или без- донная пропасть, которая, весьма можетъ случиться, отъ сильныхъ ударовъ грома или землетрясенія когда небудь обрушится, и образуется вулканъ.

Мы бы долго еще здѣсь любовались и отдыхали, но время указало намъ, что должно спѣшить, чтобы не застигла ночь. Я взялъ съ вершины горы для памяти кусокъ камня. Спускаясь внизъ, мы шли скоро, опасно было только, чтобы не оборвался кто нибудь и не сплѣбъ другаго. Крутизна была такъ велика, что упавшая палка сама-собой, съ форсомъ, далеко внизъ сѣхала и опередила всѣхъ насть, пока не уперлась случайно въ дерево. Въ два часа пополудни мы были уже у домика, гдѣ оставили наше платье; по дорогѣ мы почти не отдыхали. На возвратномъ пути, на одномъ большомъ деревѣ вырѣзала наши имена и имена кораблей, и время нашего посѣщенія. Въ домикѣ отдохнули, т. е. раздѣлись совсѣмъ, оставаясь въ одѣяхъ сороч- кахъ, и побѣдили на солнѣ все сушить, да и сами легли на солнѣ, чтобы обсохнуть. Мы были мокры отъ пота. У меня въ карманѣ были часы, завер- нуты въ лаковый конецъ, съ котораго, когда я снялъ его и выжалъ, потекла вода; часы отъ йспарины остановились.

Отдохнувъ въ долинѣ часа два, отправились въ обратный путь. По- дойдя къ бассейну, гдѣ начинается водопроводъ, увидѣли внизу, въ ущелинѣ, зеленую змѣю, аршина въ два или три, довольно толстую, въ которую нѣ-
солько разъ кидали камнями, но не убили, она ушла. Здесь мы обмыли себе головы, руки и ноги свежою прохладною водою; солнце не такъ неяло, и идти было прохладнѣе. По дорогѣ любовались пестротою бабочками, которыхъ здѣсь множество и красоты не описанной. Пришли въ городъ, чрезвычайно уставши, въ 7 часовъ вечера, пообѣди въ трактирѣ и возвратились на корабль въ 9 часовъ.

Гора Сахарная Голова очень крута, формою конусъ; она высотою въ половину противъ Карковадо. Мы сказывали, что какіе то чудаки, два англичанина, поддержали пари, что возможно взобраться на ея вершину. Вотъ одинъ заказалъ себѣ желѣзнные когти и сталъ взбираться, много трудился, наконецъ, вскарабкался, выигралъ закладъ, но, спускался внизъ, оборвался и убился до смерти.

4 Я в а р я.

Я стоялъ на вахтѣ. Корабль уже былъ перегруженъ, исправленъ и приготовленъ къ трудному плаванию вокругъ мыса Горна. Такелажъ весь исправленъ, вытканъ и высмоленъ.

5 Я в а р я.

Поутру капитанъ здѣсь на берегъ съ прощальными визитами; офицеры тоже въ послѣдній разъ сѣзжали на берегъ прощаться и для закупокъ. Я кушалъ себѣ хорошаго, обученаго попугая за 7 піастровъ. У насъ обѣди г. г. Гагенмейстеръ и Сверчковъ, да я привезъ съ собою португальского военнаго офицера Винценти. Вечеромъ подняли барказъ и уложили расторы.

6 Я в а р я.

Въ 4 часа утра развели крѣсць и подняли якорь, потому снялись съ якоря и перешли къ крѣчости, гдѣ встали опять на якорь. Капитанъ приказалъ тянуть еще стень-вантъ, но когда стали тянуть стень-штаги, то они оба лопнули. Передний перетерть былъ крендельцами, а гротъ-стень-штагъ повредился о краспцию; мы ихъ тотчасъ скрѣпили сдвижнымъ крюкомъ. Хорошо, что это случилось на рейдѣ, а не въ морѣ, гдѣ могли потерять обѣ стеньки. Вечеромъ пріѣхалъ къ намъ вице-консулъ Килькенъ, Таненбергъ и Горбунковъ, наши русскіе, служащіе при посольствѣ. Ночью сдѣлалась сильная гроза, а потому они ночевали.

Исторія открытия Бразилии.

Португалецъ, мореплаватель (адмираль) Кабрали, ѳхавший къ Малабарскому берегу, пройдя острова Зеленаго мыса, такъ далеко увлеченъ былъ S. O. пассатомъ, что нечаянно увидалъ берега Бразилии и открылъ ихъ въ 15 году, водрузилъ крестъ и назвалъ землею С. Крста. Послѣ назвали ее Бразилией, по обилию растущаго здѣсь красильного дерева (сандалю), называемому бразиль. Дерево это, вышніою съ дубъ, растетъ между камнями, на безплодномъ грунтѣ. Кабрали поставилъ столбъ съ португальскимъ гербомъ въ
знак того, что земля должна принадлежать Португалии. Португальцы не торопились в нача́л завоевать колонии и довольствовались вывозом кра́сного дерева, попутаев и обезьян. Лиссабонский двор велёл придерживать туда преступников и женщин худой жизни, а в коих хотел очистить Португалию. Впоследствии раздавали земли частным людям, чтобы они за- селили. Многим знатным людям уступали целые провинции. Наконец, Бразилия была отдана на откуп за посредственный доход. Впоследствии португальские дворы удивлялись свою ошибку, и король Иоанн III отправил туда многочисленный флот, приказал строить крепости, города и завести правления, послать генерал-губернатора и миссионеров, которых назва- чали Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Первый город и сто- лица Бразилии были Сант-Сальвадор. Рио-Жанейро, значит река Января, назван так обширный залив, принятый за реку, открытый 1 января; французами под начальством Вильгельма построили крепость Колонны, которую принуждены были оставить португальцам. Залив Рио-Жанейрский имеет длину около 60 верст и около 40—в ширину, вход с моря за- крыть, и рейд безопасен от морского волнения. При входе, на лёво, нахо- дится гора Сахарная Голова. Она весьма заманчива с моря и служит указанием входа. Послед французов португальцы построили город на лё- вой стороне залива, который назвали С. Себастиан, в честь и по имени царствующего тогда короля, который впоследствии, стали называть по дан- ному имени заливу: Рио-Жанейро. В центре мірное лучше и удобное место для порта, для торговой и вообще для жизни, как в Рио-Жанейрский залив. Эта бухта, как обширное озеро, защищен от ветров и волнения со всѣх сторон. Глубина рейда небольшая, самая удобная для якорной стоян- ки, вход может быть, как Дарданеллы, неприступно защищеная. Мѣстность такова, что для кораблей, идущих в Восточную Индию и отправляющихся около мыса Горна в Тихий океан, удобнее всего заходить в Рио-Жанейро, который находится в самом лучшем климатѣ, под тропиком Козерога. Залив покрыт многочисленными зеленящими островами, берега окаймлены льви- стыми холмами, которые подымаемся амфитеатром до высоких горъ, между ними находятся прелестные линии, благоухающи долины, самая роскошная, всегда святущая природа. Вдали залива возвышаются Оранийны горы, назы- ваемым тамъ потому, что имѣютъ родъ огромныхъ каменныхъ столбовъ, по- добныхъ трубамъ арханга, возвышающихся на двѣ тысячи саженъ. Самый го- родъ находится на лѣвой сторонѣ залива, укрѣпленъ со входа трехъ значи- тельными крѣпостями, изъ нихъ главная крѣпость С. Крѣпъ (св. Креста). Разметав ревсподу юную защиту порта и многочисленность артиллерии, надобно удивляться, что въ 1811 г. храбрый французский адмиралъ Дюгей- труаль взялъ Рио-Жанейро, но, впроятно, тогда онъ не такъ былъ укрѣпленъ. Городъ Рио-Жанейро основанъ португальскимъ вице-роемъ (т. е. генераломъ- губернаторомъ) Мемондза въ 1567 г. и объявленъ столицею Бразилии съ 1763 г.; въ настоящее время имѣтъ до 120.000 жителей. Городъ раздѣляется на двѣ части: на правой новый и на лѣвой старый городъ, вообще раздѣ- лается на 7 приходовъ. Лучшия церкви: С. Себастіана, Королевская и при-
вображаю, которую я описал, Пресвятой Богоматери Святницыцы, имеющей хорошей фасад, и Соборная, незначительная по зодчеству. Вообще все храмы не имеют замечательной архитектуры, но внутри богато и роскошно украшены. Здесь довольно церквей и, кроме того, много монастырей. С террасы ботанического сада превосходный вид на рейд. Главная торговля города в руках англичан и французов, которые между собою соперничают. Французские магазины наполнены лучшими материалами со изящными рисунками, прекрасными сцеными, на которых цветы со вкусом, как в лучшем цветнике, раскинуты. Все, что изображается мода и роскошь туалета, доставляют французы и привлекают к себе большую часть покупателей; но за то шерстяные изделия, как то: лучшее сукно, казенное, трико почитаются англичане; также стальные вещи — ножи, бритвы, ножницы и пр. по своей прочности и отдели почитаются англичане. Фаянсовая посуда лучшая английская, а фарфоровая и стеклянная французская. При насть дорога была крупчатая мука и свежие сельские, особенно восковые мы продали с большим барышем. При этом надо заменить, что директоры Американской купили крупчатую муку в Петербург у русских торговцев самаго лучшаго качества, по образцам, и приказали уложить в бочки по 5 п. каждая, появившись на их честность, что все будет хорошо исполнено; бочки, разумеется, были вывешены, и до вагу муки деньги заплачены. Но, о, корысть русских купцов! Онь возьмет ценою большую, хорошей барыш, да в добавок еще обмануть, как и случилось: отвезли мы пробы нашей превосходной муки, стогровались за весьма хорошую цену, взяли задаток и свезли с корабля муку. Нам пришлось заплатить в таможне и привезли в магазин купцу. Стало сдавать, поврят велеть, откупорили, осмотрели мук, что ж? О, удивление, о, страх нашему русскому купечеству, о, стыд и нам русским, невинным посредникам, которые должны были краснеть за наших мужиков — купцов! В их бочках найдены для вагу в мук скамни, в других ломаные гвозди, или обломки ржавого железа и чугуна, в нож бочку с обоих концов набита мука хорошая, а в средине дрань. При этом мы вспомнили анекдот Петра Великаго, которому предлагали, что бы дозволили селиться и торговать в России жицам. „Нетъ, сказал Великий, покаместъ н нетъ еще надобности: у меня своя купцы не хуже жидовъ“!... И подлинно русские купцы (не всъ разумѣются) еще имѣют в характерѣ что то жидовское или татарское. И такъ, мы должны были много понизить цену на нашу мук, чтобы не везти назад и не платить опять пошлину в таможнях. Этот безсовѣстный поступок какую положил невыгодную тѣнь на всю нашу торговлю, лишает наш кредит, довѣренность. Должно бы всего строго поступать с такими москвичами. Начальник экспедиціи донесъ об этомъ. Португальцы мало занимаются торговлей и вообще народъ недѣятельный. Бразильскія женщины еще безпечнее мужчинъ; не занимаются ни хозяйствомъ, ни рукодѣліями, а о чтении и говорить нечего. Наряды любятъ, но одѣваются безъ вкуса; обременяютъ себя альмазами, которые всѣ не дороги. Вообще женщины всѣ брюнетки, имѣютъ хорошие черные глаза, но цвѣтъ лица оливковый, и красавицъ мало, или мы не
видали. Пища здѣсь по большей части: рыба, голуби, дичь, овощи и фрукты; но кушанье приготовляется вообще съ чеснокомъ, это ихъ вкусъ. Говядина здѣсь пригодная, баранина дорога. Пищевый хлѣбъ прекрасный; фруктовъ бенда и превосходного вкуса. Климатъ прекрасный; окрестности столицы преисполнены, восхитительны. Природа здѣсь такъ роскошна и могучая, такая сильная растительность. Все, что только въ тропическомъ климатѣ можетъ произрастать, здѣсь все это находится въ изобилии, самого большаго роста и превосходнаго вкуса. Не возможно описать всей роскоши, всего богатства, всей прелесть и всего очарованія здѣшней природы,—надо только удивляться этимъ дивнымъ красотамъ и богатству всего, что представляется взору. Сколько великолѣпныхъ пернатыхъ, украшенныхъ яркими, золотистыми всѣхъ цвѣтовъ перьями; красная многочисленная настѣкъмия летаютъ, прыгаютъ и кружатъ въ воздухѣ. Бабочки здѣшня, удивительной красоты, чрезвычайно многочисленны и разнообразны: одна другой лучшей и плѣнительнѣе. Ночью въ лѣсу можно видѣть удивительную очаровательную иллюминацію отъ множества свѣтящихся настѣкомыхъ. Изъ птицъ, поражающихъ яркостью цвѣтовъ: кардиналы самого красно-огненнаго цвѣта, маленькая горлицы, нѣсколько сортовъ колибри, весьма красивыхъ. Здѣсь водится нѣсколько сортовъ кукушекъ. Бронзово-черная жакардина производить вертикальныя прыжки и всегда попадаетъ на тоже мѣсто. Здѣсь водится тukanъ (переездъ), бразильскіе куропатки-замородки. Попугай здѣшнѣе весьма красивы. Изъ птицъ: ястребъ-выродокъ, садится на рогатый скотъ и избавляетъ его отъ клещей. Раннихъ породъ неволги, красивые орлы, дятлы, царскими кушаетъ около вершинѣ скалистыхъ горъ. Здѣсь еще особый родъ птицъ черныхъ съ сѣрымъ брюхомъ, называемыхъ святящимся воронами, которыхъ запрещено бить. Они величенною птицей облекутъ и такъ пользуются своей привилегіей, какъ наши голуби или галки,—свободно ходятъ по городу. Онѣ, действительно полезны, потому что питаются всѣю падалью и очищаютъ улицы лучше полиціи. Природныхъ животныхъ такъ мало въ Рио-Жанейро, что трудно увидать, но въ окрестностяхъ есть, и большая часть живутъ въ горахъ, внутри материка, подчиняясь правительствству, а иногда и нападая на путешественниковъ. Здѣсь считается множество племенъ разныхъ первобытныхъ народовъ, въ числѣ ихъ есть и Альбиносы. Замѣстительныя племена: Гаучосъ и Ухтиконы, удивительные наѣздники на дикихъ лошадяхъ. Онѣ имѣть въ рукахъ лasso, длинную веревку или арканъ, въ 30 футовъ длинъ оканчивавшерыйся двумя или тремя концами, на которыхъ призванныя желѣзные шары. Гаучосъ, сидя верхомъ на дикой обыкновенной лошади, гонится за дикой лошадью, видрѣмъ мчиться по долинамъ и когда приблизится на извѣстное разстояніе, то быстро вертить надъ головою шары и бросаетъ ихъ въ удивительной ловкостью на преслѣдующемъ добычу. Шары мушкать по воздуху отъ силы размаха, запутываются около ногъ животныхъ или оцѣпляютъ голову и лишаютъ возможности бѣжать. Не только дикая лошадь должна бояться ударамъ лассо: строфокомиль, серна, леандръ, самый тигръ бываетъ жертвою въ рукахъ ловкаго и сильнаго охотника; сила удара иногда перебиваетъ и ломаетъ ноги зверя.

