СКАЗАНИЕ

О

ОСАДЬ ТРОИЦКАГО СЕРГЬЕВА МОНАСТЫРЯ ОТЪ ПОЛЯКОВъ И ЛИТВЫ; И О БЫВШИХЪ ПОТОМЪ ВЪ РОССИИ МЯТЕЖАХЪ,

СОЧИНЕННОЕ

Онаго же Троицкаго монастыря келаремъ Аврамиемъ Палицынымъ.

Издание второе.

МОСКВА.

ВЪ СУНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ,

1822.
Исторія вь память впредвідущимъ родомъ, да не забвена будущі благо-
дяня Божія, иже показа намъ Мати Слова Божія, опь всей пвари благо-
словенная приснодѣвая Марія; и како соверши обѣщаніе свое къ преподоб-
ному Сергію, еже яко неоптступна буду опь обищели твоея. Писано же
бысть также великия обищели Живо-
начальныя Троицы Сергіева монастыря
келаремъ спарцемъ Аврааміемъ Пали-
цынымъ.

И нынѣ всякъ возрастъ да разу-
мываемъ, и всякъ да приложимъ ухо
слышаши, како грѣхъ ради нашихъ по-
пустія Господь Богъ нашъ праведное
своѣ наказаніе опь конецъ до конецъ
всея Россіи, и како весь Славенскій
языкъ возмупился, и вся мѣста по
Росіи огнемъ и мечемъ поядены быша.

Сему же сказанію начало сице:
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Благочестивому и храброму во Царствѣ Царю и великому Князю Ивану Васильевичу всея Руси Самодержцу, дошедшему кончины святъ, преставился въ лѣто 7092, егоже скипетра и всея державы восприемникъ бысть сынъ его юный и царь, Теодоръ Ивановичъ, и по убо царстви его небесъ, даемъ по его изволению немягко на земли Русиѣ пребывание, и всѣхъ благихъ преизобилованіе; кипяще же и возрасташе велию славою, и распространящеся во вся страны царство его. Во славѣ же его вознесеза брать Царицы его Ирины, Борисъ Годуновъ, яко же Иосифъ во Египтѣ, и полико знамениемъ бѣ, яко и опетъ Перскихъ Царей, и опетъ Италіи, и всего запада приносяще дары честными Царю Теодору Ивановичу, и тому Борису равно подобно царствѣ чести дарованія приношаю: но аще и разумѣнъ бысть Борисъ во царскихъ правленіяхъ, но писанія Божественнаго не навыкъ: и того ради вѣ благолюбіи блаженъ бываше. Великаго убо Царя Теодора брата Царев.
вича Димитрия Ивановича, не единомышленя, определиша на Углечь, всѣхъ началѣйшихъ Россійскихъ велможъ соединивъ, да во сегоемъ пространствии со манерю пребываешь. Сему же Царевичу Димитрию еспешествовъ возрастающу, и опъ ближнихъ си смущающему, за еже не вкушъ съ брашомъ пребывания, и о семъ печалуясь, и часто въ дѣтскихъ грамотеніяхъ глаголѣвъ и дѣйствуетъ нелѣпая, о ближнихъ брата си, паче же о семъ Борисѣ. И врази суще, и ласкашаси великимъ бѣдамъ замышлены, вѣ десяперицу злѣ составляюще, съ симъ подходишь велможъ, пачежъ сего Бориса, и опѣ многихъ смуща ко грѣху сего низводишь, ероге краснѣйшаго юношу опсылаешь и нехотяща вѣ бѣчный покой, вѣ лице 70 9. Памятъ же его крови ради неповинны во всей Россіи поржествовася, и великимъ даромъ чудесъ опѣ Бога обогащень бысть. Егда же заколенъ бысть той незлобивый агнецъ Димитрий Царевич, тогда весь градъ Углечь возмашесь, и емше убийца его Даниилу Билияковскому, и Никиту Качалову, и самого Михайлу Билияковскогомъ смертіи предаша. Борисъ же за пѣхъ убийцу Углечань болѣ двою сомнѣ
человѣкъ погуби: овѣхъ въ Сибирь послѣ, а инѣхъ же въ племницахъ людьми смертьми умоги; матерь же его Царицу Марию неволею постричи повелѣ, и пятинадесятъ лѣтъ въ скорби пребысть: опца жъ ея Теодора Нагово со всѣмъ ро-
dомъ его въ нужные мѣста разосла, да-
же и до смерти своея. Слухъ же сей злый во всю Росію изыде, и множи скор-
bыще о неповинной крови: нѣцыи же безъ страха начаша извѣщевапися меж-
dу собою о дѣлѣ семъ лукавѣмъ, и сія
внидоша во уши Бориса.

Въ лѣто 7099, Царь и великій Князь
Ѳеодоръ Ивановичъ всѣя Русіи, пойде въ
домѣ Пресвятая и Живоначальная Трои-
цы, и бывшу ему во обищели Сергія чу-
дотворца въ самый праздникъ великая
Пялъдесятиницы, въ царствующемъ же
градѣ Москве въ суботу пялъдесятинную
всѣмъ сущимъ Христіаномъ памятѣ, иже
опѣ вѣка усошшимъ, совершающимъ, и
аби вѣ полудни вѣ Чермольской улицѣ
награсси возгорѣся колымажной дворѣ,
и попомѣ Арбашкая улица, и Никипская,
и Тверская, и Петровская вся, и до Тру-
бы, и у града бѣлого кровія вся, и за
gородомъ послольской дворѣ, и спрѣлѣц-
кіе слободы, и тако все занегліние вско-
ров погорѣ, и множествомо священны церк-
вей со всѣкою свящею погорѣ, и правоз-
славныхъ Христіанѣ всякаго возрасца
згорѣша множество много: Никицкого монастыря инокинѣ числомъ 40, бѣжаща
спасшися отъ огня того подъ храмѣ ве-
ликаго чудотворца Николы на Хлыново,
находящемся на проспранствѣ храма па-
го, и на врата желѣзнай, и ту всѣ скон-
чашася, и ини православныи Христіане
съ ними же згорѣша: боярѣжѣ всѣ со
Царемъ тогда быша, и не могуще про-
чимѣ всѣмѣ народомѣ избавишися отъ
огня. Царю же шествующу отъ обители
Сергія чудотворца къ царствующему
граду, соправезники же и ласкапе
Борисовы на пути всѣмѣ человѣчимѣ
повелѣша просиши милости во всѣхъ бы-
дахъ у того Бориса, Царю же сицевая
во уши внести оспоркоша. И тако мноци
припадающе къ ногамъ Борисовымъ, онѣ
же всѣмѣ повелѣ на человѣчныхъ под-
пишывыи противу прошенія ихъ в комуж-
до, и не по достоинству, но вдвое и
впное повелѣ давалы погорѣвшимѣ на
домовное строение отъ царскія казны.
Боярскомъ же и инѣмъ отъ царскія по-
лапы сущымѣ повелѣ безчисленно имали
не покомъ на домовную потребу, но и
на ино чио, хто хочетъ, купчествующимъ же и всѣкой черни лготныхъ и бѣ-
лыхъ грамотъ повелѣ давани. И тако всенародное Московское множество, и
прочихъ градовъ вѣ кропосипь введе, и
вмѣстоло еже совѣтующее нань, великия
хвалы воздаяху ему. Таковый пожаръ
бысть не во единой Москвѣ, но и во
многихъ городѣхъ и посадѣхъ быша
тогда великия пожары. Болярезъ и весь
чинѣ воинствующихъ о семь не внимаю-
щѣ, что будеть возданнѣ такову грѣху;
и инѣи же не могуще что сотворили:
отвѣ бо Борисѣ отвѣ всѣхъ власты, и
никъпо же отвѣ нихъ не покомъ еже во-
преки глаголами ему не смѣяше, но ни
помыслими нанъ зла. Паче же всего ра-
зумнымъ очеса осѣпи имѣнѣмъ многимъ,
и пропесами сладкописшельными; по
правѣ же поборашуихъ вѣ предѣлы
dалнія отсылаше. И тако всѣ совѣ-
тующее нань престаша о опмischenи по-
мышлями. Попомъ же и блаженному
Царю Теодору премѣнившу земное цар-
ство на небесное, преставися вѣ лѣпо
7106, отвѣ многихъ же правленѣ держа-
щихъ вѣ Росиѣ промышляется быпи
Царемъ вышепомянутый Борисѣ. Онѣ же
или хотя, или не хотя, на се вскорѣ не подадеси, и оприцаяся много, и до-
стойныхъ на се избирали повелѣвая: самѣ же огнедѣ вѣ велику Лавру Ма-
пера слова Божія, воспоминаемаго що-
деси Смоленскія Иконы, дѣвича мона-
сирья, и пушестѣ своей Царицѣ Иринѣ уже ипокинѣ Александрѣ служа-
ше: опѣ народнаго же множества по-
вся дни принуждаемѣ бываешь кѣ вос-
пріятію царствія, и молимѣ со многими
слезами, но никакожѣ преклоняшеся. 
Патриархѣ же со всѣмѣ освященными со-
боромѣ пріемлють икону Мапери всѣхъ
Бога, и иже на ея пречистую руку во-
ображенѣ Младенецѣ держай всю тварь словомѣ велѣнія, написанный Лукой
Евангелістомѣ: пухо и нѣмѣ прочіи священны иконы и мощи пѣшеницы изно-
сими бывають опѣ мѣста на умоленіе
Бориса. Она же яко усрамився прише-
ствіем образа Богоматерѣ, и апѣ воспрі-
емѣлѣ скипетрѣ Російскія державы, 
вѣ лѣто 7107. Вѣнчаему же Борису рукою
священной патриарха Иова, во время
свещения липоргіи стоя подѣ шего рукою,
не вѣмы, что ради, испуски сицевѣ гласѣ
ѣло высокѣ: Се, отче великий патриархѣ
Иовѣ, Богѣ свидѣтель сему, никпоже убо
будетъ въ моемъ царствѣ нищѣ или бѣдныѣ; и пряса верхѣ срацицы, и сю послѣднюю, рече, раздѣлю со всѣми; словеси же сему вси ташающе, и испинно глаголюща вси ублажающе. Двое, мнѣ-мужѣ времени прешедшу, и всѣми благими Росія цвѣтшише, Царь же Борисъ о всякому благочестиви и о исправленіи всѣхъ нужныхъ царству вещей зѣло печащеся, по словеси же своему обѣдныхъ и о нищихъ промышляще, и милоспѣкъ къ таковымъ велика опѣ него бываше: злыѣ же людей любѣ изгубляше, и таковыхъ ради спроеній всенародныхъ всѣмѣ любезенѣ бысть. Оставшее же племя Царь благеннаго Теодора нача тѣ не любиши ради смущенія своихъ си ближнихъ, и мало по малу нача тѣ и къ смерти на нихъ поучатися. Кляту же къ великому боярину Никитѣ Романовичу Юрьеву преступи, еже о чадѣ вѣрренное тому соблюдение. И изверзаетъ убо изъ чести отъ себя Теодора Никитича, и со всею братію его, и много безчестию и зла нанесе имѣ, и четырехъ смерти предаде: Александра и Василия, Льва и Михаила, Теодоражѣ большаго Никитича неволею иночествоваты успрбон. Иванѣ же покмо единѣ опѣ
нихъ оспася. Теодорѣ же и Филаретѣ по многихъ помѣненіяхъ и по умершвіи Бориса возведенъ бысть на престоль велиаго чудотворца Левшія и прочихъ. И по сихъ же убо изгнаніи, и инъ в многихъ ихъ ради погуби. Се же мысляще, да утвердишъ на престоль съмь свое по себѣ. Рабомъ же на господей иди попусти клеветами, яко и зрѣли не смѣюще на холопей своихъ, и многимъ рабомъ имѣнія господская опадая, и велики дары доводдамъ отъ него бываху. Свъ великимъ же опасеніемъ другъ со другомъ глаголаше, и братѣ свъ братомъ, и отецъ свъ сыномъ, и по бесѣдѣ, рече, заклинаящеся страшными клятвами, еже не исповѣдами глаголемыхъ ни о велицѣ, ни о малѣ веци. Ихъ ради исправленія земли во странахъ во округѣ славенъ бысть и почитаемъ: такоже и Россія благодарствоваще о немѣ за непощадніе ко злодѣйствующимѣ. Но о семъ вси скорбяще, яко не повинно отъ полапы его разумѣя испребляхуся, и сильнѣ въ разсужденіи далече опгонимъ бываху.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

О нагалѣ бѣды во всей России, и о гладѣ величіем, и о мору на люди.

И яко сихъ ради Никимышчевъ паче же всего мира за премногия и многочисленныя трихи нашя, и беззаконія, и неправды, вскорѣ погоже дѣла 7109, изліяніе гнѣваобыстрое бысть отъ Бога: омрачи Господь небо облаки, и полико дождя проліяся, яко вси человѣцы во ужаснь впадоша, и преста всяко дѣло земли, и всяко сѣмя сѣянное возрасши, разсып-деся отъ безмѣрныхъ водъ лиемыхъ отъ воздуха, и не обвѣя вѣтрь правы зем-нія за десять седьми счетъ дней, и прежде простерпія серпа, поби мразъ сильный всякъ трудъ дѣла человѣческихъ, и въ полѣхъ, и въ садѣхъ, и въ дубравѣхъ всякъ плодъ земный, и яко отъ огня пожилена бысть вся земля. Году же сему прешьдшу, праведному же наказанію на насъ отъ Бога бывшу: мы же никакоже отъ злобъ своихъ престахомѣ, и къ показанію не обращихомся, но на горшая и злѣйшая просмотромся, и беззаконіе въ беззаконію приложихомѣ. И сего ради во впорый годѣ злѣйши того бысть,
такожде и въ премьере льто, и всякому естеству охъ и горе, воскликающе. Царь же Борисъ въ тая льта много милостыню творяще нищимъ, паче же и перваго: не помяну же словесе вселенниѣ покаянію наставника, иже убо опѣ лихомѣнія и опѣ неправды творий милостыню, подобишься сей зарѣзавшему сына у отца, и кровь его принося въ златой чашѣ, да пиемъ опѣ нея ко здравію си.

Той Борисъ семуже подобно сошвивѣ, домы великихъ бояръ сосла- ныхъ въ вся испощивѣ, и принесе въ цар- скія полацъ, и древняя царская сокро- вища вся итѣмъ оскверни, опѣ негоже и милостыню творяще. О сихъ же Исаія пророкъ глаголеиъ въ царствующемъ во Иудей: Сице глаголеи Господь Вседержитель: аще убо едину сребренницу неправедну при- совокупите ко итѣмъ вашему, ея же ради вся сокровища вашего огнемъ потребѣю. Многи же тогда опѣ ближнихъ градовъ приишу- ще въ царствующему граду, преписапися хотящему опѣ милостыни царевы: славѣ бо велицѣй проходящи о милостыни, и миу убо приходяще и такожде погибаху скудо- сти ради пищи.По опцаеъ же Богоносныхъ речению, мноози тогда ко впорому идола-
служению уклонялись, и все имущие сребро и злато, сосуды и одежды опу- дали на закупы, и собирали въ жилища свои вся смена своих всякаго жица, и прибытки воспримаху десятиорицею и вящши. Мнози бо имущи къ раздѣления браши, на милость не преклоняющу- ся, и зряще богатии по стопамъ цар- ствующаго града отъ глада умершихъ, ни во чпоже вмѣняху, и не полюко бревенъ и дровъ на возилихъ, якоже мер- ныхъ нагихъ племесъ влечаху по граду всегда, такожде и по всѣхъ городовъ. И за два лѣта и четыре мѣсяца счи- тающе по повелѣнію цареву потребоша въ прехъ скучдѣлищахъ 127000, какоже во единой Москль. Но чио се? Тогда бысть въ царствующемъ градѣ болѣ четырема сотня церквей, у всѣхъ же и пѣхъ невѣдомо колико погребше христо- любцы гладныхъ, а еже во всѣхъ гра- дѣхъ и селѣхъ, нимжо исповѣдами можемъ: нѣсть бо сему постиженію; и пси бо, и звѣрие, и птицы небесныя преизобильствоваху сицею пищею. И аще не бы царскимъ повелѣніемъ погре- бахуся, то всѣко бы отъ смрада мерз- вости, и отъ снѣденія псовъ возсмер- дѣлся царствующій градъ. Толика же
беда належаще, яко всякую нечистоту бднымъ и неимущимъ снѣдами, и аще не бы Господь прекратилъ дней тѣхъ, то уже начинаху и другѣ друга яспи. Вѣ также лѣта многи имущій глаголаху кѣ просящымъ: не имамы ничпоже. Во временьѣ плѣнения отъ всѣхъ оконничѣ языку, напаче же отъ своихъ, то обрѣ- шеся безчислено расхищаемо всякаго хлѣба, и давныя житницы неистощены, и въ поляхъ скирды спояху: гумна же пренаполнены одоней, и копенѣ, и взородовѣ, и до четырехъ надесятъ лѣтъ, отъ нелѣже смешеніе бысть во всей Русской земли, и пимахуся вси старыми труды. Также и убивающихъ ихъ пимаху: ораніе бо и сѣдова и жатва мя- шається, мечю на выи всегда у всѣхъ належащую. Се убо да разумѣться грѣхъ на всей Росіи, чесо ради отъ прочихъ языку пострада; во время бо искушенія гнѣва Божія не пощадѣхомъ брашу нашу, и жита и благая своя заключи- хомъ себѣ, такоже и насѣ не пощадѣша врази наши.
ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О начале разбойничества во всей России.

Последова же Царь Борисъ въ нѣкихъ нравъ Царю Ивану Васильевичу, еже бы наполнити на краи предѣлъ земли своея воинственными чиномъ, дабы пропивъ супостамъ крѣпцы были украинные города, паче же Полскія и Сѣверскія. И егда кто опѣ злодѣйствующихъ осужденъ будемъ ко смерти, и аще убѣжимъ въ нѣ города Полскія и Сѣверскія, то намъ избудемъ смерти своея. И много времени сего бысня собранія злодѣемъ опѣ лѣвъ Царя Иоанна Васильевича, да же и до Росприги Григорья. Разумомъ же и жестоку Царя Иоанна Васильевича не смѣюще двигающе такови зміеве.

Царь же Теодоръ яко твердымъ ужемъ молитвою своею всѣхъ связа. Вѣ правленіи же при семъ величѣмъ Государи блаженѣмъ Царѣ Теодорѣ Борисѣ Годунованѣ, и инѣ мнози опѣ вельможѣ, не покомъ рода его, но и блюдомѣй имен многихъ человѣкъ вѣ неволю кѣ себѣ введенѣ служили, инѣ же ласканемѣ и дарми вѣ домы своя примигнувше, и не опѣ простыхъ покомъ ради нарочитая
рукодѣлія, или какова химра художе-
ства, но и опѣ честнѣйшихъ издавна
многимъ имѣніемъ и съ селы и съ вот-
чины, напаче же избранныхъ меченовъ
свѣдковъ и крѣпкихъ во оружіи, и свѣтлы
мѣлесы, и красны образомъ, и возра-
сномъ излишествующихъ. Мнози же и
ини начальствующимъ послѣдствующее,
вѣ неволю порабощающе, кого мощно, и
написаніе служилое силою и муками ем-
люще. Во время же великаго глада сего
озрѣвшееся всѣ, яко немощно пипапи
многую челядѣ, и начаша рабовъ своихъ
на волю оппушающіи, инии убо исшипно,
ини же лицемѣрствовомъ. Испинствующій
съ писаніемъ, и за утверждениемъ руки
своей, лицемѣрницы же не тыхъ, но
тоже изъ дому изгоняющѣ, и аще къ
кому прибѣгнешъ, той злѣ продаваемъ
бывающе, и многѣ сносѣ и игрышки пла-
мѣху. Инних же ради воровства нигдѣ
не пріемлемы бываху, инии же опѣ
неразумия и безвремѣства погибаху, инии
же срама ради скончевахуся бѣдны
за опчества ради. Мнози же и того
злѣе сошровища, имуци вѣмѣ препишь-
ми на много время домашнихъ своихъ,
но восхотѣвше много богатства собра-
щи, и того ради челядѣ свою оппушающе,
и не покмо челядь, но и сродниковъ и ближнихъ своихъ не пощадивъ, и гладомъ скончивающихся му не предивъ. Быше же и се зло и лукаво во многихъ: либо убо все пружаются, въ зиму же не имщомъ гдѣ главы подклонили, и паки въ либо въ двѣхъ злѣ спраждяще у господий своихъ. Въ сицыхъ же озобленныхъ великое зло сопворился во вскихъ мѣстѣхъ, ихже нѣсть возможно и списати. Домы же великихъ бояръ злѣ опѣ Царя Бориса распушки, и вси рабы распущены быша. Заповѣдѣ же о нихъ вездѣ положена бысть, еже не приимапи тѣхъ опасныхъ бояръ слугъ никому же. Ини же сами поминающе благодарѣние господий своихъ и въ негодованіи на Царя пребывающе, но времени ждуще злѣ распыхаюсь: ини же опѣ глада злѣ скончаваюсь: ини же ремеслявомъ кормящеся. Отны же опѣ родителѧ своихъ пишахуся: а иже на конѣ быкъшимъ и воинственному дѣлу искусни, сии къ великому грѣху уклоняхуся; во грады бо выщереченныя украинныя отхождаху, аще и не вкупи, но болѣ двадесять тысячъ сицыхъ воровъ, по мноzug времени во осадѣ въ сидѣніи, въ Колугѣ и въ Тулѣ объѣмлеся,
кромѣ памошнихъ собравшихся спарыхъ воровъ. Царь же Борисъ хотѣлъ пользу сопориши питааемыомъ отъ царскихъ ево сокровищъ, дабы на время оскудитъ ихъ, инѣхъ же бы препыши бѣдныхъ. И чрезъ заповѣди свящыхъ Опецѣ и великихъ благочестивыхъ Царей, и великихъ Князей Греческія законы содержатыхъ въ церковныхъ преданиыхъ, оскудишъ много во всей Росіи; но таковаго ради времени не бы ему въ грѣхъ вмѣнилось, аще бы впереди написалъ и правилъ таковыя. И се же паки неразсудно содѣя: подаемую убо пшеницу отъ царскихъ житницъ въ виношение безкровныхъ жертвы всѣхъ благихъ подапелю, повелѣ вмѣсто ея рожѣ давши на виношение Богу. Но аще и не по повелѣнію его, но на грѣхъ великомъ проторшися житопродавцы, худу бо и гнилу зѣло рожѣ даваю. Инѣмѣ же вв селѣхъ далече отъ царствующаго града повелѣваю имами, но и по все по велицѣ мѣдѣ дающи, и многу скорѣ на пути приемлюще, и безомнѣ царскихъ жалованій никако же никому не мѣщно воспрѣимами. Да кто о семѣ не почудится? не гордости ли се исполнено, и небрежения о Божѣ? Сами убо всѣ мы
не поколо пшеницу изъдаемь на пра-пезахъ нашихъ, но много злата и сребра въ чревеса наша проходишь отъ воздуха, и опѣ воды, и отъ земли во брашнѣхъ: дающемужъ пищу всякой пло-типриносимъ гнилая, якоже при Кайфы бысть. Погордѣ же Царь Борисъ во сво-еей земли, сына и дочерь свою брачу со-вокупили, но ихъ языковъ любляше, кѣ симѣ и о своповспѣ послала, и опѣ Дацкия земли государича приведѣ, хотя дочеръ свою дами замѣ, но всесильный смертнѣо пресѣче гордынѣ мысли. Також-де и сыну невѣсту изволи отъ Тамар-скихъ царствѣ привести, исхвалися (*): и памо мнози отъ православныхъ зѣлѣ погибоща отъ Кумыкъ, и отъ Черкасъ Горскихъ, вѣ проходѣхъ нужныхъ воззѣ моря Хвалынскаго, и пп. не збысться же. Се же мыслище, дабы опѣ востопка сущихъ невѣсту, опѣ запада же зя-темѣ примирѣнъ кѣ себѣ, и царство свое укрѣпимъ, и изшедшихъ отъ чресѣ его на престолѣ своемѣ утвердили, окольнымѣ же противниковомѣ спрашну

(*) Вѣ двухъ спискахъ написано, исхвались, но мнися, надобно чищашь: изъ Хвалисъ, или изъ Хвалисовъ.
быть. Творимо же се бысть во время великаго глада, но ничпоже о всёмрномъ гладѣ разсудивъ, яко на полико время простреся, и кихъ ради грѣхъ наказание сице во отъ Судьпеля всѣхъ бысть, но промышляше отъ прочихъ соответствующихъ ему страшну и славну быти, еже и бысть. Отъ Персиды бо Кизилбашской Шахъ велики и множество дары присла, и мѣсто мнѣ въ престола царска, но отъ златаго числа извьянно, и драгимъ камениемъ многимъ и многоцѣннымъ украшено, и таково прежнимъ государствующимъ не бысть почествованіе ошпуду. Отъ Нѣмецъ же, безъ образа ко грѣнію ихъ смысловѣ, не мощно предъставиши, каковыми вещами почитаху его. Славясясь въ мирѣ семъ Царь Борисъ, и поставляшъ Царя въ Касимовъ, и по смерти его возгордился мой бусурманѣ, не восхотѣ покланяпися восприемникомъ того престола. Янѣ же бысть первоначальствующій во Князѣ Нагайскихъ Урусъ Аспороханскими вои, мой же лукавствуя и обѣщаваясь служили ему. Царь же Борисъ хоты славою своею, а не яростно вѣ предѣвящдущая времена укрѣпиши того врага, и повелѣ во своя царская сокровища
водим и показываем вся, имже Царь Россійстм величаются, и уже что годно ему, по все невозвранны взимаше, но вс время нивочопоже таково величание бысть, егда время прииде, и тогда вси таковии врази совсмь сердца своего усты объявиш, и какова завись сердца их распалающися познана бысть. Оскверни же Царь Борис неправедным прибышком вся дани своя: корчевщицы бо пиянству, и душегубству, и блуду желателие, во всѣхъ градѣхъ вѣ прикупѣ высокѣ воздвигше цѣнную кабаковъ, и инѣхъ опкуповѣ черезъ мѣру много бысть, да тѣмъ милостыню пворотѣ, и церкви строипѣ, и смѣшавъ клятву со благословеніемъ, и одолѣ злоба благочестію. И таковыхъ ради всѣхъ дѣлы, иже смотрѣ Борисъ, вѣ ненавись бысть всему миру, но опять уже вси понощаху ему крови ради неповинныхъ, и вѣ разграбленіи имѣнія, и нововводимыхъ дѣлы, ереси же Арменскѣй и Ламинскѣй послѣдствующимъ добрѣ попаковникѣ бысть, и зѣло отъ него таковии любими были, и спари мужы брады своя постиразаху, во юноши премѣняхуся. Надѣ всѣми же сими во объявленіе и пиянство велико, и во блудѣ впадохомѣ, и вѣ лихвы, и вѣ
неправды, и во вся злай дѣла. За вся же сія злай, и лукавая наша дѣла, егда гладомь наказа насъ Господь, мы же не покому еще къ нему обратимися, но и злѣйши гордоснѣю возвышающеся вѣ горшую и злѣйшай впадохомѣ, и не покому проспій, но и чинѣ священствующиѣ. Многа же и ина злай, еже вѣ насъ содѣся, иже не мощно исписаши, ни изгласапи продолженія ради слуша немощнымѣ, и забыши, и егда рекомѣ мирѣ и утвержденіе о управлении Бориса, тогда внезапу, по гласу Апостола, пріида на насѣ всебытьельство: не пуспіи убо Богъ содержай словомѣ никого опѣ мѣхѣ, иже спрежійся Царь Борисѣ, и не восста никпо на него опѣ вельможѣ, иже роны погуби, ни опѣ Царей спранскихѣ, но кого пуспіи, смѣху достойно сказатье, плача же вѣлика дѣло быстѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О Рострієвъ Григоріи Отрепьевѣ, и о смерти Царя Бориса, и всѣхъ злыхъ, яже сотвори Рострия.

Въ лѣто 713, нѣкто чернецъ, Григорій именемѣ, рода Отрепьевыхъ, сей юнѣ еще навычѣ чернокнижію, и про-
чимъ злымъ. Той же опредѣль опѣ Россіи, и всѣлися въ предѣлѣхъ королевства Польского, и тамо живяще, и составляше ложная писанія, и посылая повсюду проповѣдую жива Царевича, Димитрія себе нарицая, самы же опѣ мѣста на мѣсто переходя, и крывающеся, и мянчающе во двою государству всѣми людми: за се же ящадся всѣ крѣпцѣ онѣй вышепомянутыя бѣгуны Сверскіхъ и Польскіхъ городѣ жиле, и вѣчныя холопи Московскіе, имже дойде время по ихъ вражию изволенію. И прежде убо мало по малу прилагахуся весь опѣ веси, такожѣ и градѣ опѣ града, дондеже и вси погибоша. Но того лукавство всѣмъ вѣдомо бысть, и какова злай содѣящася, и до днесь всѣ Россия не можемъ опѣ выя своея разрѣшени пого ярма, и яже во всей России сотворенныхъ опѣ него злыхъ со всѣми любишельми его злодѣйства, немощно никому во многая времена исписами: четвертую бо часнь всея вселенной всю Европію вѣ два лѣща посланными своими прельсти. Папа же Римскій всemu западу о немъ восписа, и изгнана того суци опечестова являюще, и Польскому краю прешьему Жигимонту вси на месѣ за него повелѣша
спроизвяся. Приложибося къ вѣчнымъ врагомъ Христіанскимъ, къ Лапинскимъ ученикомъ, и обѣщая не должно имъ сѣ записаніемъ, еже всея Россія къ стры- ви антипистову подѣ благословение привлещи, и не причащающихъся мерзос- ти запустѣнія опрѣщеніму хлѣбу, всѣхъ предапи смерти. И аще не бы Господь сверглѣ того велехвальную гор- дыню, то и моглѣ бы сія содѣяны, на негоже и много приличествуетъ проро- чество Иезекилево вѣ 21-й главѣ, и по мовкѣ главѣ назначаетъ смерть тому, якоже речено: И будеши огня идѣ, и кровь пвоя среди земли пвоя пролѣнся. Царѣ же Борисѣ аще и не отб него убѣнѣ бысть, но во время неправ- дой замышленаго состава Григорьева скорою смертію посѣчшенѣ бысть вѣ дѣ- шо 7113, и всѣ, на нихже надѣвящеся, сѣ дѣбомѣ его разсѣяннія быша: мовкѣ чернецѣ по его смерти тогоже лѣта на царстви его восходимѣ, нарицаяся Димитрій, отв многихѣ же знаемъ, яко Григорей чернецѣ. Ихпя же укрѣплися на Россіи Царемѣ, собираемъ весь родъ убѣненного Царевича Димитрія, и инѣхъ многихѣ Царемѣ Борисомѣ разсѣянныхъ, и еще не приведѣ, вѣхѣ прельщенны,
последи же и дарми всѣхъ прельщени.
Предь мицугеси и мами Царевича Димитрия инокъ Марея, бывшая жена Царя Ивани Васильевича всей Россіи, и нару-щаетъ того врата сына своего суща. 
Тогда же не покмо родъ его Галичане 
всі обличаху, но и мами его Богданова 
жена, Отрпьевна вдова Варвара, и съ 
сыномъ своимъ, съ его Григорьевымъ братомъ, 
и съ дядею Смирнымъ Отрпьевымъ 
такожде обличаху, и дядя его в'ѣ 
Сибирь сосланъ, многихъ пріимъ озлобле- 
нія; мученицы же новы явльшеся тогда, 
дворянинъ Петръ Тургеневъ, да Тедоръ 
Колачниковъ безъ боиони того обличаху, 
имже по многихъ мухахъ главы овсяко- 
ше среди царствующаго града Москвы. 
Той же Тедоръ, ведомъ къ посвщению, 
вопиаше всему народу: се прияли есмѣ 
образъ антиниристовъ, и поклонисяся 
посланному отъ санаы, и тогда разумѣше, 
егда вси отъ него погибнеше. 
Москвичи же ругахуса ему, и по дѣломъ 
судѣ тому быши глаголюще, такоже и 
Pепреву казнь нивочпо же вмѣниша, и" 
вскорѣ по нихъ и Князь Василий Ива- 
новичь Шуйской на плаху осудися за его 
обличеніе, егоже усрмившеся Поляки у 
Росприги едва испросиша отъ посвче-
ния. Помолв же совѣтом его злымъ себѣ Патріархомъ Игнатиемь покоршеся всѣ Митрополиты и Архіепископы, и Еписко-
пы, Архимандриты, и Игумены, и весь первоначальствующихъ священный чинъ, и Князи и бояре со всѣми начальствующи-
ыми воемъ, и приложиша руки, и послы избравше, послаша въ королевство Полъ-
ское, просище у пана Сердомирскаго дочери тому Роспритѣ въ жену, и ис-
пинно свидѣтельствоюще о немѣ въ пѣхѣ писаніяхъ, яко праведно сынѣЦаря Ивана Васильевича Димитрий, а всѣ знающе, яко Григорей чернецъ, наипаче же Павломѣй Митрополитѣ Крупицкѣй, при немѣ бо въ Чудовѣ манастьрѣ на
крыласѣ стояль, и у Патріарха Иова болѣ года во дворѣ былъ служа пис-
momѣ, и за свое еретическое воровство отъ него звѣжа въ Ли́мву. И яко же кол-
лесницы Фараоновы неволею связашася, такоже и все Россійское Государство вѣ безуміе вдася, и возлюбиша всѣ лесѣнѣ,
совершеное же лукавство. Окаянный же Росприта самѣ усовѣтовалъ себѣ Сердомир-
скимѣ, етда бысть въ Польшѣ еще въ домѣ его питася, по его же злому у-
мыслу япесь пути, вземъ дцерь свою Маринку, и приведѣ сѣ собою на бракѣ
беззаконный пиршественниковъ бого избранныго воинства, и взяты быша вси дома великия на пановь, не покмо у простыхъ, но и у власей, и у вельможь, и у нарицаемыхъ ложныхъ родителей его, у Нагихъ, и во всѣхъ крѣпкихъ мѣстахъ, и въ домахъ еретическаго насилованіе вселяся, кривовѣрія же рачитель Росстра пожеже бояся, еже и надѣ Борисовымъ родомъ содѣться, и вѣ хожденіи и исхожденій дома Царскаго, и по граду всегда со многимъ воинствомъ вздыхае, спреди же и созади его во броняхъ пекуще сѣ пропазаны и алейбады, и со инѣми многими оружіемъ, единъ же онъ покмо посреди сихъ, вельможи же и боляре далече отъ него бяшъ, и вѣ спрашно видѣгли множество оружій блестящихъ. Нѣмцеѣ же и Липву хранили и стражи послѣви себѣ, и по всѣмъ крѣпоспемѣ царскаго дому, зернѣцкомъ же шолико попуски играши и воровами, яко и вѣ самѣхъ царскихъ полахъ предѣ нимѣ бывающеся, не вѣ домо же для каковыя радоспи, не покмо иже по повелѣнію его весь синклизмъ, но и простій вси яко женихи отъ конца до конца улицѣ вѣ злашѣ и вѣ сребрѣ и вѣ багрѣхѣ странскихъ ходяще весе-
ляхусь, предъ лицемь же его каменіемъ драгимъ и бисеромъ многоцѣннымъ украсившесь служаху, и не хопяще никого же видѣши смиренно ходящихъ. Полякомъ же вся сокрошица древняя истощи, и еретическое же сѣмь Любопри воду черплюще нощаю сребрянымы сосуды, и въ банехъ мывшесе ошѣ злыхъ и сребряныыхъ сосудовъ. Ошѣ злыхъ же врачовъ казаковъ и холопей вси умніи покомъ плачуще, слова же реци не смѣюще.
Аще бо на кого нанесутъ, яко Роспригою нарицаетъ кто, и пой человѣкъ безвинно погибаетъ, и во всѣхъ градъ Российскихъ, и въ чесныхъ монастырьихъ, и миршемъ и иноцы многие погибаша, овѣмъ замоченiemъ, овѣмъ же рыбная утрода вѣчный гробъ бысть. Попусси же всѣмъ видомъ и еретикомъ невозбранно ходишъ во свящиа Божия церкви, но и вѣ самомъ соборномъ храмѣ пречислы Владыцы нашия Богородицы честнаго и славнаго ея Успенія приходяще возлегаху локотма, и вспоко-няхусь на чудотворныхъ гробы цѣльбоносныхъ мощей великихъ чудотворцевъ Петра и Йоны, и со оружіи скверными Поляки за нимъ ходяще вѣ церковь, но о семъ никпоже реци смѣшъ, смершъ
всѣмѣ предлагаймѣ. И вскорѣ же тогда проклятый Папа Римскій съ листомъ присла, воспоминавъ его обѣпы, еже о опрѣснченномъ его приношении, и о субботнѣмъ постѣ. Окаянный же Роспрігра пущаѣшъ вскорѣ повелѣнное ему сошво-римы, и абѣ браку присягнувъ сѣ ере- писцею, и вѣнчаѣ быстѣ вѣ домѣ Божіи. Много же онѣ окаянных прежде спря-женія браку насилиствомъ двѣстѣн-ныхъ душѣ оскверни женскаго полу и мужескаго, и инокинь доброобразныхъ: такоже и Поляки много покова скверна спуда содѣяша. Врази же возвѣщіи его казаки творимая тавовая видѣвше веселыхъся о погибели Христіанствѣ, и пла-чущимѣ вѣ бѣдахъ, и всѣмѣ скорбящимѣ прещаху, и люди нарицаху ихъ, глаго-лююще: яко Царю годно, тако и твориме, вы же жидове вскую о помѣ сбѣпаете? Видяще же Московскія погибель свою, и на покаяніе къ Богу не обращахуся, но радующеся вѣ порѣвѣ многихъ прибыш-комѣ, и воздыхающе вси, но сребро любезно собирающе. Гордѣся же вѣ безумиі Роспрігра, и повелѣ вѣ пишахѣ писаши себѣ наясѣйшымъ непобѣдимымъ цеса-ремѣ нарицающе. Мнѣже же окаянных мало еже и царское имя носимы, но
вышшую и честнѣйшую честь желаше привлещи. Сему же зазрѣѣв нѣжно опѣ чина вельможска, діякъ Тимоѳея Осиповъ нарицаемъ, мужъ благочестивѣ образомъ и нравомъ. Той же добродѣтельный мужъ видѣ много зла творимъ Росстригою съ совѣтами его. Къ симъ же еще несвоей-священное и великое имя на себе при- влече человѣкъ опѣнѣнѣ и всегда стра- стными побѣждаемъ внѣшними и внутрен- ними, а непобѣдимымъ цесаремъ нари- цаеще, и яко Богу противна являющѣ себя, ревность по Божѣ пріимѣ Тимоѳея, и въ домѣ своемъ постѣ и молитву со слезами къ Богу принесе, и причащився честныхъ и животворящихъ таинѣ пред- числѣвшихъ Тѣла и Крови Христовы Божа на- шегов, и пришедѣ вѣ поламы царевы со дерзновеніемъ предь всѣми Росстриго обличивѣ, яко пы, рече, воисщину Гриш- ка Острѣпьевъ, Росстрига а не непобѣ- димый цесарь, ни царевъ сынѣ Димитрій, но грѣху рабѣ, и еретикѣ. Росстрига же, не сперѣвѣ обличенія и осрамотился, вѣ мой часъ смерши предаетѣ его, и тако скончавъ теченія своего подвигѣ доблѣй мученику; сія же оставимъ до здѣ. Посылаемъ же Росстрига къ Крымскому Царю съ дары безчестны, здѣлавъ
шубы огн о къзов свиныхъ, и въ писа-
nыхъ являя себе приготовляшася со
всю полунощю спраною, и грдуща
къ расхищеню Крымскихъ жилищъ. И
повелъ Россіи всей, и огн Поляковъ
многимъ готовилися импии на Азовъ и
на пропчая жилища Ташарскала, и не-
медленно посланъ на Елецъ много из-
браннаго наряду; по Дону же плавно,
и по суку Польскими проходы повелъ
рать импии. Пройде же слухъ и до Кон-
стантинаполя о семь, и гопови Турцы
быша ко пролиню крови Христианскія.
О семь нѣцынъ глаголють испинно, или
ни, не вѣмъ, яко сице сотвори Ростри-
га Крымскому Царю, хотя его воздвиг-
нуши на брань, да изгубимъ Христіанъ
на величѣхъ поляхъ, и не радуясь о
побѣдѣ на Агарянъ, но ища како бы
предами тѣмъ всѣхъ православныхъ Хри-
стіанъ, Москву же наполнили Полаки;
Господь же гордынъ смыслъ разори, в
совѣтѣ его вѣ дѣло не произведе.
Глава Пятая.

О совѣтѣ Ростригина съ Поляки, како было или побити Московскіхъ боларѣ и сельможѣ, и о смерти его.

Врагъ же той Рострига умысли съ еретики посѣщи всякаго чина отъ вельможъ и до простыхъ начальствующихъ цивовымъ образомъ: холѣшаще бо окаянный игру здѣлами за врать Срѣменскими кѣ, напрудному на полѣ стрѣлями изъ наряду пушечнаго, и егда же изыдущъ всѣ люди на по позорище, и тогда врата граду замворили присрочи и побили всѣхъ, но людный сей совѣтъ прежде двою дню сроку увѣдѣнъ бысть. И по десяти днѣхъ несвояственного брака самѣ окаянный злѣ скончася, годѣ препроводивъ царствую, повѣствую же о себѣ, на придѣсятъ и четырехъ лѣта царствва си, но друзья его бѣси не придаша много лѣтѣ житія; и Златоустаго писаніе на немѣ збысться реченное: такову убо честь бѣси приносятъ любящимъ ихъ. Весь же народъ Московскій отъ радосны дадеся пяниству, и вмѣсто благодаренія, еже кѣ Богу, всякѣ каждо своимъ промысломъ хвалящеся, и храбр-
ствомъ величахуся, и молебное славословье въ дому Матери Божія о тарабвѣ преславнѣй побѣдѣ не воздадеся. Велико и преславно чudo содѢя Пречистая о Константинѣ градѣ уже въ мори и подъ спѣнами на Персы и Скине, но не внутрѣ града за спѣнами, на Москве же внутрѣ града великое чudo содѢя. Уже бо окаянный ересьикъ въ руку всѣхъ свою обѣямѣ, и совершенно любимъ отъ всѣхъ. Вѣ того же день повелѣніемъ Божіимъ вси на него воспаша, и многихъ кровь ересьическая по улицамъ пропече; но безумство и гордость вмѣсто благодарения праведно мстипелю предложися за се, и того ради гнѣвъ Господень не пресца. Мы же вся Россія сподрениія Божія и строительства его не смарпяюще къ себѣ, и не разсуждающе, еже опѣ таковыхъ золѣ избави насъ Господь. Отъ лѣтъ убо свящаго Владимира крестившаго Русскую землю, даже и до нынѣ эмѣй всепагубный вогнѣздивыйся въ космѣлѣ Ипальйскомъ всегда небесныхъ звѣзды опиоргая, не покоя во Европіи чищверной части вселенныя, но и на воспоѣ, и югѣ, и сѣверѣ, не почива гонимѣ, и лесъ того отъ много лѣтъ пропяается на Россіи, и искусствъ его
въ посланіяхъ благовѣрнымъ Князю Невскому обличенъ бысть, также и святыми Архіепископы величайшаго Новаграда злый совѣмь его разоря, и надежная засылка, оболченный волкъ во овчью кожу шествовавший на олый Соборъ Исидоръ Мирополитъ проклятый погибе же. И Антономъ Поссевомъ (*) надвялся прельстипи Царя Ивана Васильевича вселена России, и той осрамоюся, и еже многими днемъ и нсихъ не може обрѣсти. Сего неначало дияволъ восхишениѢ къ поглощенію того насыщения самовольнѣ приведе, и уже чаше конецъ злобъ изблеванъ видѣпи: но не у еще времена и полвѣрмени исполнися, по откровенію Иоанна Богослова. Тѣмже и Господь не отверже еще насъ, того ради и намъ зрящимъ подобаетъ внимами, и за неизмѣрную Владычию милость благодаримъ его, мы же духовное око несомнѣтелѣ но имуци, и паче воловъ упрямы обычаємъ: тихъ бо ясли гospodina своего разумѣютъ, и пипающему повинуются, мы же промышляющаго нами небрежемъ,

(*) Надлежит читать: Поссевинусомъ.
и того ради болям грѣхъ насъ влечемъ, и вскорѣ безумію нашему возмездіе даровася.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О началѣ царства Царя Василия Ивановича Шуйскаго, въ лѣто 7114.

По убіеніи Ростригинѣ въ чепвертный день малыми нѣкими отъ царскихъ полковъ излюбленъ былъ Царемъ Князь Василий Ивановичъ Шуйской, и вскѣ въ царскій домъ, и никимъ отъ вельможъ прерѣкованъ, ни отъ прочаго народа умоленъ, и устроися Россія всѣ въ двоемысли: овь убо любяще его, овѣ же ненавидяще. Сѣвера же внявъ си крѣпцѣ, отъ Царя Ивана Васильевича послѣдняго розгромѣ бывшѣй Новуграду, и такаго же мучительства не дождався на себѣ, вскорѣ облагаються отъ державы Московской, занеже много зла содѣяша во всей Россіи. Егда же возводяще Ростригу на царство Россійское; и конечѣ опечаленъ братства Христіанскаго, и приложился къ Польскому кралевству въ работу. Царь же Василей
много моли́въ пѣхъ посланьми Митро-поли́шомъ Пафну́тиемъ Кру́пскимъ со́ Архимандриты и Игумены и съ пропо́чимъ народомъ, но не приклони́щася опъ за- спони́я вышепомянутыхъ воровъ, и тако́ во всей Росси́и изы́де съ мечемъ другъ на друга, и не былъ такова бы́да: по- кры́ваеми бо поля́ велицы́ бываху много- численны́мъ воинствомъ опъ оброю страну́ оспавающихъ́ся мало смертнымъ ра́ди разлучения, и ти́и нази яко опъ упробы матерна́ испоргше́ся, и ко гра- домъ и къ весемъ приб́гаху, но и опъ пѣхъ мало спаса́хуся. Си́цевая же бы́да пропя́гшися болнъ двою летъ во всѣхъ украи́нахъ опъ предъ́ востока́ Поль- скихъ градовъ и́же къ Крыму, и Рязан- ския, и С́вера, и Смоленскихъ земля́, и пустая Рже́ва, и Лу́ки, и Великый Нов- градъ, и Пско́въ, и Ивань-городъ. В́́ С́верскихъ же и Польскихъ градахъ иногда же разоряху грады опъ Царя́ Василія посылаемое воинство, овогда же само сущи́ другъ друга одоле́ваху, и отню́ и мечу преда́хуся. На кормлю же по вся лѣ́ша прихождаху Ташарове Кры́м- ские, и Нагайскіе, и Черкасы, и аки скопу, пѣ́ну человѣ́къ всегда опто́няя- ще во своя́ жилища. В́́́ таки́е времена
отъ Царя Василия посланній бояре и воеводы, множествовъ крѣпкихъ воинъ подъ Колготою положена, и со сыдѣющіемъ отступнишь, потомъ же и самѣ Царь Василий шедъ на Тулу воевать, и со многимъ козньствомъ едва градъ пріятъ пополненіемъ воднымъ, и ту начало испующихъ злодѣевъ, ложнаго умышенаго Царевича Пепрушки холопа Свияжскаго головы стрѣлицкаго Григорья Елата, нарицающага сына Царя Теодора Ивановича, и Ивана Болотникова, холопа же Князя Андрея Андреевича Телятевскаго, заводчика всей бѣды, поима, и не соодолѣвъ меншимъ злодѣевъ, пресла ихъ браны, возмѣвъ; яко тѣ страхов ради имущѣ покоримся; они же вскорѣ приведошь къ себѣ на помощь Польскихъ и Литовскихъ людей, и прежнимъ обычае въ нарекоща, ложнаго Царя Димитрія отъ Сѣверскихъ градовъ, попова сына Матюшку Веревкина. И тако бра- ни бывши, и Божіимъ попушеніемъ за беззаконія наша одолѣва врази православнымъ Христіаномъ. И ничимъ за- держанімъ дошедше царствующаго града Москвы, егоже и общеде вокругъ про- мышляху пріятіи. Кто же той бѣды из- речеть, еже содѣяся во всей Россіи? На
единое бо трапезъ съдаще въ пиршествахъ въ царствующемъ градѣ, по велѣніи же убо ови въ царскія полацзы, ови же въ Тушинскія шабары преска-хаху. И раздѣлиша на двое вси человѣцы, вси же мысляще лукавѣ о себѣ: аще убо взяша будемъ Москва, бо шамо опицы наши, и брачія, и роды, и друзья, піи насъ соблюдѣтъ, аще ли мы одолѣмъ, бо такоже мы имѣ заслугица будемъ. Польскія же и Липовскія люди, и воры казаки тѣмъ перелетомъ ни въ чемъ не вѣроваху: тако бо тѣхъ тогда нарицаху, и яко волцы надо псами играюще, и инѣхъ искушаяще, инѣми же вмѣстѣ шишли отъ меча и отъ всякаго оружія и смертнаго паденія защищахуся. И быще имѣ спѣна пшерда злоказынство измѣнницѣ, и аще и вся злая и лютая видяще и слышаше, не опступаху отъ того ложаго царика, и отъ Поляковъ, и недомыслима вѣ разумѣ тому же-христу, и Польскимъ и Липовскımъ людямъ піо всѣ промышляюще измѣнницы, и всюду водяще, и вездѣ сохраняюще враговѣ Христіанскихъ Липву и Поляковъ, къ смертнымъ же боемъ прежде оплечевахуся, и послѣди престихаху; Поляцыкѣ и Липва вооружены стояще бездѣльно,
смѣщающеся безумству ихъ и междоусобію. И аще случаемъ на бранехѣ взятѣ будемъ Поляки и Липвою добрый воинъ за испину спояцѣй, шой милостии сподобляемъ отъ нихъ, и отъ смерпи сохранимъ; аще ли же случится кромѣ ихъ взялъ бышы кому Русскимъ измѣнниками, и на того яко на люпна звѣря прискаакаху со оружіи, и составы того разсыпаху любѣ. И видяще Поляки и Липва паковы пышки и злѣмучимтѣльство отъ своихъ своимъ и единовѣрнымъ, и уступающе дивляхуся окаянной вражѣи жестокости, и сердцы своими содрогахуся, и звѣрски взирающе, оплѣгаху; разумны же отъ нихъ пеплыми слезами ланишъ свои омывающе, и другъ другу глаголюще: внимаемъ брашіе о семъ, что си Русаки другъ другу содѣявающѣ? нами же что будемъ отъ нихъ? И бѣсовѣ элѣйши нарицуце мѣхъ; они же смиловавшыхся, Липву и Поляковъ худѣками и женками нарицаху. Кто же сея бѣды слыша не восплачечетъ, еже вкупѣ шеспвія ихъ на бранъ? идѣже бо Поляки со измѣнники пріидущѣ кѣ непроходѣмъ мѣстомъ, и вѣлѣвѣ, и на рѣкахѣ, и на топѣ, и на ржавѣ, и на болотѣ, и ту бѣзѣ ума спанутьѣ Поляки, не вѣдуще, что сошвопимъ, како прей-
ши, или како минуши; измѣнницы же ругающеся имень и недоброхомствующихъ Царю Тушинскому нарицаху, и вскорѣ ими промышляху, и мосцы и перевозы спрояшше, и дѣсомѣ тропинами во едину снепень безпакостно провожаху. Коль же жесчко сердце измѣнниковъ бѣяще на свою брацию православныхъ Христіанъ? Поляковъ убо и Липвы сопини двѣ или три, Рускихъ же измѣнниковъ десятоприщею предѣ ними сугубо; и тщи собрандаху ихъ во всемѣ, а имже бы возможно и малою чадию на шѣхъ крѣпкихъ мѣстѣхъ, и на непроходимыхъ всѣхъ смерши предапи. Но никакоже вѣ нихъ таковаго смисла доброго не обрѣтешся. Кило же сему не посмѣешся безумие? Внегда убо ко кровопролитию, по Русии измѣнницы главы свои прежде полагаху, Поляцы же спояще точию отѣ ихмѣнны себѣ соблюдаху: егда же корыстѣ дѣлиши во градѣ и вѣ селѣ; то вся лучшая Поляки у нихѣ силою отѣ имаху; измѣнницы же, аще и множествомъ ихѣ предѣ ними, по не прерѣкковаху, и всякъ насильствомъ отѣ нихѣ радостно пріемляху. Плѣнницѣ же женѣ красныхъ и опроковицѣ и юнощѣ не покмо у худѣйшихъ измѣнниковѣ, но и у начальствующихъ.
щихъ ими отвимаху, и не могууце отв рукъ ихъ исхимици, и рода своего женѣ и дѣтей и братію и сестрѣ, но великою цѣною искуповаху, и по по велицѣй дружбѣ, и по мздѣ. Еще же и смѣхъ Поляки надѣ тѣми Русками измѣници дѣяху, имжѣ возможно насильствоваши, по прія-піи цѣны не опдаваху, и другую цѣну воспріимаху; ини же по опданіи плѣн-ницѣ и по взятіи цѣны, засылаху на пушъ и вспять паки оружіемѣ отвимаху. Сіяхъ зряще измѣницы не покмо не-знаеми, но и сердоболи другѣ другу смѣяхуся, гнѣвъ же Божій праведно по-пущенный видимъ бываше: мнози бо жены и дѣвицы не хотяще со беззаконники разлучишися, и мнози по искупленіи, паки къ нимѣ отвѣгаху; ини же жены на мужи своя о смерти поучевахуся, и по испрошеніи на искуѣ крѣяхуся, и по-вѣшающеся на выя тѣмѣ беззаконникомѣ, зѣлѣ гласы движуще, и благодѣтели тѣхъ и свѣты нарицающе, охѣ! охѣ! горѣ! горѣ! безѣ ума припѣвающе: мнози бо отв нихѣ юношю и покойми тѣлесны-ми побѣдившеся, ини же очаровани быв-ше, и того ради сердцы своими изгараху. Бяше же и се зло вездѣ излиянно, не десять бо, или пятьъ, но три, или два,
вкуплм совтмм каков о дЪл в или о разумъ, разлучившесь арпзень, еднъ остался съ пернящими бдлы и напа- си, другий же опсканет въ покой пд- лесный, въ велику же работе вражию, и соспавлячающе ложная списания, посы- лають на соблазнъ оставшимся по нихъ, возвщающе о себѣ, яко въ величѣ че- си пармо сунь, и многи дарове, и имѣ- нія пришша; имже убо мнози и не вѣ- роваху, и сія оплюваху, мнози же и прельщающеся къ нимъ опѣхаху. Не токмо же писаніи пайно, но и на брас- нѣхъ сѣбкъкающеся другѣ друга оболь- шеваху, и не токмо проспіи, но и ра- зумніи, яко опѣ полка Ангельска опска- чующе, въ демоны прелагахуся. Всякъ же опѣ своего чину выше начаша восходиши: раби убо господіе хопьяце были, и не- вольнні кѣ свободѣ прескающе; сильнні же разумомъ опѣ мѣхъ вѣ прахѣ вмѣ- няемы бываху, и ничпожѣ не понихъ не смѣюще реци; Царемъ же играху яко дѣпищемъ, и всякъ выше мѣры своея жалованія хопьяше. Мнози же шаинницы нарицаемы и цѣловавше крестъ Господѣнъ, ко врагомъ прелагахуся, и вѣ Ту- шинѣ бывше, тамо крестъ же Господень цѣловавше, и жалованіе у врага Божія
взявишь, и вспянь къ царствующему граду возвращахусь. И паки у Царя Василия больши прежняго почесшь и имѣнія и дары воспріимаху, и паки къ вору отвѣзжаху; мноиз же тако мыпуще всѣмъ Российскимъ Государствомъ, не дважды кто, но и пять кратѣ и десять въ Тушинѣ и къ Москве переѣзжаху: недо- смѣшки же въ Тушинѣ попребѣ плѣснѣныхъ, или пищѣ и одежды и оружій бранныхъ и лѣкарственныхъ всякѣхъ зѣлей, и соль, тая вся, отмай уклоняющеся, кривопуществомъ измѣнницы отвѣ царствующаго града Москвы наполняху измѣннича станица въ Тушинѣ, и радующеся окаянніи воспріяшію прикупѣ многаго сребра, конца же вещи не разсуждающе, отвѣ браней же приходящихъ вѣсти слышаше, лукавствующе сердцемъ, и аще понихѣ сущь, что ласкающеся глаголаху, и сплетены смуща слагающе, много сухобо не были, и народѣ смущающе, во ужась сердца низводяну, и сонмы на стогнахъ царствующаго града собирающеся, кривая, и не замкнутыими успы проповѣдаху. Аще ли же не на пользу таковымъ лукавымъ что услышишься, о хмѣ посуплени стояще и нѣми, и очию не могуще на аерѣ возвести, и расходя-
щесь съ воздыханьми бдосвскими; ини же держостю анпихриста и надеждею 
мукъ въчныхъ подстрѣкаеми, и сладкое 
горько наричающе, и горькое сладко, и 
свѣтъ пыму, а пыму свѣтъ, и тако на-
родѣ отъ праваго слышания и увѣренія 
развращающу. И вѣ таковыхъ мяпежахъ 
мнози испинно въдающе отпѣздѣ измѣн-
никовъ, и всякіе промыслы кѣвору и кѣ 
Полякомъ, но не возвѣшаху на нихъ Ца-
рю, ни вельможамъ: а иже возвѣщающій 
о семъ, тѣхъ клеветники и шепотники 
наричающе. Царь же Василій многажды убиваше повинныхъ, сѣ ними же и неповин-
ныхъ и не согрѣшшихъ смертную суду 
предаваше: смущены бо была первоначаль-
ствующи державы его кѣ нему, и двое-
мысленъ кѣ нимъ разумѣ имѣюще, и мно-
гимъ вѣрная не на лицѣ ни на мѣстѣ, 
но на языцѣ службу носящихъ; наипаче же 
всѣхъ на насѣ Апостольское слово 
збыться: якоже не искусишь Бога 
имѣшь вѣ разумѣ, того ради предать 
ихъ Богъ вѣ неискусенъ умѣ пворимѣ 
неподобная. Мнози бо тогда окаянній о 
Царѣ Василіи дѣющую, и глаголюще не-
подобная, ихже нѣсть возможно опи-
сани или глаголами. Аще ли сицевъ во 
очию безумныхъ явися, то подобаше имѣ 
было креста не цѣловани, но безѣ крови
отказаны. Аще ли цѣловавъ ему живо-
пворящий крестъ Господень, пйо во всемъ
упованіе на Господа возлагами, и по хо-
мѣню сердцѣ нашихъ даде намъ Богъ:
и яко все Фараону и Египтянамъ чудеса
Божія ни вочто же вмѣнишася, и искусъ
Чермнаго моря во всѣхъ языцѣхъ увѣ-
дѣлѣ бысть вѣ подсолначной; такоже
и содружничество Москвиамъ со анпи-
хрисиовыми проповѣдниками, съ Поляки и
съ Люшоры всѣмъ языкомъ на посмѣхъ
бысть, и егда совершися всѣхъ насѣ
грѣхъ, и высокія мысли выше облачѣ
разліяшася дымомъ. И вправду убо сія
пострадахомъ; егда бо слышахомъ грады
разоряемы, и видѣхомъ опѣ нихъ, яко
опѣ огненны пеци избѣгающихъ звѣр-
скимѣ рыканіемѣ, имже не пobileхомѣ,
ни плакахомся, ни рыдахомѣ, ниже домы
наша опверзахомѣ имѣ; и мнѣхомѣ яко
не придумѣ паядже на ны, и глаголюще:
далече сущ сія, и тамо вся преминутѣ.
И такова злая дѣмая тогда не успра-
шива насѣ! кое зло не бысть надъ нами?
какъ бѣда? кака напассть не покры насѣ?
И не взыскахомѣ свыше царствующаго
надъ нами, и ни во чпожѣ вмѣнихомѣ
вся предѣлы Россійскія земли опровер-
жены опѣ благолѣпошь вѣ пустошшво.
Бысть же тогда разорение святымъ Божимъ церквамъ отъ самѣхъ православныхъ, яко же калицемъ идолскимъ прежде отъ великаго Владимира, тогда на славу Божию, нынѣ же на утѣху бѣсомъ сѣ Лутори элѣйши того содѣяща внучы сихъ, мы и брашіе наши. Мы убо на покаяние ко Господу Богу не обрашомся, брашіе же наша Свѣверска земли и Польскихъ градовъ жимеліе, яко ненаказани сущѣ отъ отецъ своихъ спраху Божию, и восипани вѣ безуміи, и навыкшѣ отъ многихъ еретиковъ по Украинѣ живущихъ, ихъ злымъ нравомъ и обычаємъ, и сѣ ними вкулѣ рапующе насѣ, и вѣ ихъ вѣру еретическую мнози преступивше отъ невѣянія, и во всѣмъ сѣ ними законъ держащему, и тогда солнце: померче, еже есть всякое благочестіе: запориша-боса двери милосердія Божія, и яко мухи оть него прелетающе сокрушахуся: тако и раповавше церковъ послѣди погибнутѣ, иниже и погибаша уже. Кто сперпимъ ту бѣду зря? Яко сынове Агаряны по вся лѣпа приходяще, и вѣ мѣсто свя-зующе человѣки аки скопѣ гоняще, и биенми отѣ вервій единѣ полкѣ гоняще, два же льмы, на нихже измѣнницы не обращающеся спати; но такоже сѣ нами
раповахуся, аще и не вкуплѣ, но всяко радовахуся расположенно брашіи своей. Тогда же опѣхи кѣ вышепомянутому Нагайскому Князю Урусу сынѣ его Князь Петрѣ, опровергся вѣры Христіанскія, и велику чеспѣ вѣ Россіи всю отверже, и же- ну свою, прежде бывшую за Княземъ Алекс- сандромъ Ивановичемъ Шуйскимъ поки- нулѣ, и со опцемъ своимъ и съ Нагайскимъ Тапары много зла содѣя по всѣмъ Украин- скимъ городомѣ. Также и Борисомъ по- ставленный Касимовской Царь кѣ Тушин- скому ложному Царю приложися, и сѣ Польскими людыми, и сѣ Рускими измѣн- ники вездѣ раповаху. Тогда убо во свящыхъ Божихъ церквахъ скопѣ свой запвораху, и псовѣ во олтарехъ пышаху; освящен- ныяжѣ ризы не покмо на потребу свою предираху, но и на обуча преморгаху и драгими багры на плещу носимыхъ свя- щенныхъ Іереовѣ, аедроны покрываху; и кѣ коимъ же вещемѣ святымѣ не воз- можно прикосновися ни приступили безѣ говѣнія, но со спрахомѣ, и тая ношаху блюдницы, и піаху сѣ пласаніемѣ опѣ- нихѣ, и безсловесныя скопы украшаху сими. И яже опѣ сихѣ свящыя Божія церкви, и честпныя монастыры огнемѣ попреблены быща, тѣи единою оплакани
быша; а иже сице обругаем, ти назна-
менующе намъ, яко имѣемъ грѣхи не-
очиспимыя, и пребывающия въ неразсуж-
деніи нашемъ до дне пришествія Госпо-
дня; и николько отъ всего Россійскаго
языка не избысть отъ мѣхб бѣдѣ. Чинѣ
иноческій и священническій не вскорѣ
смерти предаяху, но прежде здѣ мучаще
всячески, и огнемъ жгуще, испытующе
сокровищъ, и помолъ смерти предаяху.
А ихже свѣдѣмъ иноковъ непреходи-
мыхъ отъ мѣста на мѣсто, но во едина-
номъ обѣщаніи живуща, и таковыхъ ра-
ботами облагаху, и спрахи бѣху имѣ, и
вина и пива варякѣ имѣ, такожѣ и кормы
людскія и конскія гоповище, и посаху
спада ихъ. Такимѣ Іереевъ у мелива и
у возовѣ и у дровосѣчества моряху, и
блудницѣ стрежаху, и работающе блуд-
ницамѣ, и воду ношаху имѣ, и порты
скверныя мыюще на нихъ, и у коней ихѣ
все работающе повелѣвное имѣ. И спа-
рыя и святоѣпнѣя мужи у ногѣ ихѣ
валяющеся акі сиропки, и ругающеся
имѣ повелѣваху пѣсни пѣли срамныя и
скаками, и пласами, не покаряющихъсѧ
смерти предаяху. И премѣнишася тогда
жилища человѣческая на звѣрская: дивій
бо не крѣпкое естество, медвѣди и волки,
и лисицы и зайцы на градская и про-
ственная мечта пришедше, также и
птицы отъ великихъ лъсовъ на велицѣй
птицы на штурф человѣческомъ вселиша-
ся, и звѣри и птицы малыя во главахъ
и въ штурфъ человѣческихъ гнѣзда со-
дѣлянья: горы бо могилъ тогда явишься
побѣненныхъ по правдѣ рабовавшихся, ихъ
же не лѣсь изреши подробну, но мало
покъ понамѣни, яже была велицы бои
на прошествіи отъ Тулы въ Колугу, и
подъ Кромами, и на Ворсмѣ подъ Коши-
рою, и подъ Орломъ, и подъ Нижнимъ
Новымъ-градомъ, и во многихъ мѣстѣхъ;
и крияхуса тогда человѣцы въ дебри
непроходимья, и въ чаши темныхъ лѣ-
совъ, и въ пещеры недовѣдомыя, и въ
водѣ между кустовъ отдыхающе, и пла-
чущеся къ Содѣмѣлю, дабы ночь сихъ
поспигла, и поне мало бы отдохнуши
на сушѣ: но ни въ нощъ, ни въ день бѣ-
гачущимъ не бѣ покоя и мѣста ко скры-
шию; и вмѣсто луны многія пожары поля
и лѣса освѣщаваху нощию, и никомуже
не мощно бѣще двигнутися отъ мѣста
своего: человѣкъ бо ожидаху, аки звѣрей
отъ лѣсовъ исходящихъ, и остывища
тогда злодѣи за звѣрьми гоньбу, но же-
нуще за своею брашію, и со псы, аки
люпыхъ звѣрей пущи пышаху, и сущесственных звѣри человѣкѣ бѣгающихъ подаху, и произволительных звѣри не естествою, но нравомѣ, такожде поядаху. И звѣри убо едину смерть дающи; сии же и пѣлесную и душевную. Попусни же Господь нашѣ и Богъ пра-ведный гнѣвъ свой на насъ, не покмо злыхъ сихъ враговѣ, но и звѣри пако-спи дѣяху: иидѣ бо, Христіане и земле-дѣльцы бѣгающе, не могуща жить сѣмь въ всѣческихъ скрыши; вездѣ бо изъ ямѣ звѣри ископовашу и поядаху, иини же звѣрии покмо по лѣсу и по грязи разсыповану далече. Также и казаки и измѣнники, идѣже что останется каковыхъ житѣ, то въ воду и въ грязь сыплюще, и коньми попчуще, а идѣже не пожгущъ домовѣ, или немощно взяши домовныхъ попребѣ, то все мѣлко колюще, и въ воду мещуще: входят же и запворы всякия разсѣкаяюще, дабы никому жицельствовашшпишу. Но звѣри убо со ппицы площа человѣческую ядуще, человѣцы же сѣ бѣсы и души и пѣлеса погубляху. Не могуще бо немилосердыхъ мучения перпѣщи мучиміи, и на малѣ часѣ хопище отдохнуши, и въ смерщномѣ разлучени неповинно и не-
праведно другъ друга оклеветоваху, сихъ же немощно разсудили спрадания кромѣ создавшаго насѣ. Мнози бо безѣ исповѣданія и безѣ святыхъ тайнѣ на пулу во грѣсѣхѣ отпадиоша. Священныхъ убо счино потрѣбленъ бысть, и вси Архіерей право учащие, или вѣ правдѣ споящие, водими, яко злодѣи во узахѣ, не покмо отѣ меншихъ, но и отѣ первопрестольныхъ. Намѣстникъ убо Леонтия чудотворца, и прочихъ по немѣ святыхъ, Ростовскій Митрополитъ Филаретъ разумѣвъ вѣдѣлѣхъ и словесѣхъ, и твердѣ вѣрѣ Христіанству, и знаменищикъ во всѣкомъ добросмыслѣствѣ. Сего убо Митрополита Филарета изтормче силою, яко отѣ пазуху материю, отѣ церкви Божія, и ведущѣ пушемѣ боса покмо во единой святѣ, и ругающеся облекоша его вѣ ризы языческія, и покрыша главу Ташарскою шапкою, и носѣ обувше во своя сандалія. Приведену же бывшу къ жехристу и къ Полякомѣ, совѣшоваша врази, да шѣмѣ инѣхъ предѣствіѣ, и хотѣяще ко своей прелести того примыгнуши, и нарицають его Патріарха, и облагаютъ его всѣми священными ризами, и здѣшнемѣ поясомѣ почестѣюшѣ, и служили шому рабовѣ,
якоже и прочим святим, дарующим: но сей Филарет разуменьций, не преклонился ни на десно, ни на шуее; но пребысть пвердо въ правой вѣрѣ. Они же блюдущиче того крѣпкими спрахими, и никакоже ни словесе, ни помановения тому дерзнуши дающе. Также и Тверскаго Архіепископа Теоктиста обезчесшивше, и по многихъ мукахъ на пути ко царствующему граду вѣ быстрѣй смерти предаша, и рапнымѣ обычаємъ опѣ правовѣрныхъ взято бысть тѣло его, обнажени коспи оружіи, и знамени животныхъ кровоядныхъ начертаны. Такоже и Суздалскій Архіепископъ Галактионъ во изгнаніи сконася; Епископъ же Коломенскаго Іосифа на пушкѣ привязавше, не единою подъ грады водяще, и симъ спрашаше многихъ. И маліи опѣ священнаго чина тѣхъ вѣдѣ избѣглоша, памянь же тѣхъ язвъ многимѣ и до смерти оспася. Мноси же тогда опѣ священнаго чина мняще вѣчно были притворимое зло, на изгоняемыхъ мѣста мздою и клеветами восходяще. Нѣцы же не смерпѣвше вѣдѣ, и ко врагомъ причастницы быша, и паки тѣхъ низвергающе и опѣ лѣма до лѣма, и опѣ мѣсяца на мѣсяцѣ новья власпи верпящихъ.
щіяся являю. Не покоряющихсяъ жесе ихъ эляемъ совѣшомъ по всей землі всѣкъ возрастъ и всѣкъ чинъ, овѣхъ съ башенъ съ высокихъ градныхъ долу межу, инѣхъ же съ бреговъ крупныхъ во глубину рѣкъ съ каменимъ верзаху, инѣхъ же розвязавше изъ луковъ и изъ самопаловъ розсирляюще, инѣмъ же голени на полы предамляху, у инѣхъ же чадо восхипивше, и предѣ очима родительей на огни пряжаху, инѣхъ же огѣ сосцу и отпѣ пазуху матерню отпторгайюще, о землю и опороги и о каменѣ и о углы разбиваху, инѣхъ же на копія и на сабли возмкнувше предѣ родительями пошаху. Красныхъ же женѣ и дѣвичѣ на многѣ блюдѣ взимаху; и тако во многомѣ скверненіи нечисты умираху; мноси же и сами изрѣзывахуся, смерть прѣимаху, дабы не оскивернися отпѣ поганыхъ: инѣ же вѣ воду ввергшеся съ бреговъ высокихъ, не бѣ бо мѣста ко скрытію. Матери же младенцевъ своихъ, плачащихся отпѣ глада и жажды, вѣ невѣднѣи задѣвляху, дабы ихѣ ради гласа самимѣ не погибнуши. Вѣгашюще бо захватываху рѣки тѣмъ, и послѣди обрѣшающе инѣхъ мершвыхъ, и якоже пустынницы вѣ лѣсѣ со звѣрьми во едныыхъ пещерахъ.
живуще, и емуже съ кѣмъ не возможно, 
той омъ того оставаяше, аще и не 
объцавшевся иночествоваш; но дождь и 
снѣгъ и зерѣ и спудъ нагимъ шѣломъ 
мерняще. Сѣл же зряще мужественнимъ 
среднемъ, и рыкнуше разсѣдающимся 
внутреннимъ, предахася на распеса- 
ніе, и на раздробленіе удовомъ; не мо-
гуше благороднии сынове зрѣли рожад-
шихъ ихъ ложеснѣ, у блудныхъ беззакон-
ныхъ оскверняемыхъ зѣбъ, такожде и 
братія за себѣрв своихъ нерушимаго ра-
ди дѣвства красопы скончавахуся. Мнози 
бо людна холопи ругающеся господамъ, 
своимъ, и связавше мужа или сына или 
брама, и предъ очима ихъ спудъ, соѣз-
вающе, и не десятъ числомъ, но и сугубѣ, 
двоицею и вящии. Идѣже пролита бѣ 
мученическая кровь, на помѣчѣ бране и 
бѣсованія блудного острѣ: не пощадѣша 
бо и невозраствшихъ юномокъ, но и шѣхъ 
расплѣвше, нагихъ милоспѣны оппушаху 
просили, крови срамной пекущи, и вла-
сомъ шѣмъ одраномъ сущимъ, но никто-
же явѣ не смѣяше помиловати ихъ. Не-
ѣспны же Христовы честныя и свящны 
инокини разсѣризаеми бываху, и по сла-
номъ ихъ влчими, и оскверняеми блу-
домъ, и нудими бываху мясъ яспы, и вѣ
постных дней святыя, сыру и мlekу при-
чащаися. Въ полико же безспудственно
вшедше нечестиви измѣнницы и Поляки,
бесстрашно вземлюще святыя иконы
мѣстныя и царскія двери, и сиса подсипи-
лающе подъ скверныя поспешъ, и блудъ
содѣвающе, и нечисты всегда сѣдяще, и
вернію играюще, и всіми играми бѣ-
совскими, иныя же святыя иконы коля-
ще, и вариво и печиво едрояще: изъ со-
судовъ же церковныхъ ядью и піякую, и
смѣшесея послѣвляху мяса на дискосѣхъ,
и въ поширѣхъ пишіе. Ипіи же яко на-
ругающеся, святыя сосуды преливающе
и разбивающе на свою попребу и на конс-
кую. Воодуки же и пеленѣ щипцы и ни-
занья драгія, тѣми покрываху кони своя
и на пленцу свою вмѣсто приволокъ ко
брани воздѣваяху, и посы священными
опоясывахуся по блуднымъ нѣдромъ,
и хоругви церковныя вмѣсто знаменѣ из-
ношаху. Сиса же попусти вся Господь за
беззаконія наша, да не надѣемся на кра-
сому церковную, ни на обложеніе драгое
святыхъ иконъ, сами же и вѣ блудѣ,
и вѣ піянствѣ пребывающе. Добро убо сие,
и пріятно Вошеви украшеніе святыхъ
церквей и честныхъ иконъ, но аще не
опѣ лихоимства, ни опѣ неправды, ни
отв посуловъ, ни отв прочаго лихоимничія, ни отв гордости: писано бо есть, яко вы есіце храмъ Бого живаго, яко рече Богъ, вселюся въ ня, и похожду, и буду имъ въ Бога, и ти будущъ мнѣ людие сынове и дщери, глаголемъ Господь Вседержитель. Или убо живущему во свѣтѣ непріступномъ нужда походишь въ камени и въ древѣ? яко глаголемъ Златоустѣ Иоаннѣ, храмъ не съвѣны каменны и древяны, но народъ върныхъ. Такожде и Павловъ, сосудъ избранный, вопиетъ къ намъ: Аще кто растлітъ храмъ Божій, растлітъ сего Бога. Кно же храмъ Божій, не мы ли супъ? О насъ же идѣ Апостолъ глаголемъ, лучше бы имѣ не познали свѣта, нежели познавшихъ, держапи пому. И правила со Апостоломъ речено бысть: Аще кто отъ иновѣрныхъ призываетъ васъ ясны, имея разумъ да идѣтъ на славу Божію, не имѣй же, да не идѣтъ, да не къ тому и пропачихъ соблазнищъ. И паки тойже глаголемъ: Аще кий въ васъ брать именуемъ блудникъ, или прелюбодѣй, или чужихъ женъ посѣпшись, или шать, или разбойникъ, или пьяница, или лихоиматель, еже есть, грабишель и посульникъ, съ таковыми не ясни. Чъпо
же сея бѣды спрашнѣе? Сквернѣйши бо иновѣрныхъ есмы, донележе не обращимы. И множество убо мы и до днесь въ сквернѣ лихоимства живуще, и кабаками полемуемся, и граблениемъ и посулами церкви Божія созидающе, и красно образы спрашивающе, и колокола великия сливающе, да гласомъ тѣхъ славны будемъ, а еже вышши тѣхъ звону восходящѣ гласъ во уши Господа Саваофа, бѣдныхъ и нищихъ и обидимыхъ опѣ нась, и вѣ судѣ неправедно осужденныхъ по посломъ, и о помѣ небрежемъ, яко несвященцы милоспособъ здѣ, нѣсть имѣ опѣ Божа милоспособъ, и яко милоспосны тамѣ не подкопываютъ, ни крадутъ, ни плятъ пламъ, и ни огнь, ни мечъ милоспосны не могутъ оплыши опѣ книгъ живописныхъ, развѣ величая мыслѣ, та и сѣ небесъ можемъ во адѣ свестѣ акоже и Фарисея.

И о семъ разумѣемъ, яко неправедная имѣнія дааемъ церквамъ Божіимъ не укрываютъ, но разоряютъ, и не явлено ли бысть намѣ всѣмъ праведное гнѣво-быстрое наказание опѣ Божа за вся тая сотворенна отъ насъ злая, надѣ сими же и за крестное цѣлованіе, первѣе Всерису, потомѣ же и за безумное крепкое цѣлованіе Роспригѣ и Сердамирѣ.
скому, и потомъ благочестивому Царю Василію Ивановичу Шуйскому? И сія преступихомъ, и ни во чноже вмѣни-хомъ, и за дружелюбство сѣ воры, и лжецари, и сѣ Поляки, и сѣ казаки, и сѣ грабителемъ, и власпи ради и богатства, отдахомъ самихъ себе на погубленіе. Сего ради вѣ сунь, иже не оскверни-лася свящны церкви и Божія образы; покмо иже вѣ вѣрѣ крѣпко споящихъ, и не давшыхъ входу врагомъ Божіимъ и еретикомъ? вѣ юнощь многолѣтними сѣдинами цвѣтущія? вѣ юнки, невѣ- сны Христовы добродѣтельми украшены? всякое благолѣпіе Россійское? Не все ли до конца разорено и обругано злыми поруганіемъ? народъ общій Христіан-скій? Не всѣ ли горькими и лютыми смерщемъ скончашася? множество безчисленное во градѣ и вѣ селѣ раз-божные чади Христовы? Не всѣ ли безъ милости поспрада, и вѣ плѣнѣ раз-вееди быша? Не пощадиша бо преста-рѣвшихъ возраствомъ, не усрамища сѣдинъ старецъ многолѣтнихъ, и сус-щіи млько младенцы вся испива чашу ярости гнѣва Божія. О! ненасыщимій имѣніемъ, и вѣ промчахъ злыхъ возрasta-щии! помянемъ сія, и преспанемъ отъ
ГЛАВА СЕДМАЯ.

Сказание, что содѣялось въ домѣ Пресвятой Живоначальной Троицы? и какъ заступленіемъ дремушекъ Богородицы, и за молитвѣ великихъ суддворцевъ Сергія и Никона, избранна бысть обитель сія отъ Полськихъ и Литовскихъ людей, и Русскихъ циганниковъ? твореніе того же келаря циока Абрания Палицына.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Иже убо мѣшное разума и недоумительное званка моего свѣдный, на многѣ оплакахъ писаніемъ возвѣщенни, иже въ велицѣй Россия ко спасенію благородствія вашихъ. Колико преславную и великую милость показа намъ Богъ нашъ, пресвяща и пребезначальная Троица, и великоежъ, и паче всякаго слова и смысла.
бывшее заступление Матери Слова Божиа, по обещанию своему преподобному игумену Сергию чудотворцу, и неоплаканное ея пребывание ошь обители его. И ошь коликых зло избави нас Господь в обстоянии множех вой, молишь ради великих чудотворцев, глаголю же, сего величайшего преподобного отца нашего и чудотворца Сергия, и ученика его преподобного отца нашего Никона чудотворца. И колика чудотворения показа намъ Богъ угодники своими, и убоихся, таки зряхъ недостаточная внутренняя ми человѣка, и многою молвою смущаемъ во многихъ плищеехъ, въ келарскихъ службахъ, и многихъ пѣлесныхъ изнемоганий бывающихъ ми всегда; въ семужъ и окаянство свое сѣдый, и недоспособство и немощь любострастну: но пчено же въ старости глубоци уже преклониися, и непцевахъ были скорому опложжению пѣlesi моего, и убоихся казни раба онаго, скрывшаго сребро господина своего, и прикупа имѣ не сопроворша. И еже слышахъ бывшая чудеса, овъ же и очима своиимъ видѣхъ, нужда ми бысть писамы о содѣявшихъ во обипели чудотворца молитвами его, и возвѣстии вашей любви, добрымъ моржникомъ, да
вное дарование духовно подамъ къ упѣшении вашему. Тогда бо ми не бывшу во обищели чудотворца во осадѣ бывшей отъ Польскихъ и Липовскихъ людей, и Русскихъ измѣнниковъ, но въ царствующемъ градѣ Москве по повелѣнію Самодержавнаго. И пребывающу ми въ дому чудотворца на Троецкомъ подворіи въ Богоявленскомъ монастырѣ: и аще и разстояниемъ далеке, но близѣ ее милостью и пощеніемъ преподобный опецъ нашъ Сергій. И тамо вѣдѣхь многая чудеса, слышахъ о пришедшіи ихъ въ царствующей градѣ Москву со множествомъ хлѣбовъ на возилѣхъ, и отъ спѣнѣ течущій хлѣбъ, и умножение вскихъ потрѣб молимъ ихъ, въ сущемъ ту Богоявленскомъ монастырѣ, и ина многа чудеса; о семъ убо вѣ преди слово извяшѣ. Егда же отшущша отъ обищели Польскіе и Липовскіе люди, и Русскіе измѣнники со многимъ срамомъ, и отъ царствующаго града Москвы лежись на со множествовмѣ стула бѣгствѣ вдавшуюся. И бывшу ми паки въ дому живоначальныя Троицы, и слышахъ бывшее великолѣное заступненіе и помощь надѣ враги, и чудеса преподобныхъ опецъ Сергія и Никона, и испытавъ вся подробну со
многимъ опасеніемъ предѣ многими сви-
дѣпели оставшихся иноковъ святохъ и добродушныхъ, и отъ воинъ благоразумныхъ, и отъ проповѣдныхъ православныхъ Христіанъ, о пришествіи измѣнниковъ ко обѣщали, и о выласкѣ, и о присутствіи боевъ, паче же о вели-
кихъ чудотвореніяхъ преподобныхъ отецѣ, и о пособлении ихъ на враги. И отъ ве-
ликихъ малая избраѣ, яко отъ пучины морскія горсть воды почерпѣ, да поне-
мало напою жаждущія души Божествен-
наго словеси, написахъ сія о обстояніи
монаспѣра Троицкаго вся поряду, елико
возмогохъ, да не зазрише мнѣ о семѣ го-
сподіе и брашіе, глаголюще, яко пчесла-
віемѣ или гордостію превознесохся, но
поистинѣ по ревности Божіи, грубо-
стю же разумен моего побѣждаемъ, кос-
нухся дѣлу сему, Богу помогающу мнѣ,
молишь ради чудотворца: много бо мо-
жестъ молишь праведнаго постшеству-
ема, и яко всякѣ разумѣ книжный по
своему сказанію не вывавѣтъ, но еже слы-
шахомѣ, и очима своима видѣхомѣ, о семѣ
видѣпельствуваемѣ: 'не подобаетъ убо на
испину лгани, но сѣ великимѣ опасеніемѣ
подобаетъ испину соблюдаши. Сіе же
извѣсныхѣ писаніемѣ на память намѣ, и
предвидущимъ по насъ родомъ, да не забвена будуть чудеса великия священъ, преподобныхъ опечь нашихъ Сергія и Никона, о Христѣ Иисусѣ Господь нашемъ, ему же слава во вѣки. Аминь.

ГЛАВА ОСМАЯ.

Сказаніе, гесо ради Троицкой Сергіевъ монастырь бысть во осажд.

Наказуя убо Господь всегда насъ не пресшаетъ, и прибывающихъ къ нему пріемлемъ, отпращающіхъжеся съ долготерпѣниемъ ожидающѣ, и сего ради по-пусти ны въ самовласііи быша, да егда въ сбѣхъ, не разсуждая о себѣ, уязв. немѣ, и ни откуду помощи не обрѣшеше, вскорѣ къ нему умніи очи возведемъ, и откуду помощь получимъ. Сице убо по-пусти Господь Богъ владычествоующихъ нами первѣе попрашеля иноческаго чину Ростриту Григорья Омрепьева возвавшагося царскимъ сыномъ Димитриемъ Ивановичемъ всея Руси, и на Царскій степень возшедѣ, и вѣ не долгое время той Григоріѣ достояную мѣстъ пріемѣ отъ Бога, злѣ скончая. Попомѣ же
въ того мѣсто инѣ назвался, и доспѣлъ до царствующаго града Москвы, но не пріемлемѣ бываетъ. Всюду же въ России слухъ о немѣ пропече, и сего ради всѣ воры къ нему собрашася, не на царскій убо престолѣ того возвести, но вся древняя царская сокровища испоначиши. Всюко же Россия отъ ложныхъ Царей злѣ стражденѣ, и богатство отъ всѣхъ градовъ на Цари отъемлемо бываетъ, народѣ же отъ околоихъ странѣ всюду мечь повадаетъ. Россіи убо всѣй Царь Василей Ивановичъ нарицается, отъ Тушинскагожъ вора всероссійское Государство разоряетсѧ, малѣ же нѣцы грады вѣ поморіи не соблазнишася, и шли по крестному цѣлованію правище къ Московскому Государству. Ины же дальнаго ради отстоянія крѣпосный быша врагомъ Российскимъ и измѣнникомъ Сѣверскимъ и Полякомъ. Труденъ же путь бываетъ отъсюду приходили къ Москвы всѣмъ добрагоопытнымъ по правдѣ, облегоша бо врази царствующей градѣ во округѣ, и на всѣхъ путехъ хощащихъ къ нему пришепаши побиваютъ, и ради неимѣнія всѣхъ попребѣ, коначѣ градъ Москва во озлобленіи бываетъ: отъ негоже избѣгающи и нехо-
шьще ко врагомь прилагахусь, и надежно о семь врази веселяхусь. Не мало же время способствующе граду приходящи людие, яже опь Троицы живоначальнъя Сергіева монастырь, ово убо прямо, ово же преимаяся прекопѣсными спезами, и вся нужно проходяще даже и до самого царствующаго града, и шу со избранными вои, и со неизмбнными хранипели предв всѣмь народомь всегда обрѣщаящея. Лесницы же отбѣгающи опь Царя Василія, всегда сицевая вору сѣ Поляки возвѣщаютвь, сихь же враговь Христіанскихъ на домь свящья Троицы зависию сердца распашаютвь; долго же врема подь Москвою спояще, и хотяще ю себѣ покориши: не всевидящему Оку недовѣдомая изволившу сотвориши. Всяко убо Царь Василій сихь сопропивляешься, дани и оброки опь царствва своего приемля по Троицкой дорогѣ, приходящая вся воиномь раздавая, измѣницы же опь его руки даемая приемаху, и вскорѣ сребролодобія ради и кровопролитія ко врагомь приплекаху. Царствующи же градь Москва сихь ради измѣны вся колеблеется, но искусившихся опь Гриши, и опь Петруши, и того вора не приемлють, прилѣжащи бо всюду пути Польскихъ ради
приходовъ запворены бывають. Поляки убо часи по прохождаху Московкія посылки побивающе; велика же тогда польза царствующему граду бысть отъ обимели чудотворца Сергія, ради святыхъ его молитвъ. Иже бо къ морю на полуночь живущих людей на краяхъ студенаго моря Окіана къ царствующему граду вся промыслъ возвѣщають и способляютъ. Опѣ великано бо Новаграда, и опѣ Вологды, и по Двинѣ рѣчъ до моря и на востокѣ вся Сибирская земля, и яже за нею, всѣ способствоваху къ Москвѣ. Такоже и опѣ Нижегородскія земли, и опѣ Казани всѣ безвицмѣнно служаше, и извѣтки всѣхъ прежереченныхъ мѣстъ егда куму нѣкуды минуши, то всѣ до обимели чудотворца припекаху. Тогда же въ шой велицѣйшѣй Архимандриту Іоасафу и келарю старцу Аврамию Палицыну и сѣ промчами доброхотствующими къ царствующему граду со всѣмъ усердиемъ велико пшаніе о семъ показующе, и великъ промыслѣ бывающе опѣ обимели чудотворца всѣмъ людямъ къ Москвѣ правящимъ во всѣхъ нуждахъ, и всѣ провожденіяхъ, и всѣкую всѣмъ тѣмъ подаваху, и опѣ нихъ воспріимаху: себе убо соблюдающе, и тѣхъ охраняюще, до
конца монастырскую казну испоццеваху. Вся же Россия царствующему граду способствующе, понеже обща бѣда всѣмъ правде. Людие же окресты живущій обищели, не покмо вѣ селѣхъ, но и отъ градовъ мноси принекше со всего домашнею чадию ко обищели чудотворца, вѣдяще ту молитвы чудотворца и извѣстное заступление, и вси обще къ царствующему граду вѣ бѣдахъ споспращающѣ. Воинствующіи же людие вси питаемы бывающѣ отѣ прпазды преподобныхъ чудотворцевъ, и елико мощно, всяко на смерть предавахусь, о дѣлѣ же брать любовѣ созиаемомъ вельми сердца враговъ зависимости ужасахусь, боящся одной, да не како начальнѣйшее свѣтило зряще и пропчи отѣ нихъ опстятнѣ, и къ правдѣ имуѣ прилагатися: къ дому бо великаго чудотворца вся Россия яко къ солнцу зряще, и на его молитвы концы Російскіи надѣющеся, прошилу врагомъ крѣпляхусь. Но аще и мала искра огня любви Божій во обищели чудотворца возгорѣся, но напослѣдокъ великѣ пла-мень добродѣтельный распались. На всѣхъ убо путехѣ злодѣйствующымъ доброхотны отѣ обищели уловляемы бывающѣ; и того ради совѣшомѣ ихъ лукавымъ пре-
пона велика сотворяется. Царь же Василий Иванович вскорѣ послѣ тѣхъ, когда въ западныхъ и полуночныхъ странами вѣ Дашскую землю, и вѣ Агинскую, и вѣ Свѣйскую, о обидѣ своей на Польское Короли и на всѣ измѣнники съ ложнымъ ихъ Царемъ, помощи на нихъ прося, ему же отдающими по морю посланью и дары величными способствовать. Свѣйской же Король Арцы Карлусъ, яко близѣ предѣлу его сущу, и той по суху не мало избраннаго воинства на помощь присла, о семѣ же бѣдѣ и яростѣ дышутъ сердца ереяниковъ злочестивыхъ, и немедленно посылаютъ кѣ великому врагу Христіанскому Александру пану Лисовскому, плѣняющу тогда землею Рязанскую и Владимировскую и Нижегородскую, и инныя мѣста по Росіи живущая, дабы со всѣми воинствами кѣ совѣту ихъ и кѣ помощи вскорѣ пришелъ, еже и совершши вскорѣ, кровь пія человѣческую, и грядѣй со огнемъ по пути опѣ Владимировъ и опѣ Переславля, ударяемся кѣ стѣнамъ дому-chudomvра. И еже не того ради шествуя сынь пѣмы, но цѣ едину препроводивъ, мечемѣ окровавливая ручѣ утѣшается, первое зло кѣ Богомосную мужу показать, начальнѣйший посадѣ Клеменшъ-
ево, и во округъ шу жилища человѣческая въ воздухѣ съ дымомъ разлия. По eto-
же опшесшви народъ во обищели къ мукамъ уготовляется: пропеза бо крово-
пролитняя всѣмъ предшупляется, и чаша смертная всѣмъ наливается.

——

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ө совѣтъ вора сѣ Литвою, како бы разо-
рить домѣ пресвятыхъ Гроицы.

Собранихуеже сонмищу сапаанину, и
опшерышымъ пскомъ успа своя, собору-
юшѣ пицетная беззаконни, сицевая гла-
голюще: о Царю великий Дмишре Ива-
новичь! доколѣ слушаютъ великому
пвоему благородству гравороновѣ си
вогнѣдившися во гробѣ каменный, и
докуду сѣданцу пакосщупивѣ намѣ по-
всюду? Не пѣкомо убо на пустѣ вѣст-
никовѣ нашихѣ преемлющѣ, омѣлѣсъ ис-
ходящѣ, яко звѣри, посылаеми ими, но
и смертемъ людымѣ предаютѣ безѣ
щадоспи: найпаче же повсюду имѣютѣ
моги совѣстанки, и вся грады развра-
щаютѣ служащи симѣ, и любящѣ сихѣ,
и всѣхъ всяко укрѣпляющѣ, еже не
покоряясь величеству твоему, и небрежи о твоем благородии, но служили учащиеся, за Рождество у преподобны Сергия и Никона. Кто же убо сей Сергий и Никон? Се убо обихомь всю во едино, яко гнездо птичье, и вси смертны быша отъ насъ яко птенцы, а си и супъ противу полика множества покорящихся намъ. Тебя убо, о великій Российскій бранодержатель, самому извѣстно, тако же и намъ, яко и отъ самыхъ царскихъ палатъ многихъ ты почерневшее живущъ, и аще имашъ даже небрещи иныхъ, могу тебе всегда пакостная устроимъ намъ; слухъ же испиненъ всѣмъ намъ возвѣсилъся, яко ждущъ Князя Михаила Скопина съ черными псы, съ Свѣйскими Гнездъ, и Едора Береметева съ Понизовскими людьми, и тако вкупи вси собравшися, и твердымъ сию занявше, могуть надъ нами побѣдшель показаться. И еще донедѣже не укрѣпился, да повелѣтъ твое благородие всякъ смирнилъ сихъ; и аще не покоришься, то разсыпляемъ въ воздухъ прахомъ вся жилища ихъ. Велеваль же емлешься за се
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О приходѣ подъ Троицкой Сергіево монастырѣ генмана Петра Сапеги, да пана Александра Лисовскаго, и иныхъ многихъ, со Польскими и Литовскими людьми, и со Русскими измѣнниками.

Въ лѣто 7117, въ царствованіе Елаговѣрнаго и Христолюбиваго Царя и великаго Князя Василия Ивановича всѣя Русіи, и при свяпѣйшемъ Патріархѣ Ермогенѣ Московскомъ и всѣя Руси, пресвятая же и пребезначальная Троицы обителя Сергіева монастыря, при Архимандритѣ Ioасафѣ, и при келарѣ спарцѣ Авраміи Палицынѣ, Богу попустившую за грѣхи наша, Сентября въ 23 день, въ зачатіе честнаго и славнаго пророка, и предшественникъ крестителя Господня Иоанна, приидѣ подъ Троицкой Сергіево монастырѣ Липовской генманѣ Петрѣ Сапега, и
паш Александръ Лисовской со многими Польскими и Липовскими людьми, и съ Рускими измѣнники по Московской до- рогѣ. И бывшую ему на Клеменшьевскомъ полѣ, осаднѣлѣ люди изъ града вы- шедѣ, конные и пѣшіе, и съ ними бой великѣ соотвориша, и милостыю пребезна- чальнѣй Троицы, многихъ Липовскихъ людей побили и поранили, сами же во градѣ здрави возвратыся. Богоот- ступницы же Польскіе и Липовскіе лю- дии, и Рускіе измѣнники сія видѣвше, вскривающа нелѣпыми гласы, спѣшно и суро во обходяще со всѣхъ странѣ Троиц- кой Сергіевѣ монастырѣ. Архимандритѣ же Іоасафѣ и весь освященный соборъ со множествовомъ народа вниде во священную церковь священная живоначальная Троицы, и ко образу пречистыя Богородицы, и ко многоѣлебнымъ мощемъ великаго чудотворца Сергія молящеся со слезами о избавлении и о помощи надѣ враги. Градѣмъ же люди округѣ обищели сло- боды и всякія службы огню предаша, да не когда врагомъ жилище, и пѣснопа велика будемъ оть нихъ. Геншманѣ же Сапега и Лисовской разсмотрѣвше мѣстѣ, идѣже имѣ сѣ вобинспѣвъ своими спаши, и раздѣлившеся начаша строиши
себе станы, и поставлены два острога, и в них крепости многие сотвориша, и ко обине пуши заняли, и никому минуши их не возможно, ни в дом, ни из дому чудотворца.