Город Сан-Пауло выстроены в прекрасной местности, расположены очень красиво. Этот город богат святые от промысла золота. Женщины таможни славятся по всему американскому материке своей красотой и благородством обращения. Мужчины делятся, предприимчивы и честны. Северные области Рио-Жанейро находятся самые богатые области: Минас-Грасис и Гойясы; в них находится золотые и серебряные рудники и алмазные копи. В Гойяском области найден был самородок золота в 43 фунта. После Рио-Жанейро лучший город Сант-Сальвадор (С. Спаситель), в нем более 100000 жителей.

Королевство Бразилия граничит к северу с Колумбией и Гвианою, к востоку с Атлантическим океаном, к югу с Урагваем и Парагваем, к западу с областями Рио-де-Жа-Плат и Перуанскому областью, а также с Боливией и Колумбией. Она заключается между 4о северной и 35о южной широты и простирается от 17о до 55о долготы западной. На таком пространстве и при таком благорасторенном климате всев произведения принимаются и произрастают в изумительном изобилии.

Алмазны копи доставляют ежегодно от 20 до 25 тысяч карать алмазов, не считая топазов и других камней. Кроме того есть железные и медьные рудники. Царство прозрачное самое богатое. Бразильское кокосы превосходят все индийские вышиной и толщиной; строевой лес во множестве и породы превосходной; бразильская сосна и кедр достигают необыкновенной высоты и имют чрезвычайную плотность. Главную пищу в Бразилии составляют: машика, пиява, сарачковое пшено, маись и пшеница. Всях родов фруктов большие изобилие превосходного вкуса. Колониальных производений: сахар, кофе, хлопчатый бумаги, индиго, табаку, какао, ваниль, первую вывозится в Европу большое количество, особенно сахарного шееку, кофе и рому. Клеевенное масло (кастрое) и бальзам Копай отсыда получается. Из царства животных в Бразилии водится: хазузы, казуары, тапиры, негры, двух-утробки, коаты; татуся больная 1), родь ежа, водится только в Бразилии. В горах и лесах водится львы и тигры. Здзий разных родов очень много. Обезьяны здесь великое множество и разных пород, низкоторых употребляют в пищу. Есть одна порода очень маленьких, весьма красивых пестрых обезьян.

1) Броненосец. Ред.
Самых больших реки: на север — Амазонка, величайшая река в мире, на юг Де-Ла-Плата, Рио-Гранде и Рио-Макину; последние впадают в Рио-Жанейрский залив.

Можно сказать, что Бразилия разведением обширных и богатых своих плантаций, которые процветают и приносят самый главный доход государству, обусловлена население большого множества негров, которых сюда ежегодно привозится до 2 тысяч. Это настоящее труженики и добытчики всего государства. Без них ничего не могли бы здесь завести и устроить, потому что природные португальцы весьма ленивы и считают себя господами, которые способны только повелевать. Туземных жителей американцев очень мало. Их много истребили, а большая часть удалилась в горы и живут на воле независимо. С неграми прежде обращались весьма сурово, безчеловечно; но царствующий, добрый король их дал законы и повелел им жить к ним милосердие и человеческие обычаи.

В Рио-Жанейро есть невольничий рынок и невольничья улица. Я из любопытства ходил смотреть эти дворы, обнесенные высокими заборами, за которыми устроены сараи, в них содержатся и продаются негры: мужеского пола запирают в один саран, женского — в другой. Некоторые, особенно взрослые, сидят скованые, а другие так; дети всех на свободе. Большая часть смотреть уныло, видна скорбь и даже отчаяние, другое равно душно смотреть, видна полная безбежность. Все они совершенно нагие, только прикрыты спереди; небольшою повязкою. Торговец, считаая наис покупателями, сейчас предлагает одного, другого, третьего и из женского пола тоже заставляет встать, подышать и сгибать руки, ноги, прыгать, чтобы показать, что они здоровы. Негритянки дуэшки довольно красивы; они очень стройны, им имеют прекрасная формы тела, большие зубы и огненные черные глаза. Молодые негры здорового и крепкого сложения; если они знают агицкий или французский язык, ценятся очень дорого (до 500 пистонов). Удивительно, что негородые из них никакого языка не знают.

В Рио-Жанейро водаются много акул; купаться здесь опасно. Мы видели носильных негров: у кого пути, у кого ноги. Спросили от кого? — Акула отвора! Мног сказывали, что когда купают на негробском месте, то акула лежит на дне — не шевеляется, так что смотреть ей за бревно, или утонувшее дерево. Но горе, если при этом не успеют выскочить вон, или еще приблизятся, она сейчас оборотится, схватить и в один миг съедает операцией отнятых членов, а иногда и совсем утащить человека, особенно дети нашей бедной бывало жертвой. Между тем жаркий климат влечет освежаться вою не. Мы, однако же, запретили нашей команде купаться.

7-го января. Плавание от Рио-Жанейро вокруг м. Горна до Перу.

Не хотели бы выхаживать из Рио-Жанейро и вообще из Бразилии, так как она прелесть, очаровательна. Но корабль был совершенно готов. В 6 часо
сонь утра, по сдѣланному сигналу, снялись съ якоря, при весьма тихомъ, съверномъ вѣтрѣ, и съ помощью буксира, пропили крѣпость С.Крѣцъ. Веско- рѣ подулъ сѣвъ сѣверный попутный вѣтрѣ отъ Н. О. Мы благополучно вышли изъ залива и вотъ опять вступили въ океанъ. Долго еще виднѣлись на го- ризонѣ берега Бразилии, наконецъ скрылись. Одно бразильское свѣтло-голубое прозрачное небо покрывало насть, и волны океана покололи и несли нашъ корабль къ югу, къ бурному мысу Горнъ. До 12 числа января намъ вѣтрѣ и погода благоприятствовали: ясное небо и попутный вѣтрѣ; мы имѣли ходу отъ 6 до 7, 8 и до 9 узловъ.