ГЛАВА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ.

Θ украшении осады, и о великой тьмости во град.<

Осадные же воеводы Князь Григорей Борисович Долгорукой, да Алексей Голохваспов, и дворяне приговорили со Архимандритом Иоасафом, и с соборными спарцами, что подкреплени были град осадою, и всех бы людей привести ко крепкому цлованю, и головам были спарцом и дворяном, и разделили градскя стены, и башни, и ворота, и наряду устроили по башням, и в по- дошевных боех, да всякъ каждого ихъ въдаетъ и хранишь свою страну и место, и вся яже на бранную потребу устрая- ютъ, и съ присступными людьми бываютъ со стены; а изъ града на иную ни на которую службу да не исходящихъ, а на выласку и въ прибавку, и къ присступ-
нимъ мѣстомъ людей особь устроютъ. Празднику же свѣтло моржествѣему память преподобнаго отца нашего Сергія чудотворца, Сентября вѣ 25 день; и бѣ моя ноши ничтоже ино отъ градскихъ людей слышами, развѣ воздыханіе и плачъ: понеже отъ окольныхъ странъ мнози прибѣгше, и мнѣвше яко вскорѣ преминепися великая сія бѣда, и полика пѣснеша бысть во обители, яко не бѣ мѣста праздна. Мнози же человѣцы и скопы безѣ покрова суще, и расхищаху всяка древеса и каменіе на созданіе кустамъ: понеже осени время наста, и зимѣ приближающися, и другѣ друга грѣющѣ о вещи пометнѣй, и всякихъ потребѣ не имущимѣ, и всѣмѣ изнемогающімѣ, и жены чада рахдаху предѣ всѣми человѣкі, и не бѣ никому со срамою своюю нигдѣ скрышися, и всякого богатствомъ небрегомо, и шапъми некрадомо, и всякѣ смерти прося со слезами. И аще бы кто и каменно сердце имѣлъ, и той видя сія пѣснешы и напасти восплакалъ бы, яко исполнился на насѣ Пророческое слово реченное: Праздники ваша свѣтлыя вѣ плачъ вамъ преложу и вѣ сѣдоваше, и веселе ваше вѣ рыданіе.
ГЛАВА ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ.

О видѣннѣ столпа огненнаго.

Тогда жъ нѣцыи старцы, и мнози людѣи видѣша знаменіе не во снѣ, но на явѣ, отъ нихъ же единъ священноинокъ Пименъ вѣ такою нощь на память Сергія чудотворца моляшеся всемилостивому Спасу, и пречистой Богородицы. И се вѣ оконца келии его свѣтѣ освѣти, ему же позрѣвѣ, на монастырь, и видѣ свѣшло яко пожарѣ, и мнѣвѣ, яко врази зажгощя монастырь, и вѣ мой часѣ изшлѣ на рундукѣ келейной, и зрѣлѣ надъ церковью святыхъ живоначальныхъ Троицы надѣ главою столпѣ огненѣ споящѣ даже и до тверди небесной. Священникъ же Пименъ вельми ужасеся страшному видѣнію, и вызва брацію свою изъ келей, диакона Іосифа, да диакона Серафіона, и изъ иныхъ келей старцовъ многихъ и мирянъ. Они же видѣвше чудища знаменію тому, и по малѣ столпѣ огненный нача низходиши, и свияся вѣ мѣсто яко облако огнено, и винде окномѣ надѣ дверми вѣ церковь пресвященія Троицы.
ГЛАВА ТРЕТИХАДЕСЯТЬ.

О крестномъ цѣлованіи.

Всеночному же славословію и молебномъ совершившимся, и абіе собравшимся множеству народа, и совѣтомъ начальниковъ, и всѣхъ людей, крестное цѣлованіе бысть, чѣмъ сидѣли во осадѣ безъ измѣны. Вѣ первыхъ воевода Князь Григорей Борисовичъ Долгорукой, да Алексѣй Голохвастовъ цѣловали животворящей крестъ Господень у чудошворцовыхъ раки, такоже и дворяне, и дѣти боярскіе, и слуги монастырскіе, и стрѣльцы, и все Христолюбивое воинство, и всѣ православные Христіане; и опомналъ бысть во градѣ бранилюбіство велие, и всѣ со усердіемъ безъ измѣны раждахуся со враги. Тогдахъ Липовские люди успавиша спорожи многіе около града, и не бысть прохода ни изъ града, ни во градѣ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯНАДЕСЯТЬ.

О думъ пановъ и о присланні грамотъ, и о отпискахъ изъ града отвъ Архимандрита и отвъ воеводъ паки къ Поликомъ и къ Рускилъ излѣнникомъ.

Тогожъ мъсяца въ 29 день, Польскіе и Липовскіе люди, и съ первосвященники своими, съ Русскими и богомерскими опстипники всячески размышляюще и совѣщующе пищенная, коими образы, глаголюще, возможемъ взяпи монастырь сей Троицкой, или кою хипростію уловили можемъ. И тако совѣтъ составляютъ, ово приспулы взяпи, яко не крѣпокъ глаголюще градъ и низкостѣненъ, ини же ласкою и грозою повелѣваиху у воеводъ и у народа просили монастыря; аще ли и симъ не увѣщаемъ ихъ, и мы кийздо свой подкопѣ подѣ городовую стѣнну подведемъ, и безъ крови можемъ градъ взяпи. Сицевѣ же совѣтъ ихъ положемъ бысть, на себе бо уповаща, а не на Бога жива, царствующаго вѣки, якоже писано еспѣ: Да не хвалпися сильный силою своею: вси бо надѣющиися о силѣ своей потибоша. Воистинну всуе всякѣ человѣкѣ, и суетлио меченіе его. И паки:
избавлю избраннаго моего отъ оружіа люта, и осѣню надѣ главою его вѣ день брани. Сия же они совѣтовавше, и ничпоже успѣша, но всуе прудыша: безѣ Божія бо помощи ничпоже можетъ человѣкъ сопвориши. Богъ бо есть, пворишь якоже хочешь, и воли его кто пропишься. Совѣтъ же гетману Сапегѣ и Лисовскому сице уложившимъ, и вѣ 29 день прислава во градѣ Троицкой Сергіевъ монастырь сына боярскаго Безсона Ругошина сѣ листомъ, такоже и Архимандриту сѣ братіею сѣ грозами имѣющій образъ сицевъ:

ГРАМОТЫ.

Опѣ великаго гетмана Петра Павловича Сапеги маршалка, и секретаря Кирепецкаго, и Треписяцкаго, и спаросты Кіевскаго, да пана Александра Ивановича Лисовскаго, во градѣ Троицкой Сергіевѣ монастырь воеводамъ, Князю Григорью Борисовичу Долгорукову, да Алексѣю Ивановичу Голохвастову, и дворацомъ, и дѣтемъ боярскімъ, и слугамъ монастырскимъ, и спрѣльцомъ, и казакомъ, и всѣмъ осаднымъ людямъ, и множесву народа, пишемъ къ вамъ милующи
и жалуючи васъ, покорись великому Государю вашему Царю Дмипрею Ивановичу, сдайте намъ градъ, здѣло покаловани будемъ опѣ Государя Царя Дмипрея Ивановича: аще ли не сдадишь, да всѣ, яко на то есма пришли, не взяў града прочь не опѣши: но и пачѣвь сами всѣ, колицы гради Царя вашего Московскаго взяшомъ, и столица ваша Москва и Царь вашъ сдѣпви во осадѣ, мы же пишемъ къ вамъ снабдяще благородие ваше, помилуйте сами себе, покорись великому имени, Царю нашему и вашему: да аще учините тако, будетъ милость и ласка къ вамъ Государя Царя Дмипрея, яко нидинъ великихъ васъ у вашего Царя Василія Шуйскаго пожалованъ есль. Поцдадите благородство свое, соблюдите свой разумъ, не предайте себе лютопой и безвременной смерти, соблюдите себе, и паки соблюдите сами себе и прочихъ: аще же за сею ласкою увидите лице наше, а мы вамъ пишемъ Царскимъ словомъ, и со всѣми избранными паны заистинствуемъ, яко не пок-мо го градъ Троицкомъ намѣстники будуемъ опѣ Государя нашего и вашего прирожденного, но и многие грады и села въ востчину вамъ подасшъ, аще сдадишь
град Троицкой монастыря: аще ли же и сему не покоришеся милости нашей и ласки, и не сдайшем намь града, а дастъ Богъ, возмемь его, то ни единъ отъ васъ во градѣ, милости отъ насъ не узримъ, но умретъ злѣ.

Такоже и Архимандриту пишутъ:

И пы святые Божій, спасѣвшино многомъ, Архимандритѣ Иоасафѣ, помните жалованіе Царя и великаго Князя Ивана Васильевича всѣя Руссіи, какову милость и ласку сжаждалъ къ Троицкому Сергіеву монастырю, и къ вамь мнихомъ великое жалованіе, а вы беззаконники все то презрѣли, забыли есмѣ сына его Государя Царя Дмитрія Ивановича, а Князю Василью Шуйскому добрымъ вѣсти вѣдете, и учишь во градѣ Троицкомъ воинство, и народъ весь сопротивъ стоямъ Государя Царя Дмитрія Ивановича, и его позорили и псовали неподобно, и Царицу Марину Юрьевну, такоже и насѣ. И мы пѣтъ святымъ Архимандритѣ Иоасафѣ засвидѣтельствуемъ, и пишемъ словомъ Царскимъ, запрети попомъ и прочимъ мнихомъ, да не учтѣ воинства не покаряпися Царю Дмитрію, но молимъ за него Бога, и за Царицу Марину, и намъ градъ отво-
рипе безъ всякия крови. Аще ли не покорися, и града не здадите, и мы за разь взявъ замокъ вашъ, и вась беззаконниковъ всѣхъ порубаемъ.

Архимандритъ же Иоасафъ съ братьей и воеводы, и все воинство видѣли лукавую лесть, яко всячески хотятъ разорить домъ пресвятыя Троицы, и всѣ вкулъ со смиреномудріемъ и со слезами, съ плачемъ и рыданіемъ Господа Бога моляще о избавлении града, глаголюще сице: Надежда наша и упованіе своя живоначальная Троица, спѣна же наша и засступленіе и покровѣ пренепорочная Владычица наша Богородица и присно-дѣва Марія, способники же намѣ и могущественницы къ Богу о насѣ преподобнѣ о помощи наши величіе чудотворцы Сергій и Никонъ. Сими же словесы и благуюмными совѣты вѣ Богоспасаемомѣ гра-дѣ Троицкомѣ монастырѣ благодарѣ Божія со уповaniemѣ всѣмѣ сердца на под-вигъ адаманта твердѣйша укрѣпи.

Ө отпискѣ вѣ Полякомѣ и ко всѣмѣ измѣнникомѣ.

Воеводы же приговорили со Архимандритомъ и съ прочими соборными спар-цы и дворяны, и со всѣми воинскими
людьми, пропивъ ихъ льстивья грамоты къ Сапегѣ и Лисовскому опписку ученицы сице: Да вѣстѣ ваше твемое державство, гордіи начальницы, Сапега и Лисовской, и прочая ваша дружина, всѣю насъ прельщаете Христово спадо православныхъ Христіанъ. Богооборцы, мерзость запустѣнія, да вѣстѣ, яко и десяти лѣтъ Христіанское опроча вѣ Троицкому Сергіевѣ монастырѣ посмѣешь вашему безумному совѣту, а о нихъ же есіе къ намъ писаны, мы сія пріемшее оплевахомъ. Какъ бо польза человѣку возлюбили піяму паче сѣвы, и преложили яку на испину, и честь на безчесиѣ, и свободу на горкую работу, како же вѣчную оспавили намъ святую испинну свою православную Христіанскую вѣру Греческаго закона, и покорися новымъ ересьческимъ закономъ оппадшимъ Христіанскія вѣры, иже проклади быша отъ чепырехъ вселенскихъ Паприархѣ? Или кое приобрѣщеніе и почестѣ, еже оспавили намъ своего православнаго Государя Царя, и покорися ложному врагу, и вамъ Лашынѣ иновѣрнымъ, и были намъ яко жидомъ, или горші сихъ? Они бо жидале не познавшие Господа своего распяша, намъ же
знающимъ своего православнаго Государя, подъ ихъ же Царскою Христіанскою властію отъ правіомелей нашихъ родихомся въ віноградѣ испиннаго па- спѣры Христа, како оставимы намъ повелѣваете Христіанскаго Царя, и ложною ласкою и тщетною лестію, и суетнымъ богатствомъ прельстимы насъ хотѣте? Но ни всего мира не хотимѣ богатства пропиву своего крепкаго цѣлованія. И тако съ тѣми грамотами оппустиша въ патеры.

ГЛАВА ПЯТАНАДЕСЯТЬ.

Θ постановления около града стѣнообитныхъ хитростей.

Того же месяца въ 30 день, Богоборцы Сапега и Лисовской пріемше опписку, и видѣвше къ нимъ ненасыщение градскихъ людей, исполнилася яроспи, и повелѣша всему своему Липовскому и Русскому воинству присутствію ко граду со всѣхъ странѣ, и брань пѣвримы. Градъ лин же людей бѣющеся съ ними крѣпко, Сапега же и Лисовской пове-
лвши туры прикашени, и наряд в по-
спавшим, и моли нощи туры великие, и
многие прикашени, и наряд в поспавшим:
первым за прудом на Волкушь горь, 
другим за прудом же подл Московской
дороги, претоп за прудом же на Те-
реншевской роще, чешершные на креп-
кой горь пропивь мельницы, пятье
туры поспавши на красной горь про-
пивь водяных башни, шесть на крас-
ной же горь пропивь погребов и пив-
ного двора, и келаревых келей, седьмый
по красной же горь пропивь келарских
и казенных подам, осмы чис рощи
на красной же горь, пропивь плотнин-
ных башни, девятье туры поспавши
на красной же горь возл глины въ брата
пропивь башни конюшенных воротх, 
и подл туровых искачаш по ров велик
чис рощи от в келарева пруда и до гли-
ны въ врата, и вал высок насипали, 
и по за прому валу конные и звзшие
люди ходяще.
ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

0 начал брольбы по граду, и о застилении Божии от множества стрелыннй.

Месяца Октября вь з день, начаша биши изъ за всѣхъ турьвъ, и бѣже по граду шесть недѣль безпрестанно изо всего наряду и изъ верховыхъ, и разжженными желѣзными ядры. Обишель же пресвятыхъ и живоначальныя Троицы покровенна бьсть десницею вышнего Бога, и нитдже не зажгоса: ядра бо огненныя падаху на празные мѣста, и въ пруды, и въ ямы мопыльныя; а разжженныя желѣзныя ядра изъ древянныхъ храминъ безпакостно изимающе, а иже увязнувшихъ въ стѣнахъ не узрятъ, пи сами успываху. Но воистинну убо дѣло се, промыслѣ бысть самаго превѣчаго Бога вседержимеля, яже творимѣ преславная чудеса, имиже всѣсть, неизреченными своими судьбами. Сущи же на стѣнахъ града люди не могуче стоящи, сохраняхуся за стѣны; изо реввъ бо и изъ ямъ межъ зубцовъ прицѣлены была пищали, и тако люди стояще неопстуно жадуеще приступу, и о семь единѣмъ крѣпляхуся: а иже въ башняхъ
у наряду, и тѣмъ велика бѣда бысть опѣ мучи, опѣ стрѣланиемъ граднымъ прясущимся, и каменю разсыпающуся, и всѣ элѣ спраждуще. Но дивно о семѣ строение Божіе бѣ: во время бо стрѣлания эрять всѣ плины разсыпывающеся, и стрѣльницы и стѣны сопрѣсаемы, по единому бо мишенью опѣ упра даже до вечера стрѣланиемъ бываще, паки же стѣны нерушими бываяху. Сповѣдающе же часто о семѣ врѧзь, яко зримъ всегда въ стрѣлании огнь исходящѣ опѣ стѣнѣ, и дивимся о семѣ, что не опѣ камени, но опѣ глины искры сыплющся. И бысть тогда во градѣ тѣснота велия и скорбь и бѣды и напаспи, и всѣмѣ тогда во осадѣ сущимъ кровию сердца кипяху; но опѣ полезнаго дѣла, еже наченше не преспаху, смерпии же ожидаху; но на Господа Бога уповане возлагаху, и всяко врагомъ сопропивляхуся. Ещѣ же блядяху Богородицы Лутори песыми своими языки Богохульная, и никоейже надежи на Господа Бога имѣши глаголюще, и не возможшє, рече, избѣжаши опѣ рукѣ нашіхъ никакоже; такожѣ поругающеся имени великаго чудотворца Сергія, и мна многая Богохульная блядяху.
Глава Седмаянадесять.

Θ молитв Αрхимандрита Йоасафα и всєєї сущих во обители.

Боголюбивий же пасыры Архимандритъ Йоасафъ, и весь освященный соборъ, и все православное Христіанство стояще вѣ церкви пресвятыя и живоначальнія Троицы со слезами вскидывающе сице: Господи Боже нашъ, безсмертный и безначальный содѣпело всея повари видимыя и невидимыя, иже насъ ради неблагодарныхъ и злооправныхъ, сшедъ сѣ небесъ, и воплотився опѣ Дѣвицы пречистыя, и кровь свою за ны пролія, призри убо нынѣ владыко Царю опѣ свящаго жилища твоего, и приклони ухо твое, и услышь глаголы наша конечна погибающи́я: согрѣшихомъ бо, Господи, согрѣшихомъ всѣчески ступыми дѣлы, и нѣсмы доспойни воззвѣши на высшу славы твоей. Разгнѣвахомъ твоя щедропы, не послушающе твоихъ повелѣній, и якоже неисповѣ, еже на насѣ, милоспі твоего отправиходися, и на злоѣяніе и беззаконіе обращомся, имиже далече опѣ тебя оп-шупихомъ, и вся сія, яже наведе на
ны и на обищель твою, праведнымъ и испиннымъ судомъ сопворилъ еси грѣхъ ради нашихъ, и нѣспь намъ отверстия успѣ, что глаголали. Но убо, о всепѣшный и всеблагословенный Господи, не предаждь насъ до конца врагомъ нашимъ, и не разори достояния твоего, и не оспави милости твоей опѣ насъ, но ослаби намъ во время се. Самъ бо Владыко рекъ еси: не прійдохъ праведники спасти, но грѣшники призвали на покаяніе, во еже обращися и живымъ быши. Господи Иисусе Христе, Царю небесный ослаби намъ, и не оспави нынѣ пречистыя и пресвятыхъ ради Мамерце твоей, и молимъ ради святыхъ преподобныхъ опечь нашихъ телыхъ заступниковъ, Сергія и Никона чудотворцовъ, прежде угодившихъ твоему Владычеству во святѣй обищели сей. Также я пренепорочнѣй Бого родицѣ опѣ среди сердца спенаніемъ и рыданіемъ по вся дни и ночи моляхуса сице: Ты убо, о всенепорочная владычице Бого родице, человѣколюбива еспестствомъ сущи, не оспави святую обищель сию, иже общася явленіемъ своимъ святому преподобному отцу нашему чудотворцу Сергію, и нынѣ во время се, да увѣмы, Владычице,
ГЛАВА ОСМАЯНАДЕСЯТЬ.

Θ роβ и о подкονβ.

Тогохе месяца въ 6 день, поведоща ровъ изъ подгоря овъ мельницы возлъ надолобъ на гору къ краснымъ воротамъ, и къ надолобамъ склоняюще доски, и къ нимъ сыпаху землю, и доведоша ровъ на гору пропиивъ круглыя башни. Тогохе месяца во 12 день, изъ по-
го жь рва повели подкопы подъ круглую наугольную башню, пропили подольного монастыря. О приготовленіи къ приступу, и о ниршествѯ и о играх. Того же мѣсяца въ 13 день, Сапега сошвори пиръ великол на все воинство свое, и на крестопреступниковъ Русскихъ измѣниковъ, и чрезъ весь день билсяся, играюще и стрѣляюще, къ вечеру же начаша скаками на бахмамѣх своихъ многи люди, и съ знаменъ по всѣмъ полямъ Клеменницевскимъ, и монастырскимъ около всего монастыря. По семѣ и Сапега изъ своихъ паборѣ вышелъ съ великими полками вооруженными, и сталъ своимъ полкомъ у турскѣ за землянъ валомъ противъ погреба, и келарские и плохинные башни, и до глиненова (*) врага: а Лисовского Александра полцы по Тереншевсской рощи, и до Сазанова врага, и по Переславской, и по Углечкой дорогѣ, по заволою двору до Мишупина врага, изъ наряду же, изъ за всѣхъ турскѣ изо многихъ пушекъ и пищалей по граду биюще безпрестаны.

(*) Въ другомъ спискѣ: и до Благовѣщенского врага.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯНАДЕСЯТЬ.

О приходе пышных людей ко граду, и о пособии Божии над ними.

Въ нощи же той на первомъ часу множество пышныхъ Липовскихъ людей и Русскихъ измѣнниковъ успремиша къ монастырю со всѣхъ странѣ съ лѣспищицы и со щипами и съ парасы рублеными на колесѣхъ, и заиграша во многіе игры, начаша приступами ко граду. Граждане же біяхуся съ ними съ спѣнью градныхъ; такоже изо многихъ пушекъ и пищалей, и елико можаху, много побиша Липвы и Рускихъ измѣнниковъ. И тако милостю пребезначальной Троицы, и молитвѣ ради великихъ чудотворцовъ, не даша имѣ тогда ни близъ града приступили, и ни копоей пакоспи граду учинили. Они же пиянствомъ своимѣ изгубивше своихъ много, опредоша опѣ града: парасы же и щипы, и лѣспищицы помѣпаша. Наутрия же изъ града вышедшіе вся та во градѣ внесяша, и тѣмь брашна спрояще огню предаша, Липва же и Рускіе измѣнники паки тѣмже образомъ приходяще спутаху гражданомѣ, рапующе градъ за семь
дній безп опочиванія, овогдя же ко гра-
du под'єбжачою съ великими грозами и прещеніямъ, иногда же съ лесшію, просяще града, и показующе множествово вой, да убоится граждансне; и елико убо
врази спушающе имъ, тогда сущій во
градѣ паче укрѣпляюсь на нихъ. И тако
окаянняя Лютори, и Руссіи измѣнницы всуе
прудишася, и ничто же успѣша, но
паче своихъ многихъ погубиша. Архи-
mandrіmъ же Юасафъ со всемъ освя-
щеннымъ соборомъ въ тѣ дни быше во
святѣй величій церкви, со слезами мо-
ляста Бога, и пречистую его Бого-
матерь, и призывающе въ помощь ве-
ликихъ чудотворцевъ Сергія и Никона
о помощи, и о укрѣплении надѣ враги,
со слезами глаголюще: Господи Боже!
pomozи намъ конечнѣ погибающимъ, и
не отрини людей твоихъ до конца, и не
dай же достоянія пвоего въ поношении
злымъ еретикомъ, да не рекутъ: гдѣ
есть надежда ихъ, нань же уповаютъ?
но да познаютъ, яко ты еси Богъ
нашъ, Господь Іисусъ Христосъ, въ славу
Богу Опццу, аминь. И вземше чест-
ныя кресты и чудотворную икону Бого-
матерѣ съ превѣчнымъ Младенцемъ, и
прочих святых иконы обходящие по спбам в всего града, молящися со слезами.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

О приходъ Питвы на огородѣ капустной, с выласкѣ из града, и о побѣдѣ Оски Селевина.

Того же мѣсяца вѣ 19 день, приидоша Липовскіе люди на огородѣ капусты имаюти, изв града же увидѣвше, яко не много людей Липовскіхъ, и не по вое-водскому велѣнію; но своимъ изволеніемъ спустившися съ спбъ градныхъ по ужи-щемъ, и Липовскіхъ людей побили, а иныхъ переранили: и вѣ по время вѣ Липовскіе полки упеча служень дѣпина Оски Селевина. Воеводы же Князь Григорій Борисовичъ да Алексѣй устроша изв монастыря на Липовскіхъ людей выласку конными и пѣщими людьми на два полки: одинъ полкъ пойдѣ на огородѣ капустной по площинѣ горяго пруда и служнѣй слободѣ; другой полкъ пой-де за покарню на Княже поле, и за коню-шенноя дворѣ. Пѣще же люди приидоща съ конными на красную гору за врагѣ
къ пуромѣ. Вь той врѣмѣ Троицкой слушка Оска Селевинѣ, забывъ Господа Бога, упеченѣ вѣ Липовской полкѣ: Липовъ же и измѣнники Рускіе видѣвше Троицкое воинство изшедшихъ изъ града, и аби устремиша ся сурово, отвѣ своею спрану мнози пивше смершную чашу. У пуромѣ же у Липовскаго наряду по- были и поранили спѣльцовѣ и казаковѣ, и дамочныѣ людей много, и голову у нихѣ Троицкого слугу Василья Брехова ранили, и еще жива вѣ монастырь вне- соша, и сѣ прочими монастырскими по- биными и ранеными. Архимандритѣ же Іоасафѣ живыхѣ посприцы повелѣ, и причастими святыхѣ тайнѣ пречистаго тѣла и крови Христа Бога нашего. И тако со исповѣданіемѣ предаша душа своя вѣ руѣ Господеви, и соборѣ отпѣвше надгробная, погребоша ихѣ честьно.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

О явлении чтотворца Сергія, и о приступѣ, и о запалении пивнаго двора.

Вѣ день недѣльный по утреннѣмѣ пѣ- ши понамарь Иринархѣ сѣде почимы, и вѣ забытимѣ сна быстѣ, и аби видаиѣ
въ келлію его вшедша великано чудо-
поворца Сергія, и рекша ему: скажи,
бране, воеводамъ и раппнымъ людемъ, се
къ пивному двору приступъ будемъ зѣ-
ло тяжею, они же бы не ослабывали,
но съ надежею дерзали. И видѣ свя-
щаго ходяща по граду, и по службамъ,
кропяща святою водою монастырская
строения. По извѣщеніи же чудотворца
съ недѣли на понедѣльникъ въ претіемъ
часу ночи никомуже чаяющу возгремѣша
изо множества наряду, и многочисленное
воинство Липвы со гласомъ многимъ
упрежающа къ спѣщенъ граднымъ со
всѣхъ странѣ. Пропивъ же пивного
двора вземше множество бревенъ дровъ
и хвостящихъ, солому, смолу съ бересты
и съ вѣнцевъ, и зажгше острогъ у
пивного двора, и открюю огня объявив-
яща всѣ полцы, со спѣшъ же града и съ
пивного двора изъ за парасовъ, изъ пу-
шекъ и изъ пицалей много побиша Лип-
вы, и огны ихъ погасиша, и острогу
подсѣчь не даша. Также и по инымъ
спѣшамъ града съ башенъ козы со ог-
немъ спущающе, и Липовскихъ людей
многихъ побили, понеже придоша близъ
gрада.
ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

Про молитву изо рвовъ и ямъ, ихъ же сами ископаша.

Дню же наспавшу памяти святаго мученика Димитрия муромца Селунскаго, на первомъ часу дни Архимандрита Иоасафа со всемъ освященнымъ соборомъ и иноцы, и весь народъ вземше честныя кресты и чудодврныя иконы, обходяще по стѣнамъ града, пворяще лишню, и моление возсылающе ко всемилостивому Богу, и ко пречистой Богоматери, видѣвше же Липовскѣе люди во рвовъ по стѣнамъ града ходящихъ множества людей, и нападе на нихъ страхъ великъ, и убоялся, и побѣдоша изо рвовъ и изъ ямъ въ мѣборы своя.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ТРЕТИЯ.

О выскѣ, и о пониманіи ротмистра пана Ивана Брусевскаго.

Воеводы же Князь Григорей и Алексей со всѣмъ Христолюбивымъ воинствомъ пѣвше молебенъ соборны, учи-
ниша вылассу на Княже поле въ Мишунинской врагѣ на заставы ротмистра Брушевскаго, и на Суму съ поварищиц, и Божиею помощью заставу побили, и ротмистра пана Брушевскаго Ивана взяли, а ротмистра Герасима на Княжемъ полѣ и ропту его побили, а Сумину ропту попопили до Благовѣщенскаго врага. Враzi же видѣвше своихъ падение, и вскорѣ приидоша многими полки конные и пѣше. Градстин же люди мало по малу опрхѣдяще внидоша всѣ во градѣ здравы, и ничимже враждены. Архимандритъ же со освященнымъ соборомъ пѣше молебны съ звономъ, благодарственныя хвалы воздающе всемогущему Богу. Брушевской же панѣ вѣ роспросѣ и съ пышки сказали, что подлинно ведутъ подкопы подъ городовую стѣну и подъ башни, а подъ которыя мѣста ведутъ подкопы, того, сказалъ, не вѣдаеятъ; а хвалаются, дѣ, наши гепманы, что взяли замокъ Сергіевъ монастырь, и огнемъ выжечь, а церкви Божиа до основания разоримъ, а мниховъ всѣми различными муками мутили, а людей всѣхъ побили, а не взяли монастыря прочь не опхаживали, аще и гдѣ стоящи, или два, или шри, а монастырь взяли, и вѣ
запустѣніе положены. Богоборцы же тогда развѣряшась злѣ, и нача на граж-
dаномѣ служаши людѣ, и залогоша по ямамѣ и по плоскимѣ прудовымѣ, не
daюще градскимѣ людемѣ воды почерп-
sпи, ни скота напоили, и бѣ во градѣ
пѣснота, и скорбь велия, и мыпежѣ ве-
dикѣ осаднымѣ людемѣ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О слухѣхъ, и о истязаніи языковъ, и о числѣ
воинства Литовскаго и измѣннисѣ.

Воеводы же совѣтовавше со Архиман-
dрипомѣ Іоасафомѣ и сѣ братіею, и со всѣми воинскими людьми, повелѣша во
градѣ подъ башнями, и вѣ киомѣхъ
стѣнныхъ копами землю, и дѣлали час-
tвяя слухи, Троицкому служѣ Власу
Корскову, пой бо шому дѣлу здѣло ис-
kusenѣ, и за се дѣло ятся, а вѣ гра-
da опѣ служнія слободы повелѣша глу-
bочайшѣй ровѣ копами. Липва же видѣ-
ша ровѣ копающихся вначалѣ перваго часа
dни, або присковѣши множество Лип-
вы пѣшихъ людей ко рву вооружены

7
зело, и начаша побивать православныхъ Христианъ людѣ. Изъ града же прицѣлены были къ тому мѣсту пушки и запинные многие, и побиша Липвы много; къ семужъ изъ града послѣдиша воинскіе многие люди, и множество ихъ побили, и многихъ живыхъ взяли, и во градѣ введоша. Липва же не возлюбившее отъ града часныхъ поминковъ, пыль показавшее вспыль возврашишася. Воеводы же новопоиманныхъ языкковъ повелѣша испызати роспросы и пышками о думѣ ихъ, и о числѣ воинства ихъ. Они же сказали, что подлинно гетманы ихъ на-дыються градъ взяли подкопы, и часными присступы, а подкопы уже повели подъ башни и подъ городовую ствнюю, Октября во 12 день, а подъ которое мѣсто ведуна, того не вѣдаютъ, а па-новъ рапныхъ съ Сапегою князь Ко-стянтинъ Вишневецкой, да четыре бра-ща Тишкеевичи, панъ Талиской, панъ Бєдемской, панъ Козоновской, панъ Костовской, и иныхъ 20 пановъ, а роп-мистровъ, Сума, Будило, Спѣльва, и иныхъ 30 ропмистровъ; а воинскихъ людей съ Сапегою Польскіе и Липовъ-скіе люди, Желныри, и Подольскіе лю-ди, Гусаре, Рускіе, Прусскіе, Жемоцкіе,
Мазовецкіе, а съ Лисовскимъ дворянъ и дѣти боярскіе многихъ разныхъ горо-
dовъ, Тамарове многіе, Черкасы, Запо-
рожскіе казаки, Донскіе, Волскіе, Сѣвер-
скіе, Астраханскіе; и всего войска съ
Сапегою и съ Лисовскимъ до зно пы-
сячъ, кромѣ черни и полонениковъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

О вылазкѣ и о побѣдѣ городскихъ людей, и
о ужасѣ великой во городѣ ради подкоповъ,
и о утѣшениі церковъ.

Мѣсяца Ноября вѣръ день, на память
святыхъ безсрѣбренниковъ Космы и Даміана во врѣмѣ часу дни изъ города
устраняще вылазку конными и пѣшими
людьми на Липовскихъ людей, Богу же
попущившую грѣхъ ради нашихъ, и сего
ради охрабрившися на насъ врази, и многихъ городскихъ людей побили и порани-
ли, поплывшихъ положили главы своя
за святую православную вѣру, и за оби-
мель преподобнаго отца нашего Чудо-
щиворца Сергія. А на томъ бою убили
слугу нарочнаго Копоса Лодыгина изъ
пушки, и соверши его Богъ во иноческомъ чину преставившися. Тогда же на вылаксѣ грѣхъ ради нашихъ побили и поранили Троицкихъ всѣхъ людей 150 человѣкъ, да въ языки взяли на подкопномъ рѣбѣ старца священника Левкію, да прехъ служящихъ людей, да Московскаго стрѣльца, да двухъ Кlementьевскихъ крестьянскихъ дѣтей. Архимандритъ же раненыхъ постригъ повелѣ, и причастившися пѣла и крови Христа Бога нашего, преставившися въ вѣчныя обители, и погреба ихъ честию, соборнѣ оплѣвше надѣ ними надгробныя пѣсни, а живыхъ раненыхъ дѣтей повелѣ и поконили монастырскою казною. Еремищеское же исчадіе, и измѣнцы Русское горше первого размѣвѣ градѣ. Тогда же бысть во градѣ всѣмъ православнымъ Христіаномъ скорбь велика, и плачь, и ужасъ ради подкоповъ, понеже слухъ во ушеса всѣхъ разыдеся, что ведутъ Липовскіе люди подкопы, а о томѣ до шпицнуши не могутъ, подѣ которую спѣсну, или подѣ башню ведутъ, и тако вси смерть свою койжде предѣ своимъ очима видяще, и вси примѣкающе къ церкви свящныя живоначальная Троицы, и кѣ цѣльбоноснымъ мощемѣ теплыхъ
заступниковъ нашихъ, великихъ чудо-
ществъ Сергія и Никона, и всѣ на
покаяніе къ Богу обращався, исповѣ-
дующіе Господеви и отцемъ своимъ
dуховнымъ, овіи же причащахуся тѣлу
и крови Господни, къ смерти готовя-
щемся. Добродѣтельны же сущіе иноцы,
обходяще по всему граду, моляще Хри-
стополюбивое воинство и всѣхъ людей,
глаголюще: господи и братие, прииде
часъ прославии Бога и пречистую Его
Матерь, и святыхъ великихъ чудо-
ществъ Сергія и Никона, и нашу право-
славную Христіанскую вѣру. Мужайтесь
и крѣпните, и не ослабляйте въ трудь,
ни оппадайте надеждою, яко да
и насъ помилуетъ, и прославитъ все-
щедрый Господь Богъ. Не унывайте убо
въ скорби и бѣдахъ нашедшихъ на
ны, но уповайте возложимъ на Бога, и
на молитвы великихъ нашихъ заступ-
никовъ Сергія и Никона, и узримъ сла-
ву Божію, той бо можемъ избавими
насъ отъ рукъ врагъ нашихъ. Аще ли
братіе кѣпо и постраждемъ нынѣ во
время се, той мученикъ будеть Госпо-
dеви своему, понеже поспрада за пре-
великомъ Его имя. И тако укрѣпляюще
всѣхъ православныхъ Христіанъ сущихъ
на ствнах града, и сего ради паче ви охрабришася биющеся кръпко со враги своими. Воеводы же повелѣша стрѣльцомъ и всѣмъ охочимъ людемъ исходилли изъ града нащию майно ради языковъ по ямамъ и во рѣхѣ, что они ископали близъ града. И милостию Божіею языковъ много емлюще и водяще во градѣ, подкопногожъ мѣста никакоже возмогоша у нихъ довѣдашися, вси глаголюще, что есть подкопъ, а подъ которою мѣсто ведутъ, того не вѣдаемъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О приходѣ и о приступѣ множества пановъ, и о явленіи Сергія чудотворца Архимандриту Іоасафу, и о казакѣ Дедиловскомъ.

Въ тоже время въ церкви пресвятпѣя Троицы Архимандриту Іоасафу воздремавшіу, и се внезапу видимъ святаго и блаженнаго отца нашего Сергія чудотворца стояща, противъ чудотворнаго образа святпя живоначальныйя Троицы, и руци свои горѣ воздѣваща, и молящася со слезами святпѣя Троицѣ; и обращая
святый ко Архимандриту, глагола ему сице: Брашес воспани, се време пъвно, и молишъ въ часъ, бдише и можишея, да не внідеше въ напасъ. Господь всесильный многихъ ради своихъ щедрой помилова васъ, и пропихе время подасъ вамъ, да въ покаяніи поживеше. Архимандритъ же Іоасафъ о семъ явленіи одержимъ спрахомъ многихъ, исповѣда всей братіи. Гордостію же надмени Липовскіе люди пяяко и безпр еспанно рашующе градѣ Троицкой, прикашша турь и шарасы ко граду многіе; изв града же удариша изо многихъ пушекъ и пищалей по щипомъ и по парасомъ ихъ, которыми былъ близъ града, и многихъ Липовскихъ людей побили. Дню же насіпавшу, изв градажъ вышедше конные и пѣсфе люди, и ошъ града Липовскихъ людей опо гнаша, они же побѣгнша гоними гнѣвомъ Божиемъ. Градстіи же люди приступный козни ихъ вся огню предаша, а иныя во градѣ внесенъ. Въ четвергъ же день похожъ мѣсяца въ ношъ, паки Липва своимъ домомъ промышляюще но издалече, а ко рву и къ сѣянникъ близъ приходили не смѣюще; изв града же вышедше пѣсфе люди къ Липовскимъ людемъ къ нагорному пруду за надолобы близъ
подкопного рва: Липва же и Руске измѣнники воспаша изо рворъ и изъ ямъ яко демонь нападоща на градскихъ людей, и сотвориша бой великъ. На пожь бою убили Троицкого слугу Бориса Рогачева, и многихъ слугъ, и стрѣльцовъ и казаковъ поранили. Тогда емька казака Дедиловскаго ранена, онъ же въ роспросѣ и съ пышки сказаль, что подлинно подкопы послѣвають, а на Михайловъ день хопиашъ подставливами подъ стѣны и подъ башни зелѣ. Воеводы же водаще его по городовой стѣнѣ, онъ же всѣ подлинно указалъ мѣста, подъ которую башню и подъ которую стѣну подкопы ведунъ, и изнемогаше отъ многихъ ранѣ, нача умирать, и вопіаше великимъ гласомъ со слезами и рыданіемъ: Сотворимъ мнѣ винному и бдному человѣку велиную милость, дайте мнѣ Бога ради опца духовнаго, подобномъ мя быши причастника святымъ Христовымъ тайнамъ. Архимандритъ же Иоасафъ повелъ его поновивъ, причастничи святымъ Христовымъ тайнъ. Воеводы же во градѣ пропивъ подкоповъ отъ подольныхъ странъ и до святымъ воротъ величи острогъ поставивши, и парасы насипащи, и нарядѣ устроши.
ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

О приходѣ во градѣ казака Нвашка Рязанца.

Тояже ночи прииде въ Троицкой монастырь выходецъ изъ Литовскихъ маборъ казакъ Иванъ Рязанецъ, станицы апамана Пантелеймона Матерова, а сказалъ, что подкопы подлинно поспѣли подъ нижнюю подъ круглую башню. Да птомъ же казакъ Иванъ Рязанецъ сказалъ цичевую повѣсть: Дѣвялося де въ прошлую ночь субботы на недѣлю, было явление апаманомъ и казакомъ, а сказывалъ апаманъ нашъ Пантелеймонъ Матерой, такожъ и отъ насъ многих видѣли своими очами, и иныхъ станицы апаманы и казаки многихѣ межъ видѣли, и глаголы старца жестоки слышали сѣ запрещеніемъ. Видѣла бо около града по повсю ходящихъ дву старцовъ, брады сѣды, сѣптомарны образомъ, яко были имѣ по образу и по подобию великимъ чудошврдцомъ Сергію и Никону, единѣ въ руцѣ имѣше кадильницу злату, а надѣ кадильницего живошворящей Крестъ, и кадяше обипель свою, и ограждаше честнымѣ и живошворящимъ Крестомъ свѣны града; другій же имѣше
в руцѣ своей правой кисью яко кропило, въ другой руцѣ чашу и кропяще святою водою стѣны и прочая вся во обинели, и поюще своими устѣми спихѣ велегласно: Спаси Господи люди своя. И Кондакѣ: Вознесыйся на крестѣ оба до конца. И обраща къ нашымъ полкомъ преподобный, опѣ лица же его неизреченный свѣтѣ сіаше яко огнь палѣ, и глаголаше яримъ гласомъ, и жеспоко премя: О злодѣи, законопреступницы! почему спекостеся разоримъ домѣ предсвяща Троицы, и вѣ немѣ Божія церкви оскверниши, и иночествующихъ и всѣхъ православныхъ Христіанъ погубимъ? но не дастѣ вамъ жезла на крестѣ свой Господь. Нашымъ же окайняннымъ казакомъ и Липовскимъ людемъ по нихѣ стрѣляющимъ изъ луковъ и изъ самопаловъ, стрѣлы же и пульки наши опѣ нихѣ опскачуте къ намѣ возвращахуся, и многихъ уязвляху, и многие люди ранены опѣ пѣхѣ пулекѣ вѣ нашихъ полчѣхъ помроща, на извѣщеніѣ и на большое чудо прославляющу Богу угодниковъ своихъ. И пояжѣ ноци во снѣ явися преподобный чудотворецъ Сергій атаманомѣ многимъ и казакомѣ: мѣже образомѣ явися и гепману, и равнымъ паномѣ, и
роптившись, премя жестоко, и глаголят сице: мольбу на васъ злодѣевъ сошворою вышнему Царю, и во вѣки осуждени буде-ше мучитися ѳѣ геенскихъ мукахъ: и быша яко молнія и громы страшны, и спѣ востока изпече рѣка велика, а отъ запада и полудне два езера велики, и снідошася вси престъ во едино, и взьте вода яко гора велика, и попопи вся пол-ки Липовскія, и всѣхъ безъ вѣсти со-шворои. На упрія же сошедшеся Сапега и Лисовской, и со всѣми Рускими измѣн-никами, вкула сказующымъ имѣ сны своя другу другу, и глаголюще, что хочемъ се быши; воды многи попопиша полки наша. Тогда предстоя предъ ними Дон-ской апаманъ Стефанъ Епифанецъ, ста-ницы Смаги Черменскаго, имѣ подъ со-бою войска пять сотъ казаковъ, и гла-гола имѣ: Великія тетманы! азъ скажу вамъ, сны сія не на добро бывающѣ. Се убо знамение являющѣ преподобный Сергій чудотворецъ, яко не водамъ повелѣваетъ попопипи, но множество православныхъ вооружимъ на насъ, и велико паденіе нашимъ людемъ будемъ. Липовские же люди во великою скорбию объяли быша сія слышавше, и совѣщаша его сѣ казаки побили, глаголюще: яко сей возмущающѣ
полки наша, и ужасаетъ люди наша воинъскія. Стефанъ же съ казаки увѣдавше сія, и собрахся всі пять сою зъ человѣкѣ, и полкъ ноши побѣгоше, обѣщавшее ко святѣй живоначальной Троицы, и ко Пречистой Матерѣ Божіи, и великимъ чудотворцемъ, Сергію и Никону, попомъ таковаго зла не твориши, ни Царствующему граду, но съ православными Христіаны спояши заодинъ на иновѣрныя, и призывающе въ помощью великихъ чудотворцевъ. Полцы же Липовскія дотнаша ихъ въ Троицкой волости, въ Вожнѣ, на рѣкѣ на Клязмѣ; они же помиленованы быша отъ Бога молипѣ ради преподобныхъ оцѣпѣ Сергія и Никона, отвидоша отъ Липовскіхъ людей ничимъе невреждены, тако же и Окурѣку перевезошася ниже Коломны, и придоша на Донѣ къ своему атаману вси здравы. О семъ же знаменіи и о Стефанѣ Епіфанѣ атаманѣ принесоша ми писаныце оспавшіся иноцы во обишили чудотворца, ово же словомъ повѣдающе ми о семѣ, азъ же и сія повелѣхъ зды написаны, аще испина есть и сія, да не обрѣщуще отъ Бога рабѣ не радивѣ и презоривѣ о чудесѣ преподобныхъ оцѣпѣ: сія же дозды. Воеводы
же совѣтовавше со Архимандритомъ Іоасафомъ, и спарцы, и со всѣми воинскими людьми, чтобы очистити изъ подгородовья стѣны вѣ ровѣ помайные ворота для скорѣя выласки; каменосѣцы же сыскавше спарой вылазъ подъ сушильныя башни, и очистили, и пройо двери придала къ нимъ железные.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О стрѣлбахъ многихъ по граду, и по церкви.

Того же месяца во 8 день, на праздникъ собора святаго Архистратига Михаила, день той пребыслѣ плача и сѣмовъ ванія, яко уже прейде 30 дней и 30 но щей, и безпрестанно со всѣхъ странѣ изъ за всѣхъ шуровѣ изо шицестынъ трехъ пицалей бѣюще по граду изъ верховъ. Вѣ шой же день идѣ вѣ церковь святаго Троицы клирикъ Корнилей, и внезапу прилетѣ ядро пушечное, и отпра ему правую ногу по колѣно, и внесоща его вѣ паперть, и по Божественную лишорги причастися животворяющихъ таинѣ Христовыхъ, и глаголаше
Архимандриту: Се отче, Господь Богъ Архистратигомъ своимъ Михаиломъ оплакивавтъ кровь православныхъ Христианъ, и сія рекъ спарфь Корнилей, преставися; да того же дни убило изъ пушки спаріцу, опорвало руку правую и съ плечомъ; воеводы же и вси осадные люди во градѣ избравше спарцовъ добрыхъ и воинскихъ людей, коихъ ищли на выласку, и на подкопные рвы; и разрядиша войско, и учредиша по чину. Въ Михайлова же день свящаго Архистратига поющымъ вечерню, и вси сущіе во обишли людие съ воплемъ и рыданіемъ, и въ персы бієыми просище милости у всѣнедраго Бога, и руцы воздвижюще горѣ, и на небо взирающе и вопиюще: Господи! спаси ны погибающихъ, скоро предвари, и избави насъ отъ погибели сея имени твоего ради свящаго, и не предай же доспоянія твоего въ руцы сквернѣмъ симъ кровопицамъ. Вразиже свящыя Троицы дѣломъ своимъ коварственно промышляющемъ о градоемствѣ, и безпрестанно спрѣляющихъ изо многихъ пушекъ и пицалей. Во время же псалмолѣпія внезапу удари ядро въ большой колоколь, и сплыѣвъ въ олтарное окно пресвящая Троицы, и пробивъ въ дейсусъ
у образа Архистратига Михаила дъск поздь праваго крыла, и ударися по споллу собакъ, и сплы въ стъну, и оп- 
шибся въ насполщики впредь образомъ 
священь живоначальный Троицы, и назыви 
сполщики, и опразися въ лѣвой крилосъ, 
и развалися. Въ той же часъ иное ядро 
попрази железные двери съ полуценныя 
стрины у церкви живоначальный Троицы, 
и проби дъску мѣстнаго образа великаго 
чудотворца Николы выше лѣваго плеча 
поздь вѣнца, за иконою же ядро не объ- 
явился. Тогда убо вѣ церкви священъ 
Троицы, нападе страхъ великъ на вся 
предстанщи люди, и вси колеблющеся, 
и полнянъ бысть помощь церковный 
слезами, и пѣнию медляшу опщ множество 
печа, и воздѣвающе руцѣ свои го-
рѣ ко пребезначальной Троицы, и ко пре-
чистой Богородицы, и великимъ чудо-
творцемъ Сергію и Никону, молящеся о 
помощи и о засупленіи отъ враговъ 
гордыя Литвы. Во время же скиперѣ 
пѣнія Архимандрита Іоасафъ вѣ величѣй 
печали бывѣ спѣя, и сведенъ бысть вѣ 
забытіе мало, и съ видимъ великаго Архи-
стратига Михаила, лицѣ же его яко 
спѣя сидше, и вѣ руку своею имѣяше 
скуперѣ, и глаголаше кѣ противнымъ:
О! врази Львопри! се ваша, беззаконницы, дерзосіль, и до моего образа дойде! всесильный же Богъ воздастъ вамъ вскорѣ отмщеніе. И сія рекъ свящий, невидимъ бысть: Архимандритъ же сіе видѣніе повѣда всей брашіи, и облекошася во священный ризы, и пѣша молебны всемилостивому Богу, и Архисхрамиту Михаилу. На Тереншевской же рощѣ бы у нихъ пишаль люта зѣло, зовома прещера; воеводы же повелѣша спрѣляпіи на Тереншевскую рощу по Липовскому наряду, и сб башни волны взоронъ удаши по большой ихъ пищали, по прещерѣ, и разбива у нея зеленница. Тако же и отъ свящникъ воронъ, и сб красные башни удариша по мой же пищали, и разбива у нея устпѣ, и видѣва сб Троицкаго града сущѣ людѣ, благодарша Бога, яко разруши злый мой сосудѣ. Архимандриту же Іоасафу келейное правило правящу, и взырающу на образъ священья Богородицы, и со слезами просьи помощи и заступленія, воздрема, и видимъ вѣ келию его вшедш преподобнаго отца нашего Сергія чудотворца, и глаголюща: Востани, и не скорби, но вѣ радости молимы приносы: предстоимъ бо и молимся Богу о обишени и о вась свящая
пречистая Богородица и приснодѣва Марія со Ангельскими лики, и со всѣми Святыми. Паки же иныя спарцы повѣдали различная знаменія, священноіноцы, Генадей, Гурей и Кипріанъ, и иныя мнози черноризцы и міряне, яко видѣша святаго Сергіа чудотворца ходяща по монастырю, и будища бранію, и глаголюща сице: Идите браніе іноцы немедленно во святую церковь, и обрящете благодасть. И потомъ видѣша вшедша въ церковь святыя Троицы Серафіона Архіепискopal Новгородского во священельствѣ одежды, и во святѣмъ олтаря предъ образомъ святыхъ Богородицы спасша; и обранився къ нему святый чудотворецъ Сергій рече: Опче Серафіоне, почіо умѣддли еси принесли моленіе ко всемилоспивовому Богу и пречистой Богородицѣ? Святый же Архіепископъ Серафіонъ вздѣбл свои руцы, и возопи: О всепѣвная Мами! рожденная всѣхъ святыхъ святѣйшее Слово, нынѣшнее приношеніе пріемши, отъ всякия напасти избави всѣхъ, и грядущія изми муки, вопіющія ти: аллилуіа. И абие начина благовѣспиши къ заупрѣнному пѣнію; спарцы же сія видѣвше, и повѣдаша Архимандриту и воеводамъ, сіи же спарцы вси
Глава двадцать девятая.

Ο известию из града и о разрушенном подкопов.

Воеводы же Князь Григорей Борисович и Алексей, урядивше полки вылазных людей, прииходя в церковь святых живоначальных Троицы, знаменавшее к чудомворным образомъ, и къ цвельнооснымъ мощемъ преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія и Никона, и пришедъ ко врапомъ пошайнымъ, повелѣша выходили по малу, и во рву укрывашися. Въ поже время съ пивного двора вышли головы въ воеводское мѣсто Туляне, Иванъ Есповъ, Сила Маринъ, Юрье Редриковъ Переславецъ, съ своими сошнями, и съ дашечными людьми на люковой огородъ, и по плосинѣ краснаго пруда; также и изъ конюшенныхъ воротъ вышли со многими знамены головы.
дворяне, Иванъ Ходыревъ Олексинецъ, Иванъ Болховской Володимерецъ; Переславцы, Борисъ Зубовъ, Афанасей Редриковъ, и иные сопни съ конниками, съ ними же и старцы Троицкіе во всѣхъ полкахъ. Егда же начаша изъ града выходили за при часа до свѣта, и абѣ наидоша облацы темныя, и омрачися небо не лѣпо, и бысть пм, яко ни человѣка видѣли; таково Господь Богъ тогда и время усирол своиими неизреченными судьбами; людие же вышедше изъ града ополчиша, и абѣ буря велика восста, и прогна мракъ и темныя облацы, и очисти воздухъ, и бысть свѣтло. И егда удариша во осадныя колокола по пріиды, тако бо повелѣно имъ всѣ сть подами; Иванъ же Ходыревъ съ поварищикѣ призвавше на помощь свяную Троицу, и крикнувше многими гласы, нарекше ясакѣ, Сергіево имя, и вкулѣ нападоша на Липовскихъ людей нагло и мужественно. Они же услышавше ясакѣ той, абѣ возмѣшашася, и тѣмъ Богимъ гонимъ побѣготша. Въ поже время отъ святыхъ веромъ голова Иванъ Внуковъ съ поварищи со всѣми людьми пріидоша пропивъ подкоповъ на Липовскихъ людей, и всѣзвавше мойже ясакѣ, збища Липву и казаковъ
подъ гору на нижней монастырь и за мельницу. А Иванъ Есиповъ съ повари-щи своими полкомъ бѣющія съ Липовою, по Московской дорогѣ по плосинѣ крас-наго пруда до Волкуши горы. Спарцы же Сергіева монастыря ходяще вѣ пол-кахъ, бѣющія съ Липовою, укрѣпляюще люди не ослабляющѣ вѣ дѣлѣхъ; и тако всѣ охрабришася и біяхусь крѣпко, гла- голюще другь другу: умремъ братие за вѣру Христіанскую. И благодаря Божіею тогда обрѣтоша успѣ подкопа; вскочше же тогда во глубину подкопа ради шворимаго промысла крестьяне Клеменпьевскіе, Никонъ зовомый Ши-ловъ, да Слопа; и егда зажглоша вѣ под-копѣ зелѣ и скалы и смолу, запикувше успѣ подкопа, и взорва подкопѣ, Слопа же и Никонъ мѣ вѣ подкопѣ сгорѣша. Градству же людие приступающе крѣп-ко къ Волкушѣ городѣ къ наряду Липовскому, они же сирѣляюще иѣ за ту-ровѣ, тогда ранили голову Ивана Еси-пова, и Троицкихъ людей прогнаны до нижняго монастыря: голова же Иванъ Внуковъ обращився съ своими людьми отъ нижняго монастыря по плосинѣ и по пруду, и прогна Липву і казаковъ на Теренпьевскую рощу и до Волкуши
горы, побивающие их нещадно. Троицкой же слуге Данило Селевинъ поносимъ былъ ваше отпѣзды ради брата своего Оски Селевина, и не ходяще измѣничиya имени на себѣ носили, рече предь всѣми людьми: Хощу за измѣну брата своего животъ на смерть премѣниши, и съ сошнево своею пріиде пѣшѣ къ чудо-
творцу Сергіеву кладяю на измѣни-ка апаману Чику съ казаки его; Данило же силенъ быше и гораздѣ саблею, и посѣкая многихъ Липовскихъ людей, къ сему же и прехъ вооруженныхъ на ко-
некѣ уби; Липвинъ же удачи Данила копиемѣ въ груди, Данилоожѣ устрѣмися на Липвина того, и уби его мечемѣ; самъ же отъ раны по начапѣ изнемо-
гали крѣпцѣ, и вземше его отпевошаша въ монастырѣ, и преспавися во иноче-
скомъ образѣ. Головы же Иванѣ Ходы-
ревѣ, Борисѣ Зубовѣ съ своими сопнями пропаша Липву и казаковѣ за мельницу на лугѣ; а Иванѣ Внуковѣ оспяся на нижнемъ монастырѣ, апаманѣ же Чика уби Ивана Внукова изъ самопала, и оп-
несоша его въ монастырѣ. И бысть Троицкимъ людемѣ скорбь велія о убіен-
ныхъ дворянихъ и слугахъ: понеже быху мужественни, и рашному дѣлу искусни.
Троицкоежъ воинство паки исправся, убили дву полковниковъ, дворянъ Королевскихъ, Юрья Мазовецкаго, Стефана Угорскаго, да четырехъ ротмистровъ Желнырскихъ, и иныхъ пановъ, и всякихъ людей многихъ побили и поранили, а живыхъ поиманныхъ языковъ во градѣ введоша.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТАЯ.

О взятии Литовскаго народа, и о величи иных пособи Божи.

Того же дни градсипи люди, ови убо отвъ многаго пруда изнемогше, во градѣ внидоша; овымъ же еще дерущимся съ Липовою и съ Русскими измѣнниками; нѣкоимъ же Боголюбивымъ инокомъ вложи Богъ благую мысль, и приидоша на пивной дворъ къ чашнику сварцу Нифонту Эміеву, глаголюще: Опче Нифонти, врази наши одолѣвающъ намъ; но свящая Троица дарова намъ бѣднымъ велику помощь надѣ враги, подкопы у нихъ опѣняли, и зарушили, и къ шебѣ сего ради приидохомъ; даждь намъ о семъ совѣшъ,
чтобы еще отпяни у Липовских людей шуры на красной горе, и всему воинству помощь и отраду сошворили; старцы же Нифонта с прочими старцами посоветовали, и вземше с собою двести человек рапных и старцов придесять, и поидаша с пивного двора на вылазку, и прешедше прудовую ручевину, взыдоша на красную гору к пуромѣ, и к наряду Липовскому; вспять же в монастырѣ училися, яко Троицкое воинство на Липовской нарядъ поидаша, осадные же люди скоро присшедше ко вратамъ граднымъ к конюшеннымъ; и нужею воеводу Алексѣя Голохвастова и приславовъ врапных премогоша, и градская врата самы опвориша, и устремиша ся въ пуромѣ, и взыдоша на красную гору; Липва же и Русское измѣники изъ за пуровѣ своихъ стрѣляюще изо многихъ пушекъ и пищалей и изъ мѣлкого оружія, и сбива людей Троицкихъ подъ гору къ пивному двору; множеѣство же народа паки впоро е успремиша нужею, и взыдоша изъ подгорія великою силою, прислушающе къ шур- рамѣ и къ наряду Липовскому, богоборцы же начаща стрѣляли изо многихъ пушекъ съ Волкуши горы попереедъ
Троицкаго воинства, и впышь съ Терен-
шевской рощи, и многѣ мяшекъ учини-
ша, и ужаснь въ Троицкомъ воинствѣ.
Они же видѣвше, яко устрашишася граж-
дане отъ стрѣлянія ихъ, и абие Поль-
скіе и Липовскіе люди, и Рускіе измѣн-
ники, вскорѣ вышедше изъ за шуроекъ
своихъ, и градскихъ людей всѣхъ подъ
togu согласна, съ спѣвшѣ же градныхъ
стрѣляюще по нихъ, возврашиша ихъ
вспять; они же возврашишася, и заигра-
ша во вся игры, яко градскихъ людей
прогнаша отъ наряду своего. Градстии
же люди совѣтовавше отѣвидоша во вра-
gи, въ Благовѣщенской, да въ Косой, да
въ Глиненой врагѣ. Инѣмъ же Троиц-
кимъ еще бѣющимся съ Липовой за кру-
глымъ прудомъ, и за капитанами ого-
родомъ близъ келарева пруда, и озрѣв-
шеся, и не видѣша градскихъ людей на
горѣ и у пивнаго двора ни единаго чело-
вѣка, и ужасошася, мѣвше всѣхъ поби-
пыхъ отъ Липовскихъ людей; но токмо
видяще у священныхъ воротъ и на ниж-
немъ монастырѣ первыхъ людей вылаз-
ныхъ держуящихся съ Липовою и съ каза-
ки. Градстии же люди упавшися во
врагѣ въ Благовѣщенскомъ и въ Ко-
сомѣ и въ Глиненомѣ, отъ нихъ же
Иванъ Ходыревъ, да Троицкіе слуги Ана-нія Селевинъ съ немногими людьми всѣдше на кони устремпился позади турь, и Липовскаго наряду, и вѣ полчекъ ихъ малъ зело, предъ полчкомъ же пѣмѣ, глаголюшѣ, видѣша со града многіе люди воина вооружена, лице же его яко солнце, конь же подъ нимѣ яко молнія блистанся, и вѣ той часѣ вско-чивѣ съ людьми Троицкими вѣ первые турь, такожѣ и во вторые, и вѣ третіе, и вѣ четвертые, и вѣ пятые: и объявительно видѣша его Божія послан-ника и помогающа православному Хри-спіанству, дондже и нарядѣ взяша, и тако невидимѣ бысть, даровавъ помощь и одолѣние на враги. Троицкоежѣ воин-ство конные и пѣшіе скрывшѣся вско-рѣ вышедше изо враговѣ, и приступль-ше кѣ первымъ туромѣ и Липовскому наряду, Липва же и Рускіе измѣнники побѣгоша кѣ другимъ туромѣ, градѣпи же людие побивающе ихъ люпѣ, такожѣ изѣ другихъ и изѣ третиыхъ ихъ вы-гнаша, о четвертыхъ же и о пятыхъ турахъ у наряду своего Липва и казаки укрѣпшися, біяхуся крѣпко, и му подѣ Борисомъ Зубовымъ убиша коня, Липва же многіе люди скочивше хошаху Бориса
живя взяли; Троицкой же слуга Ананія Селевинъ мужеславенъ, и съ прочими воинскими людьми успремшиася на Липовскихъ людей, и прогнавша ихъ за муры; вскорѣ же подоспѣвъ къ нимъ многие люди, Иванъ Ходыревъ, и съ нимъ дѣти боярскіе и слуги, и все множество народа, и внідоста въ четвертый и пятый пуръ къ Липовскому наряду. Слу-га же Меркурій Айгустовъ первѣ всѣхъ послѣ къ пуромъ, пушкарь же Липвинъ уби Меркурія изъ пищали, томужъ пуш-карю опскѣкоша главу. І тако помощью жива начальныя Троицы многихъ Липов-скихъ людей побили, и языковъ нарочи-шихъ пановъ живыхъ взяли съ лишавра-ми и съ трубами, и со многими знамени во градѣ введоша. Да пущѣ же взяли восемь пищалей полупорныхъ и полковыхъ, и всякаго оружія Липовскаго, запинныхъ и изрядныхъ самопаловъ и рушницъ, копей же и оскордовъ, палашей и сабель, пороху бочки и ядрѣ, и всякихъ запасовъ множество во градѣ внесоша. Осванцыжъ съ пурами и съ парасы и со оспавшимся зелѣмъ всѧ огню предаща, людей же Троицкихъ убитыхъ и раненыхъ побраша, и во градѣ внесоша. Пламени же разливающуся, и пойдающу
здание ерепикъ, Германъ же Сапега ви-
ды занимающаяся огнёмъ твердыйшая спа-
нища своя, падьже въ таборы своя, па-
коже и злый ерепикъ Люторь Лисовской.
Вся же сия содѣявшася во единъ день,
въ среду мѣсяца Ноября въ 9 день, на
память свящихъ мученикъ Оницифора и
Порфирия. За при убо часа до свѣта
начаша биться, и до самого вечера кровь
лящося. Вѣ той же день подкопы зару-
шили, и нарядъ Липовской взяли, и
благодатью пресвящъ Троицы бысть
въ Троицкомъ въ Сергіевѣ монастырѣ
радость и веселие всему православному
Христіанству о величиі Божіи, яже со-
швори Богъ преславная въ той день.
Боголюбивый же Архимандритъ Іоасафъ
сѣ брашено повелѣ звонили даже и до
полуночи: самѣ же со освященнымъ со-
боромъ и со всею брашнею во храмѣ
присоставнаго Божества молебны пою-
ще, воздающе хвалу, и благодареніе воз-
сылающе Богу и пречистой Богородицѣ,
и великомъ чудотворцемъ Сергію и Ни-
кону, и всѣмъ свящымъ, иже оспѣ вѣка
Богу угодившимъ. Изочища же Троиц-
кихъ всѣхъ побишьныхъ людей того дня
174 человѣка, да раненыхъ 66 человѣкѣ.
Архимандритъ же убѣженныхъ погребе
честно соборнѣ, а раненныхъ пострици повелѣ, отъ нихъ же первый Иванъ Внуковъ во иноцѣхъ Иона, Иванъ Есиповъ во иноцѣхъ Иосифъ, Данило Дмитриевъ сынъ Протопоповъ съ Москвы отъ Покрова со рву, во иноцѣхъ Давидъ. Троицкіе слуги: Данило Селевинъ, Меркурей Айгустовъ, во иноцѣхъ Меодій, и иные многіе, и причастнича святыхъ лаинъ Христова Бога нашего, престави- шася ко Господу. Воеводы же и дворяне, и все воинство Сергіева монастыря, из- шедше за градъ согласная труппія мерпыхъ Липовскихъ и Русскихъ измѣнниковъ на Красной горѣ у наряду ихъ по рву и вѣ ямахъ побишыхъ, и у прудовѣ у Кламенціевскаго и у Келарева, и у Коню- шенаго, и у круглова пруда, и около церквей нижняго монастыря, и около мельницы, и пропивъ красныхъ воротъ, и у подкопныхъ рвовъ, и смѣшивше Лип- вы и измѣнниковъ больше полупоры тысячи, да сказали полоняники и выход- цы раненныхъ до пяти сотѣ. Воеводы же и все Христолюбивое воинство приготови- рили со Архимандритомъ и сѣ брашию посланши къ Москвѣ къ Царю сѣ еун- чемъ сына боярскаго Переславца Ждана Скоробогатова.
Глава тридцать первая.

О заводных Литовских людех.

Генкманъ же Сапега и Лисовской паки умьыслиша совтвъ лукавъ надб Троицкимъ воинствомъ, въ нощи заведоша множество роптъ конныхъ, и скрыша у рыбныхъ садовъ и въ Сазановъ врагъ и въ Мишутинъ, дабы имъ оптъ града оптѣхани Троицкое воинство, и прибѣжающе къ надобамъ, начаша маниши людей изъ града; люди же во градѣ не вѣдуще безбожныхъ лукаваго пронѣрства, изшедше на выласку конны и пѣше, Литва же лукавствующе, на бѣгство уступримыша; изъ града же люди за ними гнапли начаша. Стражѣ же увидѣвше съ церкви заводныхъ людей во врагахъ споящихъ, начаша биши во осадной колоколь, тогда же возврашишаша къ стѣнамъ граднымъ. Видѣвше же лукави, яко не улучиша желаемаго, и шао изъ лѣсовъ, и изо враговъ, яко люся яны львы изъ пещеръ, и изъ дубравъ на православное Христіанство уступримышася, и приписнуша къ стѣнамъ граднымъ. Градпти же люди тогда со стѣнъ многихъ Липовскихъ людей побили, и жи-
выхъ взяли Желнырыѣ 4 человѣка. Не возлюбиша же окаяннии изъ града частныхъ подарковъ, и къ которому не приложиша близъ спѣнъ приходили, и изо рвовъ своихъ и изъ ямѣ ископанныхъ ими разыдошася въ шаборы свои.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.
О выласкѣ на сторожи Липовскѣ и Рускѣ измѣнники.

Во единѣ же отѣ днѣй пѣхъ (еще бо тогда во градѣ Троицѣмъ Сергіевѣ монастыря множество воинства храброствующихъ на враги и борующихся:) дню свѣщающу недѣльному бысѣ вѣлика мгла въ зимнее время. Воеводы же паки успѣраша выласку на заспавы Липовскѣе вѣ Благовѣщенской врагѣ, и на нагорную заспаву кѣ Благовѣщенскому лѣсу, а иныхъ людей послѣша кѣ нагорному пруду за сады, на заспавы Рускихъ изменниковъ. Изшедше же конные люди, и заспаву вѣ Мишупинѣ врагѣ побили, вскорѣ же послѣвше и на нагорную заспаву, и пое пошопиша по Красной
торб вдоль и до Клементьевского пруда, и многих побили; изъ Сапегиных же таборь многих рошы пріідіоша, и бысть бой велики, изъ града же вышедше на помощь многих люди конные и пѣшіе, и прогнаша Липву паки до пруда Клементьевского. Александръ же Лисовской, яко змій возсвисява в своими аспиды хомя поглощими праазлавных воинства, вскорѣ пріідѣ съ конными и пѣшими людьми и съ Русскими измѣникіи съ Терентьевской рощи промія красныхъ вороша на вылазныхъ Троицкихъ людей, біюшихся съ полкомъ его съ Русскими измѣниками, и яко людный левъ ревый хомя всѣхъ поглощами. Троицкое же воинство біющеся съ ними крѣпцѣ, и не могуще одолѣша, отѣщина отъ нихъ въ городовья рвы, Липовскихъ же людей со ствѣн градныхъ многихъ побиша. Воеводы же изъ града еще къ нимъ успріоша на помощь выласку конную, и головъ съ ними опупливали спарцевъ Терапонта Сѣтова, Малдева Ржевишна, и прочихъ спарцовъ 20 человѣкъ, они же изъшедше мужественно устрѣмиша на Липовскихъ людей; къ симъ же поспѣша съ красной горы біющеся съ Липвою и съ Поляки; прочих же скрыша на Крас-
ной горѣ и вѣ Глиниеномъ врагѣ. И предподобного аввы Сергія, и блаженного Никона молившись ихъ успраши Богъ беззаконныхъ, и видѣвъ Лисовскому, яко изъ монастыря помочися многое воинство изшедшихъ, и або успрашися злый врагъ кровопійца, и побѣже гонимъ силою Божіею со своимъ воинствомъ подъ гору замельницу на лугѣ и на Теремпьевскую рощу. Троицкое же воинство побивающе ихъ мужественно, тогда же взяша живы ротмистра Марпьяша славнаго рапборца, и иныхъ пановѣ во оружіи во градѣ ведоша. Лисовской же спа вѣ раздольи за горою за Волкучею; кѣ нему же придоша вскорѣ Сапегины ропы конные, онѣ же лукавый яко змий мешашеся, како бы срамощы своея избыши, не вѣдѣй, яко пропивъ Вышняго силы раповашеся, и се видимъ еретикѣ, и сѣ нимъ многи Поляки, яко близъ полку ихъ здимѣ спарецѣ, имѣя вѣ руцѣ своей мечъ обнаженѣ, и препя ему же- стпощъ, и невидимѣ бысть онѣ очию ихѣ. Геншманѣ же Сапега прииде на Красную гору на Троицкихъ людей по всему Клещениевскому полю всѣми своими полки. Лисовской же о пришествіи Сапегинѣ возвеселися, и хотя совѣту одолѣши
Господа Бога Вседержителя, повел въ полку своемъ вѣ прубы и вѣ сурны играши, и вѣ накры и по лишаврамъ, и або вскорѣ сѣ Сапегоу устремишася на Красную гору поперегв всѣхъ Троицкихъ людей, хошшаце во единѣ чась всѣхъ пошребиши; и согна на Троицкихъ пѣшихъ людей подъ гору къ пивному дво-ру, и бѣ воистину чудно видѣли милоспѣ Божію Троицкому воинсшву и за-ступленіе и помощь на враги, молипѣ ради великихъ чудомтворцовъ Сергія и Никона, и сошвори Господь преславная тогда, и не рабыцы охрабришася и не-вѣжда, и никогда же обычнѣ рабныхъ видѣлиши, и тѣ убо исполнскою крѣ-поспию препоясашася, отъ нихже единѣ нѣкто дачныхъ людей села Молокова крестѣянинъ Суепоу зовомъ, велиѣ возрастомъ и сіленѣ сельми, подсмѣ-ваемъ же всегда неумѣнія ради вѣ боехѣ, и рече той: се умру днесь, и мы славу получу отъ всѣхъ, вѣ рукахѣ оружіе держаше бердышѣ, и укрѣпи Господь Богъ того Суепу, и даде ему безстра-шие и храбрость, и нудяще православ-ныхъ Христіанъ стами отъ бѣгства, и глаголѣ: не убоимся, брашне, враговѣ Бо-жихъ, но вооружимся крѣпциѣ на нихѣ.
И съчаше бедныемъ своимъ на обб страны враговъ, и удержавая полкъ Лисовскаго Александра, и никоже пропивъ его спаши возможе, скоро же скакаше яко рысь, и многихъ тогда во броняхъ вооруженныхъ уязви, мнохи же крѣпцы оружницы спаша на него за срамоту, и жестпоцѣ на него наступающе, Суета же съчаще ихъ на обб страни, не подающе же его (*) пѣше люди, иже отъ бѣгства своего укрѣпившися о надолобахъ. Беззаконный же Лисовской совашеся сюду и сюду, како бы зло сопворипии, и поворопився окайаный отъ того мѣста вдоль по горѣ Красной къ косому глинемому врагу на заводныхъ Троицкихъ людей. Тогда же съ слугою съ Пименомъ съ Тененевымъ сущи людие спаша крѣпко пропивъ враговъ на пригоркѣ у рву, биющеся съ Липвою и съ казаки. Видѣвше же мало Троицкаго вопинства элорравный Люпоровъ Лисовской, успремися жестоко на нихъ, и смѣсившееся вси люди въ мѣспо, Липовскія и Троицкіе, и былъъ бой великъ близъ врага глинемова, врази же боящееся подсады гачаша отбѣгали, Троицкоеежѣ

(*) Кажется, надлежишъ читать: не выдающе же его.
воинство помалу опходяще опъ Липов-сихъ людей, и скрывшееся въ косой въ глине вой врагъ. Александръ же Липовской хотя во отводѣ жива взята слугу Пимена Тененева. Пименъ же обратился на Александра и усгрили его изъ лука въ лицо по львой скрани, свирѣнный же Александръ свалился съ коня своего. Полчаня же его ухвативше опвезоша въ Сапегинъ полкъ, Троицкоежъ воинство удариша по нихъ изо множества оружія, и ту побиша много Липвы и казаковъ. Липва же видѣвше скоро на бѣгство уступимышася въ рознь по Клеменшевскому полю, сердца же кровью у многихъ закипѣша по Липовскому, и на месѣцъ паки многие подвигнушася зань, и яко люпые волцы Липовскѣе воеводы, Князь Юрье Горскій, да Иванъ Тишкевичъ, да ротмистръ Сума со многими гусары и Желныры нападоша на сопника Силу Марина, да на Троицкихъ слугъ на Михайлале, да на Оедора Павловыхъ, и на все Троицкое воинство, и бысть брань вѣлика зѣло и люда, и сломлшіи оружія емлющеся другъ за друга, ножи възаху-ся, и конечнѣ опчаянна пла брань, понеже въ Троицкомъ воинстве не много конныхъ и не во бронѣхъ, но покровени

9 *
милостію живоначальныя Троицы и молитвами великих святых Сергія и Никона, помощью же их и заступлением многих вооруженных Полаковъ и Липвы побивающе. Слуга же Михайло Павловъ видѣвъ Князя Юрья Горскаго успы меча ядуща неповинныхъ, къ пропискамъ отъ брани пресша, ловяше самого воеводу, и уби того Князя Юрья Горскаго, и съ бахмамомъ его примча подъ городъ мерява. Много же ту опмесниковъ Полаковъ за тѣло его погибоша, и не исхишиша его отъ руку Михайлову; на томъ же бою множи отъ Липовскихъ людей видѣша двою иноковъ мещущихъ на нихъ плинны, и единимъ верженемъ многихъ поражающе, камене же изъ нѣдръ емлюще, и не бѣ числа мешалинию ихъ. Отъ Полаковъ же выходцы возвѣспиша о семъ въ дому чудостворца. Такову же погибель видѣще Полаки, яко Князя Юрья лишившася, и иныхъ храбрыхъ своихъ распесапыхъ лежащихъ, и гоними гнѣвомъ Божіимъ, побѣговша отъ Троицкаго воинства, и тако разьдошася всѣ полцы Сапегины и Лисовскаго, Троицкоежъ воинство внидоша во обищель съ великою побѣдою.
Посемъ же окаяння Лютори заведоша многіе ропы въ Мкшуминской врагъ въ рощу: вѣдаху бо всегда исходящихъ изъ града въ тое рощу дровъ ради сѣ бережані и сѣ конными и сѣ пѣшими людьми. По обычаю же вышедшіе изъ града многіе люди вѣ тое рощу ради дровъ, внезапу же нападоша на нихъ прежереченныя они Липовскіе ропы и Рускіе измѣнники. Троицкоежъ воинство и всѣякіе осадные люди сопвориша сѣ ними бой великъ, и грѣхъ ради нашихъ одолѣша врази, и вѣ той дѣнь убили Липовскіе люди всѣхъ Троицкихъ людей болѣ 40 человѣкъ, и многихъ ранили, а иныхъ вѣ плѣнѣ живыхъ взяли, тогда же взяты бысть Троицкой служебникъ нарочитыя Наумъ оконченникъ, пребысть же у Сапети служаи до опшествія отѣ Троицкаго монастыря, и о сихъ въ градѣ печаль бысть велика зѣло всѣмъ православнымъ Христіаномъ.
ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О измѣнѣ казателя Иосифа Дѣвоскина, и о смерти его.

Обрѣтаетъ же діаволь сосудъ себѣ, и научаетъ гонимыя якоже Саулъ Давида неповинно, или якоже тельцу въ пустыни поклонися вмѣсто пищающаго манною, или якоже Ирода неповинныхъ младенцевъ избили устрояетъ, якоже не убояся Иуда давшаго власть немощнымъ творимъ чудеса неизреченная, такоже не устрашися Иосифъ дивныхъ явленій богоноснаго мужа, и уподобися оному ерешику черни скрывшую главу Предосвящену, да не славимся о ней имя Господне: и ни вочпоже вмѣняется сказуемая пому отъ всѣхъ повседашняя засупленія великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, но невѣріемъ сый одержимъ, и замыкаетъ уши свои яко асиды глухій, и небрежій преславнаго славити, ниже писанію предапи, но и хопяцымъ неутраенная проповѣдапи, престапли повелѣвая, и пользы ради къ царствующему граду на упѣшеніе спраждующимъ въ скорбехъ восписаваши прерѣкуя, опѣ егоже совѣта злаго спарецѣ Гурей
Шишкинъ санемъ диаконъ, весь бо ядь, крыемый въ немъ тому отрыгну, еже о предапельстввѣ дому чудошворца, така- ніемъ же услажднися отъ Гурія, и надеженъ на подручныхъ, яко по-забраломъ ходя высоко, радовашеся, и ждый вѣ ко- нецъ вещь злу произвзести. Но яко же осель Валаама обличаешь, тацо и Гурей майно лукавствующая опроверзаетъ, и якоже Ефесскій Сина краснолѣвный не нѣсьымъ, но мучительствомъ возносиш- ся. Нещерпѣльвъ же вѣ крѣпкихъ явленья Иосифъ, вся по понку умышленная извѣявѣвъ, странно же бѣ слышамъ пре- снутія думы Іудскія. Не туне бо Оска Селевинъ опскочивъ, но и четырехъ не- вѣглѣвъ поселянъ нымже предпославъ за нимъ, кѣ совѣту Поляковъ весь уже. ошада, пѣми и иныхъ не мало пре- льспи. Еого же лукавству другій воевода, Алексѣй Голохвастовъ попаковникъ бысть, и уже сослался не леспѣв со вра- зи пресвятная Троицы, и царевъ день, вѣ онъ же иошше привеспи жалели, бѣсовскія на Божию цѣницу, поелѣдніе же стретій, да егда изыдущѣ агнцы бра- 10 ися сѣ волкѣ, онѣ же хоча за ними зашворипы врача, ограды Христовы, и шу голову снѣдь ошадаеъ звѣремѣ, кровь.
плющымъ. Ивьмъ же входомъ присroachивъ сыновъ еретическихъ, и опступниковъ въ авославія ввести въ гору Господню, и смирить безъ памяти холмы свящаго Израиля. Егда же услышашася вся сице-вая майно крыма, и опь всѣхъ уставъ о ненадежныхъ великий нашъ засипунекъ возвеличень бысть и съ пророкомъ вку- пѣ глаголюще о сихъ: Яще не Господь сохранитъ градъ, всуе бы тамъ стрители, и суетно спасеніе человѣческо: превышша же хвалы человѣческая суща не возмож-но кому восхвалиши по достоинству, но разумѣша обвы невидимаго волка ви-димо оплотномъ, и радостнымъ плачемъ вѣ того кровѣ веселяхуся всенадежно. Ровѣ же рѣя незлобивымъ, и впадеся не вѣ яму, но вѣ бездну мукѣ и поноса, не опь человѣкѣ вѣско, но опь Бога, и пропичимъ вѣ наказаніе, да не дерзають сѣ гонящимъ на Христа раповаши, но да претерпѣваютъ со Владыкою, якоже вѣ мирѣ, шако и вѣ гонѣнныхъ: благая бо опь руки Господня пріяхомъ, злыхъ ли не претерпимъ, на искусу предло-женныя намъ, и неопия волею сѣ плачущимися плаками, пой неволею опь ругающихъся подсмѣваемъ воспакася не-полезно, и по шаковѣмъ злопредатель-
съ вселобный отъ незлобивыхъ вскорѣ на смерть не осудися, но дано бысть время пому на покаяніе, иже недоспосимъ сый жиши едину черпу; мноси бо злаго его совѣта упвержены крѣпости писаніемъ и обличише, на него предложиша. Опищеніе же даній по правдѣ ниспосылаешибъ на него судѣ, якоже и на Ирода, и по недузѣ пижцѣ живѣ червыми извѣденѣ бысть, и прежде возвращенія вѣ земля, внутренняя проядена видяшася, и отъ пайно надымаемого сердца мыслими высокими на мноопролитие крови, які гнѣзда кипяку рогатыя пло мощды; и не хотящаго Бога ради пружающихся помилованиі, опирающѣ браловой любовѣ плачущеся, но и тѣ успрающихіеся опскакуешь, дивно бо во очию всѣхъ бывааше. И кто не поучитися, такову муку зря? во единѣ бо часѣ червы малѣ яко муха ползя по площи, возрасшѣ сѣ перстѣ человѣчь, и рожцамъ естествѣ плѣнное извершѣвая; опѣ ревѣніи же его и вопля мноси слышавше сердцы сокрушахуся, и плачуще поникше оппоходаху. Промышляющи же о немѣ вси усипушища, и смрада не могуше обонѣвали, запахнувшъ ноздри, далече опъшоаху. Коспи же опѣ опухновенія
въ связани въ составѣ видимы быху, не-презрѣвшии же моленія ского плачевнаго и рыданія, и послужившіи въ шѣеси полтрбныхъ, не на малѣ часъ зловоніемъ посраждахуся, и скаредствующе помехуся, оть воздыхованія его захватахуся успа и обоняніе. И всякъ глаголаше: воиспину оть Господа попущеніе се, и тако зло скончая, и егоже совѣмы шайно дѣйствуемаго способникъ Гришка Брюшина такоже зло скончая, упроба его разсѣдесѧ.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

Θ измѣнѣ двою сыновѣ боярскѣхъ.

Прельсипшажесѧ дѣши боярскіе Пе-славцы, Петрпуша Ошушковъ, да Степан-ко Лещуковъ, и на обычной вылассѣ отскоче оть свѣта во мную, и приложиасѧ ко врагомѣ Божіимѣ къ Липѣ и ко измѣникимѣ, рекоша же сицевая гетману Сапегѣ и Люпору Лисовскому: что убо будетѣ намѣ, аще повѣдаемѣ вамѣ, да вскорѣ возможеши обиптель Сергіеву безѣ крови пріяши? Начальницы
же злоба объщающееся великимъ именемъ одаримъ ихъ, и первѣйшихъ въ славѣ вознесшия, духу же дивою мѣхъ успы дѣйствующую рекоша: раскопайте, панове, берегъ пруда верхнева, и перейдите отъ прудъ воду; то убо отъ жажды вскорѣ люди изнемогущи, и неволею покоряшись вашей храбрости. Обрадовани же бывшее волцы отъ лисицы лукавыхъ, и брань отъ спѣнѣ опставляющихъ, немедленно же промыслѣ устрояютъ, и закрывавшисся отъ града, дабы не видѣли творимаго ими умысла, хоще свое совершаху: повелѣниемъ же Александра Лисовского, розрыша плошимъ верхнева пруда, и пустиша воду въ служень врагъ въ рѣчку Коншуру, но молившими великаго чудотворца Сергія не много испече мѣхъ раскопаннымъ мѣстомъ. Градстии же люди дивящихся мѣхъ престапію рапованія, исходяще къ мѣхъ раздражению, врази же въ гонѣ бу не даяхуся, и непосступни же отъ мѣста бѣяху: уже бо злобы вызнавше градскихъ людей наукъ, яко подсадою частно у нихъ языки восхищающи, и того ради крѣпнѣ спрегуяся, да не увѣстися зло творимое ими, нѣцы же охотни-ки изведше нощю изъ града ползающе
пихо, и на сторожи Липвына вземше, во град введоша, и все умышление враговъ всѣмъ услышано бысть. Въ той часъ всѣмъ народомъ докопавшеся до прудъ введенныхъ во сбитель чудотворца, и извергъвше во многихъ мѣстѣхъ, и азъ вода прудовая во градъ упече; граждани же паки изшедше изъ града вѣ мое нощи, побиша всѣхъ сіе зло дѣюящихъ Липву и Рускихъ измѣнниковъ, выпускающихъ воду, воды же пой нощи вѣ монастыря пруды ископаные наполнившася, и чрезъ монастырь пропече вода на другую страну; и тако у Липвы и Рускихъ измѣнниковъ сій совѣтъ не сбыться. На упрекъ же злодѣи узрѣвше вѣ прудъ мало воды и своихъ избѣнныхъ, восплескавше руками, опѣ начинанія своего престаша.

О иномъ измѣніцы.

Тойже ноции иной сынъ боярской совѣты мѣхъ же злодѣевъ, иже злое сіе умыслиша, видя пворимое вѣ дому чудотворца, ужицемъ по стѣнѣ спушися, течій ко врагомъ сѣ вѣстію, егоже зло, дѣйствующая не попусти Господу, и ноги его десными жили опѣ доисницы.
незорваваася, ы начашь лютъ вопии окаяаный, по егоже гласу со стынъ слышавше и избьгшее, взяша во градъ жива, отъ Богопустній же язвы шоя въ мой часъ изверже душу свою.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О умножении во градъ беззаконія и неправды.

Во времени, въ неже одержими бѣху всѣми злыма во обили мен чудотворца, тогда вси плакахусь и рыдаху, и злы сокрушахусь; долготерпяй же о насъ соповоривый вся, не хотя смерти грѣшнику, но даяй время покаянію, и призывая грѣшники во спасеніе, подаде во градъ сущимъ во осадѣ оспаду велику отъ руки оскорбляющихъ: опступеща бо Липовскія полцы и Рускіе змѣницы далеке отъ стынъ градныхъ, и кпому вѣ своихъ жилищахъ вѣ панорѣхъ пребывающе; рвы же своя и ямы ископанныя ими близъ града оспавиша, сущи же во градъ воинскіе люди и множество народа по вся дни изъ града исходяще, ово. прохладенія ради отъ
великія мѣсяцы, овогда же дровъ ради и измышія портовъ, иногда же на вылаку къ Польскимъ и Липовскимъ людемъ и Русскимъ измѣнникомъ, и во сраженіяхъ съ ними повседневныхъ здрави опихождаху во обищель чудомвторца: овогда же и побѣдпели надь ними показо-
вахуся молитвами чудомвторцевъ Сергія и Никона. Егда же мало опидновша оптъ великихъ бѣды, тогда забыша спасаю-
щаго ихъ, и не помянуша пророка гла-
голюща: Работайте Господеви со спра-
хомъ, и радуйтесь ему со трепетомъ: діаволь же уразумѣ на ны просвѣщеніе лица Господня, и тогда нудимъ насъ оптъ славы Божія оппасами, еже праздн
новами не духовно, но пѣдесно, и пор-
жествовами не вѣ цѣломудрій, но вѣ безспрацій, да пѣмъ Владыку вѣ него-
дованіе на ся воздвигнемъ. Якоже бо Ноя, іако и Лопа пьянствомъ обруча, и Давыда и Соломона вѣ блудодѣйствовы низведе, и люди Израильскія сквозѣ Черн
ное море прошедшая чрезъ мѣру сыпоп-
стію и играніемъ подъ землю низверже: іако и зѣб сомнори лукавый, опоясую-
щиіся бо мечемъ, на радости часто вхождаху упѣшапися сладкими меды, отъ нихъ же породища блудныя бѣды,
отъ повседневныхъ же вылазокъ всѣхъ приходящихъ по побѣдахъ и по крови пьянствомъ ушѣшаху, отъ того же вся страсти тѣлесныя возрасшаху, на пра- пезѣ же братской иноцы же и простыи воду пѣху, и воинствующихъ чинѣ пред- сташи моляху, но вси о семѣ небре- жаху. Еще же и сие зло приложиша сребролюбственное; тогда бо вси всегда пипаеми отъ дому чудошворца, взимаю- ще бо хлѣбы по числу каждо на себе, овии на седмицу, инии же по всѣ дни, и опѣдающе сие на сребро, сами же всегда вѣ прапезѣ пипахуся; нужда же вѣ тог- да инокомѣ вѣ хлѣбѣ монастырскѣй строящѣмѣ, и не можаху успѣваети на потребу рапнымѣ, и не имуше сна, ни покоя день и ночь, и всегда отѣ жара пещнаго и отѣ дыму куренія очи тѣмѣ испекаху, такоже и меливо зѣло нуж- но быше: людей бо множество, жерновѣ же мало, не чаяху бо людиѣ на долго время сидѣнію быщи, и легѣ сѣдоша во осаду, и дванадесятъ гривенѣ отѣ мелива отѣ четверти даяху, и мало вземлющихѣ: вѣ день бо всегда изѣ гра- да исхождаху, вѣ нощи о стражѣ градъ стрѣй пррезвоваху, и ихѣ же вѣ плѣнѣ имаху отѣ Рускихѣ измѣнниковѣ и отѣ
Поляковъ, такоже и омѣ Христіанскихъ женѣ, и омѣ служниковъ раболюбія, и омѣ прочихъ оставшихся, ми имѣ бѣяху мельцы, но вѣ нуждахъ осадныхъ и ми помирахъ вборѣ; неправствующихъ же во взятіи хлѣбовъ монастырскихъ, отецъ Иоасафъ много о семѣ моляшѣ: престанисще господіе и браше, глаголющи, отъ таковаго неразсужденія и проспосы, и не взимайте чрезъ потребу свою, а иже вземлющіи отъ васъ, не ищущевайте вѣ пусшошѣ, но со опасенiemѣ соблю-дайте: не вѣмы бо, господи, на колико время пронягнется сидѣнія нашего во осадѣ, и вамѣ же какъ польза ищущими жизницы чудотворца? и много о семѣ моляшъ. Они же небрегше, и вопреки глаголаху: велико ли вамѣ се, еже взи-мае мыъ излишнее? и аще порока очима вашихъ, ио престанемѣ имать, вы же сѣ сопропивными, яко же хощете, да творите; и того ради умолчаша, рекше, да зрѣтъ се Сергій чудотворецъ. И по-томъ являетца чудотворецъ Сергій обѣ руку споя Никона омѣ дашнихъ людей двѣма Галицкимѣ казакомѣ; и глагола имѣ Никонѣ чудотворецъ: Се при-идет великий Сергій, ми же зрѣмѣ чудотворца на посохѣ поникша лицемѣ, и
глагола Никонъ има: возвѣстиша всѣхъ сдѣвшимъ во осадѣ, се глаголеть Сергій и Никонъ, что лукавствуете къ намъ неправедно, и почито лишняя вземлите, отдаете на помѣщ сребра, и на пянство, и что ругаетесь мучающимся у огня вѣ пекари, или не смыслищее сего. яко помѣт вѣхъ кровь снѣдаютъ? Внимайте же себѣ, яко обруганы имаете быти чревомѣ, и отв него злѣ скончааетесь; пѣже Галичане казаки всему воинству всѣ сія возвѣстисша, и сѣ плачемъ моляще всѣхъ, и вси люди посмѣвающася имѣ, и проплывающа глаголы ихъ, они же отв того дня и до опшествія враговѣ вѣ плачи и уныніе бѣсна, хлѣбомѣ же преизобилна тогда обипѣль чудотворца, аще и кровию дрова куповаху, но отв пьянства не престаяху, блуду и прочимѣ злымѣ умножившихся всюду, увы! и того ради отчаиніе многимѣ внищаше, вѣ ровѣ убо глубокѣ блуда впадоща вси отв простыхъ чади, даже и до священствующихъ. Увы! О горе! О людѣ! напаспѣ, и бѣда, и зло людѣйшее! злѣ дѣ безъ пользы, мучение безъ вѣнца, пожданіе несовершенно, терпѣніе не до конца, ангеломѣ слезы, Владыцѣ гнѣвѣ, врагомѣ радость. Да идемѣ убо нынѣ
братие горкихъ бѣсовскихъ запинаній ко обличителю, и да услышимъ того къ намъ глаголюща сице: которыемъ връвомъ и образомъ, нашего врага свяжемъ, и прежде даже свяжемъ, разрѣшается, и прежде суда съ нимъ примириваемся, и прежде упоменія покараемся. Како воззначенавидимъ, егоже еспествомъ любящи навыкохомъ? Како свободимся, ему же во вѣки связахомся? Како упразднимъ, иже съ нами восстающаго? Како показемъ неплѣна пѣльнов пріемша еспество? Что благо рцемъ, иже благо пріемшему извѣшы? Аще спяжемъ воздержаніе, и осудимъ ближняго согрѣшающа, тому паки предани будемъ, и сами вѣ паяжде впадемъ. Аще осуждами престанемъ, то сего побѣдимъ: возвысившеже ся сердцемъ, низведени симъ отъ небесъ числомъ, во адѣ страшней, и споспѣшникъ есть и ракнѣкъ намѣ и помощникѣ и соперникѣ и другѣ и навѣшникѣ, и угодіе пворя рашумѣтъ, и испаянемъ изнемогаемъ, и упокоеваемъ безчинственноемъ, и сокрушаемъ не терпимъ, аще печалимъ, что вѣ бѣдѣ есмы, и аще уязвимъ, не имѣмъ, сѣ кимъ добрѣшпели спяжами, и егоже отворящаемся, того и любимъ. Что се, еже
о нас их молимо? Како себѣ врази и друзья есмы? О сёмъ да внимаемъ себѣ, како невоздержанія ради нача ла люди всі во исплѣніе сходили, и день отъ дни морѣ нача итѣ множиться въ дому чудотворца. Благо же и неизмѣннаго Владыки благій и вѣрный рабъ неопытнаго о душахъ промышляя давшихся ему. По обычаю убо своему Поляки и Липва и Рускіе измѣнники устроившіся, къ сѣмѣ намѣ обишели свяпаго ударяюся, внезапу же возшумѣнію бывшую, и мужи оруженосцы ко брани исходяютъ, и недо вѣдомаго ради приближенія враговъ, руцѣ правовѣрныхъ присушенъ, и лица пѣмѣ измѣнихася; исходящій же сѣ сомѣннѣмѣ зрятъ пропиву себѣ борзо шествующую, иже на врапѣхъ ошъ церкви свяпаго чудотворца Сергія, спарца свяполовна и сѣдинами совершенна, и глаголюща къ нимѣ: чтоли пропечеще? аще и нисколько ошъ васъ оспанемся, не имажь предапи Господь свяпаго мѣста сего, и не бу денѣ услышано во вразѣхъ, яко плѣны хомѣ обишель пресвятляя Троицы, музжайшисе и не ужасайшисе, рѣшше же во обишели всѣмѣ, яко нечисто живущи во свяпѣмѣ мѣстѣ сѣмѣ погибнушѣ, и не нечистыми Господь спасемѣ мѣсто.
сие, но имени своего ради без оружия избавишь, и невидимо высипь: и разумь-ша люди самого чудошворца. Сие же явление всѣмъ услышано высипь о семѣ. Но кто избавишь человека отъ смерти тѣлесная, и душевная? Колико и самѣ Господь уча люди Еврейскія, и не послушаша, и до конца погибоща, такожде и здѣ высипь непослушающимъ началниковъ свящаго мѣста сего.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

О величайшемъ мору во градѣ.