12-е Января.

Вѣтрѣ сдѣлался противный, довольно сѣверный, брамсельный. Въ 11 час- совъ видны были по морю дѣ въ полосы на водѣ желтоватаго цвѣта, какъ бы возмутившійся песокъ. Не знали, чему приписывать. Можетъ быть отъ облаковъ, но можетъ быть это стрѣя обширной рѣки Дел-ла-Платы, противъ устья, ко- торой мы находились. Капитанъ Гагенмейстеръ сказывалъ, что ея теченіе замѣтно въ морѣ почти на сто верстъ отъ устья. Сего дня видѣли нѣ сколько бурныхъ птицъ. На ночь взяли для предосторожности по одному рифу. Это наноминало намъ прошедшія бури въ сѣверномъ полушаріи и ожиданіе новѣй, потому что отъ самаго вступленія въ сѣверный тропникъ мы не брали рифовъ.

13-е Января.

Находясь въ широтѣ около 35°, мы почувствовали перемѣну въ воз- духѣ, при свѣжемъ полуночномъ южномъ вѣтрѣ, мы ощутили холодъ и должны были переодѣться изъ летняго легкаго плаття въ сукно; ночью даже и въ шиппахъ было ощутительно. Вотъ какъ замѣтно южное полушаріе хо- лодноѣ сѣвернаго. Въ широтѣ, соотвѣтствующей Италіи и по времена соотвѣт- ственно нашему полушарія манъ, при южномъ вѣтрѣ, сѣверо въ воздухѣ.

16-го числа при западномъ вѣтрѣ съ берега сдѣлалось опять теплѣе. Погода наступила опять прекрасная. Почти каждый день мы могли имѣть обсервацию для опредѣленія широты и долготы.

17-е Января.

Въ 5 часовъ увидали кита, который шелъ противъ вѣтра и пускалъ фонтаны, распядающіеся къ верху брызгами, какъ водяная пыль. Будучи на вахтѣ, я приказалъ къ нему спуститься. Китъ былъ такъ близко съ подвѣтрю у корабля, что можно было достать шестомъ. Потомъ вдругъ поворотилъ подъ корму и пошелъ опять противъ вѣтра. Онъ былъ длинно до 50 футовъ, на хребтѣ перо. Скоро увидали, но не въ близкомъ разстояніи, вокругъ кораб- ля множество китовъ. Они пускали фонтаны, но не высоко, какъ бы брыз- ги отъ реконшета ядеръ. Нѣкоторые проходили близко у корабля. Всѣ они шли противъ вѣтра.
Съ сего числа мы увидели большую переливу въ цвѣтъ воды. Эдьсь она зеленоватая, а прежде была совершенно голубая. Небо было ясно, и солнце во всемъ блескъ, но не тепло.

18-е Января.

Въ 40° южной широтѣ вода опять стала голубого цвѣта.

Во время шквала, при поворотѣ черезъ оберѣ-штагъ, у насъ переломился гибкъ. Команда такъ была пріучена къ работѣ, что черезъ часъ гибкъ перекинули съ расторъ изъ запасного утлекаря, оснастили и даже выкрасили его на одной вахтѣ при маломъ числѣ людей и расторъ опять вантовали.

Въ 2 часа пополудни видѣли близко съ корабля сидящаго на водѣ альбатроса. Бѣлый, похожъ на гуся и такой же величины.

21-е Января.

Около полудня видѣли много пасатоны (морскія свинки) подлѣ самого корабля; въ одну кинули острогой и попали, но, какъ она была худо привязана, то пасатна сорвалась съ шеста и унесла потокующуюся вѣ нее острогу.

24-е Января.

При тихомъ вѣтрѣ ночью была видна молния.

25-е Января.

Слышенъ былъ громъ.

28-е Января.

Погода не постоянная, вѣтръ часто перемѣнялся и дулъ шквалами, иногда съ градомъ и со снѣгомъ. Мы находились въ широтѣ 49° 40′. Вѣ вако тѣла не болѣе + 8°.

29-е Января.

Крѣпкій вѣтръ отъ сѣвера; мы имѣли ходу 10 узловъ. Въ полдень по сигналу по 2 рифа, закрѣпили крюсель спустив небрѣ-рен и брали стеньги въ росторъ, убрали всѣ лисель сплаксы. Вѣтръ отошелъ на N.O. (Въ полдень имѣли широту 50°49′, долготу 63°44′).

Вѣ в 8 часовъ утра при пасмурности увидали къ востоку Фалклендскіе острова. Лишь только успѣли убраться съ парусами, какъ вѣтръ сталъ крѣпчать. Закрѣпили фок-марсель и громть; вѣтръ отошелъ на О., и сдѣлся шторъ. Вѣ в 6 часовъ вечера закрѣпили громть-марсель и остались подъ однимъ рифельнымъ фокомъ и анселеемъ. Вѣтръ зашелъ къ S.O., мы легали на S.S.W. Шторъ не утихалъ, былъ подобенъ Оркнейскому. Шквалы безпрестанно находили, корабль черпалъ шкафутами, часто поддавало волненіе черезъ весь корабль. Когда нужно было по кораблю пройти на банкъ (на переднюю часть палубы или къ носу), то надобно было весьма осторожно крѣпко держаться за веревки и отъ волненія увѣртываться, какъ бы отъ пущеныхъ выстрѣловъ; а то волною могло снести за бортъ, въ море, или перебросить.
на другую сторону. Капитан нечаянно оторвался и его перекинуло на другую сторону корабля подъ ветеръ, а на него впянуло еще двухъ матросовъ. При ударѣ они выхватили себѣ лѣвую руку, которую на такой качкѣ съ большиымъ трудомъ могли вправить. Оба матроса тоже очень разшиблись. Вечеромъ командѣ дано было по другой черкѣ вина. Волненіе такъ было велико, что, когда корабль опускался внизъ между волами, не видать было совсѣмъ Кутузова, который былъ недалеко отъ насъ,—даже мачть не было видно! Штормы не утихали; облака неслись быстро темно-багровыми тучами,—наступила темная ужасная ночь! Ветеръ бушевалъ шквалами, и море ревѣло, ничего не было видно, только вслѣски волны въ темнотѣ разсѣялись свѣтлою, какъ бы огненною, пѣною отъ множества свѣтающихся молюсковъ. Какая величественная, но страшная картина! Какой живописецъ можетъ такъ живо изобразить ее! Мы очень боялись, чтобы въ этой ужасной тьмѣ не сойтись и не удариться съ Кутузовымъ; фонарей нельзя было зажечь, бури задувала огонь. Въ эту бурю такъ было холодно, что всѣмъ трудно проститься вахтѣ, тѣмъ болѣе, что нельзя ходить, корабль на боку,—надо было на одномъ мѣстѣ держаться, при томъ часто окачивало волненіємъ. Со шквалами выпалъ снѣжекъ или гроздь. Смѣшившись съ вахтой, почти окоченѣвши, отъ холода и дождя, пришель въ каюту отдохнуть; лишь только хотѣль лечь въ койку,—вижу постель мокрая, руба течетъ вездѣ. Перевернувъ постель на другую сторону, легъ и закрылся сверху парусиной, однако, всѣ таки нѣсколько катали на голову. Всю ночь черезъ два часа ягли фальшфейеры.

30-е Января.

Съ 4 часовъ утра ветеръ началъ стихать. По утру корабль Кутузовъ былъ далеко отъ насъ на горизонѣ; прибавили парусовъ и подогнали. Ветеръ стихъ, и сдѣлалась совершенно тишина. Послѣ такой ужасной бури почти вдругъ затихло.

31-е Января.

Море не улеглось, волны его безъ ветра высоко подымались и сильно качали корабль,—была зыбь. Задувалъ тихенький ветерокъ, который часто перемѣнялся, иногда съ дождемъ, свѣтомъ или съ градомъ. Въ каютѣ было только 5 градусовъ тепла. Мы находились въ проливѣ между Фалькландскими островами и Южной Америкой. Въ 2 часа пополудни выпало на палубу столько града, что лопатами счищали.

1 Февраля.

По утру мы опять значительно удались отъ Кутузова и старались подойти, но ветру почти не было, однако, пользуясь полосками ветерка, въ 4 часахъ по полудни подошли близко.

Съ 29 числа мы начали праздновать нашу масляницу. Въ это время былъ жестокий штормъ. Всякий день мы имѣли къ завтраку блины.
2-е Февраля.

Весь день было тихо. В 10 часов сигналом с Кутузова требовали шлюпку, что немедленно было исполнено. Через час шлюпка воротилась, прибывши нѣкоторые сигналы и пришли поросся для команды. Сего дня видѣли много китовъ близъ корабля. Къ вечеру небо покрылось грозными тучами, и задулъ крѣпкий вѣтеръ отъ запада, корабль летѣлъ по 10 узловъ. Ожидая опять штурмъ, къ ночи вязали у марселей по другому рифу.

3-ѣ Февраля.

Въ 2 часа ночи по сигналу привели на лѣвый галсъ и легли въ дрейфъ, полагая себя близъ Земли Штатовъ. Къ утру вѣтръ стихъ, въ 4 часа стали съ дрейфа, наполнили паруса, но при разсвѣтѣ берега не было видно, а въ 10 часовъ въ пасмурности открылся берегъ. Сего дня около корабля носило много травы. Она начала показываться отъ 45° шиrotы и довольно часто. Въ 8 часовъ вечеря былъ на перпендикулярѣ (т. е. на траверзъ) мыса С. Жуана, въ разстоянии около 25 верстъ. Когда прочищалась пасмурность, то часто открывались горы Земли Штатовъ; вершинъ ихъ были покрыты снѣгомъ. Острова Земли Штатовъ обширны, но необитаемы, потому что безплодны. Одинъ голья скалы, ни лѣса, ни чего нѣтъ. На нихъ водится множество пингвиновъ и другихъ морскихъ птицъ. Надобно полагать, что на нихъ есть гуano.

Въ 7 часовъ вечеря, по крѣпости вѣтра, вязали послѣдній рифъ у марселей и закрѣпили крюсель. Хотя вѣтръ былъ крѣпкій, но волненія большаго не было за берегомъ.

4-е Февраля.