Ноября оѣмъ 17 дни, явлся морѣ въ людехъ и просялся и до пришествія Давида Жеребцова; образѣ же той болѣзнѣ вѣдомъ въ нужныхъ осадахъ, юже нарекоша врачеве цынга, пѣснопы бо ради и недоспашковъ сія случаюся, напаче же оѣмъ водѣ скверныхъ не имущихъ теплыхъ зелѣй и кореній полдающихъ раждающійся гной во упробахъ, и не-имущихъ водокъ жищныхъ, раслучневаху оѣмъ ногѣ даже и до главы, и зубы тѣмъ изморгахусъ, и смрадѣ зловоненъ изо
успиш исхождашь, руцѣ же и нозѣ скорчевахусь, жиламѣ сводимымъ внурь и вибуду; оть язвѣ кипящихъ, и шеплицѣ неимущихъ вѣ посѣбь, симѣ тѣлеса остропляхусь, и желудку не обыкну кѣ не расповоренію пріянія запворяющусь, и непреспаненѣ нонѣ изнемотомѣ до конца, и немогущимѣ оть мѣста на мѣсто прееми, ни предвитнупися, и согниваху тѣлеса ихѣ оть кала измену, и проядаше скверна даже и до костей, и черви велицы гмызаху, и не бѣ служащихъ у многихъ, ни жажду уполипи, ни алчущихъ накормили, ни гнойнымѣ струпомѣ пластыря приложими, ни превралипи на страну, ни червія опрыпили, ни оптнапи скопѣ служающій, ни вонѣ извсипи проходящися, ни подняпи, еже бы мало посидѣпи, ни уста пропарими, ни лице, ни руцѣ умыпи, ни отѣ очю праха оперпѣ, а иже еще воздвижущиі руцѣ, и тии уста и очи нечистою оскверневаху, и прежде смерпіи отѣ спушку и отѣ внѣрѣ, и отѣ всѣкыхъ движеній, мнози прахомѣ посыпани быша, и не бѣ познапи тѣхѣ вѣ видѣ зрака. Имущи же сребро или иныя вещи отдаху на покупованіе нуждѣ потребныхъ ястія и пишія, и колико на потребу, толико
и за службу, и со слезами молящеся паковымъ, но всякому до себе пр́йде, о прочихъ же небрежаху, и аще бы не ис-мили житницу дому чудотворца, и погребовъ не изпраздили, то вси бы из-мерли во второе лбто во осадб съдяще. И тогда бы не едина бда и зло, вмбду мечь, знутрьюду смерть. И не вдусче, что сошворши, или мертивыхъ погреба-ти, или ствнъ градскихъ соблюдши, или съ любовными своими разставшися, или со враги своими полма разсбкашися, или очи родимелемъ цблованы, или своя звб-ницы на извергбніе предаваны. И не иму-щяя сродныхъ крови, и ши отв ствнъ градныхъ не исхождаху, но ту смерпи отв противныхъ ожидаху. Се! единъ путь къ смерти, глаголюще, опвсюду, и единмъ покмо упшающеся ко вра-гомъ храбрымъ рапоборствомъ, и другъ друга на смерть поощряху, глаголюще; се господи и братие, не родъ ли нашъ и друзья потребаются, но и намъ по нихъ памо же импи; и аще не умремъ нынѣ о правдѣ и о испинѣ, и попомъ всяко умремъ же безъ пользы, а не Бога ради. И таковыми всеми злыми объяпи быша вси, ксперва убо по двадесяти и по три-дѣсяти, и попомъ по пятидесяти и по
сту умираху во единъ день, и умножися смерть въ людехъ, и другъ отъ друга отъ духу умираху, и великй храмъ пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго ея Успенія по всѣ дни мертивыхъ наполнишеся, отъ могилъ же исперва по рублю за выкопъ емлюще, и пошомъ по два и по три, также и по четырь и по пятери рублевыхъ даяху, но не бѣ кому уже приимати, ни копати, и во едину могилу и аму погребаху, по десяти и по двадцати, и двоицею сугубо, и вящще, и четырёдесяти дней бѣ мракъ тьменъ, и смрадъ золь. А идже изношаху мертивыхъ, и за ними плачующихся сонмы жождаху, отѣ утра и до вечера баше погребение мертивымъ, и не бѣ покоя ни сна ни в ѣ дни, ни вѣ нощи не пок уже больнымъ, но и здравымъ. Овии убо надо умирающими плачуще, овии же надо износимы, инній же надо погребаемы, и множися во полкѣ, каждо гдѣ спояще плахахуся, и отѣ непокойна сна, аки шалны жождаху вси, и преспавишася тогда братьих спарыхъ во обители 297 братьевъ, а ново-постригшихся тогда болѣ 500: чинъ же священническій до конца изнеможе отѣ многаго труда больныхъ и умершихъ, и умирающихъ, и очи Іереомъ опягомѣнъ
бьют, и держате сихъ силою надъ немощными, и тако вси Іерей скончашася, и мало отъ священнническаго чина на извѣщеніе оспася, и воинствующій чинъ уже начали изнемогати, и мали нѣцыи отъ смертнаго часа избавлени быша, и многія сироты дѣвы и вдовицы и опрокинута оспашася: а иные мощо всяко промыслѣ спроши, и тѣ изнемогоша и изомраша, не къ пользѣ же кои, но на хлѣбѣ ходки оспашася, и тѣ оздравливающе вѣ прешыканіе бяху великаго грѣха; и вѣ тогда золѣ смрадѣ не покомѣ вѣ колѣяхъ, но и по всему монастырю, и вѣ службахъ, и во святыхъ церквахъ, ово отъ немощныхъ человѣкѣ, ово же и отъ скопиѣ умирающихъ; всяко бо жи- вошно презираемо, и размѣрзахуся между собою, и водопочная пыры бы дожда ради и грязи коющи живопынѣ даже и досель зарушишася, и болѣ ста возовѣ всяческихъ поршѣ ихъ обимели извѣше и вѣ ровѣ ввертше, дающе же отъ воза по полутора рубля, но мало вземлюящихъ вѣшей ради и червей, и смрада ради злаго. И сія всѣ вѣнѣ обимелі сѣ нужею [извѣше сожитаху; и всѣхъ во обимелі живо- начальной Троицы во осадѣ померло спарцовѣ и рапныхъ людей побиши и
померло отъ осадные немощи, детей боярскихъ и слугъ и служебниковъ, и стрѣлцовыхъ, и казаковъ, и пушкарей, и запинщиковъ, и дапощныхъ людей, и служнихъ 2 125 человекъ, кромѣ женска пола, и недораслей, и маломощныхъ и спарыхъ.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О посланіи ко Царю Василию сб моленіямъ.

Воеводы же видяще поликъ гнѣвъ отъ Бога належащий во обимели чудовирца, не вѣдуче чию сотворимы, понеже неотступно бысть враговъ обстояние, и рапующе градъ не престаяху. Во оби-пели же отъ множества войнскихъ людей мало число оставшееся, и ни откуду помощи чающе, и престаху изъ града пропишну ранныхъ во много время, и о семъ велика радость бысть врагомъ. Видяще бо всегда погребаемыхъ, и слышаще плачь великъ во градѣ о умираемыхъ, овии же на древие восходяще высоко сб Теренъьевскія рощи смотряше во градѣ, и радовахусь о погибели
Христинстъ, веселяхся, и дерзостні быша на брань, и близъ стѣнъ градныхъ прискакучите, на брань зовуще поносными глаголы, аки камениемъ мещуще на гражданѣ. Внутрь же града отъ циверь въ недоумѣніи быша, и тако совѣтовавше со Архимандриямъ Иоасафомъ и ѣвъ старцы посылаютъ къ царствующему граду къ келарю Аврамию. Старецъ же во оппискахъ отъ обители видѣвъ ужасся, и напредь хотящихъ не на добро збыши разумѣ, и все предложивъ предъ Царя, да разсудить праведное, и моляще всегда, да не одолѣютъ врази дому чудомътворца. Скипоецъ пронесецъ же словомъ дая, дѣломъ же не производя: понеже велика болѣ царствующей градѣ тогда обдержав. Старецъ же боше напредь зло уже содѣвшися, и совершенное оскудѣние людьми дому свящаго все извѣляя, и еще Самодержецъ дни прописуетъ скорби и пожданія, и по входѣ и исходѣ къ моленію старца не преклоняясь: кровь бо всегда предъ стѣнами царствующаго града ліящеся. Келарь же братью Царевыхъ моляше, но и вѣми ничноже бысть полезныхъ; и потомъ Паприарха, и паламу Царскую всю по движѣ, показуя вѣмъ пищемая отъ оби.
тели, яко по мъсячномъ времени конець будеть оть нужь прискорбныхь граду. Латріархъ же со всѣмъ освященнымъ соборомъ молитвь Царя, глаголющи ему: аще, Царю, взята будеть обитель предподобнаго, то и весь предѣлъ Россійскій и до Окіана моря погибнетъ, конечнѣ же и царствующему граду мѣсному будетъ. И едва на слезы келаря преклонися, и въ помощь послѣ атамана Сухана Остапкова, да съ нимъ казаковъ 60 человѣкъ, да зелія 20 пудъ. А келарь Аврамій опущашъ Троицкихъ слугъ 20 человѣкъ, Никифора Есипова съ товарищи.

ГЛАВА ТРИДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

О утвѣшении судотворца явленіемъ Илиарху.

Иже утвѣшая въ скорбѣ великий цнодтвоен Сергій, паки являесяся понамарю Илиарху, глаголя ему: рцы братіи, и всѣмъ страждущимъ во осадѣ, почти унывающимъ, и ропшущимъ на держащаго скипетрѣ? Азъ неотступно молю Христа Его моего, а о людехъ не скорбите: людей къ вамъ Царь Василей пришлетъ.
И по малых днем послалъ отъ Царя Василія проихода сквозь Липовские полки, прежереченный ашаманъ Сухань съ товарищи и съ слугами Троицкими, покровени молитвами чудотворца, и ничим же вредими отъ пропивныхъ, здрави во обищель чудотворца пришедше, нокмо четырехъ человѣкъ казаковъ его ухватиша. Лисовской же повелѣ ихъ казнити пропивъ Троицкаго Сергіева монастыря. Воеводы же Князь Григорей да Алексѣй пропивъ пѣхѣ четырехъ казаковъ повелѣша вывести Липовскихъ полонянниковъ, и казнити на горѣ старой пакарни надѣ врагомъ 42 человѣка, а казаковъ пропивъ Лисовскаго табору у верхнева пруда на взгорѣ 19 человѣкъ. Сего же ради Лисва и казаки Лисовского хотѣша убия, и избави его отъ смерти Сапега. О семъ же злѣй ражоборцы злѣйше наострояютъ оружія, и злѣйши пѣхѣ разъяряющеся сердца, и нощей пѣхѣ яко день бываше, и другѣ друга возбужаху, и стрежаху только корпда, яко никакоже прополссти сквозь ихъ возможно, и больны ихъ велика обдержаше о приходѣ Сухановъ, и стрежаху другѣ друга держащеся, дабы никакова вѣстника ни отъ града, ни во градѣ не
пропусшпи, во осадъ же печаль на печаль, и скорбь на скорбь возлагаешься, и братиямъ всѣмъ во обищели лица на землю преклоншымъ уныниемъ одолѣвашуся, болѣзнemъ же и смертми во градѣ людѣ належащымъ. Возрадовашанся мало о пришествии служѣ и казаковъ, но и тѣ мало по малу начаша изнемогами, и умираху, и мало суши число оспашася ихъ, и бысть во градѣ скорбь велика; упѣшенія же оповѣду не обрѣтаху, помо имущему упѣшеніе милоспѣ Божию и чудотворцы молимы.

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЯ.

Ѳ явленіи Никона чудотворца.

Еще гнѣву Божію не преставшую, и многимъ скорбью немощи одержимымъ, во едину отвъ нощей во снѣ являшася великій чудотворецъ Никонъ пономарю Илиарху, глаголя сице: повѣдѣди болѣщимъ людемъ: се падетъ снѣ въ сию нощь, и хотящи исцѣленія получши, да пришися тѣмъ новопадшимъ снѣтъвомъ. Рцы же всѣмъ людемъ, яко Никонъ сказа
Глава Четырнадцать Первая.

Ω невδονομη пνευμ ов церкви успения пресвятая Богородицы.

Спретущимъ же нѣкогда на церкви Духа пресвятаго согрешивъ, и спящимъ имъ вѣ премѣнѣннѣ, единѣ же спрежаще по обычаю, и обзираше всюду, да не яви-ся омѣ коей стороны ко граду внезапное пришествие враговѣ; и се слышитъ внезапу многихъ гласы поющиыхъ мужеския и отроческия, онѣ же смотряше всюду, гдѣ поютъ, и разслыша воспевающихъ во храмѣ велицѣмъ пресвятыхъ Богоро-дицы честнаго и славнаго ея успенія. Тойже спорожѣ и прочихъ возбуди, да не соблазнится о сихѣ. Нѣцыи же омѣ нихъ рѣша, яко по умершихъ пѣнѣ се; всегда убо храмѣ полонѣ быше мертвыхъ
оптваемых: паки же глаголаша, яко
никогда же нощию съ вечеря оптваемы
умершихъ: или утреннее пѣние начапся,
но не у приспѣ время утренняго пѣнія,
и глаголюще: едва нѣкоя ради вещи со-
бравшія людіе, молебная исправляютъ,
но не по чину молебновъ гласы исхо-
ящія, и ни тако, якоже иноцы, или яко-
же мірміи, но вѣло красно, и множе-
ство поющыхъ немолчно и безпрестан-
но, и гласы громны. Также рекше къ се-
бѣ: шедше да увѣмы извѣстнѣ, и пек-
ше до дверей церковныхъ ко храму пре-
чиспѣя Богородицы, и гласу не бысть:
и усумнѣвшеся борзо отвѣдоща къ ослав-
шимся на сторожѣ: и снизу къ высотѣ
воскликнувше на храмѣ споящимъ гла-
голюще: се всѣ соблазненосмы, нѣсть
пѣнія никакова гласа вѣ церкви Успѣнія
пресвятѣя Богородицы, и паки долу
споящих ужасахуся, гласы бо пѣнія па-
ки слышахуся имѣ: мѣн же сѣ высопы
глаголюще, что смущаете насѣ, се не
гласи ли пѣнія еще суть, и егда снідоспѣ отвѣ насѣ, а пѣніе гласовѣ не
преста. Снідоспѣ же и мѣн сѣ высопы,
и на гласѣ идоспѣ, и пѣнія слышаху. 
Пришедше же ко дверемъ церковнымѣ, и
ничпоже слышаша, и возвращившеся
рѣша: не шуе пѣ́ние се брашье, егда же опѣ́йдогоа, паки слышаша пѣ́ния. И шед-ше возвѣ́сшиша о семѣ́ воеводѣ́, и вско-рѣ́ множи пришедше, и не слышаша никакова гласа, ни шума, и ужасъ многихъ объявѣ́ о семѣ́. Также по обычаю ко утренѣ́ начаша благовѣ́сшипи.

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О засылкѣ́ отѣ́ пановѣ́ трубасея пана Мар-тьша.

Видяще же врази, яко не успѣ́ваемъ совѣ́мѣ́ ихъ лукавый, но разрушается, шѣ́мже и множи многажды съ лестію придающимъ, и многажды сказующе дѣ́я-мая и умѣ́шляяемъ ими, испинно безо лжи бываше по ихъ скакѣ́, и немощныи опѣ́ пьянства просшее опохмѣ́лишися. Троицкое же воинство сія возвѣ́щающе Архимандриту и воеводамѣ́, и повелѣ́нимѣ́ ихъ пріемше опѣ́ чашника съ по-треба меду, исхождашъ къ паномѣ́ сѣ́ пи-шемѣ́, дабы кого чѣ́мѣ́ уловили опѣ́ нихъ. Они же пивше опхождаху, иногда-же нѣ́цыи опѣ́ нихъ вино принесше, меду
просаху на него, и такова дружба безъ бдды не бываше, обоимь обманывающимся людемъ: или убо кого возмутъ въ языки, или убийств. Сапегъ же окаянному бѣ прубачей людомъ Мартьяшъ именемъ, здѣ въренъ, и той укрѣпленъ отъ Сапеги посылается съ похмѣльными ко обищели чудотворца опохмѣльшися, просипи меду, и по обычаю лѣщенія ямѣ бысть, и приведенъ во обищель священную, гоповѣ врагѣ самѣ сый впадеся. Приведену же бывшую къ воеводамъ, и по наущенію Сапеги повѣда за собою добрые рѣчи, и годны всѣмъ во осадѣ, и того ради не бысть убіенъ, и по днѣхъ преходящихъ вся сбывахусь по его рѣчамъ, и вперед иная кая речѣтъ, по вся сбывахусь: извѣстѣнѣ же о себѣ, яко и грамотѣ Польской городѣ, и переводии писаніе добрѣ свѣстѣ. О семѣ угодѣнѣ бысть воеводамѣ, и поносящѣ здѣ емлемымъ во язычѣхъ, и ругаляся вѣрѣ своей акі нелицемѣрно. Входя же и исходя предѣ воеводою начашъ на вылаки исходиши, и служа нелицемѣрно биашесь крѣпкю, и отъ всѣхъ пощашаемъ и любымъ быше, и ходя съ воеводами по граду и башнямъ, и къ пушкамъ и пищалемъ прицѣлей смотряше, и правѣ
придьли устроявше, и много пакоспи Литовскымъ людемъ, и Русскимъ измѣнникомъ отъ него бываше, и вопреки многажды съ воеводы глаголаше, и на его словесѣ сбывашеся. Аще ли же когда -то ослушаются его, то зло случается. Воевода же Князь Григорей Борисовичь, яко родимеля своего почишаше его, и во единой храминѣ почишаше съ нимѣ, и ризами свѣпльными одѣянѣ бысть, и не бѣ слышали о немѣ слова лукава, и множи праводѣянія его ради спыдяхуся его; и всякого не добро творимое о промыслѣ рацномѣ извѣщаше Князю, и аки зѣло скорбя лицемѣрствоваше: и уже начашѣ Князь и ночию посылами его досматривашь стражбы, и никогда же солга воеводѣ ни вѣ чемѣ.

О пѣмѣ и о глухѣ панѣ, како облищи того Мартышаша измѣну.

По семѣ же и другій панѣ предадесь, нѣмѣ сый и глухѣ, егоже паны Мартышомѣ же нарицашу. И той Мартышѣ зѣло яроспенѣ и силенѣ бѣ, и послужи вѣ дому пресвятыя Троицы яко истинный Христіанинѣ: полико же знаменишь бѣ вѣ полкахѣ и во измѣнни-
цѣль, яко и храбріи не смѣюще нань наступили: нѣцын же именемѣ его спрашаше прогоняку нечистивыхъ, и пѣшѣ коннаго не бояшеся, глухопы же ради своея на бояхъ вершашеся, и обзираясь, дабы не убіену быть откуду: на приступѣ же никпоже послѣшенѣ таковѣ явися каменѣмѣ метали, якоже сей нѣмко: аще ли же оружіемѣ когда біашеся, то жили рукѣ его скорчевахуся, и едва разводящеся, и не могій вѣ руку своею держами ничможе. Се же дивно бѣяще, яко нѣмѣ сый и глухѣ, но како разумѣ о велицѣмѣ Богосономѣ отцѣ нашемѣ Сергіѣ чудотворцѣ? Приходяще бо къ церкви пресвѣпняя Троицы, и не дерзая входящи вѣ церковь, но пропиовѣ гробу чудотворца едину половину двери отворяя, и воздѣвая руцѣ, и нѣмуя велми сѣ плачебѣ, и ударяшеся о помостѣ предѣ церковию. Нѣвѣдомо же, по явленію или смерти бѣгая предадеся, или просто случаемѣ, единѣ се Господь вѣспы. Той же Мартышѣ нѣмко вмѣсто глагола руками разводя, и нѣмуя указуя персты о всѣхъ какой, или о дѣлѣ творимомѣ, или человѣка, или животно скажуя, персты же начертавая, и близѣ бѣ воеводѣ, и всѣ разумѣваху воеводы.
указаніе его въ нѣмованіи. Сима же обѣма Липяякома случися были на обѣдѣ у слуги Пимина Тененева, и по обѣдѣ нача играми понтцы: во играхъ же помѣб описочно той нѣмко панѣ, опѣ Марицкая, и нача зубы скрежетами наны, и плевающе къ нему; той же Липяякѣ 오히ма наны недобрѣ позрѣвѣ, и искочи ско-ро вонѣ: прилучившійся ту не разумѣша между има бывшаго, нѣмко же скоро побѣжа кѣ воеводѣ Князю Григорью Борисовичу, и присковѣвъ слезенѣ, и уда- рися чрезъ обычай предѣ нимѣ, и начерпая руками взяше того пана повелѣваль. Князь же испызая вины наны: онѣ же по ку- лаку кулакомѣ биаше, и хваша рукама стѣны келейныя, и на церкви и на служ- бы монастырская, и на стѣны градныя указа, и начерпая на воздухѣ всему возмепнущымѣ были, и воеводамѣ показуя посѣченымѣ были, и всѣмѣ во оби- тели сожженнымѣ были. Сія же Князь разумѣ опѣ него, и Марицкая сохран- шаяся поимаша, и многими муками едва довѣдашася, и повѣдѣ той окаянный Марицкая всю измѣну свою, хопшше бо той злодѣй у пущекѣ иззабиши заправы, а порохѣ прижещи. И еще сказалъ, яко и пощюю сѣ паны подѣ стѣну приходящими
часто беседоваше, единымъ словомъ разумѣ пѣвь подавая, и на спрѣвахъ грамопы пѣвъ низпукая. Вѣ ночью же му окаянный хопяше Поляковъ на спѣну не многихъ впуспиши, сѣ ними же пакося сотворипи наряду и зелю, а прочимъ присроциль кѣ приспулу гоповьымъ были, но всѣшдрый Господь Богъ нашъ не насѣ ради окаянныхъ, но имени ради своего свящаго, и за молитвѣ угодниковъ своихъ Сергія и Никона опѣ шакова ги майнаго умышленія избави насѣ. И воспѣвше тогда всѣ благодарственныя пѣсни всѣхъ защищипелю Господу Богу, и его угодниковъ Сергію и Никону чудотворцемъ. Тойже панѣ нѣмко не вѣмы чѣпо ради измѣнинѣ, опойде вѣ Липовскія полки: и маго ради, яко обыдоша его на нижнемъ огородѣ пѣшѣ Рускіе измѣнники, опѣ же видѣвъ, яко убѣнну былѣ ему опѣ нихъ, занѣмопавѣ, и шапкою махая предадеся кѣ нимѣ, они же ограбиша его: бѣша бо на немѣ ризы прежепомянутаго Март比亚ша трубачей, и пребыслѣ вѣ спашѣ Липовскихъ нѣколико дней паки возвратися кѣ дому чудотворца, и паче прежняго роповаше по Христіанѣ на Липву и на Рускіе измѣнники.
Глава Четырдесятъ Третія.

О служъ Ананіи Селевінѣ.

Охрабри же тогда великій чудотворець Сергій во осадѣ слугу Ананію Селевіна, егда уже во обищели чудотворца храбріи и крѣпкіи мужи падоша, овій убо остріемъ меча отъ иновѣрныхъ, ионіи же во градѣ прежереченою болѣзнию цынгою помроша, пой же Ананія мужественъ бѣ, тѣ языковъ нарочныихъ во осадѣ тогда суци приведе во градѣ, и никоже отъ сильныхъ Поляковъ и отъ Русскихъ измѣнниковъ смѣюще наступиши нань, но издалеча ловяще изъ оружія убиши: вси бо знаху его, и отъ прочихъ отлучающеся на того ополче- вахуся, и по кони его мноzi знающе: поликъбо скорѣ конь той, яко изъ сре- ды полковъ Литовскихъ упекаше, и не можаху послѣннуши его, и сѣ вышепо- мнущымъ нѣмкомъ во исходѣ на бранѣчасо исхождаху, той бо нѣмко всегда сѣ нимѣ пѣшѣ на брань исхожда- ше, и рошу копейныхъ Поляковъ, они же два сѣлуки вспять возвращаху. Александровъ же Лисовской видѣвъ того Ананію рапующа пропиху себе, и выде про-
пиву его, хотя его убиши. Анания же ударивъ конь свой, и пострѣли Лисовскаго изъ лука вб високъ лѣвой сѣухомѣ просстрѣливъ и опроверже его долу, самѣ же упаче изъ среды полковъ казачьихъ: бѣ бо изъ лука гораздѣ, такоже и изъ самопала. Прилучнясь тому Анаании чернь опѣмаки опѣ Полаковъ вѣ пруши, опѣ двою ростѣ опторгаему уже опѣ дружину его, и бѣгаящу избавишься. Нѣмко же во пѣхѣ скрывся зряще нестроение Анаании, имѣюще же лукѣ вѣ руку и колчанъ великъ стрѣльбѣ, и скочивъ яко рысь, и стрѣляше по Липвию комѣ и бѣшесе злѣ. Липвяки же обрѣмышися на нѣмка, и абѣ Анаания испоржеся кѣ нему, и вкѣ спаша, и мно-гихъ поранивши самѣхъ и бахмаповѣ, и опѣидоша здравы, помыко коня подѣ Ана-нію раниша. Полаки же едино совѣпово-вавше, да убивѣ коня подѣ Анаанію: всѣ бо видяще, яко жива его не взяпи. Етда же исхождаше Анаания на брань, по всѣ по конѣ стрѣляюще, и тако на мно-гихъ выласкахѣ конь его шестью раненъ бысть, и вѣ седьмы смерши преданѣ, и начальѣ Анаания охужданясь на бранехѣ. Потомѣ же Анаанію раниша изъ пищали по нозѣ по большому першу, и всю
плену раздробишь, и опухну вся нога его, но еще крѣпіѣ презовашся; и по седми днѣх по той же нозѣ по колѣну раненъ бысть. И тако крѣпкій мужѣ возвратися вспяшь, и опече нога его до пояса, и по днѣх малѣх скончая ко Господу.

О Московскому стрѣльцѣ Нехорошкѣ, и о Никифорѣ Шиловѣ.

Пришедшу Александру Лисовскому съ полкомъ своимъ на вылазныхъ люди, и ядущу усы меча яко волку агнцы. Въ шлемѣ же тонимыхъ Московской стрѣлѣцѣ именемъ Нехорошко, съ нимѣ же Клеменщевской крестьянинѣ Никифорѣ Шиловѣ, и видѣвше Лисовскаго оружена зѣло бронями, конѣ вѣруку своею имѣвъ, и разтарающееся оба сердцемъ, спрашивающеся лютости его, и воззвѣшше на храмѣ пресвятаго Троицы, и призывающе въ помощь великаго Сергія чудотворца, и скоче на мѣрѣихъ своихъ Никифорѣ Шиловѣ, уби подѣ Лисовскимъ бахмаша, Нехорошко же удари его конѣмъ вѣ бедрѣ, опѣвши же бывше отѣ казаковъ Троицкимъ воинствомъ, и отѣ многихъ промивныхъ, невредими бышя молищами
великаго чудотворца Сергія. Той же Никифоръ Шиловъ и Некорюшко в'єдомы бойцы быша на многихъ вылакахъ об'являющєся, б'ющеся крѣпко.

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Ѳ приходь во обитель сходникова сб грамоты отъ келаря старца Аврамія.

Мѣсяца Маія въ 7 день въ четвертомъ часу ночи пришли въ Троицкой въ Сергиевъ монастырь сходницы Троицкіе каменосцы Щулеышъ Панниковъ, да Гаранья, присланы съ Москвы съ грамотами отъ келаря старца Аврамія Палицына, а пишетъ въ грамотахъ Архимандриту Іоасафу съ братіею и Государевымъ воеводамъ, и къ воинству, и къ всѣмъ осаднымъ людямъ православному Христіанству, чтобы помніли крестное чваніе, споали бы пропивъ иночныхъ крѣпко и непоколебимо, жили бы неоплошно, береглибыся накрѣпко отъ Липовскихъ людей.
Глава четырнадцать пятая.

О освящении храма Николы чудотворца, и о облегчении от зла мора и болезней.

На память же свящаго и вселенаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, мѣсца Майя во 8 день, Архимандритъ Іоасафъ и воеводы приговорили во храмѣ пресвятѣя Богородицы честнаго и славнаго ея успенія вѣ предѣлѣ освящени храмѣ во имя же во священъ стца нашего Николы чудотворца вѣ праздникѣ его Майя вѣ 9 день: еже и сотвориша вѣ славу вѣ Троицы славимому Богу. И отѣ того днѣ дарова Господь Богъ нашѣ православнымъ Христианомъ милость свою: и много болѣніи начаша отѣ недугѣ своихъ оздравливайша благодарящѣ свящую Троицу, Оница, и Сына, и свящаго Духа, такоже и всепорочнѣй владычицѣ Богородицы благодарственныя пѣсни возсылающе, восхваляющѣ свящаго и великаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, и великаго Архіерѣя чудотворца Николу, и великѣхъ Россійскихъ свѣтилиникѣ Сергія и Никона чудотворцевъ, яко священных ради молиющѣ ихъ исцѣленіе быстъ
Глава Четырнадцатая.

О втором боцшом приступе.

Месица Майя въ 27 день, паки въ Сапегиныхъ маборѣхъ и Александровыхъ Лисовскаго бышь пумъ великъ, играюще во многѣе игры и до полудни, сѣ полудни же начаша Липовские люди подъемжаша подъ градъ смотряще способъ, и часю позирающе на градъ, тако же начаша поповини месита, гдѣ быш пушкамъ ихъ, и пищалемъ, и скачуще на бахманѣхъ машуще мечи своими на градъ, аки грозяще; къ вечеру же начаша скакаше конные многіе люди, и сѣ знамены по всѣму Клеменцьевскому полю. Посемѣ же и Сапега вышелъ со многими полки вооруженными, и скрышася въ маборы.
своя, оспавшияся во градѣ Троицкомъ людие видяще на градѣ лукавое ихъ смотреніе, уразумѣша лютый совѣтъ ихъ къ пролитію крови, и непщеваху быши приступу, и тако готовящеся на брань, бѣша бо маліи числомъ сушии гоповякъ на стьнахъ варѣ сѣ каломъ смолу, каменіе, и прочее, иже къ тому времени приспраяюще, и подошевной бой очис- шивше, и егда бысть вечерѣ, уже окайан- нии Липовскіе люди, и Рускіе измѣнники лукавствующе, хотящихъ къ стьнамъ град- нымъ пріимпры майно, и ползающе аки змія по землѣ молкомъ, везякъ приступу- ныя козни, щиты рубленыя, и лѣспвшицы и муры, и вскія стьнобищняя химрос- сти, градстіи же людие вси взывоша на стьны мужеска полу и женска и також- де западше ждаху приступа, и абѣ сѣ красныя горы возгрѣмѣша изо огнет- наго верхняго маряду, и тако воскрек- нувше все множествъ Липовскихъ лю- дей и Рускихъ измѣнниковъ, и успре- мишася на градѣ со всѣхъ странѣ сѣ лѣспвшицы и сѣ щиты и сѣ парасы, и со иными кознями стьнобищнымы, и заиграша во многія игры, и начаша пристуцапи ко граду всѣми силами, всяки- ми дѣлы и химростямъ: мняху бо окаян-
ніи во единѣ часѣ похіпши градѣ. Вѣдѣще же во градѣ зѣло мало людей, и тѣ сущь немощи, и сего ради крѣпцѣ належаху на градѣ: но благодарѣю Божіею подкрѣпляемое Троицкое воинство бѣяхуся вѣ спѣнѣ градныхъ крѣпко и мужественное. Липва же тщаещея вскорѣ взыщи на градѣ; и придвиґнуша щипы на колесѣ и лѣствицы многія, и нуждяхуся силою приспавшѣ и взыши на спѣны. Христолюбивое же воинство, и вси градскіи люди, не дающе имѣ щиповъ и парасовъ придвиґнуши и лѣствицы приславшися, біюще изъ подошевенаго бою изо многихъ пушекъ и пищалей и всѣ окна колюще и каменіе мещюще, варѣ сѣ каломѣ лющѣ, и сѣру и смолу зажигающе мещаху, и известію засыпающе скверная ихъ очеса. И тако біющеся чрезъ всю ночь. Архимандритъ же Іоасафъ со всѣмѣ освященнымъ соборомѣ внидѣ во храмѣ пресвятія Троицы молящеся всѣцѣдруму вѣ Троицѣ славимому Богу, и причислѣй Богородицѣ, и великимъ чудотворцемѣ Сергію и Никону, о избавлении града, и о помощи на враги. Егда же бысть день, видаще окаянніи Лютори, яко не успѣша ничпоже, но паче своихъ множествво изгубиша, начаша
съ студомъ отсступами отъ града, градскій же людѣ вскорѣ отвориша градъ, овии же съ спинѣ скочивше, учи- ниша выласку на оспавшихся Липов- скихъ людей и Рускихъ измѣнниковъ у спинобитныхъ хищростей своихъ, иннѣ же во рѣхѣ бродяще, не могуще изыщи. И тако мѣхъ многихъ побили, а живыхъ взяли, пановъ и Рускихъ измѣнниковъ зо человѣкѣ, и повелѣша имѣ вѣ жертвы играши. И тако рабопающе на братью, и на все Троицкое воинство, и до оп- шествія враговъ отъ града; и милоспію пребезначальныя Троицы, и заслушені- емѣ пречистыя Богоматерѣ, и молимъ ради великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, побиша тогда множество прис- мѣнныхъ людей, и парасы ихѣ и щипцы и лѣствицы и прочая козни вземше во градѣ внесоша, сами же всѣ здравы оп- жедше, яко побѣдпели надъ враги по- казашася.
Глава четырнадцать седьмая.

О заступлении Божиим, како Господь немощных укрепи противу супостатов.

По оскудении же всего чина воинского, и еще поо злою болезнию множи скончавающеся, зраще же оставающи невдучще чио сотворииши, или чио смыслиши противу полика множества враговъ обстоящихъ ихъ, яко воду морскую всюду зрящ облиявшися во округъ Сергіева корабля. Надѣющесяся на доблѣго кормича, на молитвы чудотворца, и разумѣша вѣру ку его держимо кормило оставшихъ душъ ко спасенію, и къ тому неnadѣющеся на Князя ни на сыны человѣческая, вѣ нихъ же бо нѣсть спасенія и прочая; и уже бо прпепропстіи вземлють оружія акіи весла, и гоповятся къ великимъ волнамъ разсѣченію, и исходящи противъ храбрыхъ рабоборецъ распесанію, и разумѣша вси чудотворца молитвы и послѣдб, и уже нази не боятся блещящихъ доспѣховъ, и холящи домѣ пресвятыхъ Троицы гордопшно низложимо осадою, всегда обагряемыми кровыми, бѣгающи отъ немощныхъ низлагааеми подсадою, и ждуще пріяши
во градѣхъ надежныхъ бороздящихъ, са.
ми же задѣши отъ всего воинства оппо.
лучающійся изыскивающіе, кто еще вѣренъ
имѣ отъ Русскихъ измѣнниковъ, и съ
темъ совѣмѣ укрѣпляющій о семъ, что
оставя пропчья грады, взяли Троицкой
монастырь, и всѣ пути къ царствующему
граду сѣмъ займутся: но смущаю-
щаяся о томъ, занееже множество ихъ
погибло подъ Троицкимъ Сергіевымъ мо-
настыремъ; но что творить вселука-
вый? Влаществу мысль Русскимъ сыновомъ
отъ близкихъ градовъ и о каковъ безу-
міи прельствишася, и совѣтующе реко-
ша: аще убо стоящее пребудемъ съ По-
ляки вкулъ на Москву, и на Троицкой
Сергіевъ монастырь, то помѣстя на-
ших не будуть разорены. О прелесты
враждѣ! плѣнная имѣнія соблюдающы, не-
плѣнныя же душа въ вѣчныя мукі оппо-
сылающы, богатство хранящу, главы же
своей не щадяще; и тако совокупляемъ съ
Боровскимъ полкомъ, и съ Тушин-
скими Липовскими людьми, и съ Руски-
ми измѣнники, и отъ многихъ градовъ
dворяне и дѣпи боярскіе; и тако вси
придомша подъ Троицкой Сергіевъ мо-
настырь, и обѣявивше силы своея мно-
жеству избранныя, и множеєствомъ
Глава Четыредесять Осмая.

О третий бо большой приступъ, и о обман
въ надъ Троицки.ни сидѣльцы.

Ждуще же иже во осадѣ сѣдяще въ Троицкомъ Сергіевъ монастырѣ Князя Михаила Васильевича Скопина, и се изъ вѣсны бысть всѣмъ людемъ, яко собираша вси вкупѣ опѣ Тушинскаго вора, и опѣ Сапеги изъ подъ Троицы, и изъ иныхъ градовъ многихъ Поляки и Руские измѣнники поидоша противъ Князя Михаила Васильевича, и противъ Нѣмецкихъ людей. Богу же отмѣщающу кровь рабѣ своихъ, вопіющихъ къ нему день и ночь; и тако всеоруженныхъ собрѣ Господь силою своею, и воззвѣнѣ о семѣ слухѣ во всей Россіи, и прозвѣ вооружены Поляки на одѣхъ почиши возлежатъ, и уже къ тому другомъ своимъ Русскимъ измѣнникомъ ни вѣ чемѣ не вѣрямъ, и раздѣленья домы и имѣнія оставляютъ, и плѣнныхъ женѣ и дѣвницѣ вся помещутъ, и вѣ подарѣхъ тѣхъ множи не приемлютъ; но вси ко брани оружія очищають гоповящеся звѣрски къ напишъ крови, и оставляютъ ради задержанія Князь Михайлову воинству

12
во градѣхъ надежныхъ борзобѣгцовъ, са. ми же злѣйши отъ всего воинства от- лучаются изыскывающе, кто еще вѣренъ имъ отъ Русскихъ измѣнниковъ, и съ тѣми совѣтны укрѣпляющъ о семѣ, что оставя пропчыя грады, взяли Троицкой монастырь, и всѣ пути къ царствующему граду тѣмь займутся: но смущающеся о томѣ, занѣже множество ихъ погибло подъ Троицкимъ Сергіевымъ мо- настыремъ: но что творитъ вселука- вый? Благаетъ мысль Русскимъ сыновомъ отъ ближнихъ градовъ и о каковѣ безу- міи прельстившася, и совѣтующе реко- ша: аще убо стояще пребудемъ съ По- лянки вкупѣ на Москву, и на Троицкой Сергіевѣ монастырь, то помѣстя на- ши не будуть разорены. О прелестны вражія! плѣнныя имѣнія соблюдающе, не- плѣнныхъ же душа вѣ вѣчныя муки от- сылающе, богатство хранищѣ, главы же своея не щадяще; и тако совокупляшесь съ Боровскимъ полкомъ, и съ Тушин- скими Липовскими людьми, и съ Руски- ми измѣнниками, и опѣ многихъ градовъ дворяне и дѣши боярскіе; и тако вси придома подъ Троицкой Сергіевѣ мо- настырь, и обѣявивше силы своея множествовъ избранныя, и множествовомъ
бо гамспива своего хвалящеся, играюще же во многе игры, и посылающе ко обише.
ли чудотворца Русских людей, и про
слую чадь съ вѣстю, и научаше гла
gолами, что Нѣмецъ и Русских людей
побили, и воеводъ поимали, а Князь Ми
хайло добилъ человѣ на всей воли пан
ской, и зовуще изъ града на зговорѣ, и
Михайло Салмышовъ, да Иванъ Грамо
минъ Троицких людей, и сказываху,
что и Москва уже покорилася, и Царь / 
Василей съ болары у насъ же въ рукахѣ,
тако же и дворяне съ клятвою лжуще
во едину рѣчь съ Поляки, и ни въ чемъ 
же не разсказоваху глаголюще: не мы
ли бѣхотъ съ Теодоромъ Шереметевымъ,
и се вси мы здѣ, и кая вамъ надежда
на силу Понизовскую; мы же познавше
вѣчнаго своего государика, и сего ради
вѣрно служимъ ему. Царь же Дмитрей 
Ивановичъ послѣ насъ предъ собою, да
ще ли ему не покоризеся, то самъ за
нами приидетъ со всѣми Полскими и
Липовскими людьми, и со Княземъ Ми
хайломъ и съ Теодоромъ Шереметевымъ
и со всѣми Русскими людьми: тогда убо
челобишня вашего не приметъ, и ина
многая прѣжжающе блядяху лѣпше,
шаковѣами бо змѣйными лесшьми многѣ
грады прельшивает, погубиша. Милостию же пресвятых Троицы, не покмо умній, но и простим не внимающе сему никакоже, но единими успы вси опівѣщеваху: Господь съ нами, и никто же на ны. Добро убо и красно лжеше, но никто же имѣвъ вамѣ вѣры, и наныже пришли, пворимѣ, мы же годови есми съ вами на бранѣ; аще бы есте сказали намѣ, что Князь Михайло подѣ Тверью бреги поровнялѣ вѣлесы вашими, и пшицы и звѣри насыщаются мертвосми вашем; что добрѣ быкомѣ вѣрили; нынѣ же вземше оружія пронземѣ сердца дру弋 другу, и распещемся полма, и разсѣчемся на части, и его же во врапѣ небесныхъ оправдимѣ Господь, той есть пворяй и глаголай правду. Видѣвше же зминъ врази, яко не ищутѣ Троицкіе сидѣлцы живоша, но смерпнаго пиршествія любовно желаютъ. И тако ко второму днѣ на приступѣ спраямся. Панѣ же Сборовской ругаяся и понося Сапегѣ и Лисовскому, и всѣмъ паномѣ глаголя: что бездѣльное ваше споніе подѣ лукощкомѣ? что по лукощко взяпи, да воронѣ передави? Се убо вы нерадѣніемѣ пворимѣ, и хочеще чернью сбильно взяпи; и угодовавшеся сами кѣ приступу, а
чернь отпlassenа отъ себе, развѣ казаковъ Лисовскихъ, и положивше совѣтъ на сонныхъ пришпи. Вѣ туже ношь, какъ пришелъ Сборовской отъ брани со Князь Михайломъ, и съ нимъ прииде Левъ Плещеевъ, да Тедоръ Хрипуновъ: глаголютъ бо, яко на тѣ ношь видѣша Липовскія люди сѣ небеси великую звѣзду спадшую среди монастыря, и разсыпавшися ощѣ нея по всему монастырю огненныхъ искры. Бѣсъ же сей приступъ премій великій Июля вѣ здень канонъ господинаго заговенья, во обищели чудотворца болѣ двою совѣтъ человѣкъ не бяще. Вѣ ношь же тѣ, егда вѣ приступу угоповишешеся Липовскія люди и Русскія измѣнники, тогда на воздухъ луны яко огнь сказаху, и всю ношь отъ небесныхъ звѣздъ совѣтъ сіяше великій, и яко видѣша, падау надѣ монастыремъ, и во округъ монастыря. Троицкоежъ воинство, и вси православнѣ Христіане мужи и жены блющеся со враги чрезвѣ всю ношь непрестанно, якоже и на первыхъ приступѣхъ. Ино же прежнимъ подобно явленіе высшѣ, якоже прежде многимъ началникомъ кровопійцамъ во снѣ, и мнѣ вѣ суету сонную вмѣниша, нынѣ же на увѣреніе испинно не во снѣ, но наявѣ
показался текуща рѣка. Но вѣро время о семь ничтоже во обители чудотворца увидано бысть. По престапни же ранѣ праведныхъ наказанія отъ Божа и уже вѣ покаяніи съ клиянями имени Божія испинно свидѣтелство возводяся сіє. Повѣ- да Андрей, зовомый Бодырь, апаманѣ казачей съ сущими подв нимъ казаки, и тѣмъ по обычаю своему гоповящеся къ присступу, и западше около прудовѣ, ждуще времени, и се видяятъ явно, яко печепѣ рѣка вельми быстра между ими и монастыремъ, вѣ волнахѣ же сломленное великое колодиѣ и выскирдія и лѣсъ многѣ несемѣ: изъ коренія же несемѣ великое древіе и каменіе и песокъ изо дна яко горы велики восходяще; Божа же свидѣтело предшествствія шому, яко видѣша два старца сѣдинами украшена яко сѣрогъ, и ключуща со града ко всѣмѣ видящихъ сѣя, воплощеніе же гласомѣ великомѣ, всѣмѣ вамѣ бѣднымѣ нако плящи, что о себѣ не разсудить? нами же другъ съ другомѣ шепчущимѣ; что ся вамѣ видимѣ и слышимѣ братіе? и всѣ единогласно другъ съ другомѣ глагола- хомѣ: се не привидѣніе, но явѣ видимѣ рѣку грозну текущу, и страшно ломлющу древеса, и выскирдіе и каменіе
мешуще изъ дна, и сія глаголюще, на стпраца же вси зрѣхомѣ вкупѣ; вѣдуще же вси, яко нѣспѣ межѣ нами и монас-
пирѣмѣ рѣки, и нѣспѣ древесѣ великихѣ; и начахомѣ вси скорбѣши глаголюще: се 
знаменіе, быши всѣмѣ намѣ побищимѣ. 
И еще слышахомѣ гласѣ глаголющѣ много-
гихѣ по граду: ложимся спами, нѣспѣ 
убо, и не будемѣ ничпоже. И медя-
щимѣ намѣ въ совѣтѣ, и не видѣхомѣ 
рѣки, и все бысть аки и прежде. И егда 
хомѣхомѣ бѣжами, и внезапу мы убо 
аки связани и гоними идохомѣ кѣ смер-
ши, и неодержавшеся сѣ прочими двигну-
шася; и слышахомѣ, сѣ города прежде 
дважды, или всего прижды спрѣлиша, 
и за измѣну нашу вражию сѣ сторону 
нашу множеству побищихѣ обрѣтеся; а 
невѣдомо кто ихѣ побиль; и стремглавѣ 
вспять всѣ неуспройно мещущеся; отѣ 
приступа того разбѣгшася, и кѣмому 
прочее на приступы не приложиша при-
ходими; на спѣнѣ же градѣй едину 
жену убиша, и никохоже кромѣ ея ни 
раниша. Сборовской же панѣ избранные 
воинство вооруженныхѣ людей многихѣ 
изгубилѣ, его же слезна зрѣце Сапега 
и Лисовской со всѣми воинствы подсмѣ-
вахуся, что ради не одолѣлѣ еси лукошку?
Исправися еще, толикъ еси храбрѣ, не посрами насѣ, но разори шедь луковшко сіе, учини славу вѣчную королевсвну своему Польскому, а намѣ не за обычай приступами къ луковшку; ты премудрѣ, промышляй собою и нами, и ихѣ же сія оѣнѣ видѣвшихъ насѣ оспави Господь на покаяніе и на обличеніе самоимъ себѣ, азѣ же Андрей сѣ ними всегда плакахомся, и размышляюще, да не како живыхъ насѣ пожретѣ земля, и улучивше время, оспай отбѣгохомѣ.

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

О отсалии помощи человѣческія во градѣ, и о скорбѣніи побиваеыхъ у дровѣ.