При разсвѣтѣ мы были подъ вѣтромъ далеко отъ Кутузова. Въ 9 часовъ прошли на траверзъ мысъ С. Жуанъ (самый южный Земли Штатовъ) и вступили въ южный Великий Океанъ. Теперь мы, не хвастаясь, могли сказать, что Атлантическій океанъ мы прошли вдоль и поперекъ, отъ 61° сѣверной широты до 55° южной и отъ береговъ Африки до Америки. При самомъ вступлении въ южный океанъ впереди насъ была густая мракность, которая закрывала отъ насъ путь; казалось, мы погружались въ хаосъ или тьму. Между тѣмъ, какъ садился насть, къ сторонѣ Бразилии, небо было свѣтло, и солнце сияло на сѣверъ. Въ Великомъ Южномъ океанѣ, какъ водится, мы встрѣчаемъ крѣпкимъ вѣтромъ, который съ 10 часовъ еще болѣе сталъ усиливаться. Если вѣтръ на землѣ имѣютъ свое жилище, то, навѣрное, здѣсь, около мыса Горна, ихъ пребываніе. Никто почти не можетъ обойти этой самою южной оконечности Америки, не выдержавъ нѣсколькоихъ штормовъ, даже въ лучшее время года. Съ полудня вѣтръ еще болѣе крѣпчалъ. До 3 часовъ еще видна была Земля Штатовъ, потомъ закрылась. Въ 6 часовъ опять взяли по послѣднему рифу и спустили брам-рен. Вѣтръ отъ юго-запада дулъ сильными шквалами съ градомъ, хотя термометръ показывалъ +31/2°. Но при такомъ крѣпкомъ вѣтрѣ было очень холодно стоять на вахтѣ, особенно безъ движения: продувало насвозь и иногда окачивало волненіемъ.
5-е Феврал я.

Въ 7 часовъ утра закрѣпили гrott. Въ полдень имѣли широту 56°,—8 долготу, по нашему хронометру 63, а по Кутузову 64°, цѣлый градусъ разницы, и мы не знали, который вѣрнется. День иногда прояснялся, но вѣтрь не стихалъ: часто находили тучи и шквалы съ громомъ; волненіе очень велико; въ 3 часа пополудни въ 12 на кораблѣ цѣлый огромный валъ, во всю длину корабля. Въ каютѣ—компанию налилось много воды. Вѣдненкаго моего попугая, который въ это время былъ въ каютѣ—компанию и сидѣлъ на своей палочкѣ, охватилъ всего, и онъ съ испуга полетѣлъ изъ каюты. Я поймалъ его и взялъ въ свою каюту. Изъ каютъ—компанию разлилась вода по каютамъ и въ мою попало много, потому что корабль былъ накренившись на эту сторону. Въ вечеру, слава Богу, вѣтрь потихоньку, наступила насыщность съ мелькими дождемъ, а иногда со снѣгомъ, которая всю ночь продолжалась, и шквалы находили, но не такіе сильны. Наказаніе, истинная пытка стоять на холоду, на одномъ мѣстѣ, безъ движения: отъ сильной качки невозможно ходить.

7-е Февраль я.

Мы все колыхались подъ всѣми рифами марселы; въ полдень стало по- тихоньку; поставили гrott; временемъ прояснялось, но все было холодно (35). Въ 4 часа пополудни пошелъ густой снѣгъ, и всю ночь была вьюга. Стоя на вахтѣ, я воображалъ то счастливое время, когда по зимнему пути я катилъ къ матушкѣ въ отпускѣ,—ни мятель, ни стужа, ничто меня не держало. Тогда думалъ я, что можетъ быть судьба еще приведетъ меня увидѣть моихъ родныхъ! Между тѣмъ снѣгъ на футъ намело на палубу и его счищали лопатами. Вѣтрь завывалъ съ яростью, и ужасный ревъ волны разочаровывалъ меня и напоминалъ, что мы посреди океана, а не на суѣ въ дорогѣ. Нѣть, никакъ нельзя замечательно! Право, мы уже привыкли къ этимъ шторамъ, къ этому яростному, страшному реву волны, которыми ударяютъ, какъ стѣнобитная орудія, и залываютъ корабль; мы почти равнодушно смотрѣли, когда онъ погружается въ пучину, черпаютъ шкафутами, лежа на боку, и, кажется, готовъ совсѣмъ погрузиться на дно.

8 Февраля. Продолженіе плаванія около мыса Горна.

Утро не предвѣщало дурной погоды, вѣтрь тише; мы прибавили парусовъ. Въ 7 часовъ пошелъ дождь и продолжался до полудни. На морѣ была большая зыбь. Въ 11 часовъ сигналомъ съ корабля Кутузова поздравили нашего капитана со днемъ его ангела. Вотъ какъ мы и въ морѣ не забываемъ свѣтскихъ приличій! Сегодня занемогъ мой товарищъ, и потому капитанъ долженъ былъ вступить на вахту и чередоваться со мною. Въ полдень имѣли широту 59° 8', долготу 55° 55', а К. Кутузовъ показалъ долготу 56° 55',—разницы оцѣли цѣлый градусъ, и мы не знали, чьи хронометры вѣрны! Правда, наши оба были выбиты съ мѣста упавшимъ секстаномъ. У большаго въ ящику разбилося стекло; прежде у Оркнейскихъ острововъ, въ качку, они оба падали на полъ. Однимъ словомъ, у насъ инструменты, по непростительной слабости капитана, не береглись, какъ должно. Секстаны переломаны, ком-
нас лишь, барометры давно испорчены, один разбить были еще в Кронштадте, и мы вовсе без барометров.

9 Февраля.

Въ час пополуночи пошел большой снѣгъ, холодно. Мы опасались, чтобы не нанесло полярныхъ льдовъ, которые въ этой широтѣ нерѣдко попадаются. Ночью Кутузовъ скрылся въ пасмурности, по утру увидели его далеко подъ вѣтромъ, впереди. Въ 7 часовъ прояснило и начало обогрѣвать.

10 Февраля.

Ночь прекрасная тихая, но большая звѣзда. Я любовался на эти регулярные огромной волны; какъ прекрасно смотрѣть, когда находятъ огромный валъ, какъ гора и длинный—во весь горизонтъ, вотъ онъ постепенно подымается, весь корабль на верху своего хребта, какъ бы на гребень горы, потомъ спускается въ долину, или какъ бы въ оврагъ, и тогда закройется одинъ нашъ предметъ,—единственный спутникъ к. Кутузовъ.

Множество птицъ летало около насъ, которая отъ самой Бразилии почти не оставляли насъ. Мы видѣли 4 или 5 родовъ альбатросовъ, очень походящая на чайки, только много больше. Черный глазъ, морская ласточки и свернія небольшія птички съ серообразными крылышками, по краямъ черными, и брюхо бѣлые. Альбатросъ весь бѣлый, крылья сверху черныя, съ бѣлыми пятнами внизу, края крыль черныя, всегда почти паритъ, рѣдко машетъ крыльями, иногда очень низко надъ водою летаетъ, даже между волнъ, а иногда садится на воду—очень красивая птица. Когда летитъ или паритъ въ воздухѣ,—болѣе трехъ аршинъ отъ одного конца крыла до другаго. Ихъ можно ловить на удочку; крючокъ привязываютъ на тонкую веревочку; на крючокъ навязываютъ кусочекъ красного флагдука (шерстяная матерія, въ родѣ камзола) и опускаютъ съ кормы корабля въ воду, альбатросъ сейчасъ схватитъ и подымется на воздухѣ. Прекрасная картина: они паритъ, дѣлаетъ разные повороты на воздухѣ, хочетъ оторваться, бѣднѣйшій, крючокъ задѣлъ, его за веревочку держать и притянуть на корабль. Еще мы видѣли плывающихъ на водѣ, рогъ утокъ-нырковъ, онѣ громко кричатъ и ныряютъ, но летающихъ не видѣли. Часу въ 6 показалось много китовъ близъ корабля, испускающихъ фонтаны; нѣкоторые подходили очень близко къ кораблю, величины огромной.

Ночью былъ морозъ, вода на верху замерзла. Въ 8 часовъ видѣли стадо небольшихъ рыбокъ, кувыркающихся поверхъ воды, какъ касатки, но эти коротенькия и толстыя, спинка черная, а сама бѣлый, и на бокахъ два пера длинныхъ. Сегодня, читая Милатову Исторію, неожиданно нашелъ прошальную записку брата Ив. Ив., о которой я до сихъ поръ не зналъ. Это воспоминаніе такъ трогательно написано, что невольно извлекъ слезы. Когда то судьба приведетъ насъ увидаться!

Въ полдень широта 60°, долгота 57° 16'.
11 Февраль.

Вторь противный и крьчкий, мы пролежали до широты 61° 5'. Ночью Кутузова за насмурностью не видали.

12 Февраль.

В 3 часа утра на Кутузовъ жили фальшфейлеръ, и мы отвѣчали тамъ же. При разсвѣтѣ не видать было Кутузова. Мы поворотили на другой галсъ, прибавили парусовъ. Все смотрѣли сверху матъ: не увидимъ ли Кутузова но тщетно. Въ 8 часовъ сдѣлался шумокъ и небольшой мелкій дождь. Ночью жили фальшфейлеръ, но отвѣту не было; всю ночь держали два фонаря и пали пушики,—не было отвѣта. Итакъ, видно мы разстались съ Кутузовыми до Лимы, гдѣ назначенъ рандеву.

13 Февраль.

Въ 10 часовъ утра втѣръ скрѣпчалъ и весьма большая зыбь отъ запада, носъ очень зарывалъ, такъ что порвало бландо туннанть и форъ стеньга стаксель-фаль, воду черпалъ корабль такъ, что не успѣвала стекать въ шпигаты и вытекала въ порты, подъ вѣтромъ.

Въ это время на сильномъ волненіи и большой качкѣ, когда ударилъ большая волна въ корму, то у одного рулеваго штурваломъ переломило руку, и хотя рулевыхъ стояло двое, но вырвало штурвалъ. Этотъ матросъ съ переломленной рукой мѣсяцъ пролежаль въ лазаретѣ, послѣ чего выпросился и сталъ на руль, но вскорѣ опять переломило туже руку, послѣ этого онъ три мѣсяца пролежальн въ лазаретѣ и выздоровѣлъ. Въ 5 часовъ взяли по послѣднему рифу, закрѣпили крюцель, спустили брамъ-реи и брамъ-стеньги. Меня одной волной охватило всего и вымочило до нитки. Забавно было видѣть нашъ обѣдъ: все льется и валится со стола,—столъ и стулья привязаны, сами едва можемъ держаться. Удивлялись мы, что при такомъ сильномъ втѣрѣ зыбь была съ другой стороны, но въ 3 часа стала переходить по вѣтрѣ, и сдѣлалась сильная неправильная качка. Въ полдень широта 60° 26' S., долгота 66° 43' W. Въ 4 часа пополудни считали себя на меридианѣ мыса Горна.

14 Февраль.

Къ 6 часамъ утра втѣръ очень скрѣпчалъ и превратился въ штормъ. Закрѣпили гротъ и всѣ марсели и подняли гротъ—стаксель. Волненіе отъ S.W. ужасное и втѣръ дулъ сильными порывами со снѣгомъ; тучами покрывалось все небо, и днемъ сдѣлалось такъ темно, какъ вечеромъ. Верхний люкъ въ кают-компаніи закрытъ брезентомъ, слѣдовательно тамъ темнота, закрытъ фонарь. Отъ частаго поддаванія валовъ вода по сталубамъ и по каютамъ вездѣ течетъ, часто цѣлый волна, во всю длину корабля, на него обрушивалась такъ, что на сталубъ стоятъ болѣе полъ фута воды. Корабль ткъ по одному дюйму въ части, шкалы находили ужасные, такъ что подъ рифельными фокомъ, гротъ стакселемъ и бизанью черноло всѣмъ бортамъ, даже стѣнками. Въ части пополудни закрѣпили фокъ и поставили фокъ-стаксель.
Но съ 4 часовъ вътерь начался смягчаться, и пошелъ дождикъ, въ 11 часъ заметніе и стали прибывать парусовъ.

16 Февраля.

Въ полночь, въ другой разъ находились на меридианѣ мыса Горна. Часто шелъ дождь. Разсвѣсили боть-лисели, чтобы набрать дождевой воды.

19 Февраля.

При ясной погодѣ и тихомъ вътрѣ мы увидали подъ самаго корабля на водѣ сидящихъ двухъ пингвиновъ; одного поранили острогой, но онъ сорвался и долго бился на водѣ и кричалъ, а другой съ крикомъ всѣ плылъ около него. Они, какъ горлицы, по парочкамъ, неразлучны. Спускали шлюпочку и привезли убитаго на корабль, а другой долго плылъ около корабля и жалобно кричалъ. Матросы старались приманить его, подражая крикомъ его голосу, но не удалось. Убитый величиной былъ съ индейку, перья коротеньки, мягкія, какъ пухъ, и такъ густы, что хотя они всегда на водѣ и въ водѣ, а перья внутри были сухія; крылья очень маленьки, какъ ласты у тюленей, и почти голы, лапы короты, толстя, перепончаты, шея короткая, вѣсомъ 10 фунтовъ, колца толстя. Мы его зажарили, мясо вкусное. Шкуру набили и сдѣлали чучело. Мнѣ кажется, что изъ ихъ шкуры можно дѣлать теплые и щегольскіе мѣха. Самый ближайший берегъ былъ отъ насъ въ это время 300 морскихъ миль. Пингвины не могу́тъ летать, слѣдовательно, они живутъ въ морѣ. По описаніямъ, ихъ много водится на Огненной Землѣ и на Землѣ Штатовъ.

20 Февраля.

Вечеромъ находились на параллели мыса Горна.

21 Февраля.

Вотъ болѣе мысяца за пасмурностью не удается взять лунной обсерваціи, для отысканія долготы, а на хронометры мы не полагались. Какъ жаль, что не могутъ найти легкаго и удобнаго средства для отысканія долготы, которое также было бы удобно какъ для широты. А по разстоянію луны отъ солнца—неудовлетворительно: 1) рѣдко удаются брать эти разстоянія; 2) очень трудно, особенно на качкѣ, върно взять разстоянія, а при небольшой погрѣшности въ разстояній—большая невѣрность въ долготѣ, до 1°, ночными же, между звѣздъ и луной, вовсе неудобы, потому что трудно брать высоты свѣтилъ, особенно звѣзды, и трудно видѣть хорошо линию горизонта. А на хронометры, въ большихъ плаваніяхъ, полагаются опасно. Случается, что они замѣняютъ ходъ и отъ сильной качки, и отъ перемѣны климата, такъ что изъ 6 хронометровъ, которыя мы имѣли на обоихъ корабляхъ, всѣ показывали разное время, и эта разность увеличивалась.

22 Февраля.

Въ полдень находились на параллели пролива. Благодарение Богу, обошли Капъ Горнъ и Огненную Землю, но сколько и потерпѣли!
Съ полудня опять въ терь скрѣпчалъ, взяли всѣ рифы и спустили брамс-рен и брамс-стеньги. Развело большое волненіе. Итакъ мы выдержали штормы попереѣнно: у Фалькландскихъ острововъ отъ востока, у Земли Штатовъ отъ юга, у Капъ Горна отъ запада и юго-запада, а теперь у мыса Пиллара отъ сѣвера, все почти противны, хорошо, что не такіе продолжительны, однако же было по суткамъ и по двое сутокъ. До полудня находили шкалы съ дождемъ, но съ полудня потише.

25 Февраля.

До полудня въ терь былъ ровный умѣренный; но съ полудня вдругъ сталъ крѣпчать съ ужасною силой, такъ что, лишь только закрѣпили брамсели, какъ должны были взятъ всѣ рифы у марселей: въ это время стояли гrottъ и фокъ. Когда спустили и образовали оба марса-рена, и люди пошли на нихъ брать рифы, случилось большое несчастіе: въ тормъ закинуло парусъ на верхъ, на ремъ, и нокового матроса съ повѣтреннымъ ножа сшибло въ море. Сейчас брошенъ былъ въ кормы поплавокъ и наконецъ, другой, но тщетно. Поплавокъ въ тормъ относиться дальше и больше подъ вѣтъ, а человѣка выше. Какъ жаль было смотрѣть. Вѣдный, долго онъ былъ видѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ несло его черную лакированную шлюпку, а въ другомъ видна была его голова, которая, то кожется на верху волнъ, то опять потуриется. Ни волинъ, ни стонъ, ни жалобного крику не было слично — ужасная буря и ревущее хлопочущее море все заглушало. Мнѣтъ 20, вѣдный, онъ мучился, тонялся и боролся съ разтворенной стихіею — и, наконецъ, совсѣмъ погрузился во влажную могилу, живой. Ужасно жаль! Тѣмъ болѣе, что это былъ лучшій изъ всѣй команды, огневый, ноковыя матросъ! Ни какой помощи нельзя было подать; поворотить корабль или спуститься въ него было невозможно, потому что: во 1-хъ, люди были на реяхъ, слѣдовательно, нельзя поворачивать и брагонить, или наполнять паруса; во 2-хъ, буря свирѣпѣла во всей силѣ и превратилась въ штормъ. Въ это время поворачивать нельзя, или, по необходимости, съ большую осмотрительностью надо взять всѣ предсторожности: убратъ гrottъ и фокъ и пр. А шлюпку спустить нельзя было и подумать штормъ посреди океана. Однако, моему мнѣнію, можно было бы сдѣлать: марселі, которые въ это время были опупены, немножко обстенить, чтобы корабль немножко подался назадъ. Но это надобно было тотчасъ сдѣлать немедленно и съ большую осмотрительностью, чтобы не потерять людей съ реевъ, которыхъ должно было предостеречь, чтобы держались. Что парусъ закинуло на верхъ, это (отчасти) ошибка вахтеннаго лейтенанта. На вахтѣ стоялъ Н. Онь мало образовали; инъ, которые должно было поставить такъ, чтобы они нѣсколько надувались назадъ, т. е. немного лежали, какъ говорится, на стеньгѣ, и отнюдь не надувались бы впередъ. Могло бы порвать гитовы и весь рей скнуть вверхъ, или парусомъ могло бы сбить всѣхъ людей. Подъ впечатлѣніемъ этого несчастнаго случая всѣ мы грустили, и это былъ черный день для насъ. Можетъ быть, это была дань морю, чтобы оно успокоилось и не возводило съ ужасающею яростію, готовое поглотить нашъ маленькій корабликъ.... Но вотъ я опять со своей философіей далеко уклонился отъ разсказа.
Лишь только взяли рифы, как ветер почти мгновенно превратился в ужасный шторм. Едва успели с большою опасностью закрепить все паруса и остались на боку под одним гроз стакселем. Спустили брам-рын и брам-стеньги на низ. Работа была ужасно трудная и опасная. Представьте себе ужасную бурю, какая только может быть, и разыгранное ревущее море, котораго волнь, какъ большая движущаяся горы, видятся корабль и погружают его в воду, или заливают сверху. Въ это время съ самоотвержением матросы должны лезть на мачты, на самый верхъ и на концы рей, которыя качаются и нависли надъ бездной моря. Вотъ участь нашихъ моряковъ, нашихъ отважныхъ матросовъ. Въ бурю, въ холодъ, когда паруса замерзли, а ихъ надо крупить, или убирать, тогда люди (матросы) раздирают руки в кровь. Право, всякая буря, вский штормъ стоитъ много страженій. И можно ли сухопутную службу сравнить съ морскою? Ихъ учения съ нашими эволюциями, съ нашими буями. И такихъ то людей, т. е. лучшихъ моряковъ, лучшихъ матросовъ хотятъ сдѣлать лучшиими фрунтовиками—гвардейцами. Пусть гвардейский экипажъ отличается маршевой и до такой тонкости дойдетъ, что сравнивается съ гардскую, пусть онъ въ летнее время и прогуляется, пожалуй, хоть до Копенгагена, или хоть до Англіи,—это плаваніе прогулка. Въ 1814 году, когда мы перевозили, въ лучшее время года, въ Санкт-петербургъ, гвардію изъ Шербурга до Кронштадта во все время мы не только бури, ни одного свѣженька въ бутра не видали. Гвардейцы штили, подсмѣивавшись надъ нами: „что ваша служба?—блаженство!“ Въ тотъ же годъ, случилось, осенью мы перевозили другую гвардію отъ Травемюнде (изъ Любека). Въ это время около острова Гогланд слѣвалась одна порядочная буря, на корабляхъ кое что поломало, на многихъ брамъ-стеньги. Вотъ бѣднѣйшіе наши пассажиры лежать на повалѣ, стонуть,—морская болѣзнъ замучила. Жалобно спрашиваютъ: „что есть ли надежда спастися, или мы погибнемъ!" 

Къ несчастию морской министръ, кажется, мало видѣлъ море, хотя и былъ адмираломъ французскаго флота при Людовикѣ XVI. Этотъ министръ преобразовалъ нашъ флотъ по образцу французскаго. Онъ увѣрилъ Государя, что моряковъ можно сдѣлать настоящими солдатами. Такъ и сдѣлали—главная была служба армейская фрунтовая, а морская стала въ пренебреженіи.