Многу бѣду, и многу напасть и кровь проливаему всегда зряще мучающися во обители чудотворца, паче же по послѣднѣмъ семѣ премѣмѣ преступѣ на вылакахѣ и побиваеыхъ множество градскихъ у добышія дровѣ за городомѣ, искушаются сердца и разумы непроѣлывыѣ, и вѣ неблагодареніи успа оптеперевзаютѣ, и возмущающемѣ твердоспѣ
крѣпкостойкельныхъ, и множи глаголютъ спропопиная и развращенная сицевая: Се колико время продолжается кровь нашей, и еще что конець бѣды сей? что ложно уповатъ наше о Царѣ Василіи, се день оть дне ждемъ помощи и изреченія, но вся супь ложна: уже бо гради Россійстіи вси соблазнились, и вси къ воромъ приступиша, и ни откуду нѣсть намъ помощи ратныхъ воинствъ: всѣмъ бо до себѣ прійде; и какъ сокрушаются главы наша мечнымъ пощеніемъ, и множи мѣруцъ оть брани пресмазамъ, всегда о дровѣ бои злы и бываху, исходящихъ бо за обимель дровъ ради добытія, и во градѣ возвращахуся не безъ кровопролитія; и купивше кровю смети и хвашшіе, и идучѣ спраише повседневное ясние, къ мученическимъ подвигомъ зельнѣ себѣ возбуджающе, и другъ друга симъ спосуждающе, идже счены всѣ младый хвасъ, тую разсчениъ лежаше храбрыхъ возрастъ; и идже ржемъ бываше младый пруст, тую размерзаемъ бываше птицами человѣческій прустъ, и неблагодарѣнѣ бываше о семъ гордѣ, сопровивныхъ бо полкъ со оружіемъ прискакаше гордѣ, текущимъ же на лютый сей порть и добытыхъ дровъ, тогда
готовляшесь имь вѣчный гробъ; во вра-
мѣхъ же убо града всегда входящи и
исходящи срѣтаютъ глаголюще сице: 
чимѣ братье вымѣнилы еси проклятыя 
дрова сія? другомѣ ли или родителемѣ, 
или своею кровью? и ихѣ же Господь 
еще закры, тіи благодарствовалъ; а ихѣ 
же судѣ поспиже, тіи злѣ рыкаху: 
опецѣ бо изхождаще, да препипашемъ си 
жену и чада, и братья брата и сестры, 
такоже и чада родителей своихъ, и вку-
пѣ вношаєми бываху дрова, и человѣчес-
кая глава, и брашну сотворяему злѣй-
шею цѣною, и всякѣ зря на огнь, глаго-
лаше: охѣ! охѣ! о опче мой! почему мя 
роди, да кровь свою извѣмѣ и испѣю? 
мамеремѣ же вопиющымѣ: о чада мои! се 
не брашно спроишься, но азѣ за вами вѣ 
sмерть готовлюся; братья же брашню 
обрѣдаху глаголюще: о упробо мамере 
нашея!почто не заключи наю, да не 
извѣмы другъ друга? Ини же опѣ же-
споспи вопреки сице пѣмѣ глаголаху: 
ни, братья, не скорбише, мы бо днесь 
попы и кровь пѣхѣ напипахомся, за-
упра же и нашими попы и кровию оспав-
шіи напипашся: нѣспѣ бо мы топу 
винны, но судимѣ всесильный Богъ зло-
дѣемѣ нашымѣ о семѣ. И таковому убо
бывающу унъюю, отъ Царя же никако-
же надежду изречения, и о томъ скор-
бяще, что у враговъ Божихъ спорожи
крылки, и вѣсчи къ Государю Царю у-
чинимы не можно, о великихъ преже-
реченныхъ приступяхъ, и о оскудѣннн
во градѣ воинскими людьми.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТАЯ.

О явленнн судотворца Сергія, и о посланнн
къ Москве трехъ усеникѣ его.

Дивный же въ чудесѣ великий судо-
творецъ Сергій паки является пономарю
Иринарху, глаголят соцѣ: рцы братии и
всѣмъ ратнымъ людемъ, почему скор-
бящѣ, что вѣспри посланы къ Москве
невозможно? Азъ посланѣ отъ себя къ
Москвѣ въ домѣ пречистыя Богородицы,
и къ Московскимъ судотворцомъ молеб-
ное торжество совершиши трехъ учениковъ своихъ. Михея, Варѳоломея и На-
ума вѣ премѣнѣ часу ночи. Воры же
и Литва видѣша ихъ, и почему слуга не
возвѣстивъ вамъ, еже слышалъ отъ вра-
говъ, что видѣша ихъ къ монастырю же
пришедше, сами сказаша о семѣ; вы же шедше изъ града глаголишо врагомѣ: видѣсце вы спарцовѣ? почино не изъма-
sце ихѣ? Се будешь отъ нихѣ на вашѣ побѣда велика, да и на Москвѣ всему граду вѣдомо будешь отъ нихѣ, еже и бысмѣ. Видѣша бо ихѣ вѣ по время на Москвѣ пришедшихъ со множествомъ хлѣбовъ печеньяхъ на возилѣхъ на Троич-
кое подворье вѣ Богоявленской мона-
сшырѣ, и невидими былиша. О семѣ убо впереди изъявлено будешь вѣ 58 главѣ;
ныѣ же сие оставляше, и еже во оби-
шели чудотворца во осадѣ сопрявшеся да глаголися. Воеводы же и все воин-
ство сия слышавше отъ Иринарха, нача-
ша испытовати, кто у Липовскихъ лю-
дей что слышалъ; слуга же Седорѣ Чу-
диновѣ исповѣда все по ряду, сице: Мнѣ убо, рече, на спорожи хранищу повелѣн-
ное, и пришедше близѣ сынове беззакон-
ній грозяще, глаголаху: Что надѣшесь о семѣ, еже послась трѣхъ мниховѣ
къ Москвѣ: не минуша бо спорожу на-
шу, аще и два упекше, но единаго по-
имахомѣ. И мноози не имуше о семѣ вѣ-
ры. И во вторыѣ день воевода послалъ за
городѣ дворянѣ и отъ воинства нарочи-
щыхъ людей къ паномѣ на искусѣ,
о старце увидавши, и не согласны были речи отъ пановъ глаголующихъ: послали, де, вы къ Москве прехь мниховъ; подъ двѣма лошади кари, а подъ треппемъ стрекапа, и на сторожу нашу наѣхали, и сторожи наши ихъ перехватили, и дву казнили, а треппіяго къ царику послали. Иными же воспрещаю между собою, не лжите глаголюще, никого же не поимаюмъ, и таковы нѣцыіи отъ православныхъ слышаше, и смѣющеся имъ глаголаху: и кто именемъ они, иже во связнихъ держиме, и каковой образомъ, и чьо вѣстей сказаша вамъ, и ругающеся словесы мѣняхуся. Воеводы же соосѣдовавше и просище общей милости у жизновначальныя Троицы, изшедше на выласку испинниаго ради увидѣнія чудести, и взяще языка нарочитя шляхитича, и возвратишься во градѣ ничимже враждены, и въ роспросу у пытки панѣ сказали, поѣхали, де, отъ васъ къ Москве при мнихи, и наѣхали на нашу сторожу, и они за ними гонища, да не догнали; се же паны солгаша, что поимали; испинно вамъ сказую, яко не поимали ни единаго, лище бахмамы свои поморили, подъ старцами же скопы добрѣ худы, но яко крилапи, о семъ же всѣ радостнымъ сердцемъ
благодарение воздаяху Владыць всѣхъ Богу, и угоднику его великому Сергію чудотворцу, и по времени, егда получиша возможеніе, о всемѣ томъ ко Царю Василію писаніемъ воззвѣстися.

О томъ же свидѣтельство:

Того же дни вечерѣ вѣ онѣже испинно изъскано и увѣдано бысть прощеніе неплѣнныхъ гонцовъ: старецъ нѣкто вѣ больницѣ немощенѣ бльше, и слыша маковая глаголемая о чудесѣхъ великаго Сергія чудотворца, и размышляше лежа на постели своей просто: какѣ то лошади, и будемъ ли то испиция. Сіяхъ ему мыслящцу, обратися къ стбѣнѣ, и се слышишъ больницу тпу отворьшуся; и топошъ ногъ идущаго, онѣ же не обратися позрѣши, занеже многѣ входѣ и исходѣ больными. тогда вѣ келливъ мой, и мнози бѣднией опѣ мірскихъ чадѣй тпу живуще, и слышишъ мой старецъ кличаща его: обратися сьмо, да скажу ти нѣчпое, старецъ же не обратися къ нему, и рече: скажи брать, что еспѣ; не могу бо преврстатися. вси и самѣ, яко боленѣ есмѣ: мой же паки рече къ нему: обратися, что лѣнишися?
старец же отрече, не хочу вредить, посвящай просто: меньше бо старец, яко поозвал келии нѣкто се глаголетй ему, тѣм же и не хотящъ зрѣти нань, и премолчавъ представляй, и началъ поносимъ ему глагола: что безумствующи старче? что непокоривъ еси? се ли иначе чествовали? или нѣсть милости у Бога еже подати здравие немощи твоей? старец же о поношении размышляше, и вѣ себѣ мысля, косо напрасствовать ми, кого жъ азъ оскорбихъ, и восхотѣ образъ написавъ, и всею силою двигая, и се на ногу своею здравъ сла, и позна чудостворца по образу написанному на иконѣ. Глагола же ему великий чудостворецъ Сергій: Что сумнилися, испшено послѣ учениковъ своихъ. И старецъ простъ сый, рече: да на чемъ послалъ еси Государю нашу? Преподобный же опшѣша, ихъ же конюшей Аѳанасей Ощеринъ скудости ради корма прехъ слѣпыхъ сергиновъ вѣ надолобы изнана вѣ монастыря, на тѣхъ послахъ, повѣждъ же всѣмъ о семъ: не поликъ ми гнусно смрдѣ блуда согрѣвающиыхъ мірянъ, елико же инокъ небрегущихъ своего обѣщания, и подъ сѣянами града обипели мою всѣхъ враговъ пришедшихъ потреблю;
неиспто же во обишепи сей и двоемышленно живущихъ погублю, и со осквернившимися управляюсь, и се рекъ невидимъ бысть. Спирецъ же разумъ себе здрава, и страхомъ многимъ одержимъ, и плакася до упрени о прерзваніи ко святому, и о себе пріиде въ церковь, и повѣда всѣмъ чудотворца глаголы, и поисковше всюду тѣхъ мериновъ слѣпыхъ, и не обрѣташа, или кио видѣ ихъ, въ слухъ ни у когоже не услышаша, и увѣришася испинно по словеси святаго Сергія чудотворца, и воздаша славу вси о семъ Господу Богу творящему дивная угодники своими. Сихъ же учениковъ святаго пришедшіе не невѣдомо бысть въ царствующемъ градѣ Москвѣ. О семъ убо, паки глаголю, впереди слово извѣшивъ въ главѣ 58.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.
О бою со Княземъ Михайломъ, Польскіхъ и Литовскіхъ людей и Русскихъ извѣниковъ.

Разрушепшепо же бранемъ Князю Михаилу приближившшуся къ Калазину монастырю, сопротивницы же Польскіе и
Липовские гетманы и полковники, и рох-мистры, каждо съ своими полки. Александров Сборовской и Скопина, и Лисовской и Иван Заруцкой, и иные многіе понягіа паки пропив Князя Михайла Васильевича Шуйскаго Скопина и Нѣмец Переславскою дорогою, мѣсяца Июля вѣ 5 день, на памятнь преподобнаго отца нашего Аѳонасія Аѳонскаго, и преподобнаго отца нашего Сергія Радонежскаго чудотворца на обрѣшеніе честнѣйшихъ мощей его, во второмъ часу ночи приидоша же на Волгу подъ Колязинъ монастырь, вѣ село Колязинское Пиргово. Князь же Михайло Васильевичъ со благочестивымъ Московскымъ воинствомъ, и съ Яковомъ Пуншовымъ, и съ Велгордомъ, и со многими Нѣмецкими людьми ополчившесь на Волгѣ пропиву ихъ и послѣ Князь Михайло воеводъ, Семена Головина, Князя Якова Борищинскаго, Григорья Валуева, Давыда Жеребцова со многими людьми за Волгу на перевозѣ кѣ Николѣ чудотворцу вѣ свободу на рѣчку Жабную подъ Липовскіхъ людей, чтобы за тое рѣчку не перепускаль ихъ, рѣчка бо та топка зѣло и ржавіста; Липва же увидѣвше Московскѣхъ людей, и абіе яко люшые зѣбры успре-
мисая на ловъ. Благодаря же Божиею на помыбъ бою многихъ Польскихъ и Липовскихъ людей побили и поранили. Многи же отвь нихъ во ржавцвь погрязше погибоща, прочи же въ бьгствомъ устренились къ большимъ Липовскимъ людемъ, въ село Пирогово. Воеводъ же о семь послалъ въстъ ко Князю Михайлу Васильевичу, чтобы вскорѣ рѣку перевезлъ, еже и бысть. Липовскіе же Германы, и ихъ полковники со всѣми полки своими устренились на Русское воинство, и соскучились обоихъ полки, и бысть сѣча зла, и сѣчахуся на многихъ мѣстъ биющеся чрезъ весь день; отъ пищального спукъ, и копейного, ломления и отъ гласовъ вопля и кричанія отъ обоихъ людей войска, и отъ трескопы оружія, не бѣ слышами другъ друга, что глаголеть, и отъ дымного куренія едва бѣ видими, сѣ къмся что бѣстѣ; и яко звѣріе рыскающе злѣ сѣчахуся. Солнцу же доспѣвающу западѣ, и возопиша вси православни къ Богу со умилениемъ вопиюще, отъ сердцѣ ихъ: видѣдь Владыко кровь рабѣ твоихъ, неповинно закалаемыхъ, такоже и мы преподобне отче Макаріе, помолися за ны къ Богу, и помози намъ, и уже ближе вечеру
суцу, и услыша Господь молитвы рабъ своихъ, и нападе спрахъ велий на вра-
говъ Божихъ, и ужасомъ великимъ одер-
жими въ бѣгствѣ устримишася, и побѣ-
доша другъ друга мочуче гонимъ гнѣ-
вомъ Божимъ: Рускеѣжъ полцы гнаша
Липовскихъ людей съкушье до Рябова
монастыря, и многихъ Липовскихъ лю-
дей побили и поранили, и нарочитыхъ
паповъ многихъ живыхъ взяли, и съ ве-
ликою побѣдою и одолѣніемъ возвраши-
шася подѣ Колязина монастыря со мно-
гого корыстію. Польскѣжъ и Липовскіе
люди и Рускіе измѣнники, яко же изъ
подѣ Твери, такожъ и изъ подѣ Коля-
зина монастыря бѣжаху не путьми возв-
ращающеся вспять, и конечѣ хотяще
разорипи домѣ пресвятыхъ Троицы, и лю-
мѣ належаще браніо; оставшіісея ма-
ли суще числомъ, и другѣ друга водяще
со враги боряхуся. По семѣ же изъ Са-
петиныхъ маборѣ вѣ Троицкой Сергіевѣ
монастырѣ выѣхалъ панѣ Янѣ, а съ
нимѣ 4 Пахолки, да два человѣка Рус-
скихъ, и сказали, что подѣ Колязинъмѣ
монастыремѣ Кнѣзь Михайло Липовскихъ
людей побилъ, и многихъ поималъ жи-
выхъ, и того же дни воеводы успройли
изѣ Троицкаго Сергіева монастыря вы-
13 *
лассу на рѣчку Коншуру на бани казачьи, и много у бани побили Липовскихъ людей, Черкасовъ и казаковъ, и бани ихъ сожгли, и шесть человекъ живыхъ взяли, и языки сказали тѣже, чио Князь Михайло Липовскихъ людей побилъ: о семъ же вси люди благодарствоваху Бога, и возрадовашася, и благонадежнѣ быша чаяще избавленія отъ Бога, и со враги крѣпко боряхуся.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О льсти Поляковъ, и о взятѣи скота ихъ.

Богоборцыжъ Польскіе и Липовскіе люди, также и Рускіе измѣники, егда поражены быша отъ Московскаго воинства, пачекъ отъ Бога, бѣгутъ изъ подъ Колязина монастыря, плѣниша многи волости и села и деревни, и уѣзды: Росстовской, Дмишровской, Переславской и Слободской, и множество всякаго скопа награбиша, и наругающеся градскимъ людемъ гладнымъ, иже собяму во обимели чудотворца Сергія, попущаху великія страда скопа по запрудной сторонѣ по
красной горб, и на Клементьевском полю, вкупе же и блажните из града осадных людей на выласку, чтобы отвыхали их от града, и того по многое время попущающе спада в день и вночь, они же убо лукави суще яко лисицы, и яко хищны волцы саманиным коварством сие умыслиша надъ гладными сидельцы. Богъ же не оставляетъ рабъ своихъ уповающихъ нань, и свѣтъ ихъ мой тако не совершися. Мѣсяца же Августа въ 15 день въ самый свѣтлый и всѣрный праздникъ пресвѣтная Владычицы нашей Богородицы честнаго и славнаго ея успенія, изъ Сапегиныхъ мѣстъ по первому своему злому лукавству паки попусшиша скопѣ свой въ пожѣ прежренное мѣсто; Троицкіе же сидельцы конные выѣхавшѣ изъ града пылко благовѣщенскимъ врагомъ спорожей Липовскихъ побилиц, и залучивше спада ихъ, погнаша ко граду, сѣ пивнаго же двора изшедше пѣнѣ люди, и тако во гнаша скоро во градѣ благодаряще Бога и пречистую преблагословенную Владычицу нашему Богородцу и великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, яко здравы оповѣдова отъ полика воинства Липовскихъ людей, и ничимже враждены
Глава пятьдесят третье.

О приходе Давида Жеребцова во обители со многими людьми, и о препитании ратных и голодовом судоторца, и о умножении муки и сухарей и прочих потреб, и о благодарении Архимандрита Иоасафа, и о кицелюбии его, и о побеге Сапеги и Писовскаго со всѣми людьми.

Слышаще же въ Троицкомъ Сергіевѣ монастырѣ, яко Князь Михайло изъ Переславля изгна Липву и Рускихъ изъ ихъ, и мостяща пушь трупомъ и кровью изъ нихъ, и строящеся добрѣ пушки кровныхъ изъ нихъ. Архимандритъ же Иоасафъ и иноцы, и воеводы и прочие сидѣльцы посылають ко Князю Михайлу Васильевичу отъ дому чудотворца съ моленіемъ просище помощи, понеже оставши людіе
уже изнемогаша, и посланъ бысть отъ Князъ Михайла Давидѣ Жеребцовѣ, а съ нимъ 600 мужей избранныхъ воинѣ, и 300 съ нимъ служащихъ, молитвами же чудо-
творца проидаша ничимъ не задержани, ни подзирающими, ни стражами не увѣдани 
быша, и летцы суще все тя пропекше скоро, не имуще съ собою ко препиная 
ни какихъ потребъ оскорбляются, а не пекуся о препиании мучающихся въ 
бѣдахъ, но строищъ о себѣ полезная, и 
вземлѣть Давидѣ все строеніе мона-
стырское на себѣ, и запасомъ монастыр-
скимъ памяты сцепные, отвѣмлѣть же 
за рукою спарца Макарія. Взялъ въ жит-
ницахъ 20 четвертей ржи, да съ 200 четвертей сухарей, да въ хлѣбѣ муки 
ржаные 40 четвертей, да овса 7776 че-
твертей; мѣлницажѣ конская испорчена 
тогда, и лѣсу не бысть, и строиши нѣ-
чемѣ, такожѣ и мѣлющихъ не бысть 
уже тогда, людѣ бо трудницы всѣ по-
строша, и мѣлюще покмо на день по при 
осмины ржи или овса, пекуся же на 
день по четыре квашни, въ квашѣ же 
по пяти четвертей, да въ тѣмже хлѣ-
бомъ по всѣ дни емлюще вѣ трпезу сух-
hareй четвертей по девяти и по деся-
ти и по 11. Архимандритѣ же Иоасафѣ
якоже исперва начатъ, такоже и до сего времени печашесь об бдныхъ и о нищихъ, и бѣ око слѣпнымъ, и нога хромымъ, аще и не своими руками и ногами, но всѣхъ всѣчески упокоевая, и безъ слезъ не могій взиращи на плачущиа, и скорбя сѣ воздыхающими, и всякѣ просьи что, пшца рукама не спхождае отъ него: оставши же иноцы видяще рабныхъ насилованіе, отца же Иоасафа кѣ бднымъ и нищимъ попеченіе, и якожѣ прежде о помѣ ропшаху нань, такоже и вѣ по времени и по помѣ, и вѣ лице шому пришедше свариху: боголюбивая же душа прощения просиаше отъ всѣхъ, и пшими словесы наказуя о всемѣ благода"рим Бога, и рече: лучче намѣ умрели, нежели престами сиротѣ миловаша и не оставимъ насъ великій Сергій гладомъ испаящи. Зрище вси слышашци, коликѣ скорѣ заступникѣ уповающимъ нань великій отецъ нашѣ Сергій. И убо сей Иоасафъ простъ сый ни пророкъ, ни знаменоносецъ, но уповавъ вѣрою и не посрамися, яко вдова она пипавшая Тѳзвишанина, послуша бо того гласа, и не оскудѣша малыя пригорщи, и довѣшаша вѣ при люта и мясцѣ 6. Воистинну убо праведницы и по смерти живи супѣ,
якоже и днесь пред очию всѣх содѣвся. Мнѣша бо тогда иноцы оставшии, еже на едину седмицу дней помою пици; проштнужеся время опѣ малыхъ нѣвѣ оспанковъ на 84 дни, Октября опѣ 19, Генваря до 12. Вѣ той бо день Сапега и Лисовской опѣ Троицы со всѣми людьми сѣ Польскими и сѣ Липовскими по-бѣжалѣ вѣ Дмитрову.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТЫ.

Θ помощи судотворца о надежныхъ выласкахъ.

Дивножѣ всегда бываемо, егда исперва сѣдоша люди во осадѣ вѣ Троицкомъ Сергіевѣ монастырѣ даже и до прише-ствія Давида Жеребцова, егда исхождаху на брань кѣ сопостоящемѣ, егда убо у-спряятся люди и угоповятся сѣ великимъ опасеніемѣ, тѣ не всегда на добро изшестввѣ; аще ли же о чемѣ надежно изыдущѣ, тѣ и пагуба бываще; похвалъ-ножѣ, что содѣвся, и тѣ не урядісвомѣ, но послѣднею простотою, и дива слышанія доспѣйно, внегда убо узрѣлѣ про-
шняныхъ гдѣ стоящихъ, или просто храбр-
ствующихъ, или близъ спѣнѣ бѣсующи-
щихся, держимышѣ воеводами, да не по-
гіебаютъ напрасно, и не могуще изыши,
и другъ друга позирающе, сердцы рас-
перзахусь, и замышляюще каждо себѣ
нужду, и потребу у приспавленыхъ надѣ
ными испрошахусь едны права ради
ди, друзиже воды, и иниже дровъ до-
бытія, и иниже коренія йскопавши; овен
же вѣниковѣ нарѣзами, овии подалѣ
опланивася име кладезю чудотворца
воды исплѣнія ради почерпсти. Поля-
кижѣ радующеся таковому нестроеню,
имя ж е на зайцы повсюду напущаху-
ся, и зачинающуся крови пролитуя на
многихъ мѣстѣхъ, не двадесьять бо и де-
сять, но пять и три и два порознь бродя-
ще смерти искаху; пропивѣ же враговѣ,
егда находаху на нихъ, вкупѣ ополче-
вахусь, и нечестно исходаще и честны
побѣдители показовахуся. Спасищеляжѣ
нашего храненіемѣ вѣ таковой проспо-
тѣ никмощѣ никогдажѣ погибе, но всѣ
здрави до едина го возвращахуся вѣ домѣ
преподобного. Давидѣ Жеребцовѣ егда
приде и виѣ таковую простому пвор-
руму во исходицахѣ на вылаки, ихже
много безчеснициѣ и опслявѣ прочь, не
повелъ исходить ко брани; надеженъ же на избранное воинство и къ раздраже-телемѣ добрѣ урядився, исходящемъ извѣ-дайся. Свѣснивши ужеся сѣ супостаты и сѣ срамотою одолѣваемъ, вѣ мѣстожѣ пота побѣдительства слезами обливаясь урядный неурядно упеча, и помалѣ еще дыша рвениемъ исходящемъ мстпимся. Кѣ немуже простьцы рекоша на пути: мы, государсть бояринѣ, прежде сего прося у чудотворца Сергія помощи, мало урядно исхвативали: занеже не подається намѣ, но яко овцы исходимъ, пастырь же нашѣ самѣ нами промышляяй, и не погуби насѣ николикѣ. Давиѣ же вѣдѣ сѣ гнѣ- вомѣ возводя на прервѣкающихѣ, исходяще ко врагомѣ на бой. Сняшимъ же брани бывшую, зрѣшъ простьцы мужа храбра и мудра нестроение, но по его опреченію не смѣютъ помощи тому подающи, видяще же, яко кедры посѣчены импѣ быпи вѣ дубравѣ, и не дождавшись своея надежи опустошителья, и по обычая простьцы немощній бранію удавившествя и исчишаютъ мудрыхъ отъ рукъ лукавыхъ, гордящихсяся кѣнному немощнѣйшѣ и бѣдныхъ не нарицаютъ овецъ, но львовъ, не сиротъ, но господей, и единоотрапезниковъ спосаждаютѣ, и
помещутъ Нѣмецкую мудрость, и приемлющ покрываемыхъ отъ преподобнаго буесать, и вѣ простомъ сущь забывшее бѣгами, но извыжше враговъ славно гоняши.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

О приходѣ Григорья Балуева.

Мѣсяца Генваря вѣ 4 день, вѣ 4 часѣ ночи, приида изъ слободы Александровы опѣ князя Михайла Васильевича вѣ Троицкой Сергіевѣ монастырѣ воевода Григорей Балуевъ, а съ нимъ избранныхъ вой 500 мужей храбрыхъ и вси во оружіи: сии бо приидаша изъдапися съ Липовскими людьми, и съ Рускими измѣнниками, и войско иѣ смѣсими. Егда же освѣтшающу дни и совокуплѣшеся сѣ Давидомъ и сѣ Троицкими сидѣлцы храбріи они воини изъ града исходиаъ храбрски; и наглѣ нападающѣ на Польскіе и Липовскіе роты, и втоппаша ихъ вѣ Сапегины поборы, и спанница ихъ около поборѣ загоша, и милостію пре-безначальныя Троицы Липовскихъ людей
многих побили, и языки поимали; Сапега и Лисовской со всѣми полки своими извѣдѣли пробиву ихъ, и бысть имѣ бой великѣ на Клеменшиевскомъ полѣ, и на келаревѣ прудѣ, и на Волкушѣ, и на красной горѣ, и много бывшея, и многие отъ собы стороны пивше смертную чашу, множайшея сугубо погибѣ полку еретическаго, и разыдѣлся обой, и день мой прерывовавшися во обители чудо-творца сопровише заповѣданное имѣ, паки возвратишася ко Князю Михайлу Васильевичу. На Польскихъ же и Липовскихъ людей и Русскихъ измѣнниковъ тогда спрахъ великѣ нападе, и вѣ не-доумѣніи былъ, яко осѣвшій по нихъ сказаша.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

О побѣдѣ гетмана Сапеги и Александра Лисовскаго.

Генваря во 12 день гетманѣ Сапега и Лисовской со всѣми полки своими Польскими и Липовскими людьми, и съ Русскими измѣники побѣглошъ къ Дмитрову
никимже гоними, но десницею Божиею поликож’ ужасно б’жаша, яко и другъ друга не ждуще, и запасы своя мещуще, и велико богатство мнози по нихъ на путьехъ обр’таку не ог’ худыхъ вещей, но и ог’ злата и сребра, и драгихъ порц’ и коней. Ин’и же не могуше ут’ечи, возвращающеся вспять и въ льсы б’жаше прихождаху во обипель к’ чудо-творцу, и милоспи просяще душамъ своимъ, и пов’дающе, яко мнози вид’ша ог’ насъ велики зило два полка гоняща насъ, даж’ и до Дмипрова, чудишася вси о семь, яко изъ обипели не бяше за ними никакой посылки: Князь Михайловъ же приход’ уже опчаянъ, и молен’е ог’ обипели к’ нему презръ. По ошествии же сыновъ беззаконныхъ, пре- ждавше осмь дней, посылается ог’ оби- пели чудотворца к’ царствующему гра- ду к’ Государю старецъ Макарей Курской со свящею водою Генваря въ 20 день. Ещежъ опасение бяше въ дому чудо-творца ог’ враговъ, и съ людми считающеся, иже к’ препятствию восхо- тьвше см’тимы, еще муки обр’тше въ хлъбъ четвертей съ десять, такожде и сухарей четвертей съ пятыдесяти. Всѣхъ же во удивление чудо сие введе...
како отъ малыхъ сихъ запасовъ на по-ляко время простресь до изобилиства и не покажь человѣкомъ, но и скопомъ: ввяще бо числа зды реченаго преизбыстн, дающе бо тогда конемъ овса на все воинство по 90 четвертей на день, да мо-настырскимъ и воеводскимъ лошадемъ по 100 четвертей на день, и кормимъ бо весь скопъ за 100 дней отъ овса того. По разшестви же ратныхъ всѣхъ изъ обимели, и еще останцы того овса мно-зи оставшася на потребу великими бѣда-ми искушенными отъ Бога. Етда же и Князь Михаилъ не мало время преминувъ, прииде изъ слободы въ домъ чудотвор-ца Сергія со всѣмъ воинствомъ съ Рус-кими людьми и съ Нѣмцы, и все воин-ство отъ мѣхъ малыхъ останковъ довольствованешся: такожде и весь скопъ свой отъ житницъ же чудотворца пи-шаху довольнъ, и по опшестви его, и всего воинства многимъ преписанію бысть.
ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

Слово благодержательное преподобных отец Сергия и Никона чудотворцев, творение того же келарь инока Авраамия.

Иже хощай исчеспи вся звезды круга небесного, и опь аера капля дождя изливаема, и в объема моря лежащего песка изчислени, не возмогаем опь ономодь: нысь это убо се возможно опь человекъ, но поколение единому Богу. Сице же нысь возможно исчеспи чудесъ великихъ святы, дивного в святычъ преподобнаго и богонеснаго опца нашего Сергія чудотворца, и ученика его Никона чудотворца, колико творишъ Богъ угодниками своими предивная, и паче всякаго слова, и умомъ непоспижимая чудеса: яко же бо солнце проспиряя повсюду чудесъ луча, не покомъ в обимели ихъ, но и въ царствующемъ градь Москвѣ, и во окрестныхъ Русскихъ странахъ, вездѣ прослави Богъ угодниковъ своихъ, и всюду пропекошя ихъ чудеса и до внѣшнихъ Государствъ Греческія и Римскія державы. Толико убо Богъ возлюби его и прослави, елико не возможно исповѣдать и писанную предапли всегда бываемыхъ
чудесъ: на всякому бо мѣсть вѣ бѣдахъ или вѣ скорбяхъ, или во юзахъ, вѣ плѣнѣ же и во изгнаніяхъ, и вѣ кровопролитіяхъ, и во всякихъ нужныхъ лихосомахъ и вѣ печалѣхъ, и иже привоземъ сѣ вѣрою вѣ помощь великаго сего опца, той же убо посрамленъ никакоже исходимъ, и чаянія своего не по грыщимъ, овогда же и прежде прошенія свыпный вѣ печалѣхъ предваряемъ, и не ищущемъ его, скорѣ помощьникъ обрѣтается. Той убо другъ присный мане ри слова Божія, не счиная тогда, и нынѣ всѣхъ нась питающемъ. Кповѣ азъ окаянный, и грѣхі не удобь цѣлимина нося, да восхошу, пьма сый за солнцемъ счиная прошуемсяя чудесъ луча. Но о немже долженъ есмь, вопиу не престанно, моля заспугника опчаяннныхъ. О освещенный верше, яко исхипилъ еси изъ рукъ гордыхъ пруды помповъ твоихъ, тако и мене исхипи все окаяннаго изъ горстани змивы: къ тебѣ бо прибѣгаемъ поновившему чудеса Евреимія великаго и Θεодосія. Даждь мнѣ слово безсловеснаго дѣла пворящему, научимъ тебѣ похвалими служащаго прежвѣчному слову словомъ вся составляшему. Благословенъ господь Богъ нашъ,
чудодействующей побою дивная и неизреченная. Благословенно пъсло твое приподобне отце Сергіе увѣряющее мерцымъ воскресеніе. Хвалю и благословено, и прпрославленно имя Господне, дать пия зрацымъ вѣ снабдѣніе отъ грѣха. Благословенъ Господь Богъ твой за- пиная побою ко грѣху влекомыя, и предлагая вѣ мысль живая пия всѣмъ предѣ очию зрацымъ. Благословенъ живший прежде бывша всего зданія, иже нечислимый стами пысящи, и тмами твемъ лѣть, но присноусущий сый, изволивый создани всюческая, беззначальный, безконечный, иже прославли пя сѣ прежними великими свящими. Благословени вы господева Сергіе и Никоне, сохраншен домѣ свой опѣ обстояниа сапаны. Благословенна и тн, О Дѣво благословенная Маріе, иже покмо едино мѣсто сіе сохранила еси опѣ меча ерепическа. Благословенна еси чаще содержима вѣ руку Содѣпеля всѣхъ, вѣ нейже раствори Богъ вино нашего веселия, етоже напи- хомся не смѣсна ни превратна во двою естеству, Божества и человѣчества несмутно. Блаженна еси зерцало премирное, вѣ немже увидѣнъ бысть образъ Божий. Блаженъ еси испочниче запечат-
плёный искрёвый воду живу, егоже разумная невещественная воинств ве- лают напися. Блажена еси сокро- вище въ будущий въ всѣмъ въ вѣчное восприятие. Блажена еси ты Царице, яко раби твои прелепашуй свѣтыны выш- няго Іерусалима. Благословена ты Владычице, яко твѣ покланяющся со спра- хомъ вся небесныя силы. Блажена упрор- ба твою поносившага свѣта свѣплѣйши солнца тысячами тысяцей и тмами тпмѣ. Благословенъ рукѣ твои поносив- шеи спенщаго море словомъ. Блажена дверь печати Двѣстиа твоего, ею же пройде Господь Богъ нашъ единъ. Благо- словени очи твои зрѣщгіе Триностас- наго свѣта. Блажени уши твои слыша- щеи майны прежде созданія всѣй твари. Благословенъ умѣ твой зрѣй нынѣшнюю премѣняему тварь, и ину созидаему, и саму тя царствующую со взаемшимв прег- чистую плоть опѣ тебе. Блажена уста твоя бесѣдующа изѣ тебе рождшему Сына. Благословенна ложесна твоая без- болѣзненная, имиже прошедъ свѣтъ всѣмъ нами Господь, и якожь прежде рождествомъ и по рождествѣ дѣв- ствующи. Благословенъ прошедый изѣ боку твоею совершенъ человѣкъ Богъ
сый всическихъ. Блажени путье, иже въ телѣ, ижке премирныхъ разумъ не доспигнеть. Блаженна ты свяще Бога Отца, вѣ немже написася слово сие во спасеніе вѣрнымъ. Благословена красота твоя, еяже Гавриилъ убоюся. Благословенъ еси ключу, бездну щедротъ искуплѣвый, вѣ нихже всего міра грѣхи по грузишася. Блаженна еси вѣро невидимыхъ. Благословена еси надеже опчаявшихшихся спасенія. Блаженна еси упованіе ненадѣвящихся вѣчныхъ мукѣ избыши. Благословено ходатайство твое не срамляющеся и вѣ день пришествія Христова. Блаженно засвяпление твое восхищающее осужденныхъ во вѣки. Благословенъ зракъ твой изображенъ на поклоненіе намѣ грѣшнымъ во спасеніе. Благословена еси: яко по достоинству никомужѣ возможно восхвалиши ша. Блаженна еси служима небесными силами. Благословена еси по достоинству во священняя Богомѣ Отцемѣ. Блаженна еси украшенная Сыномѣ Божіимѣ. Блаженна еси сокровенное сокровище всѣхъ благихъ Духомѣ пресвятымѣ. Благословенъ глаголъ твой изреченный преподобному, яко не опступна буду опѣ оби щели твоея. Блаженно реченіе твое, яко
дѣломъ совершила еси. Благословенна еси всесильная, яко не попуспи поспавши мерзость запустѣнія на мѣсѣ святѣмѣ. Благословенна еси Богородице, яко твоих ради молитвѣ не угрѣхомѣ мерцава пѣла приносима вмѣстѣ жива пѣла Христа Бога нашего. Блажени есте богоносній опцы Сергіе и Никоне, яко не воспѣваша догматы злочестія вѣ болѣзначенныхъ прудѣхъ вашихъ. Блажени есце свѣпила церковная, яко не попусписсте еретикомѣ разрушиши свѣтѣ дому ващего свящаго. Блажени и вы скончавше-ся вѣ дому чудостворца, имуще кѣ нему дерзновеніе; помянише и насѣ во свящѣхъ своихъ молитвахъ предѣ Господемѣ. Но О! преподобніи и богоносніи велицы опцы Сергіе и Никоне чудостворцы, сіе малое и худое писаніе вамѣ прикладное пріемше, воздѣжните преподобніи свои руцѣ ко всенепорочнѣй Матери Слова Божія. И вкупе припад-ше ко Владыцѣ и Богу, долготерпѣливо-но помолищесь о мнѣ грѣшнемѣ и не-доспойнѣмѣ аки о никомѣ извергѣ, и о всѣхъ иже сѣ върою кѣ вамѣ прибавляющихъ, и сія еже о превеликихъ ва-шихъ благодѣяніихъ и о чудоствореніяхъ сѣ любовию почитающихъ, яко да подастѣ
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О явленіи худотворца Сергія Польскімъ и Липовскимъ людемъ.

По отбѣжаніи изъ подъ Троицкаго Сергіева монастыря генерана Сапеги и Александра Лисовскаго съ Польскими и Липовскими людьми и съ Русскими измѣнниками, прииде къ живоначальной Троицѣ въ Сергіевѣ монастырѣ дворянинъ Семенъ Языковъ, и по молебномъ пѣніи бывшую ему въ келліи у келаря Аврамія, и повѣдать Архимандриту и келарю глаголя сице: прежде сихъ лѣтъ, егда бысть еще сія великая обитель во осадѣ отъ Польскихъ и Липовскихъ людей; тогда идущу ми, рече: съ Липовскими людьми
отъ града Бѣлье въ Тушинѣ, во время вешнее, да со мною игуменъ Селижаровской Маркѣ Босковѣ, и у игумена поло- зу санному обрѣзывающуся. Къ сему же начаша глаголати со мною идущи Поляки: мнихи пяжелы суще и вельми силь- ны: мы пому самовидцы есмы, егда споя- хомѣ подѣ Троицкимѣ монастыремѣ, мни- хи выѣзжающе и подъ выходяще насѣ многихѣ побивали, и вѣ полонѣ имали, да и шо мы видѣли и сѣ нами пановѣ много наряду поимали. Единъ мниха у- хвашилъ нашу полупорную пищаль и на рамо свое возложилъ, вѣ монастырь уне- се. И се видѣвше мы и панове, вельми дивишься, и страхомѣ одержими быша. Многа же и ина видѣния видѣхомѣ, и ра- зумѣхомѣ, яко мникомѣ послѣшествуемѣ сила Божія. Азъ же смиренный слышахъ сія и прославихъ Бога творящаго див- ная и преславная угодники своими, и по- велѣвъ написати шѣ сіе, да не забвен- на будущі чудеса преподобнаго оща- нашего Сергія.
Глава Пятнадцать девятая.

О гладе великом во осаде бывшем на Москве, и о житиях продавщих и о умножении потребы на Троицком подвории во Богоявленском монастыре молитвами преподобных отцев Сергия и Никона.

Царствующему граду всими злыми одержимому бывшему, во обстоянии ложного царя съ Польскими и Литовскими людьми и съ Русскими измѣнниками, и гладу велику належащему. Тогда же и Троицкой Сергіевъ монастырь во осадѣ бывшемъ Купцыйя Московскій во единѣ совѣтѣ совокупляшеся, и повсюду опѣ имѣній своихъ дающе на закупѣ, еже бы имѣ н и у прочихъ градовъ и сель всѣко жити иззакупили, и сія собирающе не вскорѣ продаваху, но ожидающе, дондеже опягимся цѣна, и сугубо достижение прикупѣ ходяще восприяще, и немощнѣ имѣніемъ всѣко до конца оскудѣша, опянѣже люшему менѣ яростновѣ здѣ належащему, и всѣко убо богатство къ жити продавщему преходимѣ; убо за же опѣ глада здѣ мучима скончевахуся. Сицевая убо зря Царь Василій спѣснимся болѣзненне сердцемъ, и повелѣвавшѣ жити продавщемъ
во едину цѣну продавами и купиши; но никако о семѣ не брежше житопродавцы. Державный же покусися не единою градскимъ закономъ смирпи сихъ: сегодѣ ради елико убо вѣ проптиче градѣ и селѣ закупленая ими спаша недвижима, и кѣ царствующему граду непроходима. Царь же и отъ проптича градовъ мнѣвъ искоренипи сихъ умыслѣ, но никакоже возможе, паче же на горшую обраниша-ся. Мноzi же на Царя и на священеля вооружаюся глаголюще: сии убо гладѣ и мечъ Царева ради нещаспія, и ина многая блюдословяху. Но вся совѣпы пищемная разсыла Господь Вседержишедь сицевымъ образомъ: созвану убо бывшу всему народу всякаго чина вѣ домѣ Матерѣ слова Божія, и сихъ свящѣйшѣй патриархѣ Гермогенѣ много поучая, дабы вѣ любовъ и вѣ соединеніе вѣхъ привес-піи, и на милосердіе превратиши: попомѣ же и Царь проптивъ всѣхъ отъ велѣмогѣ и до просныхъ людей, чтобы на купи-лици всенародномѣ продавали всякое жи-мо во едину цѣну, и не возвышали бы цѣны, и сильные имѣніемъ не закупали бы на много время, и не оскудѣвали бы маломощныхъ. Они же вѣ храмину немилосердія вскоче, и двери же вѣ храмину немилосердія
закрываете, уныние лицеем ярным опущаху: ни, Царю праведный, ни, владыко свящий! все не имамы чрез потрение, но пошло на мало время, всём же сопождающим со оприцанием, и всякъ каждо себе щадя, а не Господа славы Иисуса Христа ищущие. Тогда же давъ Богъ совмѣстъ благъ Царю и священелю и никому же увѣдѣвше смысла ихъ, что ради се бысть. Привываятъ убо ипока Авраамъ, келарь Троицкаго Сергіева монастыря рекше: се Авраміе зриши, коликъ народъ гладомъ погибаетъ, и неволею прилагается ко врагомъ, не имуть по- требъ осадныхъ, ины же сотвори повелѣнное нами: елико убо имѣши жити въ житницахъ чудотворцовъ, продадь опѣ сихъ на купилищи всенароднѣмъ малѣйшею цѣною. Келарь же повелѣннаго Царемъ и Патриархомъ вскорѣ сотвори, известши повелѣ дѣлѣми которыхъ ржь. И по повелѣнню Цареву начанше продавати по два рубля четверть. Житопродавцы же зъльны гнѣвахусъ и оцѣлѣлѣваху. Слы- шано бо бысть имѣ, яко вся запасная сокровища великаго чудотворца роспродажати, и на много время прострется обниженіе цѣнъ, и бѣдамъ ихъ великъ убытокъ будѣтъ. Добрѣйшій же начаша
супсами цѣну, и уставишься на мѣрѣ вѣ дву рубляхъ на долго время. Благодарственныхъ же хвалы и радостныхъ пѣсни великому и богатосному чудотворцу Сергию отъ всѣхъ возсылаемы бываву, зазер отъ дому его начатся добродѣяніе. И тако молившами чудотворца облегчая брани, еже отъ дѣвола, и инѣми же потребами тогда поисполняюсь. Но ради неописуемаго враговѣ обстоянія паки начинается злоба, паки житопродавцы возвыша цѣну хлѣбу злѣйши первого. Первымъ же образомъ исходилъ повелѣніе отъ Царя и Патріарха ко Аврамию: старицѣ же недовѣдомаго ради конца бѣды о семѣ ужасеся, и къ Царю глаголѣть: да чѣмъ, благочестивый Царю, препитаются вси сущіи съ нами вѣ дому чудотворца, а уже ни откуду помощь надѣемся. Державствующій же глаголѣть: аще цѣна десятирицу возвысится предѣ нынѣшнимъ, по азѣ отъ сокровищъ своихъ имамъ пля пишами со всѣми твоими, покмо не ослушайся. Келарь же помысливъ первую чудеса чудотворца и обыкновеніе его къ дому своему, и воздыхнувъ воззрѣвъ ко образу чудотворца, и прослѣзися рекъ: О великое свѣшло! устрой полезная душамъ
нашимъ, и спаси насъ конечвъ погибаю-
шихъ. И повелъ слугамѣ въ куплю изве-
стни еще двѣсти мѣръ отвъ житницѣ, и
по прежнему продавапи. И паки бысть
радость въ миру, и болѣзнѣ житопро-
давцемѣ; житницы же служебникѣ име-
немѣ Спира, прозвищемѣ Булала, поме-
шая житницы на хлѣбы брашви, видимѣ
извъ ситвы извъ щели рожѣ печущу, и
пришедь начапѣ опнемашпи рожѣ въ мѣ-
сто, паже ужасеся, уже бо до пяпи че-
мвершей намелъ ржи, а извъ щели не пре-
спашемѣ печущи: и скоро призвавѣ слугу
приславшика именемѣ Іоду, и глагола
ему: чипо се, брашѣ? Азѣ не преспая
смѣшаю, а извъ щели рожѣ печенѣ не
преспашаши. Шедша же оба возвѣстица
келарю о семѣ: спарецѣ же пришедь, и
видѣ промыслѣ великаго чудотворца, и
повелѣ преспами мешучимѣ: мѣмѣ убо
хлѣбомѣ печущимѣ весь осадѣ изсидѣа
вси людие вѣ дому богоявленія на подвор-
іи чудотворца Сергія; и не покано
бысть довольно на подворіи чудотворца,
но и множеству приходящимѣ до пре-
изобиліства. О семѣ же паки дивно ести,
ет gerekti оскорбляпся служебницы, тогда
малѣ бываѣпѣ потребныхѣ во всѣхѣ
службахѣ; едѣ же всѣхѣ пребующимѣ
И просящимь довольно подають, тогда зло преизобличствуешь благодаря Господнею и молитвами чудотворца.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТАЯ.

Ѳявлений чудотворца Сергія на Москве въ хлѣбы.

Зло убо належащу гнѣву на царствующий градъ Москву, яростнымъ мечемъ посылаеми вѣзаху чада церкви Христианскія, наипаче же дьяволъ наблюдая матерє сихъ, и хочъ ю и саму исприбили: но въ негодѣ оболчена, той самѣ соблюдаше ю, якоже всѣмъ, судбами svoими, и сохраняя всегда оптъ водѣ проливаемыхъ змія сѣ небесе спадшаго, но тому свое содѣлованіи, еже оптъ небесѣ звѣзды опшпорганіи. Окропленнымъ же кровію Владыки Христа своего, и прославленнымъ сущимъ оптъ него почишающимъ, прийде время посѣщенія и искушенія, а не отриновенія; и того ради въ недоумѣніи вся колеблются, иже не утвержени суще, или гнѣвомъ Содѣпеля зло опшпоргающеся ниспадаху, но сила
его всемогущая во отчаяннии всеконечномъ немогущимъ совершается, и на камени основания церкви своея терпящихъ по немъ стапши устроитѣ. И сицевая показа на насѣ Господь во обстояннии царствующаго града, мяющимъ множимъ, яко уже предани суть Богомъ во ушамечу, обаче же наказуя наказа насѣ Господь, смертны же вѣчнѣй не предастѣ насѣ; и знаменіе милоспии своея твердо показа уповающимъ наны. Во осадѣ бо манере градовомъ зрящимъ множимъ отъ правовѣрныхъ, се отъ врагѣ восточныя обычное пришествіе во градѣ творимъ на ѳздилъ спарецѣ святонѣплѣнѣ, свѣдинами довольно исполнѣ, и послѣдующее по немѣ на двунадесятомъ возилѣхъ исполненныхъ хлѣбовъ печенья. Дивящимсяся человѣкомъ и глаголющимъ: кннъ сій спарецѣ, и съ нимъ сущій? Како приходша шолика множества вой? И твердыхъ страхей како минуша? И спрайному дѣлу вѣдца вопрошаху: рцы отче, опкуду естѣ? Той же всѣмъ свѣтлѣ глаголѣтѣ: отъ дому пресвятыя и живоначальныя Троицы вси мы суть. Слѣзнѣ же источниковъ проливаемымъ отъ всѣхъ вопіющихъ къ нему: и како, господинѣ отче, надежи нашей содѣмеля
Бога домь пресвятыхъ Троицы? И что содѣваемое у твердынѣ и извѣстныхъ нашихъ заступниковъ Богоносныхъ святей, Сергія и Никона? Какожѣ сохранены быстѣ отъ общихъ враговъ нашихъ обспояющихъ вокругъ всѣхъ насъ? Старецъ же рече: за молитву Мастери Слова Божія со всѣми силами небесными, и всѣхъ святыхъ молитвами не предастъ Господь имени своего въ поношеніе языкомъ, но покомъ брашне сами не поколеблишеся приколи зміиными, да не похрещетъ васъ искони всѣхъ ненавидишь. Всѣмъ же провожающимъ дажде до дому чудотворца пріѣзднаго, вospриемникомъ святыхъ преданий его у врагъ монастыря Богоявленія Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа бывшимъ, и собирающимся жишелемъ царствующаго града, хопяще слышами отъ успѣ спарца и всѣ нимѣ пришедшѣхъ. Слуги же чудотворца къ собирающемуся народу глаголюще: что, господіе, собраніе ваше къ монастырю? и что голку многу дѣлеше? Народъ же глагола: се старецъ отъ дому священныхъ живоначальныхъ Троицы здѣ пріиде, и съ нимѣ на двунадесятѣ вози- лѣхъ хлѣбовъ печеньихъ ввезше къ вамъ, иже мы вси ожидаемъ, да услышимъ
отъ нихъ нѣчто полезно намѣ. Слуги же кѣ народу глаголющѣ: ни господи, не взаимны, никоже ни какоже вѣ сѣй день не пріиде здѣ опѣ дому чудотворца. Народъ же крѣпляшеся глаголя: вси мы вкупѣ сѣ ними до врѣмѣ шедше, и вся по ряду намѣ извѣснивше, елико опѣ Люперовѣ и опѣ еремиковѣ во оби- пели пострадаша, и чѣмъ посѣщеніе чудо- творца ко ученикамѣ его, вся сказалъ, вы же чѣмъ неправду дѣшѣ и глаголеше, яко никоже не пріиде здѣ? Сквозѣ бо весь градѣ предѣ всѣми - прошедше, вы же оплытае: ко порающими сеся вѣ врѣ- тѣхъ слугамѣ сѣ народомѣ, и абѣ при- шедше опѣ Царь Василія посланные кѣ келарь старцу Аврамию сѣ гнѣвомѣ гла- голющѣ: почему се прежде Царю не из- вѣстѣла еси о сихѣ, и не предпоставилѣ еси ихѣ предѣ Царемѣ. О сѣмѣ же вся- ко изыскавше на подворіи чудотворца, и яже не видѣла и не слышаша, сице- выхѣ и не обрѣшше, и по мнозѣ молвѣ уразумѣша, яко посѣпи Богѣ люди своя. Отъ тогоже дни начаша излишествова- ти во всѣхѣ службахѣ хлѣбовѣ, и вѣ- като брашна на подворіи чудотворца, хваляще и благодаряще Богоноснаго оца, занеже молиышы его и промыслѣ
Глава шестьдесятъ первая.

О оскудныхъ денежныхъ казняхъ въ домѣ судо-
tворца Сергія.

Подобаетъ намъ и о семъ вкрапцѣ побесѣдовали и извѣявиши, что ради велико бысть оскуднѣе денежной казны во обищели чудотворца; пріидохомъ иже о велицѣй обищели сей многая древняя исписанія отъ благовѣрнаго великаго Царя Димитрия Ивановича Донскаго, даже и до блаженнаго великаго Царя Теодора Ивановича всея Руси, и ни отъ единаго прежнихъ Государей обидима.

15
бысть оби́тель сия, домъ пресвятнаго и пребезначальнаго Троицы и чудотворца Сергія, но паче отъ своихъ царскихъ сокровищъ вси снабдяще ю почитаху, и аще кого отъ державныхъ и взяты что по благословенію нѣкіхъ ради потребъ нужныхъ, то паки вскорѣ возвращаху: овіи же и сутьно приносяще взимаемое. И тако молитвами чудотворца, и ихъ Государей вѣрою, паче же заступленіемъ Матери Слова Божія сіяще по всей Россіи оби́тель сія яко солнце, или яко луна посредствѣ вѣздѣ. По величіемъ же Царѣ Теодорѣ Ивановичъ восприемникѣ бываетъ царства его Борисѣ Теодоровичъ Годуновъ, и той велию вѣру спяща къ дому пресвятнаго Троицы, и не вѣмъ что бысть ему. Той первѣ взя изъ казны чудотворца Сергія взаймы на ратныхъ людей 15400 рублейѣ. По Борисѣ же, Божіимъ попущеніемъ грѣхъ ради нашихъ восхищаетъ царства его еретикъ росстра гіоргей Отрепьевъ, и той по своему зломъ еретическому нраву взялъ изъ казны чудотворца 30000 рублейъ. И того судѣ Божій вскорѣ послѣди: здѣ скончая. По томъ же Царь Василей Ивановичъ Шуйской, и той взялъ изъ обиши Оперѣ 13355 рублейѣ: впослѣ же
взя у келаря спарца Аврамия Палицына во осаду на Москву 1000 рублей, что была на Ананеевых: паки же въ пренпие взя на Москву же во осаду 900 рублей. И всего взято по бысть изъ казны чудотворца Сергия при Царѣ Борисѣ, и при Роспрыгу, и при Царѣ Василии, денегъ 65655 рублей; и отъ того во обипели первая скудость дешамб бысть, послѣдняяк и конечная скудость сице бысть: По отбѣжаніи отъ Троицкаго Сергіева монастыря, геншмана Петра Сапеги съ Польскими и Литовскими людьми, и Александра Лисовскаго съ Русскими измѣнники, и граду отворившусь; во обипели же чудотворца оставши иноцы, и мірство люди благодарственныхъ хвалы и псани Богови и чудотворцемъ возсылающе: за терпѣніежъ свое, и великія скорби бывшія во осаду отъ царствующаго чаяще великую милость и жалованіе воспріяши, но не сбыться, мноси же и своего лишись, и вмѣсто великия почесты и даровъ са-ми обнажены быша. О семъ убо нынѣ намѣ слово предлежишѣ. Царь же Василий слышавъ о отбѣжаніи Литвы отъ Троицкаго Сергіева монастыря, зѣло воз-веселися сердцемъ, благодари Бога. Но
аще и благочестивъ сый Царь и благо-
вренъ, но обаче подсърекаемъ нѣкими
нѣбоящимися Бога, глаголю же, Григорья
Елизарова, Василья Янова, и поползеся
яко человѣкъ, не воспомянувъ суда не-
умышнаго судиин, и не умилися о разо-
реніи обиленъ во обстояніи равныхъ.
И что сошвори Царь Василій дому чудо-
творца? И воздаемъ зла за блага, и
напалѣнъ вмѣсто мѣда пельнею, и за-
бываемъ помощь и молитвы чудотвор-
ца, и оставшееся чѣмъ спроиши домѣ
чудотворца, по величѣмъ разореніи та
вся расхищенъ, присылаемъ бо во обо-
пель живоначальныя Троицы, дьяка Се-
менку Самсонова. Архимандритъ же Іо-
асафъ сѣ бранію, вину пришедшия его
увѣдавше, ужасающа воздаянію ему за-
зрѣвше, и абѣ посылающа о семѣ въ
келарю спарцу Аврамию. Тогда ему быв-
шу на Москвѣ у Богоявленія: Аврамей
же восходишъ ко Царю, и многи слезы
о семѣ предѣ нимѣ пролия, возражая его
отъ толика совѣта; и предлагаемъ
предѣ нимѣ молебнное писаніе Архимандрит-
ма Іоасафа. По семѣ молиши и воспоми-
наешь ему о оскудѣніи денежнѣй казны,
и колико взяши бысть, якоже преди пи-
сася. По семѣ же показа ему писаніе
оразореніи обители во обстояніи разрыхлѣй, яко оны подкоповъ и оны слуховъ, и оны пушечнаго бою башни и стѣны граднія разсѣдшася, а вѣйныхъ мѣстѣхъ мало не падоша и строенія: во обители же службы и келіи братскія безъ покрова быша, и многія келіи и службы вѣ монастырѣ погорѣли, и купно реши, внутрь обители, и вѣ мельницы и всякия службы распѣдшася и раскопаны, и волосны и села со всѣхъ людскихъ сономъ отгенъ и мечемъ пошреблены быша, и яко во всѣхъ монастырскихъ селѣхъ на заводѣ оспасся ржи всея и покто пять четвертей. Царь же вздоханми и плачевнымъ образомъ показуся зло сѣмутъ, дѣломъ же не ша-ко. И паки восписуетъ во обитель къ Семенку Самсонову: Семенка же по по- велѣнію самодержавнаго доспѣлыхъ осадныхъ сидѣльцовъ повелѣ всѣхъ гра- биши неповинно, не покто мирскую чадь и дѣвъ, но и иноковъ и священныхъ чинѣ, и осипанцы монастырскіи и до послѣдняго плама, имже горкія слезы упирахукъ: образъ же сія людоспи и безъ человѣчія не нѣвѣдомъ бысть во всемъ царствующемъ градѣ Москве. По семѣ же взяпѣ послѣднюю казну издавна спа-
roe сокровище, дачи Государей и великих Князей и Царей и бояръ, и прочих Христолюбцовъ, сосуды златые и серебряные позлащены, иже величейцѣ нѣдоспойны: оставляещѣ же во обимени оную сосудовѣ сребреныхъ малая нѣскажая и худѣйшая. И оную сего до конца оскудѣ казна во обимении чудотворца, и якоже Царь Василий небрегѣ святыхъ почишами, того ради и святыхъ святый Господь самаго пренебреже же, якоже конецъ о немѣ являетѣ.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

О побѣдѣ ложного царика отъ Москвы.

Егда же прибуджа подъ Москву въ Тушинъ Сапега и Ливовской, изъ подъ Троицкаго Сергіева монастыря со всѣми полки, и Ливовскими людьми и съ Русскими измѣники; тогда бысть въ Тушинѣ у вора подъ Московою смѣненіе, и всѣ Поляки вкупи начаша сѣщи Русскихъ измѣниковъ, кои въ Тушинѣ, дворянѣ и дѣтей боярскихъ, и стрѣльцовъ и казаковъ, и всякую чернь. О горе бѣды
умышленныя отъ сопостатапа дьявола, народъ Христіанскій! Кто исчезетъ тоя людості, еже бысть отъ неразсужденія душамь погибающихъ, самовольно убо безумицы, животомъ двѣ смерти купиша, и по дѣломъ своимъ праведное отъ Бога возмездіе пріяша. Мнози же прибѣгшѣ раненныя къ царствующему граду съ кровными слезами, просиша изреченія прочимъ: и не бысть избавляющаго, и не бѣ никтоже помогая. И тако поидоша къ Смоленску стоящіи и по инымъ градомъ воевавши; ворѣ же нарицающійся царевичь Димитрій, прежде сего смященія за два месяца успѣе въ Колугу, съ еретицею сѣ прежде бывшею жизною ростригиною Маринкою, сѣ Юрьевою дочерью пана Сеномирскаго и со иными многими воры; и вѣ Колугъ отъ холопей боярскихъ пріятъ бысть, и яко царю служать ему. И паки зачинается кровь Христіанская людѣйши липися. И того бо ради окаянныя успѣе, нонѣ же нѣцыи отъ казаковъ тайно воззвѣсшаго ему, яко Поляки ждуще Князя Михайла, и тогда хопяще его оппадаи вѣ царствующей градѣ; Богу же попушиющу вора по грѣхомъ насѣ казнили: еще же и на покайніе насѣ грѣшныхъ
приводя; паче же и того злодъя, и иже сѣ нимѣ: не хочемъ бо николиже погибнуши, но всѣмѣ спасися, и вѣ разумѣ испинный пріиши: но злоба соспѣвша, конечнѣ приходятъ во испІленіе, того ради злѣйшій мечь Господень по- острѣшш на ны. Еже послѣдѣ объявлено будетъ.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.

Ѳ циаъ Михайловѣ приходъ къ Московѣ, и о смерти его.

Не уважаемый удѣ вѣ человѣчѣхъ, бѣ- сящихся языкѣ многихъ отъ сердецъ лукавыхъ подвижеся, сѣ клятвою подхо- дящѣ вѣ шайныхъ думѣхъ самодержца, яко вся земля Россійская почитаетѣ циаъ Михайла, паче ше буде великий Царь. Еще же и скипетроносца хопиатѣ его видѣши; храбрый же той мужъ отъ многихъ молимъ бѣшаве, дабы шѣлъ из- губили пути нечистивыхъ, и дабы не престалѣ опгоняющи волки отъ спада Христова. Онѣ же Царь, яко Исаакѣ послушаше отца своего Авраама; и при-
ходить цѣлыми лица, о немже многѣ трудѣ и борѣй подъяпѣ, сѣ нимже по- бѣдили похвалами увзаються, и опѣ всего града царствующа Москвы яко Давидъ со юноші паче Саула прослав- ляется. Грѣхъ же ради нашихъ по двою мѣсяцу пришествія его къ Москве, ма- ло побольѣвъ страшный юноша ко Госпо- ду отвѣде: но не вѣмы убо како реци, Божій ли судѣ нань поспиже; или злѣ хѣ человѣкъ умышленіе совершися? единѣ создавый насѣ се вѣспѣ. Но убо о та- ковѣмѣ знаменітомъ человѣкѣ проплака вся земля неувѣдо, и горѣкаго того рыданія не мощно изглаголати днесь, но колико познаемѣ, сія о томѣ и сплетаемѣ. Достойны убо похвальы во Еллинѣхъ Экгорѣ и Ахиллесѣ; но не видѣша на себѣ попущааема спрѣянія силы древле, убо смерть во бранѣхъ на мѣрилъ совершашеся, и аще исполнинскою крѣпоспію вскорѣ многимѣ бываще, но единѣмѣ ударьемѣ нигдѣже слышаше- ся, еже бы полкѣ народа вѣ мгновеніи ока погиблѣ: нынѣ же и горы основанія и стрѣны градовныя яко прахъ разва- ваетѣ, тогда же убо сила соблюдаше и храбросты многихъ, нынѣ же и умѣ шоя бѣды поспишуши не можемѣ, и сѣ ша.
ковыми убо смертными борйсся муж съзайда под землю. Обды селя! паки возбрачаются львы, паки волки рыщутъ, паки Христово спадо разружено бываетъ, паки овцы расширяются. О горе, горе намъ живущихъ на земли! сверженный убо обь небесхъ непреклонно гонимъ насъ, по сказанію сына громова, вддый яко мало время имать пребыши.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

О приходъ къ Москве гетмана, пана Желтовскаго, и о бою со Княземъ Дмитріемъ Шуйскимъ, и о приходѣ паки къ Москве ложнаго царика.

Паки сынми еретическими яко водою обливается царствующий градъ Москва, и изнеможе всяка крѣсть православныхъ Христианъ. И Царевъ убо брачъ Князь Дмитрій Ioанновичъ Шуйской, изыде со множествомъ воинѣ, но со срамомъ возвращися. Понеже вой неназидаго его гордости, сего ради и не любезенъ бышъ во очи ихъ. И со единую страну царствующаго града Полякъ
множественны числомъ стояху, и съ дру-
гую же злый врагъ пришлѣ изъ Колуги
нарицающійся царевичь Димитрій, и
пой также пакосиль дѣваче Христиа-
намѣ; еще же и по призванію Царя
Василія Крымскіе мамарове пришлоша
на защищеніе граду, и тіи во царствую-
щій градѣ не внидоша внутрь, но со
враги за спѣнами раповаху вкупѣ, и
Христианѣ убо погубляющіи, на Цари же
Василіи за то дары великія вземше, и
опѣ весь земли плѣну, яко скопѣ вѣ
Крымское державствство согнанша. Сице же
распрерзаему царствующему граду быть,
вающу, и уже не имѣющу что сотво-
рими, и начаша лукавыя лисицы измѣн-
ники совѣщапися, овѣ сѣ Поляки, дабы
королевича Владислава возвеспи на Рос-
сіо державствующимѣ, иніи же ложно-
му царевичу Тушинскому, иже отѣ Колу-
гы пришедшу, и тому хотяще служи-
ми, и бѣ кровь вѣ и внутрѣ, и мноози
закалаеми бяха неповинно: воинствую-
щихъ же чинѣ конечно изнеможе всѣче-
скими нужды; элѣйши же всего безконны
спаша.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

То обnanкъ надъ Москвицы жеантихристовъыхъ хранитель.

Бывшіе же правовели у ложнаго царя, неправъ совѣтъ извѣляютъ защитніемъ царствующаго града Москвы. Вы убо оставиме своего Царя глаголюще Василия, и мы такожде своего оставимъ, и изберемъ вкупъ всю землю царя, и спанемъ обще на Лишву, и увѣряхусь спрашными клаплами, еже неложно сыновеву дѣлу быши. И шако вѣ слухъ изыде вѣ весь народъ, и вси радоспины быша, дабы кровь Христіанская уполнѣли. И собрася весь царствующий градъ, и низводящъ опъ царскихъ полапъ Царя Василия вѣ лѣпо 7119, и совершиша свое желаніе заводчики сѣверскихъ гра-довъ жилели. Науфрія же Москвицы изыдоша на поле кѣ Даниловскому мо-настырю, еже бы клапленное слово совершили, и тѣмъ не Христова же чада, но антипхристова со смѣхомъ отпоказана: вы убо праведно совворисше, неправед-наго царя изринуше, и служите царю нашему исполнному прямому вашему. Святѣйший же опецъ опцемъ Ермогенѣ"
Паприархъ молицъ весь народъ, дабы паки возвести Царя, егонже словесъ му-
дрыхъ никпоже не послуша, но вси уклонишася, непотребни быша.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О постриженіи Царя Василия.

Въ лѣто 718, Июля вѣ 19 день, Раза-
нецѣ дворянинѣ Захарей Ляпуновѣ, да
Князь Петрѣ Засѣкинѣ со своими со-
вѣтники, Царя Василія силою постри-
гоша вѣ чернеческій чинѣ: обѣщеніе же
за Царя оплѣщаваше Князь Василей Ту-
ренинѣ, и предаша подѣ начало вѣ Чу-
довѣ монастырѣ, и попомѣ вскорѣ и
Царицу Марію постригоша силою же, и
оптѣша вѣ Ивановской монастырѣ: а
братію его Князя Димитрія, да Князя
Ioанна Ивановичевѣ Шуйскихѣ оптѣша
за приставовѣ. Поляки же о градоим-
спѣ промышляху: такоже и жехристѣ
Тушинской и Колужской. Мнози же хо-
пище тому жехристу служили, и из-
мѣны многи начаша бывали: изволиша
люде, сѣ лучше, убо государевичу слу-
жили, нежели опять холопы свои бьют, и в вѣчныя работы у нихъ мучились. ЕщѢ же и заслугованія вси чаяу оьѣ ПолаковѢ на воровѢ, и положиша совѣтомъ, еже были Царемъ Владиславу королевичу. Папторархѣ же Ермогенѣ паки начашъ плакаться предъ всѣмъ народомъ, дабы не посылали съ такимъ моленіемъ къ Польскимъ людемъ; но молили бы Господа Бога, чтобы Господь Богъ воззвѣщъ Царя. Всѣ же людіе о семъ посмѣдившався: Папторархѣ же велиимъ гласомъ возопи предъ всѣми: помните, о православнѣ Христіанѣ! что Карулѣ вѣ величѣмъ Римѣ содѣя. И вси запицнувше уши чувственныя и разумныя и разыдошася. И вскорѣ съ Полаки совѣтомъ положиша, еже были Владиславу царемъ королевичу.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

О крестномѣ цѣлованіи, Москвитъ съ Полакі.

Геншманѣ же Желѣбской цѣловаль крыжъ королевскою душою, что королю сына своего Владислава дати на
Московское государство, въдьши ему во Христианской вѣрѣ Греческаго закона: а крепость было ему къ Москве идучи въ Можайскѣ опѣ Ермогена Паприарха и опѣ всего освященного собора: а доколѣ королевич будемъ на Москве, и Генману Желковскому со всѣми людьми опѣши въ Можайскѣ, и изо всѣхъ городовѣ Руская земли вывести вонѣ всѣхъ Поляковъ и Липву: а королю опѣши опѣ Смоленска прочь со всѣми людьми въ Польшу. Такожѣ и всю землею Россійскою цѣловалъ крепость Господень, что Владиславу Жигимонтовичу служили прямо во всѣмѣ. Сѣ воромѣ же всѣ сущіи сія увѣрѣвше, опѣшиша паки вѣ Колугу: за нимѣжѣ Поляки не погнаша, но оспавиша ихѣ, да разоряютъ Христианство: Паприархѣ же зѣло плакася, видя паковое нестроеніе.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТЪ ОСМАЯ.

О послѣдѣ къ королю Польскому, о королевичѣ Владиславѣ.

Вѣ лѣто 7119, Сентября вѣ 9 день, избралъ всею Россійскою землею
въ послы прео взятаго Филарета митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, да Князя Василія Васильевича Голицына, да Князя Даниила Йоанновича Мезецкого, демныхъ дворянъ и дьяковъ, пріидоша же послы подъ Смоленскъ въ маборы, къ королю Польскому и Литовскому, Жигимонту, Октября въ 7 день. Того же месяца въ 19 день предъ королемъ Польскимъ и Литовскимъ Жигимонтомъ спавше послы царствующаго града Москвы, моляще короля, дабы далѣ сына своего на государство Московскское: и по малыхъ днехъ еще четвержды была послы совѣтующие съ сенатори и съ генпманомъ, и на четвертомъ всходѣ сказали сенатори и генпманы, что покаяніе король сына своего Владислава, хотѣшѣ дами, еже были ему на Московскому государству царемъ. Медлящымъ же посломъ сицевяя ради вины подъ Смоленскимъ всю осень и до зимы, и не бѣ къ Москве праваго оживѣнна, будемъ ли, или не будетъ королевичъ на Государство Московское. По четвертомъ бо сходѣ послольскомъ съ Москвы отъ Московскихъ бояръ, къ королю съ повинною гонецъ прибѣжалъ дворянина Иванъ Безобразовъ, понеже бояре
оптусшвше пословъ подъ Смоленскъ, и ч не дождавшея отв нихъ грамотъ, и вскорѣ все войско Польское и Литовское пущенча вб городъ Кремль. Се же содѣяща зло сами себѣ волею и неволею. Волею бо, яко мноси королю доброхотствующе: неволею же, яко мноси къ во- ру Калужскому начаша прямипи, и ссы- лапися. Начальникъ же Польскаго воин- ства гетманъ Желковской повелъ со Царь Василия Иоанновича Шуйскаго черное плашье сняпи, и отвезши вб плѣнѣ къ королю Жигимонту Польскому и Ли- товскому, такоже и братию его Князя Димитрия со княгинею, и Князя Иоанна Шуйскихъ посланца къ королю. Послы же таковаго злаго дѣла не увѣдаша. Папріархъ же Гермогенъ много о семѣ плакася, и много безчестія пріятъ отъ измѣнниковъ и отъ Поляковъ. Попомѣ же Поляки все державство Московское начаша правиши, и вездѣ свои воеводы и судія поспавлями начаша, и всякая крѣпость града Москвы за ихъ спрѣж- бами бысть, и нарядѣ пушечной и пи- шальной весь отвѣмѣше, и внесше внупрѣ града Кремля и Кипая, и по всѣмъ градомъ Россійскимъ посылаху свои угодники, и того ради и послѣство
къ королю Польскому бездѣльно бысть, и въ безчестіе бышь посланній отъ Московскаго Государства, иже начаша до конца оскорбляя, и гладсмѣ томили, самѣ же король безпрестанно промышляя какъ бы градъ Смоленскѣ взятіи: посломѣ же повелѣ опказали, что не будуѣ королевичь на Государство Московское. Сенаторы же и гетманы рекоша посломѣ: вы однѣ послы токмо бездѣльничаешь, а Московское Государство все королю хочеть служити и прямити во всемѣ, и показываху челобитные за руками, кто что у короля просить. И того ради послы до конца отчаяша, и не вѣдуще что сотворили. Нѣцы ихъ къ царствующему граду возвратишься, промчыхъ же пословѣ митрополита Ростовскаго и Ярославскаго Филарета, да Князя Василія Васильевича Голицына съ поващи король въ Липву опсла, овыхъ вѣ тѣмницахъ замвори, овыхъ смерти предастѣ. Гетманѣ же Желковской съ Поляки начашъ казну царскаго дому грабиши, ово съ Поляки себѣ, ово же къ королю подъ Смоленскѣ послалѣ, также и нарядѣ хотѣашѣ съ Москвы подъ Смоленскѣ посламы. По всей же Русской земли начашъ посы-
лапи дани великия и оброки иманы. И кимо ву бьду изьлаголешь, каковы быща правежи по всѣмъ градомъ православнымъ Христіаномъ, но о семъ Поляки не упѣшиліася, но паки оружіемъ пропосуюся, и повсюду рапнымъ обычаляемъ насилюютъ. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

О смерти вора Калужскаго.

Алексисъ же нарицающійся Димитріемъ царевичемъ живый въ Калугѣ, и мой такоже православнымъ Христіаномъ пакость дѣяше, и нѣкогда князь Петръ Урусовъ сынъ Нагайской по своему злому обычаю мечемъ погуби высеменутаго Касимовскаго царя, вору же Тушинскому мой врагъ Христіанскій зло любимъ бяше. Такоже и Нагайской не Петръ, но діяволъ любимъ же бяше, и оскорбѣ ворѣ по цари Касимовскому, попужи самана по бѣсѣ, повелѣ того князя Петра ввергнуши въ темницу. Вѣдѣй же князь Петръ, яко лукавый жежерисѣ зло имѣнію желашель и
сребру служай всегда, и подвиже многиъ лукавыхъ же волковъ люпаго льва обольстпи многими дарми. И тако по прехъ днехъ изъ темницы изведёся, и много тому врагу похвалъ предложивъ, и по днехъ нёколицъхъ умоля его изы- пи мѣщимсяя, и смотрпи поля Тамарскаго на зайцы, и на томъ игралици въ поли предъ Калугою устрѣли того врага до смерпи, самъ же убѣжа съ Тамары, и оспася сука со единѣмъ щеня- темѣ, къ нейже приприяся закономъ саманинскимъ Полякъ Иванъ Заруцкой, показуяся, яко служа ей и тому вы- блядку. Сие же до здѣ, не у бо о немъ повѣстъ сказується.

ГЛАВА СЕДМѢДЕСЯТАЯ.

О собраннъ войска вь Россіи на Польскихъ людей.

Рязанские же земли жищели дворяне и дѣпи боярскіе, и всякіе воинскіе люди видяще толико насильство Поляковъ, въ нихже началствуя тогда на Рязани вое- вода Прокопей Петровичъ Ляпуновъ, и
соплажаюсь с Володимерцами и с Ярославцами и с Костромичами и с Нижегородцами и с Казанским, и с волскими городами и со всеми Татары. Потомъ же того врага Зарубьского увличаша многими дарми и послан-ми, съ нимъ же многие казаки и Свердлые города изволениемъ Божиемъ обра- тившиеся, и пако изо всѣхъ городовъ Литву начаша изгоняли.

ГЛАВА СЕДЬМДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

Сказание краткое о разорении царствующаго города Москвы.

Кто не всплакуетъ и не возрыдаетъ, и теплыхъ слезъ испоконъ не изливъ, аще есть и каменосердечны и жестоко- сердцы, о великомъ семъ царствующемъ градѣ, иже прежде бысть поликѣвеликѣ, превысокѣ, прекрасанѣ и всѣмъ любезенѣ во очию зрѣщамѣ его, и благо- чеснѣвыми и великими царьми царству- емы и обладаемъ бѣ, и не покло крѣп- кими и высокими стѣнами, но и крѣп- кими оружениосцы, и храбрыми разборцъ
и премудрыми мужи огражденъ сый, паче же святыми церквами, и многоцъплебными мощми святыыхъ цвѣтшае, и молимвами ихъ отъ вся содержащаго укрѣпляемъ распяше, и возвышающе, и отъ многихъ государства поклоняемъ, богатствомъ же и славою и многонароднымъ множествомъ и превеликимъ просьпранствомъ не покло въ Росси, но и во многихъ ближнихъ и дальнихъ государствахъ прославляемъ и удивляемъ бысть царствующией сей градъ Москва, паче же реку новый Римъ, и какъ шолико предивенъ бысть, во единъ часъ падеся, огнемъ и мечемъ потрепленъ бысть? И сбысться на насъ слово премудраго Соломона глаголюще: злодѣяніе и беззаконіе, рече, опровержетъ престолы сильныхъ. Воистинну благий совѣтъ, правда же и любовь все созидаеъ, и во едино совокупляемъ; неправда же и созидающая вся и созданная разоряемъ и сокрушаеъ. Видимъ убо, колика древняя великая царствва неправды ради и беззаконія падоша злымъ падениемъ, глаголо же, Содома и Бавулона великоаго и Ниевій великій и Трао предивную, и Иерусалимъ градъ святый несохраненія ради закона Господня плѣненъ бысть
первѣ; послѣднее же увы и конечно плѣнение бысть, понеже распяша Господа славы, и не покаяшася. По семѣ же великѣй царствующей Константинѣ градѣ, не беззаконія ли ради и неправды плѣненѣ бысть; окресптѣ же России знаменя нами царствва Тамарская великая падошася, и вѣ запустѣннѣ быш: сице бысть и надѣ царствующымъ градомъ Москвю за премножество беззаконій нашихъ. Но сія убо по плѣнени ихъ своемъ не возмогуть воспамъ, царствующий градъ Мостовъ не тако: аще за беззаконія наша и пі мощчеленныхъ грѣхи мало наказа насѣ Господь; за милоспѣ же свою много возлюби и помилова. Егда убо беззаконія ради своего смирился и восколебался яко піаны, и приближихомся и до врѣмѣ смертныхъ, и возопихомъ ко Господу, и услыша насѣ, и отвѣ бѣдѣ нашихъ избави насѣ. Воиспинну близѣ есѣ всѣмъ призывающимъ его испіною. И раскаяся по множеству милоспія своея, и порази всѣмъ плѣнующихъ насѣ враговъ нашихъ. Но о семѣ убо впреди извѣялено будетъ, начнемъ же нынѣ, о немже намѣ слово предлежимъ: Вѣ царствующемъ градѣ Москвѣ преждереченнымъ они Люшори, беззаконнѣ
Поляки и Литва и Нёмцы, и отступницы и предателе Християнству върѣ, Михайло Салышковъ да Ёдоръ Орлеровъ со всѣми своими совѣтниками видѣвше, яко многия Россійскія города познаша ихъ лукавство и злую прелестъ, и пре- ступление въ крестномъ цѣлованіи, и приставовѣ ихъ по всѣмъ городомъ и по селомъ много побѣденныхъ, и воевода ихъ князь Иванъ Куракинъ съ Поляки и съ Русскими измѣники къ Москву приходжаль разбіенъ отъ Иоанна Васильевича Волынскаго съ повариціи, нептующе вскорѣ отъ Глазани и отъ Володимира и отъ Казани, и отъ иныхъ городовъ много Россійскаго воинства, и по своему лукавому праву умыслиша зло коварство надъ царствующимъ градомъ Москвою. Того же лѣта 7119, Марта въ 19 день, на страстной недѣли во вѣрнікъ, Михайло Салышковъ, и Польскій воевода Гасеевской да Струсь со всѣми Поляки и съ Нёмцы начаща всѣмъ въ царствующемъ градѣ Москвой всѣхъ православныхъ Христіянъ, и прежде убо Кипсей градъ запвориша, и ту много множествомъ побила православныхъ Христіянъ, и торги всѣ разрабиша. Посему же въ большемъ вѣбѣломъ городѣ,
и въ древняомъ вся жилища человѣческая огньемъ запалица, и всякѣ возрастъ, и всяко зданіе царствующаго града Москвы, увы! огню и мечу предалъ, и градъ древняой весь сожгоща; церкви же и монастыри и всякую святыню освяща, и попраша; новаго же исповѣдника святѣйшаго Ермогена Патриарха Московскаго и всѣя Россіи безчестнѣ со престола изринуши, и вѣ мнѣстѣ нужнѣ запворица, вѣ немже и преставися новый исповѣдникъ, скончавъ теченія своего подвигъ. Сие же гнѣво—быстрое наказаніе отъ Бога бысть намъ за премногія и промѣнчиленныхъ грѣхи наша: понеже Господь многажды наказуя, и опврашающа насъ отъ злобъ нашихъ, и не послушахомъ, ниже обралыхемся отъ пушій нашихъ лукавыхъ, но вѣ пушѣ Кайновъ, и во слѣдѣ волхва Валаама ходихомъ. Тоже дни на спрашной неѣди во впорникѣ вѣ Троицкой Сергіевѣ монастырѣ прибѣжалъ сѣ Москвы сына боярской Яковъ Алексанѣвъ, и сказалъ Архимандриту діонисию и келарю шаршу Аврамію, и всей братцѣ злоубѣйованную и страшную вѣсть, иже сошворися надъ царствующимъ градомъ Москвою. Архимандритъ же и келарь, и вси
суцій во обишели слышавше сія, зело сердцы своими возспинавше, и источницы слезы многих изливавше, и руць свои воздѣююще ко всемогущему Творцу и избавителю со слезами молящеся и глаголюще сице: засхупниче и защищниче нашь Господи, призри на ны, и избави нась отъ усмь кровоядливых сихъ Люторъ, и не предай же достоянія своего въ руки врагомь нашимь: такожде и ко всенепорочной Владычицѣ Матери Слова Божія, и къ великимъ чудотворцомъ Сергію и Никону со слезами припекше, засхупления и помощи просяще. Того же дни оппустили наспѣхъ къ засухующему граду на помощь Андрея Одержевича Палицына, а съ нимъ слугъ пятьдесятъ человекъ, Князя Василья Туменскаго съ товарищи, да двухъ сотниковъ стрѣльцкихъ, Рахманина, Базлова, да Томила Яганова, да съ ними стрѣльцовъ двѣсеми человекъ; а въ Переславль Залѣской послыша слугу Алексѣя Остредова съ товарищи о помощи къ воеводамъ Иоанну Волынскому, да ко Князю Одержору Волконскому, и дворяномъ и къ дѣпнемъ боярскимъ и ко всякимъ служивымъ людемъ о помощи. По семъ же разослаша грамоты во вся города Россійскія
державы, къ бояромъ и воеводамъ пишущее къ нимъ о многоплачевномъ конечномъ разорении Московского государства, моляще ихъ опѣ различныхъ Божественныхъ писаній, и повѣдающе имъ въ писаніяхъ, какъ во многихъ градѣхъ и селѣхъ опѣ Липовскихъ людей бывшую конечную погибель, святыя Божія церквамъ оскверненіе, и чудотворнымъ святыхъ образомъ, и многоцѣпнымъ мощемъ святыхъ поруганіе, инокомъ же многолѣтнимъ, и инокинямъ добродѣтельнымъ, паче же реку, невѣстамъ Христовымъ обрученіе и оскверненіе: не пощадѣша бо окаяннѣ Лютери они, ниже усрамиша пасшаго смертныхъ многоолѣтнихъ сѣдища опѣ старецѣ даже и до сущихъ младенецѣ всякаго возраста, и всѣхъ народѣ общій Христіанскій, и множествѣ безчисленное во градѣхъ и въ селѣхъ Христіанскія работнія чади. Не всѣ ли опѣ нихъ безѣ милости пострадаша, и горькими и людьми смертными скончашася, и вѣ плѣнѣ разведена быша. Нынѣ же окаяннѣ царствующему граду седmerece людѣйшы того сотвориша зло; паки же вспоминаяще тѣмъ опѣ писанія прежде бывшихъ храбрыхъ мужей за православіе
кончавшихся, како подвизаешься, и поспадаша о вѣрѣ и за опечест во даже до смерпи, и колицѣхъ даровѣ оспѣ Бога сподобишься пріяши, оспѣ человѣкѣ же и по смерпи колицѣми честями тогда пощашася, и ныѣ почимаеми, и имѣ бы такожде возложиши упование на все- силнаго вѣ Тронѣ славимаго Бога, и на пречистую Матерь Слова Божія, и на великихъ свѣпиль во всей велицѣ Россіи просіявшихъ вѣ посты, и имѣ немедленно кѣ царствующему граду на богомерзскихъ Польскиихъ, и Литовскихъ людей и на Русскихъ измѣнниковъ, ко опмщенію крови Христіанскія, и поспоя- ти бы за благочестшіе крѣпкі и муже- ственно, и добыши комуждо себѣ вѣчное имя и похвалы достойно. Всякому, гла- голющѣ, дѣлу едино время належишѣ. Аще ныѣ о правдѣ не поспаждемѣ, попомѣ всякъ и безѣ пользы и безѣ воз- даванія умрещи имамы. Воиспинну милос- спивѣ еспѣ Владыка и человѣколюбецѣ, вопль и молитву рабѣ своихъ услышишѣ, и оптранишѣ праведный свой гнѣвѣ, и избавишѣ насѣ оспѣ належащія людныя смерпи, и Латѣнскаго порабо- щенія; покмо сами мужайшесь, и о Бозѣ крѣпышесь; аще Господь сѣ нами, что
кто на ны. Многа же и ина отъ Боже-
спвенныхъ писаній пишуще къ нимъ со
многимъ моленіемъ о поспѣшеніи на ино-
племенныхъ. Сицѣвымъ же промышламъ
отъ обищели живоначальныя Троицы во
вся Россійскихъ города доспѣшающимъ, и
слуху сему во ушеса всѣхъ распространяющуся, и милостью пребезначальнѣ
Троицы во всѣмъ градомъ вси бояре и
воеводы, и все Христолюбивое воинство,
и всенародное множество православныхъ
Христіанъ помалѣ разгарающеся духомъ
рациъ, и вскорѣ сославшеся, сподви-
гошася отъ всѣхъ градовъ со всѣми
своими воинствомъ, поидоша къ царству-
щему граду на опмщение крови Хри-
стіянскія.

Бояре сѣ воеводы.

Отъ Колуги бояринъ и воевода Князь
Дмитрей Тимоѳеевичъ Трубецкой; а сѣ
нимъ дворяне и дѣпи боярскіе и спѣль-
цы и казаки и всякѣ служивые люди,
многихъ разныхъ городовъ.

Отъ Переславля Залѣсскаго воевода
Иванъ Васильевичъ Волынской, да Князь
Ѳедоръ Волконской, а сѣ нимъ дворяне и
dѣпи боярскіе многихъ разныхъ городовъ
спѣльцы и казаки и всякѣ служивые
люди.
Оть Коломны, думной дворянинъ, и воевода Прокофей Пепровичъ Ляпуновъ, а съ нимъ дворяне и дѣти боярскіе разныя городовъ, и спѣльцы и казаки.

Оть Тулы Иванъ Заручкой, а съ нимъ дворяне и дѣти боярскіе многихъ разныхъ городовъ, и многие атаманы и казаки и севрюки и всякие служивые люди.

Оть Володимера, Иванъ Просовецкой съ дворяны и съ дѣтми боярскими и съ Черкасы и съ казаки со многими людми, и оть иныхъ многихъ градовъ вские служивые люди, вси придоша подъ царствующий градъ Москву, и вкулъ снемешся, и бысть многочисленное воинство. Польскіе же и Литовскіе люди съ Русскими измѣнники изъдоша противу ихъ, и бысть имъ бой великий, и оть обою страну монзы пиша смершнюю чашу; и Божией милостию одолѣна еретикова православній, и многихъ Поляковъ и Нѣмецъ побили, и во градѣ потопили, и благо каменаго города оть Москвы рѣки взяли круглую банню, и Яузскіе и Олоровскіе и Покровскіе и Успѣвъменискіе и Петровскіе и Тверскіе ворога, и вниде все Христоимениное воинство вь каменной большой городѣ; а Польскихъ
и Литовскихъ людей осадили въ Кшемь городѣ и въ Кремлѣ; а Нѣмецъ осадили въ Новомѣ-дѣвичемъ монастырѣ. Во обители живоначальныя Троицы Архимандритѣ Діонисей и келарь спарѳцыпъ Аврамей со всѣмъ освященнымъ соборомъ и со всею брашіею по вся дни совершающе молебна, и моляще всесцераго вѣ Троицы славимаго Бога, и Матерь Слова Божія, и великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона о помощи и о укрѣпленіи на враги всего Христополюбиваго воинства, и освящивше воду, а со священными водами тогда пріѣзжалъ подъ Москву къ бояромъ и воеводамъ, и ко всему воинству келарь спарѳцыпъ Аврамей Палицынъ, и прішедъ паки укрѣпляя отпѣ Божественныхъ писаний все Христополюбивое воинство, и милость Господня бѣ съ ними. Посемъ же Архимандритѣ и келарь по совѣту бояръ и воеводъ, писали вѣ Казань по прежписанному къ преосвященному Ефрему миросположению Казанскому и Свяжскому и къ бояромъ и воеводамъ, и къ всему воинству Казанскаго государства, и вѣ нижней Новгородѣ, и во всѣ Понизовье города, и вѣ Поморіе о великому ра- зареніи Московскаго государства и о
собрани под Москвою Христолюбиваго войска, и имь бы такожде были въ соединеніи, и стами обще на отмщение крови Христіянскія, и пришли въ сходѣ подъ царствующій градь Москву. Казанскаго государства, и всѣхъ Понизовыхъ и Поморскихъ городовъ бояре и воевody, и всякіе служивы люди, и всенародное множество всѣхъ чиновь, и сии всѣ собралися такожде и прежде бывшія подъ Смоленскимъ у Польскаго короля Жиктимонша (*) дворяне и дѣти боярскіе, и всякіе служивы люди Смольян и Новгородцы, и иныхъ многихъ Украинскихъ городовъ; и сии всѣ слышавше о разореніи Московскаго государства, и собралися подъ царствующій градь Москву всѣ пришедша, и сшедше вскорѣ взяша Новодевичь монастырь, да бѣлого города взяли Алексеевскую башню, и водянъе и Черполовскіе и Арбатскіе, и Никипскіе ворота, а за Москвою рубкою пропашъ воротъ острожни поставили, и сотвориша Польскими и Липовскими людемъ велику тѣсноту.

(*) Сигизмунда.
Глава Седьмидесятъ Вторая.

О убийстве воеводы Прокофья Ляпунова, и гетманъ Хоткевичъ.

Искони же ненавидый добра человѣческому роду врагъ дьяволъ видѣ въ соединении православныхъ Христіанъ, завистию распредѣлется, и обрѣтѣ сосудъ готовъ на се устроенъ: глаголю же, Ioанна Зарудского и единомысленныхъ ему казаковъ съ нимъ пришедшихъ, и вузущій его на убіеніе думанного дворянина и воеводы Прокофья Петровича Ляпунова.

Исполнися зависти и ярости мужества его ради и разума, здѣло бо той Прокофей ревнуя о православіи, ненавидя же до конца хищенія и неправды бывшия тогда вѣ казачьи воинствѣ, и призвавше его вѣ сѣздѣ, возложиша нань измѣну, и восставше убиша его. По неправедномъ же ономъ убіеніи Прокофье бысть во всѣмъ воинствѣ мятежъ великъ и скорбь всѣмъ православнымъ Христіаномъ, врагомъ же Полякомъ, и Русскимъ измѣникомъ бысть радостью велика. Казаки же начаша вѣ воинствѣ велико насилие пвориши, по дорогамъ грабили, и побивали дворянъ, и дѣшей
боярскихъ. Потомь же начаша и села и деревни грабить и крестьянъ мучить, и побивать. И такова ради опь нихъ упѣсенія многи разыдошася опь царствующаго града. Липовскій же гетьманъ Сапега тогда стоялъ подъ градомъ Переславлемъ Залѣскимъ со многими Полскими и Липовскими людьми, слыша о убіеніи Прокофьевъ, и неуспроение велико усмотрѣвъ въ воинствѣ Православныхъ, и прииде вскорѣ на помощь Полякомъ со множествомъ воинствва и съ запасы. И опь Алексѣевской башни до Тверскихъ воротъ большаго благо города взяли, и за Москвою осмотрѣны всѣ высѣкли, и запасы въ горо подѣ провезли: разыдошабося тогда всѣ насилия ради казаковъ; только остались подѣ Московою бояринъ и воевода Князь Дмитрий Тимоѳеевичъ Трубецкой, да Иванъ Заруцкой, да Андрей Прозовецкой съ казаки своими, и пѣмѣ спали Липовскіе люди силни.
ГЛАВА СЕДЬМДЕСЯТЬ ТРЕТИЯ.

О приходе гетмана Хоткевича.

Посемь же прииде изъ Польши гетмащий Хоткевичь со многими Польскими и Липовскими людьми, и спалъ въ Красномъ селѣ, и боярина Князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого съ товарищи осадили. И бысть въ Рускомъ воинствѣ скудость и гладь великъ, зѣлью пищальному и свинцу недоставшшу, и великою скорбью стѣсняющеся. Бояринъ же Князь Дмитрий Тимофеевичъ Трубецкой съ товарищи, и со всѣми апаманы писали въ Троицкой Сергіевъ монастырь со многимъ моленiemъ о свинцу и о зеліи, и паки моляще, чтобы писали грамоты во всѣ города о помощи на Польскими и Липовскими людьми. Архимандритъ же Діонисей и келарь спарецъ Аврамей сошориха соборъ, созвавше бояръ и дворянъ и дьяковъ прилучившихся тогда въ монастырѣ Троицкомъ отъ разорения Московскаго, и совѣтовавше паки написаша грамоты со многимъ молениемъ ко всему Христолюбивому воинству о помощи на иноплеменныхъ; и разослаша во всѣ грады Россійскія державы, для
збору ратныхъ людей. Изъ Троицкаго Сергиева монастыря въ Ярославль и во всѣ замосковные и поморские города отправили боярниа Князя Андрея Петровича Куракина, да дьяка Михайла Данилова, а съ ними дворяня и дѣтей боярскихъ: въ Володимерь и во всѣ понизовные города отправили сполника Василя Ивановича Бундорлина, да дьяка Сыдavernаго Василяева; а подъ Москву къ боярину и воеводѣ ко Князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому съ поварници, и ко всему воинству послали помѣшнъ Троицкихъ слугъ и служебниковъ съ свинцомъ и съ зеленомъ, укрѣпляюще все воинство писаніи, благонадежнымъ были, и ждали помощи вскорѣ, свинцу же и зелія много посылающе имъ всегда. И бысть въ монастырѣ скудость зеленой и свинцу; келарь же Аврамей изъ полуторныхъ и изъ верховыхъ и изъ полковыхъ пищалей (вынявъ) заряды, къ нимъ послал.
ГЛАВА СЕДЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

О Князь Дмитрїв Михайловичъ Пожарскому, и о Козымъ Мининѣ, и о приходѣ ихъ къ Москвѣ со множествомъ воинства.

Грамотамъ опѣ обищели живоначальных ныя Троицы, дошедшимъ во вся грады Россійскія державы, и паки начаша быши во единомысліи: паче же въ нижнемъ въ Новѣградѣ крѣпцѣ яшася за сіе писаніе, и множества народа внимаше сему до многи дни. Во единѣ же опѣ днѣ сшедшее единомушно, и глагола каждо ко ближнему своему: яко уне есть намѣ умерши, нежели предаши на поруганіе преисподнѣе Богородицы образомъ Владимірскѣ, и честныхъ и многоцѣлебныхъ мощей Петра и Алексѣя и Іоаны, и прп. чиѣ Московскихъ чудомворцевъ, и православную Христіянскую вѣру вѣ поруганіи видѣли. И избравше всему воинству начальника сполника, и воеводу Князя Дмитрѣя Михайловича Пожарскаго; къ нему же избравше для земскія казны збору изъ посадныхъ людей Козму Минина: И тако совѣтѣ ихѣ и начинаніе благо, и дѣло бысть. Слухѣ же о семѣ пропече во всей Россіи, и собрашася
отъ всѣхъ градовъ дворяне, и дѣши боярскіе, и всякіе служивыя люди въ Нижней Новгородѣ къ сполнику и воеводѣ, ко Князю Дмитрѣю Михайловичу Пожарскому. Онъ же комуждо по до- сполнію далише имѣ денежное жалованье и кормы, и прпезами учрежаше ихъ, и во оружіи госповъ ко брани устрояше ихъ, и всѣ иже отъ воинскаго чина, и нищіи обогатишася, и быша конны и вооружены; и паки бысть многое воин-ство. Генпманѣ же Хопхѣевичь услышавъ многое собраніе Россійскаго воинства, отпѣде отъ Москвы къ Волокуламску- му. Изъ Роспова же полковникъ ихъ Каменской, къ нему же прииде на сходѣ, и отпѣ Москва и до Ярославля путь очищаша; а отпѣ Князя Дмитрѣя Михайловича передовыя люди отпѣ Нижнаго въ Ярославль и на Кострому пріидоша.
ГЛАВА СЕДЬМДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

О новомъ ложномъ царѣ, и о приходѣ подъ Москву Князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго.