И вмѣсто настоящихъ кораблей, которымъ по случаю войны съ Англіею былъ выходъ запертъ,—построили галеты 1); на нихъ произвошли морскія эволюціи на лужѣ, удачно названной: Маркизово море. Видно было, что не понимали настоящей морской службы. Какую далъ вѣчность этимъ пустякамъ. Этими галетами командовали адмиралы и капитаны 1-го ранга. За эти ничтожныя маневры давали чины, орденъ,—уяссились этимъ смѣшной игрюшкой. Я думаю, если бы узнали объ этомъ англичане или американцы Соединенныхъ Штатовъ, довольны бы посмѣялись. Но я опять удивился и не окончилъ описанія страшной бури. Корабль надъ однимъ грозъ штормъ стак-сельемъ лежалъ на боку и черпалъ шкафутами и даже сътками, кромѣ того

1) Очень маленькіе, плоскодонные, двухмачтовыя суда или яхточки, для моря негодны.
ужасныя волны иногда перекидывало черезъ корабль и окачивали насъ съ головы до ногъ. Мы кру́пно держались на палубѣ за веревки: опасно было, чтобы не оторвало волной и не бросило въ море. Самая ужасная сила бури была около 8 часовъ вечера. Наступила ночь и пасмурность густая, темная, какъ черный дымъ; шквалы находили съ такою силой, какихъ до сего вре- мени мы еще не видали. Анесель еще изорвало въ началѣ бури. Втэрку дуть съ такою яростью, что противъ вѣтра трудно было дышать. Скажутъ моряки, что еще не такъ сильенъ штормъ, когда не рвало парусовъ. Я отвѣчаю по опыту, что почти нѣтъ такого вѣтра, который бы изорвалъ хорошій, новый штормъ-стаксель. Случается отъ того: 1) худъ, немножко позалежался, или обветшалъ, поистерся уже парусъ; 2) не умѣютъ осторожно поставить. Если при такой ужасной бурѣ, хоть немного парусъ заполошить, т. е. захлопнешь, то сейчасъ изорветъ; 3) надобно, чтобы парусъ не торопилась насть (т. е. веревки). Иногда бываеть, особенно у грота и фока, по надутому парусу туги гордень, тогда они протрутъ, перервутъ какъ разъ. Корабль многосомнѣнная машина, не умѣю управлять, вахтенный чтобъ быть не звака.

Дальше, что я не поэтъ, не могу вамъ описать вполнѣ ужасной морской бури, этой ужасной страшной картины природы, этого громоподобнаго рева волны, этихъ движущихся и закрушающихся водяныхъ горъ, этого, подобно Нагаршъ, заглушающаго шума вѣтра! При этомъ стонъ, скрипъ корабля, раздающагося на части и готоваго, кажется, совсѣмъ разваливаться. Удивляюсь я, какъ Богъ поддержалъ насъ съ Н, моимъ товарищемъ, какъ выдержалъ ныне здоровье! Въ самый ужасъ, въ самую жестокость бури я стоялъ на вахтѣ, исколько разъ меня окатило всего страшными волнами и вымочило до нитки, и ноги въ водѣ, потому что не успѣвалъ стекать вода, при томъ довольно холодно и продолжается. Вотъ, простоявши такую ужасную вахту, иду въ каю-ту немного отдыхнуть, согрѣться, постель мокрая и сверху бочеть. Кое какъ слилъ воду, закрылъ сухимъ, самъ передѣлалъ въ сухое, легъ, не успѣлъ заснуть, опять бьетъ волна, душа свистить, опять на вахту. Мы только ове- редовались двое. Невозможно заснуть въ сухимъ платномъ.

26 Февраль.

Съ полуночи вѣтра началъ смягчаться. Утрото прояснилось, поворотили на другой галсъ и прибавили парусовъ. Въ полдень находились въ широтѣ 52° 51' и долготѣ по_OBSERVATION 85° 52' W.

1 Марта. Опять несчастный случай.

Корабль шесть попутныхъ брамсельныхъ вѣтръ. На вахтѣ стоялъ N; ходъ былъ небольшой, и волненія почти не было. Въ 6 часовъ утра послѣдняя матрось на утлагаръ убратъ киверъ, не знаю отъ чего, матрось упалъ въ море, сейчасъ ему кинули концы и кричатъ: „хватайся (Шубинъ), хва- тайся!“ Его несеть (или корабль проходитъ) тихо, подъ самаго корабля, ки- даны ему концы и говорятъ: „хватайся“, но онъ ничего не береть, такъ его и проплесло. Сейчас привели въ вѣтръ, легли въ дрейфъ, спустили шлю́нку, но онъ скоро опустился на дно. Богъ знаетъ, что съ нимъ случилось.
Или онь обезпамятовать, или испугался очень, или съ нимь случился удар; только удивительно, что не хотьль ни за что ухватиться, хотя весьма бы могь, корабль шелъ тихо, и веревокъ ему накидали много, чутъ не въ руку вложили.

Этотъ случай крайне опечалилъ всѣхъ насъ. Какъ потерять матроса въ тихой вѣтеръ, не имѣя достаточной причины. Послѣдний на шлюпкѣ унтер-офицеръ, возвращаясь назадъ, громко закричалъ: „Этакъ насъ всѣхъ перетопить; и тогда не хотѣлъ лечь въ дрейфъ! Кто будетъ работать, никто не пойдетъ на рен,“ и проч. возмутительныя слова! Всему причиною послѣбленіе капитана. Я не скажу,—его лишня доброта,—это не доброта, а необходимь держать въ порядкѣ и дисциплини команду. Отъ этого неуваженіе, неповиновеніе, грубости и опасаться должно явнаго бунта. При такихъ случаяхъ я расказывалъ, что пошелъ въ эту компанию. Тогда вспомнилъ я предложеніе почтенного моего дяди Гр. Макс., который совѣтовалъ мнѣ итти съ нан. Головнямъ, который охотно бралъ меня. Какъ можно сравнить службу на военномъ кораблѣ, съ извѣстнымъ отличнымъ капитаномъ, гдѣ лучшій порядокъ, дисциплина, притомъ и легче служба, стоять на три вахты, а не такъ какъ мы, только двое. Содержаніе и на военныхъ не хуже и еще болѣе въ годъ: компанія къ ордунъ считается. Пропу Бога, чтобы скорѣе и благополучно окончился этотъ походъ. Несчастіе это случилось въ широтѣ около 45° S.

3 Марта.

Вѣтеръ стихъ, погода прекраснѣйшая, какъ мы давно не видѣли. Звѣзды сверкали ярко, заходящая Венера во всѣхъ блескѣ. Все еще показываются альбатросы, хотя не каждый день.

4 Марта.

Сегодня видѣли около корабля пингвина. Эти дни было все тихо и тепло. Мы теперь только можемъ сказать, что находимся въ Тихомъ океанѣ, но не прежде это стали ощущать, какъ отъ широты 45°. А до того было не тихо, а очень бурно, и послѣдній штурмъ былъ ужасный. Въ этой широтѣ часто показывались на горизонтѣ такія облака, что мы считали за острова, даже въ трубу нельзя разсмотрѣть; къ одному мы было спуститься.

5 Марта.

Прекрасная погода, вымыли матросскія койки, все вынесли просушивать тинули степь-ванты и степь-штаги. И я въ первый разъ вынесъ на верхъ, своего голубчика—попугая, который едва уцѣлѣлъ отъ холода и штормовъ около Канта-горна. Какъ онъ былъ радъ теперь теплу. При этомъ я припомни наши смѣшные и жалкіе случаи въ продолженіе того времени, когда отъ Земли Штатовъ обходили Канта-горнъ и Огненную Землю. Я писалъ уже, что погода стояла во всѣ это время холодная и очень бурная, иногда съ снѣгомъ. Только въ это время всякое утро при рапорѣ унтер-офицеръ доносилъ: „все благополучно, больныхъ столько-то, воды въ кораблѣ столько-то.
дюймовь, умершихъ иногда трое, иногда пятеро и даже до десяти доходило каждый день».

Не пугайтеесь, любезные читатели, эти умерщвия, хотя и жалкія творе-
ния, но не люди. Отъ Ріо-Жанейро у насъ много бьло взято запасовъ свѣ-
жей провизіи, какъ-то: барановъ нѣсколько, немного свиней, очень много
индійцевъ, утокъ, гусей, куръ пять или шесть дожинъ. Кромѣ этого офицеры
накупили пять или шесть обезьянъ. Все это населеніе было на палубѣ,
въ курятникахъ, и обѣдины обезьяны на цѣпочкахъ, въ опрокинутыхъ шлюпкахъ.
Вотъ изъ этихъ запасовъ всѣкий день умирало: то индюшка, то утка
(индюшки прежде всего стали околѣвать), то гусь, — почти каждый день ки-
дали за бортъ. Куры терпѣли все прочихъ. Наконецъ и обезьяны, жалко было
смотрии, какъ ихъ окончило, теснутся, кричатъ и одна за другой — околѣли
всѣ. Вотъ наши умерщвіе.

7 М апрѣ.

Погода теплая и тихая, но противный вѣтеръ. Сегодня равно 6 мѣся-
цевъ, какъ мы остались Россіей, т. е. Кронштадтъ, и равно 2 мѣсяца бол-
таемся въ морѣ отъ Ріо-Жанейро. Во всѣ это время небо и вода и нашъ
одинъ ковчегъ „ношашесь вверху бездны,“ 6 мѣсяцѣвъ разлуки съ родными
и друзьями, но еще оставалось предположенныхъ два года съ половиной, это
крайне меня печаліло. Но время летитъ, нынѣжа питается мою душу. У насъ
очень мало осталось свѣжей провизіи: 1 индюшка, 2 курицы и 2 утки; а еще
около мѣсяца осталось въ морѣ до Лимы. Горохъ и кара обыкновенное
было наше кушанье и сухари. Но въ сухаряхъ оть сырости завелись бѣльне-
кіе червячки, такъ что, ударимши одинъ сухарь о другой, вытресемъ на та-
релку много червей, отдѣля ихъ, крошимъ и ѣдимъ сухари. Это ничего, дѣло
походное.

8 М апрѣ.

Погода прекрасная и штиль. Въ ожиданіи вѣтра скучаемъ.

9 М апрѣ.

Прекрасная ясная ночь, но роса была очень большая, смочило палубу,
какъ послѣ дождя. Чинили и привязывали старые паруса, вмѣсто новыхъ, не
надѣясь болѣе имѣть крѣпкихъ вѣтронъ. Вотъ сегодня равноденствіе. Солнце
перешло въ сѣверное полушаріе — къ вамъ, мон дорогіе друзья: теперь у васъ
весна, все оживаетъ. Но, я думаю, все еще теперь у васъ не такъ тепло и
нѣть такой прекрасной погоды, какая у насъ давно стоить, въ тѣмѣ 18°.
Послѣ потери двухъ человекъ, мы стали очень осторожно нести паруса, се-
годня только взяли брать-стеньги и поставили брамсели. Такъ тихо, и
качки нѣть, волны улеглись, какъ на озерѣ.

10 М апрѣ.

Ночью опять была большая роса. У насъ на кораблѣ съ боку былъ сдѣ-
ланъ по совѣту Гагенмейстера штильцы въ палубѣ, между капитанской каю-
той и какую-компания—прорвэзать за борть шишать фута на два отъ воды. Кажется можно бы было видеть, что будет поддавать вода, но вътъ, надѣлялись затыкать въ качку шишать. До Коценагена прошли хорошо и не поддавало. Но послѣ тѣмъ, хоть и затыкали. При томъ духота. Къ этому придумали рядомъ съ этимъ устроить буфетъ. Оттого крупа и прочая провизія провоняла и напитались ужасной мокротой, но мы, отъ нужды, постолдили, просушили и употребляли въ пищу. Мнѣ удалось убьдить капитана, чтобы, по приходѣ въ Лиму, передѣлать и сдѣлать штульцѣ (т. е. ретираду) на верху каютъ, какъ обыкновенно дѣлаютъ на маленькихъ судахъ. Капитанъ согласился, далъ слово, но послѣ отдумалъ. Итакъ мы опять будемъ питаться подмошеннымъ и провонявшимъ. Пожалѣйте насъ! Говорятъ, что корабль тоже, что монастырь. И точно, это сравненіе весьма удачно: женскаго пола у насъ никогда не бываетъ (на военныхъ корабляхъ запрещено указомъ Петра I). А теперь мы и по неволѣ (да жаль, что не по волѣ) соблюдаемъ постъ. ВчераЭли горохъ, капшу и широкое, мяса ни куска; сегодня итальянскій супъ, т. е. пустая капица, крупа съ водой, еще густая каши и кусокъ солонинки съ душкомъ, да оладьи. Солонинка, правда, бдя не монашеская, да хоть бы ей и не было. Сегодня все просушивали. Отъ широты 40° вездѣ показалась страшная плесень и сырость. Это удивительно, климатъ теплый, сухой, а вездѣ плесень: на сапогахъ, на книгахъ, на платѣ, вездѣ! Все надо безпрестанно вытирать, высушивать. Сегодня на нахту я явился нарядно, въ мундирѣ, для того, чтобы просушить. Довольно смѣялись этому.

12 M a p m a.

Въторъ болѣе отъ S. O., такъ что мы полагали, что это пассать. Сегодня въ 8 часовъ увидали острова: С. Жуанъ и Масъ-а-Фуера. Первый изъ нихъ тотъ самый, на который былъ выкинутъ известный Робинсонъ. И теперь эти острова необитаемы, хотя лежать въ прекрасномъ климатѣ. Острова довольно возвышены, особенно Жуанъ—Фернандецъ горьстъ, покрытъ растительностью, такъ что скотъ и произвольно завлекало жить. Въ нашихъ колоніяхъ въ Америкѣ пять лѣтъ назадъ хотѣли взбунтоваться. Штурманъ Поповъ и Наплавковъ уговаривали многихъ другихъ, чтобы убить Баранова, товары разграбить, нагрузить два корабля, и селеніе и крѣпость, все остальное сжечь и сжечь на корабляхъ отправиться на Жуанъ-Фернандецѣ,—гдѣ основаться и построить крѣпость. Но Баранову открыла одна алеутка о заговорѣ, и въ эту ночь, въ которую они хотѣли произвести бунтъ, и всѣ собирались въ сборную избу, ничего не чаявъ, Барановъ окружили вооруженными людьми и самъ одинъ съ пистолетами вошелъ. Только подошелъ къ нему Поповъ, онъ далъ ему оплеуху, такъ что тотъ упалъ, потомъ выстрѣлилъ изъ пистолета,—это былъ условный знакъ,—люди вошли и главныхъ заговорщиковъ сковали.

13 M a p m a.

Прекрасная ночь, все тихо. Корабль скользить, не колыхаясь, по водѣ. Одинъ я на вахтѣ любовался такою очаровательною ночью и посматривалъ то на луну, которая блестящимъ серебрянымъ шаромъ катилась по
святой лазурь неба, то на величественного Ориона, подходящего к нашему зениту; то на Южный Крест, такой ярко блистающий во всем величии и вливающийся в Северное. Вспоминал я вас, друзья мои, что может быть и мы, на другом конце мира, думаете обо мне. В 6 часов вечера задумал ветер от запада, видно еще не вошли в пассать.

16 письмо.

Всех эти дни стояла большую часть хорошая погода, дождей было мало. Мы почти каждый день делили лунную обсервацию и нашли из многих выводов, что хронометры показывали долготу меньше на 3° 20'. Но эти обсервации показали у меня все время, большие вычисления долготы требовали немного времени, так что в сутки остается на сон не более 3-х часов, и это меня очень изнурило. Сегодня мы все оделись в летнее наше платье.

17 письмо.

Так тепло и прекрасно. Мы шли под всеми парусами, даже и брамбрамсели. Я вынес на шкиперы моего попутчика, который так был рад этой теплой погоды, разговорился очень много и загонял меня по португальским. Сегодня, от моей ошибки на вахте, лопнули два путь-вантов, фоковые с вьювой; от того, что я высоко поднял фоки рей, который при обрачку упирал на нас. Это надо принять к святейшину для будущего.

18 письмо.

Какая очаровательная тихая ночь! Святло, лазурный свод неба усиян святлыми сверкающими звездами, луна проходила меридиан, вода как веретено, и в ней отражался небесный свод со всеми святами, пересечения горизонта не было видно, казалось это один огромный, пустой шар, верхность которого усияна звездами, а в центре, как на воздухе, держался и плывал наш корабль. Совершенной тишина, паруса не надувались, а висели и хлопали о мачты. В 6 часов самый тихий ветерок заряблял воду, сперва полосками, а потом зарябляла вся поверхность, и паруса стали надуваться. Солнце восходило чисто и ярко, лишь только показался верхний край на горизонте, как блестящая точка, как лучи распространились по всей гладкой поверхности и озаряли ее. Святло все больше, наконец вышел огромный, продолжавшийся огненный шар, тихо подымался он от воды, — мрак ночи исчез, и звезды от его блеска померкли.

19 письмо.

В полдень с салинга увидели о-ва Амброзио в 30 морских милях, потому увидели о-ва Феликс и еще маленький островок. В 5 часов по полудни приблизились к островам и я снял их виды. В 9 часов проплыли на траверзе. О-ва Амброзио в 6½ мор. миля. Долгота по нашим обсервациям оказалась очень верна, очевидно хронометры обо испортились. В выход 12 часа ночи я взял меридианальную высоту луны, по которой вычислил широту места 26° 24' S Остров Амброзио находился от нас на W NW. Эти
острова тоже не обитаемы, лежать в лучшем климате и покрыты зеленою растительностью. Слава Богу! Видно для людей еще просторно жить на белом свете.

20 М а р т а.

Тихая прекрасная погода. Въ 11 часовъ началъ задувать легенький вѣтерокъ. Съ небомъ. Сего дня донесли, что всего осталось 7 бочекъ воды, т. е. на 14 дней, а мы еще за полторы тысячи верстъ отъ Лимы, и всѣ какъ-то не пошли на волю. Невольно родятся мрачные мысли, особливо кто читалъ исторію кораблекрушеній. Находясь въ жаркомъ климатѣ, гдѣ не бываетъ дождей, и отъ жаровъ, и отъ солнечныхъ пищіи ужасная жажда, можно дойти до отчаянной крайности. Однако капитанъ былъ безпечень, что не обратилъ внимания, — вода во все время шла безъ порцій,— и теперь даже, сестры намыливали руки, полоскали ротъ и даже чайную посуду мыли пресной водой. Люди брали сколько хотѣли, только не позволялось мыть бѣлья. Я предпочелъ, чтобы для варки гороху брать одну треть морской соленой воды, но это не приняли. Правду сказать, это особенное было бы несчастье, чтобы не придти въ 14 дней въ Лиму, при томъ всякій часъ ожидали пассата.

21 М а р т а.

Въ 4 часа пополудни С. О. вѣтеръ свѣдтъ, а къ 6 часамъ мы имѣли породочный ходъ. Облака и зыбь неслись отъ юга. Солнце закатилось, но заря показалась еще облака на западѣ, а въ 7 часовъ другая заря показалась на востокѣ отъ восходящей луны. Нельзя описать этой цѣнительной картины, никакня краски, никакое искусство живописца не въ силахъ изобразить этихъ переливающихся и какъ будто горящихъ цвѣтовъ: тамъ черная туча съ окраинами кроваваго цвѣта, тамъ сквозь и горитъ пурпуръ, тамъ фиолетовый огненный цвѣтъ, переходящій постепенно къ золоту. Наконецъ этотъ сводъ прорывается, вода подъ нимъ горить, пламя обхватывает часть горизонта, и изъ моря выходитъ красная, горящая, кровавая луна, переливающаяся безпрестанно цвѣтомъ на облакахъ. Цвѣта ея переходили къ золоту, далѣе все блѣднѣе,—и чистый серебряный шаръ освѣтилъ морскую поверхность. По водѣ стоялъ серебристый сіяючій столпъ, переливающійся и движущійся въ каждомъ изгибѣ волнъ. Иногда луна покрывалась облакомъ, и тогда три радужные круги ее окружали, которые съ прохожденіемъ облаковъ опять исчезали. На небѣ свѣтлая лазурь, усѣянная блѣдными звѣздами.

22. М а р т а.

С. О. пассать несъ нашъ корабль съ быстротою 7-ми узловъ. Въ 2 часа пополудни мы перерѣзали южный тропикъ. Все насъ радовало, что, Богъ дасть, скоро кончится это продолжительное и весьма трудное плаваніе отъ Ріо-Жанейро.
23 М а р т а.

Мы воспользовались хорошей погодой и тихими ветрами отт широты 35°, всякий день занимались работами, переправили такелаж, сделали новые перты, перевели паруса, нашли брезентов для ростров и гребных судов, починили наши гребные суда, на починку которых были потребляли бразильское дерево. Только жаль было его на это тратить: оно так было хорошо, настоящее красное дерево и волнисто. Вот бы на мебель.

Мы заметили, что отт широты 37° не показались альбатросы. Видно они только в холодной и бурной стране обитают. Но разные птицы, из породы чайк, не оставляли нас. 20 числа в первый раз показались летучие рыбки. Вчера прочистили пушки, приготовили пыжи, насипали картузов и вообще привели в порядок артиллерию, чтобы, на всякий случай, быть готовыми к действию против инсургентов, которых здесь довольно.

Свежий пассат и корабль ночью имел ходу до 9 узлов.

24 М а р т а.

Пассат все свежее, с 8 часов утра ходу до 10½ узлов; закрыли бомб брамсели и спустили брам-лисели.

25 М а р т а.

Сегодня знаменитый наш христианский праздник, праздников праздник — Святтое Христово Воскресение и вмести также великий праздник Благовещение. В один день такие два знаменитых праздника. Тогда, как у нас на Руси съ таким торжеством празднуют этот всероссийский день, который с понедельника начинается такою торжественною заутренею, всь храмы Божии наполняются народом, всь спешать в церковь, молятся усердно съ возженными святами. Какъ радостно, когда въ первый разъ запоют: „Христосъ Воскресе!“ А мы, бдные плаватели, на этотъ разъ лишены всей этой духовной радости. У насъ не было священника, слѣдовательно, всѣ св. посты и страстную седмицу—мы, очарованые отъ мира, странствователи по морской пустынѣ,—провели какъ нехристяне. И теперь какъ мы встрѣтили Святый праздник.

Въ 7 часовъ утра прочитали нѣсколько молитвы, вмѣсто обѣды, помолились всѣ взмѣст. А потомъ стали христиоваться между собою и съ командою. Языкъ у насъ не было ни одного, для жаркого къ обѣду зарѣзали нашу послѣднюю индюшку. Благодарение Господу и за это, мы также рады были празднику. За обѣдомъ пили здоровье другъ друга, вспомнили и вась, отсутствующихъ нашихъ друзей! Между тѣмъ занимались обсервациями и службой. Въ полдень широта 15° 34', 22°—8. Къ большему сожалѣнію этотъ нашъ великий праздникъ ознаменованъ былъ неприятностями: команда даже было много рому, и они перепели всѣ цыны. Шумъ, драки, жалобы другъ на друга, грубости и непослушаніе,—нельзя унять. Я опять говорилъ капитану,
чтобы принять строгий меры, но он всё это нипочем считал. Жаль, что такой добрый человек по характеру, но по слабости не годится быть командиром. Это зло, а не доброта. Между тем шпана команда доказывала, что унтер-офицеры воруют груз корабля, что продавали и проч. Ужасно! Кажется, дороги бы дальше, чтобы не свидетельствов такого безчинства. Господи, укрепи наше терпение и настави на путь истинный!

26 М а р т а.

Ночью по морю, или по воде видны были заряда длинных светильных полосок 1), как будто чего-то нечто было взвешено воды и блестят. Нет было ни подземного землестриения, которая здесь почти всякий месяц бывают, т. е., на берегу и в Кордильерах, впрочем, легких колебательных. Оживают скоро увидят берег, развели каяны и все приготовили, чтобы встать на якорь. В полдень широты 12° 56', долго по обсервации 76° 5'. В 3 часа, стою на вахте, я первый увидел берег — превысокую гору из Кордильеров. Сперва я сам себя не вижу — только разсмотрешь хорошо, и точно это была очень высокая гора, вершина покрыта снегом, она была в тумане. Наконец открылся берег гористый в обе стороны от усмотренной горы и тоже в тумане или мракостью. В это же время увидели судно — брит, шель бейдевинд правым галсом. Около нас было много птиц, но особенного замечания заслуживала одна, которую мы в первый раз увидели. Их было нисколько, большая птица, величиной с лебедь или больше, и фигурой на него нисколько похожа; спина черная и брюхо белое. Имеет тяжелый полет, над самой водой, иногда даже ногами насеется воды; когда летят, всегда машут крыльями, а не парят, а больше сидят на воде. Это пеликан, или тага, или баба — птица. У нас под ним клювом изреженый мушком, куда она на запас кладет рыбу. В 6 часов вечера берег за темнотою и пасмурностью скрылся, но слышно был бурный, видно очень близко, а потому мы поворотили прочь, но вскоре затемнело.

27 М а р т а.

В 4 часа утра бросили лот, глубина 67 самбень. На рассвет увидели берег близко, горы были в тумане, и нижний берег хорошо было видно. Но мы не знали, против какой части берега находились, а потому подошли еще близко, не более одной пешекой мили от берега. В 11 часов увидели лодку, тотчас спустили шлюпку и послали узнать. Это были рыбаки, которые позаехали было прочь, соучас наш за инсургентов, но потом остановились, и шлюпка к нам подъехала. Они как-то растолковали, что Кальфо находится к северу; а сами и за деньги не позаехали на корабль. У них купили рыбы довольно крупной, похожей на макрель. Шлюпка возвратилась.

1) Здесь так святится вода ночью, что мы удивлялись. Это горит подвод корабля, особенно впереди, где корабль разъезжает воду, и за кораблем тянется, как огненная струя. С вечера была ночь темная, пока не взошла луна, оттого еще виднее. Мы с удивлением любовались этим чудным огненным светом. Автор.
До 1893 года «Известия Калужской Ученой Архивной Комиссии» выходили отдельными годичными выпусками. Помещены были в них следующие статьи:

В первом выпуске:
1. П. Симонов. Калужская книга 1617 года письма и дозору Ив. Кузьмича Бычкова и подъячего Игната Пчелина.
2. И. Д. Четыркин. Библиографическая редкость. Сочинение Лазаря Барановича о христианах.

Во втором выпуске:
1. Отчет о деятельности Кал. Учен. Арх. Комиссии за 1891 год. Составлен И. Д. Четыркиным.
2. И. Д. Четыркин. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению речки Калужки.
3. Г. Г. Чистоколтов. Открытие первой публичной библиотеки в Калуге.
4. Его же. Опыт собрания материалов о типографиях в Калуге.
5. И. Д. Самосвальский. Историко-археологические материалы о бытном городе Любутск.

В третьем выпуске:
1. Отчет о деятельности Калужской Ученой Архивной Комиссии за 1893 год. Составлен И. Д. Четыркиным.
2. Отчет И. Д. Четыркина в Императорскую Археологическую Комиссию о произведенных им в историко-археологических разведках и раскопках вблизи старого Городища.
3. И. О. Симонов. Калужский уезд во времена Иоанна Седомиха.

В четвертом выпуске:
1. Отчет о деятельности Калужской Ученой Архивной Комиссии за 1894 год. (Составлен товарищем председателя И. Д. Четыркиным).
2. Отчет в Императорскую Археологическую Комиссию товари. председ. Калужской Ученой Архивной Комиссии И. Д. Четыркина о произведенных им в 1894 году археологических раскопках по нижнему течению р. Калужки.
3. И. Д. Четыркин. О посещениях в Калуге в 1802 году Г. Р. Державина.
4. П. П. Двораковский. Василий Кирпичев Дегтев — уездный бывший попов.
5. А. И. Пушкины. О причинах упадка и закрытии Брянского и Есенковского чугунолитейных и железоделательных заводов.
6. П. А. Трейтер. Описания пяти грамот, хранящихся в Архиве К. У. А. Комиссии.
7. И. Д. Четыркин. О голосниках в старинных храмах.
8. Два протокола заседаний К. У. А. Комиссии: 19 ноября 1893 года и 6 апреля 1894 г. Составлен председатель д. с. В. И. Беспов.

В пятым выпуске:
1. И. Д. Четыркина Городища, на которых по преданию, находилась в древности Калуга.
2. И. Д. Четыркина. Историко-топографические данные о Калуге, относящиеся к XVII столетию, и о так называемом доме Марии Мнишек.
3. И. Д. Четыркина Отчет о раскопках произведенных И. Д. Четыркиным в 1896—6 годах.
4. И. Д. Четыркина. Записка о состоянии и деятельности Комиссии читанная в заседании Архивной Комиссии 1898 г. апреля 3.
5. А. А. Прозоровского. Извъ историй закрытых монастырей Калужской губернии, Лихвинский Михаило-Моленинскй монастырь.
6. А. А. Прозоровского. Къ исторіи закрытых монастырей Калужской губернии, Мещовскй Дорогомиловскй Троицкий монастырь.
7. А. А. Прозоровского. Лихвинская засѣдка.
8. В. М. Кашарова. Пріѣздъ Императрицы Екатерины II въ Калугу. Открывіе Калужского намѣстничества Первый Калужскій Намѣстникъ—М. Н. Кречетников.
9. П. А. Трейтера. Жалованная вотчинная грамоты, хранящіся въ Архивѣ Калужской Архивной Комиссии. (Предисловие, 3 грамоты 1623 года, грамота 1621 года, 2 грамоты 1674 г. и 1670 года).
10. П. А. Трейтера. Къ истории указа 1702 года объ ограниченіи воеводской власти.
11. П. А. Трейтера. Служебная кабала 1694 года.
12. П. А. Трейтера. Купчая 1698 года.
13. П. А. Трейтера. Рядныя записки свадебная 1687 года.
15. Замѣтка. *
16. И. Д. Четыркина. Открытие Калужскаго Губернского Историческаго Музея, состоящаго при Ученой Архивной Комиссии 30 апреля 1897 г.

1-й выпускъ 1898 г. цѣна 50 к.
2-й выпускъ 1898 г. цѣна 50 к.
3-й выпускъ 1898 г. цѣна 50 к.
4-й выпускъ 1898 г. цѣна 50 к.
5—6 выпуски 1898 г. цѣна 50 к.

Содержаніе:

I. И. Д. Четыркинъ. Иконографическія формы Св. Великомученика Никиты Готскаго и объясненіе значенія этихъ изображеній...
II. П. А. Трейтера. Книга о засѣчномъ строені.
III. П. А. Трейтера. Списокъ мещовскихъ и мосальскихъ воеводъ.
IV. В. М. Кашаровъ. Село Городище Тарусскаго уѣзда.
V. И. Д. Четыркинъ. Археологическая замѣтка.
VI. И. Д. Четыркинъ. Отчетъ с дѣятельности Калужской Ученой Архивной Комиссіи за 1896—7 года.
VII. Археологическая хроника: 1) Засѣданіе Русскаго Генеалогическаго общества; 2) Присужденіе наградъ графа Уварова; 3) Задачи, предложенные Императорской Академіи Наукъ для скопленія поощрительной Уваровской награды.

Приложеніе. Заински Семена Ивановича Яновскаго.

23—26
17—132