Въ тозо время во 12о году научениемъ диаволимъ, иже непрестанно воюя роѣ Христианскій, проясися пацы воръ во Псковѣ, и назвася царемъ Димитріемъ: сemu же злому вражию совѣтному бысть единомысlenникъ Иванъ Плечеевъ сѣ поварици, и по казачью злоумышленному заводу замѣяли въ полкѣ подъ Московою крестное цѣлованіе, и всѣхъ дворянъ, и дѣшей боярскихъ, и всѣхъ Московскихъ жильцовъ привели къ крестному цѣлованію, цѣлуяще живооповщій Крестъ тому вору Псковскому, нарицающему его царемъ Димитріемъ, и всѣ сплетшеся низводимы къ великому грѣху неволю. Въ велицѣй же лаврѣ жизоначальнія Троицы Архимандритъ и келарь со всѣю браміею непоколебимы пребышиа, и грамоту присланную за воровскою лжехристовою рукою оплеваша, того же ради и многіе грады къ злому совѣтну тому не присташиа, и отъ того грѣха соблюдошаися, вору Креста
не цѣловали. И слыша подъ Москвою бояринъ и воевода, Князь Дмитрей Тимоѳеевич Трубецкой сѣ поварщи, что у Троиця въ Сергіевѣ монастырѣ пребыши всѣ опинюдъ непоколебими, врагу и вору Псковскому Креста не цѣловали; а прямишь испинно Московскому государству. И вскорѣ въ Сергіевѣ монастырѣ прислали дворянѣ Михайла да Никиту Остаѳевичевѣ Пушкиныхъ моли о семъ, чтобы писали опѣ обищели въ столнику и воеводѣ Князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому о немедленномъ шестви подъ царствующей градь Москву, и всѣ бы воинство было въ соединеніи; а подъ Москвою всѣмъ воинскимъ людемъ шѣсбопа и гладъ и скорбь велика, и пришествія тѣхѣма Хопкѣевича къ Москвѣ паки вскорѣ чающе со многими Польскими и Литовскими людьми и съ запасы. Архимандритѣ же и келарь вскорѣ оппустили въ Ярославль ко Князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому, и ко всѣму воинству изъ собранныхъ спарцовъ Макарія Куровскаго, да Ларіона Бровцына со многимъ молебнымъ писаниемѣ, повѣдающе имъ вся содѣваемая подъ Москвою. Князь же Дмитрея писаніе опѣ обищелъ вѣ пред.
зрѣніе положи, пребысть вѣ Ярославлѣ многое время. Архимандритѣ же Діонисей и келарь старецѣ Аврамей паки посылаютѣ къ нему собранаго старца Серафіона Воейкова, да старца Аѳонасья Ощерины, много молицѣ его вскорѣ пріиши къ Московскѣ, и помощь учиниши, ово пишуще ему сѣ моленіемѣ, ово же и сѣ запрещеніемѣ: понеже наченше дѣло добро, и о томѣ нерадящимѣ, и мнѣющимъ сладкое горько, а горькое сладко, и сладосты мнѣющимѣ вседневное насыщеніе, и пропчая опѣ Божественныхъ писаній довольно писавше, и къ сему прирекше: Аще прежде вашего пришествія къ Москву геніманъ Хонкѣевичъ пріидетъ, со множествомъ войска и сѣ запасы; по уже всуе трудъ вашъ будетъ, и мѣте ваше собраніе. Князь же Димитрей Михайловичъ старцовѣ ко обищели опущивѣ, самѣ же косно и медленно о шествіѣ промышляшѣ нѣкоихъ ради междоусобныхъ смутьныхъ словесѣ: вѣ Ярославлѣ же спояше, и войско учреждающе; подъ Москвою же вси опѣ глѣда изнемагающе. Врагъ же геніманъ Хонкѣевичъ видя междоусобие вѣ Рускомъ воинѣнѣ, пишитъ съй и гоповѣ на пролитіе крови Христіянскія, скоро
къ шестивю пути устремляется: но Господь гордымь пути препинаетъ, и нестройно бываетъ шествие его. Видѣвъ же Троицкой келарь Аврамей дѣйствовъ діаволе, и между воеводѣ вражду, и яко того ради православному Христіанству бываетъ конечная погибель, и совѣтовавше со Архимандритомъ Діонисиемъ и сѣ соборными спарцы, и пѣвше молебная, вземъ благословение отъ Архимандрита и отъ братіи, пути емленся, пойдя въ Ярославль Цюля въ 28 день, и о семъ моляся Богу, да трудъ пути его не безплоденъ будеть. И пришедшу ему во градѣ Ярославль, видя мятежниковъ и ласкамелей и пропелолюбимелей, а не Боголюбцовъ, и воздвижущихъ гнѣвъ великъ и сваръ между воеводѣ, и во всѣмъ воинствѣ: сія всѣ разсмотрѣвъ спарцы, и Князя Димитрея, и Козму Минина, и все воинство довольно подучивъ отъ Божественныхъ писаній, и много моливъ ихъ послушници подъ царствующей градъ Москву, и къ тому наковымъ мятежникомъ не внимами. Князь же Димитрея Михайловичь, и Козма Мининъ, и все воинство послушавше моление спарца, и послѣща прежде себя къ Москвѣ воеводѣ, браша своего Князя
Дмитрея Пепровича Пожарскаго Лопашу, да Михайла Дмитреевича Самсонова, а съ нимъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, и стрѣльцовъ и казаковъ, и всѣхъ служивыхъ людей множествов. Воеводажъ Князь Дмитрей Пепровичъ съ поварищи пришелъ къ Москве, сталя у Тверскихъ воротъ; а Иванъ Заруцкой исполнений сый зависшему со единомыслинными, и заславъ полку своего множества казаковъ, да убийшъ воеводу Князя Дмитрея Пепровича, и войско ево разбивъ, и много бившеся, тружащеся всуе, ничтоже успѣша, но со срамомъ отвѣдоша. Потомъ же и самъ Князь Дмитрей Михайловичъ, и Козма Мининъ поидоша подъ царствующий градъ Москву, и слышавше о семъ во градъ Псковъ вси люди, и съ прежереченнымъ Иоанномъ Плещеевымъ совѣтовавше; посемѣ же и казаки отъ прелести обранишася, вора, иже назвася царемъ Дмитриемъ, поимавше къ Москве приведоша, а Иванъ Заруцкой спою подъ Москвою съ казаки своими мяняще всѣмъ воинствомъ, и всѣми православными Христіаны грабяще и насилующее, и слыша, яко Князь Дмитрей Михайловичъ идемъ подъ Москву, и весь лукавый его совѣтъ разорися,
ся, и бысть ни вочпоже. Къ семужь увидѣвъ, яко мнози отъ полку его отъ прелести обращахуся ко испинѣ, и отпирься отъ благаго совѣта, нащю бѣгу емлется со единомышленными своими, и пришедѣ во градъ Коломну къ Маринкѣ къ Юрьевѣ дочери Сандомирскаго, которая была у вора въ Тушинѣ, и назва сына ея царевичемъ. Не по многѣ зѣхъ же днѣхъ и отшолъ побѣжа, поемъ съ собою прежереченную Маринку и сына ея. Но напредѣ писанная возвратимся. Егда пріиде Князь Дмитрій Михайловичъ къ Троицы вѣ Сергіевѣ монастырь съ достопальными людьми Августа вѣ 14 день, и восхотѣ стояши во оби- пели: а бояринъ и воевода Князь Дмитрій Тимоѳеевичъ Трубецкой пишетъ непрестанно изъ подъ Москвы вѣ Троицкой Сергіевѣ монастырь ко Архимандриту и келарю, и къ соборнымъ старцемъ, чио казаки всѣ изъ подъ Москвы для великихъ скудости хотятъ импи прочь: а къ Липовскімъ людемъ вѣ Москву идетъ генманъ Хожкѣевичъ на проходъ со многими людьми, и съ запасы, и Князю Дмитрію Михайловичу къ Москве послѣшипи, и Липовскіхъ бы людей вѣ Москву съ запасы не пропу-
стипи, и Архимандришь Діонисей и келарь спарець Аврамей много о семь моляху Князя Димитрея и все войско: вѣ нихъ же бысть много разнствія и нестроение велико. Овій хопяху подъ Москву импі, иній же не хопяху, глаголюще: Князь Димитрея маняшь подъ Москву казаки, хопятъ его убийи, какъ и Про- кофья Ляпунова убиша. Келарь же много прещаше имѣ, и Князю Димитрію глаголаше: помни, Княже, Господне слово во Евангеліи реченнѣе: Не убойтесь отъ убивающихъ тѣло, души же не могущихъ коснуться, но аще, что случится, и поспраждеш, то мученикъ будешь Господеви. Многа же и ина глагола ему отъ Божественныхъ писаній, яко умилпися ему, и опшавивъ вся своя размышленія, и страхъ ни вочпоже вмѣнивъ, но все упованіе возложивъ на всесиль- наго вѣ Троицы славимаго Бога, и на великихъ чудоштворцевъ Сергія и Нико- на, и пѣвше молебная, пойде изъ оби- шели жионачальныя Троицы со всѣми людьми подъ царствующій градъ Москву. Архимандришь же со всѣмъ соборомъ вѣ ризахъ и со образы и со кресты всѣ брашня провожали на Волкушу гору, и на горѣ же образомъ приложилися,
къ Москвѣ пошли Августа вѣ 18 день. Поехали же съ собою и келаря старца Аврамія; пришедшу же Князю Дмитрію Михайловичу подъ Москву, и ставшшу у Арбатскихъ воротъ, и Липовскимъ людемъ во градѣ конечную пѣсню учинили.

ГЛАВА СЕДЬМДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О приходѣ второмъ къ Москве гетмана Хоткѣвича, и о бою съ православными.

Не по многѣхъ же днѣхъ прииде гетманъ Хоткѣевичь со многими Польскими и Липовскими людми и съ запасы, и того днія бысть имъ бой подъ Новымъдвинемъ монастыремъ съ полки Княза Дмитрія Михайловича. И сперва Липовские конные роты Русскихъ людей пропишили, потомъ же многими пѣшими людми приходили на станы приступомъ, и билися съ упора и до вечера. И паки Господь Богъ милоспѣ показа, Липовскихъ людей отъ становъ отбили, и за Москву за рѣку прогнали, а которыя Липовские люди выходили изъ града охи-
щами Водяных, ворота, и этих людей побили, и знамена поняли, а боярин Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой со всеми своими полками тогда стоял за Москвою ребото у пречистых Богородицы Донскія; въ нощі же той оть генерала проідошла во градь къ Липовским людемъ гайдуковъ шестьсотъ человѣкъ; а на упрышь вышедшее изъ града, за Москвою рѣкою у体育场ъ Христова Георгія оспроѣ взяли, и знамя свое пославили на церкви. Звѣрообразный же генералъ Хопкевичъ пріиде отъ рѣки Сѣпуніи со всеми своими людьми ко пречистых Богородицы Донскіе; Руспіи же полцы ополчились пропишув ему, сптрѣлицы же и казаки всѣ спаша во рву. Сія же быша въ третій день по приходѣ генераловѣ. Свипашацу понедѣльникъ начаша полцы ходилися: бѣ бо отъ обою страну множествомъ безчисленно людей; окаянній же Люшори Польскіе и Липовскіе люди наглѣ звѣрообразнымъ рвеніемъ наступили на Московское воинство; Божіимъ же попущеніемъ грѣхъ ради нашихъ Руспіи полцы вдаша плещи свои, на бѣгство устрѣмилась, такоже и пѣшіе всѣ, ровѣ покинувше, по бѣгоща, и оспроѣ у свящаго Климента
покинули; изъ града же вышедше Липовскіе люди вѣ тѣмѣ острощкѣ сѣли, и знамена на церкви поставили, и запасы многие оть гетмана вѣ тѣмѣ острогѣ ввезоша, яко никомуже имѣ возбраняющу. Но егда уже изненогшей силѣ нашей, но не конечно еще очнаявшимся и ко Спасителю своему и Творцу душевникѣ и плѣнникѣ очи возведеше отѣ всея души возопиша, помощи на сопротивныхѣ просище. Тогда Всемогій вскорѣ показа крѣпкую свою и непобѣдимую силу. Казаки убо, которые отѣ Климен-на свяпаго изъ острощку выбѣгли, возрѣвъся на Острогѣ, видѣша на церкви Липовскіе знамена и запасовѣ много во Острогѣ вшедшихъ, и зло умилившея и воздыхнувшее и прослѣзившея къ Богу: мало бо ихѣ числомѣ. И тако возвращающеся успремишася единодушно кѣ остро- гу приступомѣ, и вземше его, Липовскѣ людей всѣхъ острію меча предаша, и запасы ихѣ поншаша, прочи же Липовскіе люди успрашияща зло, и вспышъ возвращающся, ови во градѣ Москву, инѣ же кѣ гетману своему; казаки же гоняще и побивающе ихѣ, яко и самимѣ имѣ удивляющимся силѣ Божіи. Позавидѣ же диаволѣ славѣ Божіи
яко змий мечтася, вложи мысль лукаву твъмъ казакомъ, иже Липовскихъ людей побивающе, первѣ убо удивляющеся помощи Божией, и благодаряще Бога, яко не множество имъ полико ихъ избивающе прошпивныхъ, вже размышляюще видѣша множество стоящихъ и непомогающихъ имъ, исполнися гнѣва, возвращающе вѣ жилища свои, укоряюще дворянъ, многими имѣніи богатящихся, себе же нагихъ и гладныхъ нарицающе, и извѣстный дающе, яко къ тому имъ на брань ко врагомъ не исходиши николиже. И сія видѣвше врази, яко отступши отъ нихъ казаки, велико дерзновеніе пришша, и поставиша обозъ свой у церкви святая великомученицы Екатерины, и ровъ наполніша пѣшими людми, и за рвомъ спаны себѣ доспѣша, и запасы своя ввезе поставиша. Видѣвъ же сія быстряемъ злак сполникъ и воевода Князъ Дмитрій Михайловичъ Пожарской, и Козма Мининъ, и вѣ недоумѣніи быша, и послыша Князъ Дмитрія Петровича Пожарскаго Лопату къ Троицкому келарю старцу Аврамию, зовуще его въ полки къ себѣ; бѣ бо тогда старецъ съ прочими молебная совершающе предъ образомъ святыхъ и живоначальныхъ Троицы,
и пречиспяя Богородицы, и великихъ чудоитворцовъ Сергія и Никона, моляще-ся о побѣдѣніи на враги на мѣстѣ, идѣже былѣ Обыденный храмъ во имя свящаго пророка Иліи. Келарь же слышавъ скорѣ пойде вѣ полки, и видѣвъ Князя Димірея и Козму Минина и мно-гихъ дворянъ плачущихъ, и со враги брались безъ казаковъ немощныхъ себѣ показующа, и умоляша старца, послыша-го со многими дворяны вѣ стапы казачья, моляще ихъ, чтобы врагомъ не подали, и вземъ Бога вѣ помощь, скорѣ и немедленно шли пропиву ихъ, и запа-сы бы ихъ вѣ городъ не пропустили. Келарь же сія слышавъ, такожде слезъ наполнися, и яко забывѣ старость, и призвавъ Бога вѣ помощь и великихъ чудоитворцовъ моливши, скорѣ пойде кѣ казакомъ кѣ оспрошку Клименша свяща-го, и видѣвъ ту Липовскіхъ людей множество побитыхъ, и казаковъ сѣ оружіемъ споящихъ, и много моливъ ихъ со слезами, и первое похвальная имѣ изрѣче сице: Яко отъ нихъ начася дѣло доброе, спавшихъ крѣпко за испин-ную православную Христіянскую вѣру, и раны много приёмлюще, и гладѣ и на-гому перпяще, и прославше во многихъ
далнихъ государствахъ своею храбростью и мужествомь: нынѣ ли браше, рече, вся та добрая начатія единѣмѣ временемѣ погубити хочетесь? Многа же ия изрече имѣ умѣвшая ихъ, и понуждая импи на противныя; они же слышавше сія опѣ келаря, зело умилишася, и молила его, дабы халѣвъ къ прочимъ казакомъ въ жилища ихъ, и ихъ наказалъ и умолялъ импи на противныхъ: сами же общающающеся вси умерши хошщце, а не поющившевъ враговъ своихъ никакоже возврашпимся. Келарь же паче укрѣпляя ихъ, и дерзами повелѣваетъ, и звапи ясакѣ чудошворца Сергія, и узрише, рече, славу Божію. Егда же прии де спарецѣ близѣ Москвы рѣки про пивъ церкви святаго Христова мученика Никиты, у рѣки же множествомъ казаковъ иджао въ спаны свои, и медляще прехода ради рѣки, келарь же много моливъ ихъ со многими слезами, яко прежде. Слышиавше же сія всѣ многочисленное воинство казаковъ, внезапу умилшевшся, внидоща въ спрахѣ Божій, и вси скоро успремишася ко врагомѣ на бой, и не дошедше спановъ своихъ, яко ни единому не осталсяся опѣ нихъ, другъ друга понуждающе, глаголаху:
поскоримъ брашу, поспредами за имя Божіе и за православную испинную Христианскую вѣру. Прочіи же казаки стоящи за рѣкою у церкви свящаго великомученіка Никита, видѣша, яко брашія ихъ вскорѣ возврашишася на бой, и не дождавшесь келаря, пропису ему грядуку чрезъ рѣку, овь бродяку, иніи же по лавамъ идуще; келарь же и шѣхъ умолялъ и много поучивъ отъ Божественныхъ писаній; они же съ радостию скоро поидоша на бой, Бога въ помощь призывающе и чудотворца Сергія, единогласно кличаще ясакомъ: Сергіевъ! Сергіевъ! егда же прииде келарь въ станы казачьи, и пукъ брѣте ихъ многое множество, овыхъ піющихъ, и иныхъ играющихъ зерни. Келарь же сихъ множае перваго поучивъ, казаки же вси извѣдоша изъ становъ своихъ со оружіемъ и повелѣша звониши, кличаще ясакъ: Сергіевъ! Сергіевъ! и поидоша вси на бой.
ГЛАВА СЕДЬМДЕСЯТЪ СЕДМАЯ.

О взятии обоза, и о побегѣ Литовскихъ людей.

Приспѣвшимъ казакомъ ко обозу у великомученицы Христовой Екатерины, и бысть вой великѣ зѣло и преужасенъ; сурово и жестоко нападоша казаки на войско Литовское; овіи убо боси, овіи же нази, посямо едино оружіе имуще въ рукахъ своихъ и мечь при бедрѣ своей, побивающе ихъ немилоспивно, и обозъ у Литовскихъ людей разорвали, и запасы поимали, и во острогѣ Литовскихъ людей всѣхъ побили: отъ множества бо тогда вопія и кричанія обою сторону не бѣ слышали пищального спуку; но поколо огнь и дымъ восходящъ, отъ дыму же темную облаку нашедшу и покрывшо войско все, ини же пришедшіе ко рву и Литовскихъ людей всѣхъ изо рву выгнаша, на нихже приспѣвшимъ воеводамъ со множествомъ конникѣ, и бысть врагомъ велика погибель, и стапы ихъ въ разграбленіе взяша, прочая же въ воздухѣ дымомъ разлишася. Геншманъ же Хоткевичъ видя своихъ избранныхъ множество побѣденныхъ отъ воинства
православныхъ, убояся, поместавъ всю свою, побѣже. Православній же гневше по нихъ, многихъ избиша, и возвращавшеяся съ великою побѣдою вземше всю запасы ихъ и оружія и всю имѣнія ихъ пограбивше, во своя стыны внесоша. А генманъ съ оспавшими своими роиами ста на Воробьевъ горѣ. Келарь же по побѣдѣ прииде ко Князю Димитрию Михайловичу Пожарскому съ поварищи и прочимъ. И тако благодаряще Бога, и похвальюще великое заслуженное пречистья его Богоматери, и молимвы великихъ священелей Московскіхъ Петра, Алексѣя, Ионы, и великаго чудотворца Сергія, и прочихъ святыхъ, и поидоша ко образу святыя живоначальныя Троицы, и пресвятя и пречистяя Богородицы, и великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, идже прежде молебная со вершаху, а съ ними множество дворянъ и дѣшей боярскихъ и всѣхъ чиновъ множества народа, и пѣше молебная благодаряще Бога, и разыдошася радующеся. Во градѣ же Москвѣ вѣ Кипаѳ и Кремлѣ Липву и Нѣмецѣ крѣпциѣ осадища, и велику имѣ пѣсному сопворища, и бысть у нихъ гладъ великъ и морѣ на люди, огнѣ глада ядѣху мертвеченю, собаки,
кошки и мыши и всяку нечистоту, по- томъ же и плоти человѣческія начаша яспи, другъ друга побивающе. Гладу же у нихъ велику бывшу, бояринъ же Князь Дмитрий Тимоѳеѳевичъ Трубецкой, да Князь Дмитрий Михайловичъ Пожарской съ поварыши и все воинство паки о градоимствѣ крѣпцѣ помышляюще. Па- ки же диволѣ возмущение велѣ вѣ во- инствѣ сотвори, вси казаки восстающе на дворянѣ и на дѣтей боярскихѣ пол- ку Князя Дмитрия Михайловича По- жарскаго, называюще ихъ многимъ имѣ- ниемъ богатящихся, себе же и нагихъ и гладныхъ нарицающе, и хотящихъ разым- пися отъ Московскаго государства, ипѣ же хотящихъ дворянѣ побиши и имѣ- нія ихъ разграбили, и бысть вѣ нихъ великое нестроеніе. Сія же слышавше во обишли живоначальныя Троицы Ар- химандритѣ и келарь и старцы собор- ныя сотвориша соборѣ: бѣ бо тогда вѣ казнѣ чудомѣрцѣ скудость днгамѣ велѣн, и не вѣдуще что казакомѣ по- слами и какову почесть возвами, и о томѣ у нихъ упрости, чтобы отъ Московскаго государства не отомстив- ше врагомѣ крови Христіанскія, не ра- зошлись. И умыслѣвше сице, послѣща
къ нимѣ церковная сокровища, ризы, спихари и напрахили саженье въ за-
кладѣ вѣ тысячѣ рублей не на долго
время, да кѣ нимже писали со многимъ
moleniemъ отъ Божественныхъ писаній,
чтобы подвигъ спрадания своего совер-
шили, отъ Московскаго государства не
расходились, и проч: они же пріемше
писаніе, и прочешше его предъ всѣмъ
войскомъ, и слышавше похвальные гла-
голы о службѣ ихъ и о перѣніи, и
придоща вѣ разумѣ и вѣ спрахѣ Божій,
и паки возвращаятъ присланная кѣ
нимѣ ризы вѣ домѣ живоначальныя Трои-
цы, и дву апамановѣ сѣ грамотами ко
Архимандриту и келарю и ко всей бра-
міи, что имѣ по прошенію ихъ вся ис-
полниши, аще и пьмочисленныя бѣды и
скорби пріидутѣ, то вся перѣпи, а не
вземше града Москвы и врагомѣ не опь-
мспивше крови Христіанской, не опьвишь.
ГЛАВА СЕДЬДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

О явленіи чудотворца Сергія во осадѣ Галасунскому Архіепископу Арсенію.

Не подобаетъ убо и сего молчанію предампи, молю же васъ прилежно послушати безъ всякаго сомнѣнія вѣнѣ всякія суетныя молвы себѣ сошврше, преклоняше ушеса ваша, и услышате о предивныхъ чудесъ велиаго опца нашего чудотворца Сергія, паче же о новосопвршемся чудеси вѣ царствующемъ градѣ Москвѣ. Тогда убо Галасунскому Архіепископу бывшую во осадѣ вѣ Кремлѣ со окаянными Поляками и сѣ Нѣмцѣ и всѣми попребами обнищавшую, весь домѣ его Поляки и Нѣмцы разграбишша, и всѣ имѣнія его и запасы поимаша. Архіепископу же гладомѣ умирающу, и уже живота своего опчаывающуся и опасную ему проговорившу; лежашу же ему вѣ келліи со единѣмѣ спарцомѣ келейникомѣ своемѣ, является ему великѣ вѣ чудесѣ вѣ Сергій пришедѣ кѣ келліи пихо, и молимпу сошврь; Архіепископу же опѣ зельныя немощи едва отвѣща, аминь, и абѣ входимѣ вѣ келлію его преподобный Сергій, и свѣтѣ
велий въ келліи возсія, и глагола ему свяпны: Арсеніе! се убо Господь Богъ молимъ ради всенепорочныя Владычицы нашего Богородицы и великихъ чудотворцевъ ради свяпныхъ Петра и Алексія и Ионы и всѣхъ свяпныхъ, да и азъ грѣшный съ ним же ходазай быхъ, зауѣра градъ Киїй предаетъ въ руцѣ Христіаномъ, и враговъ вашихъ вскорѣ всѣхъ низложитъ, и изъ града извергнетъ. Архіепископъ же Арсеній очи свои возведе, и ясно видящъ близъ одра его стояща великаго Сергія чудотворца, и познавъ его и едва возстановъ на ногу свою поклонися ему, онъ же невидимъ бысть огнь очию его, и святъ онъ велия явшияся въ келліи его разыяся. Архіепископъ же въ себѣ бывъ, ощуши себе огъ болѣзи здрава, и благодаривъ Бога до утра. Зауѣра же 121 года Октября въ 22 день, на память иже во свяпныхъ опца нашего Аверкия Епископа Іераполскаго чудотворца, воеводы градъ Киїй приспупомъ взяли, по словеси свяпаго Сергія чудотворца, и много въ немъ Липвы и Нѣмецъ побыли, оспавшихъ же въ Кремль вынаны и обрѣпоща много чановъ и наполовъ плоти человѣческія солены и подѣ стропами много
шуму человеческого, и съдоша въ Ки-маф Христоюлюбивое воинство, врагомъ же большую пещиото сотвориша, ере-пицы же до конца изнемогоша, но ждуще изрченийя кръпляхуся.

ГЛАВА СЕДМЬДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

О взятіи Поляковъ и Питвы и Нѣмецѣ бо градѣ Кремлѣ.

Во градѣ же Кремлѣ во осадѣ Поляки и Липса и Нѣмцы и Рускіе изъбниники гладомъ зло спѣсняеми людѣ умирающе. Польской же гетманѣ Стрюсь и Одорѣ Андрониковъ со всѣми паны и Нѣмцы и съ Рускими изъбниниками видаща свою конечную потибель и предѣ очима смерть, превознесенную свою выю пре-клоняютѣ, и непокорное сердце зло покоряютѣ, по всѣ дни посылающе къ бояромъ и воеводамъ и ко всemu воин-ству съ повиновениемъ живота себѣ и милости прослаще, и себе повинныхъ творяютъ и о смирении молятся, и градѣ Кремль въ руцѣ ихъ предаютъ, и преж-де опустыни изъ града боярина Князы
Ѳедора Ивановича Мспиславскаго съ поварици, и дворянъ и Московскихъ гостей и торговыхъ людей, иже прежде у нихъ были въ неволи, потомъ же и сами вси предашася, и градъ опворица. Въ день же недѣльный сшедшимся Архимандритомъ и игуменомъ и всemu освященному чину и всemu Христиюлюбивому воинству, и множеству православныхъ Христіянъ, Боярины и воеводы Княязъ Димитрия Тимоѳеевича Трубецкого полку сидилось въ церковь пресвятыя Богородицы Казанскія за Покровскими вороты, а сполника и воеводы Княязъ Димитрия Михайловича Пожарскаго полку сидилось въ церковь свящаго Иоанна милоспиваго на Арбатѣ, и вземше честный Кресты и чудотворныя иконы, поидаша во градѣ Кипшай какдо своими враны. Послѣдующему имѣ всѣму множеству воинству, и всѣмъ народомъ Московского государства благодарственным и побѣднымъ пѣснѣ Богови воздаху, и сшедше вси вкупѣ на лобное мѣсто, молебная совершающе, вѣ нихже бысть первый Троицкой Архимандритъ Діонисей, изъ града же изыде во стрѣщеніе на лобное мѣсто Галасунской Архієпископа Арсеній со всѣмъ освя-
щенным собором, носящем пречестную и чудотворную икону пречистой Богородицы Владимира, и честных Кресты, и прочая святыни иконы. Если же видишь пречестную ей и чудотворную икону пречистой Богородицы Владимира бояре и воеводы и все войнство и все православные Християне, еже уже неколико надятся видали, слезы искренности испущаю и припадаю обользя, умильно вопию: О всенепорочная Мати всех владыки Христа Бога нашего, аще не бы ты умолила за ны грехишия, кого бы град сей свободил от огня охранения Люторска и Лашинска? И твоим, госпоже, ходатайством все отв рабыны свободихомся, и сподобихомся видеть честнаго и пречистаго твоего зрака чудотворную икону, и царствующей град паки воспряхом молитвами твоими. И по молебном пленни пондоша во град Кремль вб безчисленном множеств народа. И бь воистинну плача и умиленія доспойно видне. Чьпо бо безумія сего безумнѣйші, еже сопвориша окаянніі они Лютори съ преклятыми и богомерскими опступниками и прелагамы съ Русским иизмѣниками, видѣху бо святыя Божія церкви осквер-
нены и обруганы, и скверныхъ мопылѣ наполнены, святыя же и покланяемыя образы владыки Христа и пречистыя его Богоматери и всѣхъ святыхъ разсѣчены и очеса извергаемы, и престолы Божія ободраны и осквернены, и всякую святыню до конца разорену и обругану злымъ поруганіемъ, и множества труповъ человѣча разсѣчены опѣ человѣкоюдѣ; онѣхъ въ сосудѣхъ лежащихъ. И нѣсколько возможно столикихъ бѣдѣ изреци, иже сопвориша окаянны они Лютори въ царствующемъ градѣ Москвѣ, грѣхѣ ради нашихъ. Но убо по Божественному писанію святыя не оскверняюся николиже, аще и опѣ нечестивыхъ обладаемы православные градове, непоимыми судбами Божіими, яко же и древній Иерусалимѣ, колико оскверняемъ бѣ храмѣ святыя святыхъ опѣ многихъ царей Иудейскіыхъ, идолѣ внесеніемъ и жертваами идолскими оскверняемъ. Но обаче Божественная благодать и пророческое дарованіе, и чудесемъ явленіе не оскудѣ николиже, и храмѣ великихъ воскресеніе Господне вѣ томѣ же градѣ Иерусалимѣ, колико лѣтѣ Срацыни обладаемъ, но никакоже отступи опѣ него Господня благодать. Сія же останавимъ, не убо
намъ о семъ слово предлежимъ. Видо- 
ша же все воинство и вси православныи 
народи во градъ Кремль во множъ радос-
ши: и вѣ весели исповѣдающеся Госпо-
dеви, и вшедшимъ во святую великую 
церковь пречистыя Богородицы честнаго 
и славнаго ея Успенія всему священно-
му собору со множествомъ безчисленна-
г о народа, и совершивше Божественную 
Литургію и молебная. И тако разъдо-
шашася каждо во своя, славяще и благода-
ряще Бога вѣ Троицы славимаго: ему же 
слава во вѣки, аминь.

ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТАЯ.

О избраніи благовѣрнаго и благороднаго 
великаго Государя Царя и великаго Князя 
Михаила Теодоровича всѣ Россіи самодерж-
ца на Московское Государство, и о постѣ 
и о молитвѣ всѣхъ православныхъ Хри-
стіянъ.

Егда Господь сокруши главы прегор-
dыхъ зміевъ Поляковъ и Лапинъ и Хри-
стоненавистныхъ Русскихъ измѣнниковъ 
vѣ царствующемъ и величѣмъ градѣ
Москвѣ; властъ же тогда предержаху всѣя Россійскія державы бояре и воеводы и прочи, иже отъ царскаго синклината суще, и Богу помогающу, поелику возможно, воеводствоваху судяще и обладающе, якоже лѣпо бысть, повонляюще же и строяще вѣ царскомѣ дому и во всемъ царствующемъ градѣ вся опроверженая и разсѣченная, храмы же свящняя оскверненныя отъ окаянныхъ Лютобрѣ повелѣша паки украшами комуждо по силѣ своей, и освящали свящимъ освященіемъ вся безѣ лѣності и пшаительно сос spécialisé во всѣй Россіи. Ажне же ласкашемѣ, иже прежде отъ врага научившися, и зло начинашемѣ, тіи тогда мятуще вѣ воинствѣ, и сварѣ великѣ пворяще, шепчуще неправедная во уше са державствующихъ: и сего ради не былъ совѣта блага между воеводѣ, но вражда и мяжѣ; Казацкаго же чина воинство многочисленно тогда бысть, вѣ прелесыѣ велику горши прежняго впадоша, вдавшия вѣ блудѣ и пимію и зерни, и пропивше и проигравше вся своя имѣнія, грабяку насилиюще многимѣ вѣ воинствѣ, паче же православному Христіянству, и исходяще изъ царствующаго града во всѣ грады и села и деревни
и на пути грабяще и мучаще ненавидели, сугубыйши первого десятилетие. И кто может излаголапи поведать бывают сошвирщияся отъ нихъ? Ни единъ бо отъ неверныхъ сошвирют полика зла, еже они пьворяну православнымъ Христящимъ, различно мучаще. И бысть во всей России мяежъ великъ и неспрошенъ злыйши первого. Бояре же и воеводы не ведущь кто сошвирши, зане множество ихъ зело, и въ самовласти блудяку; но положивше все свое упованье на содержащаго вселеская въ Троицы славимаго Бога, и собраша Митрополицы и Архиепископы и Епископы, Архимандриты и Игумены и весь священный соборъ, и всенародное множество православныхъ Христящимъ, и заповѣдавше первѣе въ царствующемъ градѣ Москву, по семѣ послеша во вся грады Российскія державы отъ всего священнаго собора, да поспятся при дни всѣ православных Христящимъ, и да молят всѣещдраго и благаго и многомилоспиваго Владыку Бога, и пречистую его Мать. о успои веня Рускія земли, и далѣ бы Господь Богъ Царя и Государя всѣя России и надѣ прочими государствы Российскія державы, и успоилѣ бы полезная всемѣ
православному Християнству. По всей же России въ православныя Християне моляхусь о семѣ Богу приложно, поспыщаются при дни не юдущел ни пиюще, съ женами и дѣтми и сущими младенцем. О колика благослов Господня! и колико суть въ намѣ милосердие его и неизреченая милость! Эда убо въ скорбѣнѣх нашихъ отъ всѣя души возопихомь ему, и тогда умилосердился надѣ Московскимъ государствомъ, и призрѣ милоспивно на весь Християнскій родъ Россійскія державы, иже всегда близъ есіь всѣмь призывающѣмь его испиою, и услышавъ молитву и воздыханіе убогихъ рабѣ своихъ, и яко нѣкое дарованіе духовное въ совѣтѣ подастъ рабомъ своему. Исперва убо начаша помышляя о Благовѣрномъ и Богохранимомъ семѣ Государѣ, глаголюще каждо ближнему своему, яко достойно воиспинну быти Царемъ и Государемъ всѣя Россіи бра- таничь благеннаго Государя Царя и великаго Князя Теодора Иоанновича всѣя Россіи, сыну Теодора Никиприча Романова благородному и благочестивому великому Государю Михайлу. Господь же свой благій совѣтѣ ихъ и въ дѣло произведенъ. И прежде убо написавше о избра-
ний царскомъ великаго Государя Царя и великаго Князя Михайла Теодоровича вселя Россії самодержца, койкдо своего чину писаніе, таеж приходящъ въ Богоявленскій монастырь на подворье святыхъ живоначальныхъ Троицы Сергіева монастыря къ келарю сптарцу Аврамию Палицыну, многіе дворяне и дѣти боярскіе и гости многихъ разныхъ городовъ, и архимандриты и казаки, и опкрывающи ему совѣтъ свой и благое изволеніе, присошсо же и писанія своя о избрани царскому, и молящ его, да возвѣситъ о семь державствующимъ тогда бояромъ и воеводамъ; сптарецъ же о семь воспользовался, и много похваливъ благій совѣтъ ихъ, и опь радосны многихъ слезъ исполнився, и вскорѣ шедъ возвѣщающѣ всему освященному собору, и бояромъ и воеводамъ и всему царскому синклиту. Они же слышавше благодаряща Бога о преславномъ начинані. Заушира же сидошася Митрополиты и Архіепископы и Епископы и весь священный соборъ, и бояре и воеводы и весь царскій синклитъ, и совѣшовавше избраша Царемъ и Госудaremъ на Московское государство благовѣрнаго великаго Государя Михайла Теодоровича. О избрани его
царскомъ, такожь напиша писаніе. Потомъ же посылаютъ на Лобное мѣсто Рязанскаго Архіепископа Теодорита, да Троицкаго келаря стацвя Аврамія, да Новаго Спасскаго монастыря Архимандрия Иосифа, да боярина Василья Пещковича Морозова, къ вопрошению всего воинства, и всенароднаго множества о
избраніи царскомъ. Собрану же тогда къ Лобному мѣсту всему сонму Московскаго государства безчисленному множеству народа всѣхъ чиновъ. Дивно же тогда сошворися, невъдущымъ бо народомъ, чесо ради собрали и еще прежде вопрошения во всемъ народѣ, яко отъ едныхъ успѣ всѣ возопишя: Михаилъ Теодоровичь да будемъ Царь и Государь Московскому государству и вселя Рускія державы. И тако Божіимъ изволеніемъ, и умоленіемъ всего священного собора и отъ всего царскаго синклита, и всего воинства, и отъ всенароднаго множества всѣхъ чиновъ и всѣхъ православныхъ Христіянъ избранъ бысть на Московское государство Царемъ и Государемъ благовѣрный и благородный Богомъ избранный и Богомъ помазанный великий Государь Михайло Теодоровичь, племянникъ, сирѣчь, брашу чадо блаженного и
великаго Государя Царя и великаго Князя Θεодора Иоанновича всея России, въ дѣтю 7120. Сіе первое избраніе Государь бысть: но сіе всѣмь извѣстно бысть, яко не отъ человѣкъ, но воистинну отъ Бога избрань великий сей Царь и Государь. Егда убо писаніи о избраніи его царскомъ утверждающеся койждо чинъ себѣ написавше; снесоша же во обще свидѣтельство, и не обърѣшеся ни во единомъ словеси разншвіе, но яко во едино собравшеся написаша. Оть Калуги же и отъ Сѣверскихъ градовъ о избраніи Государя Царя и великаго Князя Михайла Θеодоровича всея России, принесено бысть писаніе къ Москве. Въ тое время Калужскимъ госпемъ Смирнымъ съ поварици, и такоже не разноствоваха въ писаніи ни во единомъ словеси. Сіе же бысть по смотреню единаго всесильнаго Бога.
ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

О послании ко Государю къ Костромѣ въ молении и о нареченіи его царскомѣ.

По истопраніи же изъ устѣ смѣвныхъ у Поляковъ царствующаго града Москвы, благовѣрному и благородному Государю Михаилу Теодоровичу пребывающему на Костромѣ, съ нимѣ же и мапь его благовѣрная Государыня инока Мареа Іоанновна; вѣ царствующемъ же градѣ Москве совершени соборѣ, и о томъ священнаго собору избравшем преосвященнаго Архіепископа Рязанскаго Теодориша, да Чудова монастыря Архимандрита Аврамія, да Троицкаго Сергиева монастыря келаря спарца Аврамія Палицына, да Спаскаго Новаго монастыря Архимандрита Іоанна, оспѣ царскаго же синклита избравшемъ боярина Теодора Іоанновича Шереметьева, а сѣ нимѣ окольничіе, и спольники, и дворяне, и дѣ пы боярыскіе, и апаманы, и казаки і всѣхъ чиновъ множество людей, і отпущиша ихъ къ Костромѣ со образомъ преблагословенныхъ Владычицы нашей Богородицы и присноіівы Маріи, іже написалъ Петръ Михрополитъ, і со образомъ великихъ чудошворцовъ, Петръ,
Алексея и Ионы, биши человека благоверной Государыны великой сестры Мареи Ивановны и сыну ея, благоверному и благородному Государю Михаилу Теодоровичу, чтобы благоверная великая Государыня инока Мареи Ивановны благословила сына своего благородного Государя Михайла Теодоровича Царем и Государем на Московское государство, и како къ путешествию емлюсь и достигаю преминимаго града Костромы, и недошедше града за едино поприще въ село, Новоселки именуемо. Изъ града же придуаша къ нимъ во срѣдение градодержашели со множествомъ народа. Заутра же Архиепископъ Теодоримъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ облекоаша въ ризы. А бояринъ Теодоръ Ивановичъ и вси пришедши съ нимъ учредивше чины по досязанню, и вземше честный крестъ, и вышепомянутый оный чудноворный образъ пресвятая Богородицы и прочия иконы святыя, поидоаша ко обители живоначальная Троицы во Успенской монастырь, и егда придуаша на усыпальвьки Костромы, весь же церковный чинъ града шого облекоаша во священные ризы, и вземше честныя кресты, и чудноворныя иконы, изъ града
со множеством народа съ женами и съ дѣтьми, и поидоша вкупъ въ мѣсте Власпской монастырь. Благовѣрный же и благородный Государь Михайлы Теодоровичъ, Богомѣ избранный Царь Госу-
dарь и мати его благовѣрная Государы-
ня инока Мареа Ивановна изыдоща во срѣдѣніе за святыя вороты, и вземше благословеніе отъ Архіерея, и знамено-
вавшееся къ честнымъ иконамъ, и тако поидоша со Архіепископомъ и со свя-
щенными соборомъ и съ царскими син-
центомъ въ церковь святыхъ и живо-
начальныхъ Троицы. Вшедшемъ же въ цер-
ковь, Архіепископъ Теодоримъ принесе предъ Государыню и предъ Государя многомолебное писаніе отъ всего освя-
щеннаго собора, и отъ бояръ и отъ все-
го воинства и отъ Христопонименшаго народна Россійскія державы, чтобъ Госу-
dарыня пожаловала благословила сына своего благороднаго Государя Михайла 
Theodorовича Цaremѣ и Государемѣ на 
Московское государство и надѣ прочими 
государствы Россійскія державы: тако-
же бы и благовѣрный великій Государь Михайлы Теодоровичъ милоспѣ показалѣ, 
прошенія ихъ пожаловалѣ не презрѣлѣ. Благовѣрная же Государыня инока Мареа
Ивановна и слышали того не восхотив. Архиепископъ же Теодорищъ со освященнымъ соборомъ, и бояринъ Теодоръ Ивановичь и весь царскій синклитъ со многими слезами моляще Государыню многѣ часѣ. Государыня же на милость не положила, отвѣчая же ея исполнительницы слезы изливахуся. Видѣвъ же Архіепископъ, и уже съ нимъ, яко не успѣша ничгоже, и поликѣ трудъ подвѣстра, желаемаго же не получиша, и вземъ на руку свои чудотворную икону пресвятая Богородицы, юже написалъ Петръ Митрополитъ, а Троицкой келарь старецъ Аврамий вземъ образъ великихъ чудотворцовъ Петра, и Алексѣя, и Ионы, и принесиша предъ Государыню. И рече Архиепископъ и келарь Аврамий: Виждь благовѣрная великая Государыня Мареа Ивановна и благовѣрный и благородный великий Государь Михаилъ Теодоровичь, что ради шествования съ нами поликѣ путь пречестная и чудотворная сія икона, и велицы святителіе, и аще не положили на милость есмѣ, но сего ради чудотворнаго образа всѣхъ царицы Богоматере, и великихъ ради святителей не мозипе преслушали, но сотвориме повелѣнное вамъ отъ Бога, воиспинну
убо оть Бога избрани есше, и не противавайте всѣхъ Владыку и Бога. Тогда благовѣрная Государыня инока Мареа Ивановна многѣе слезы предѣ образомѣ пречисшыя излия, и вземеля благороднаго сына своего благовѣрнаго и благочестиваго великаго Государя Михаила Теодоровича, предѣ всѣми со слезами рече: Се пеебь оть Бога Мати пресвятая Богородица, и вѣ пвои пречисшыя ручѣ Владычице, чадо мое предаю, и якоже хощеши, устрои ему полезная, и всему православному Христіанству, многа же и ина предѣ образомѣ со многими слезами Государыня изрече, и тако дарова Царемѣ и Государемѣ на Московское государство благовѣрнаго и благороднаго сына своего великаго Государя Михайла Теодоровича. Всѣ же пуз сущѣ возрадовашся радостью великою здѣло, такожде и множества народа сѣжены и дѣшими оть великия радости многих слезы испущаху, и вѣ шой часѣ возложиша на Государя пречесшыный и животворящій крестѣ, и жезлъ царскій приимѣ вѣ руку свою, и сѣде на спулѣ царскомѣ, и нареченѣ бысть Богомѣ избранный благородный и благовѣрный великій Государь Царь и великій Князь.
Михаилъ Теодоровичъ всея Россіи самодержецъ, въ церкви пресвятая жионачальняя Троицы въ Упашскомъ монастырѣ, въ лѣто 7121, Марта въ 14 день. И совершивше святую литургію и молебны о царскомъ его о многолѣтнемъ здравіи. Исходимъ же отъ церкви святыхъ жионачальнихъ Троицы, Богомъ дарованный Государь и самодержецъ, нося въ руку своею царскій жезлъ, починаемъ отъ всего царскаго синкліша, и отъ всего воинства и отъ множества народа всѣхъ чиновъ, и пребывъ ту не многи дни, и пойде благовѣрный великий Государь Царь и великий Князь Михаилъ Теодоровичъ всея Россіи и съ матерью своею благовѣрною Государынею великою старицею Марею Ивановною, и со всѣмъ его царскімъ синкліпомъ, и съ воинствы, къ царствующему граду Москве. Во градѣ же Ярославѣ тогда съѣхался на поклоненіе Государю отъ всѣхъ городовъ многое множество дворянъ и дѣтей боярскихъ, и гостей и всѣхъ торговыхъ людей, срѣщающе Государя со крестами и честными иконами, исхождаху съ женами и съ дѣтми своими радостно, покланяясь Государю. Въ Ярославѣ же пребысть пѣколико дней, а
въ Ростовѣ и Переславлѣ Залѣсскомъ не много пребысть, обходяще честные монастыри, покланяющеся чудотворнымъ иконамъ и многоцѣлебнымъ мощемъ святыхъ. И пріиде вѣ великую Лавру преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Сергія чудотворца, Архимандрита же Діонисій и священницы облекошася во священныя ризы, и келарь спарещѣ Аврамій со всею брашіею срѣшили Государыню и Государя сѣ честнымъ крестомъ за святыми вороты, и вшедше вѣ церковь пресвящая житотворная Троицѣ, и совершише молебное пѣне о царскомъ его многоцѣлѣпномъ здравіи, и знаменавшеся ко образу святыя житотворная Троицѣ, и у цѣлбоносныхъ мощей великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, и седмицу дней во обищали препочивше, и брашію довольно учреживше, пойде изѣ обищали со множествомъ воинства, на царскіи свой престолъ. И етъ бысть за зо поприщѣ отъ царствующаго града вѣ сель Брашовщинѣ, отъ всего же священнаго собора, и отъ бояръ срѣшили Государя со здравіемъ, преосвященный Мишрополитъ Кириллъ Ростовскій, да бояринъ Князь Иванъ Михайловичъ
Воротынской, а съ нимъ околоначь и стольники и дворяне и дѣти боярскіе и атаманы и казаки и всѣхъ чиновъ многие люди, и оптомъ даже и до царствующаго града непрестанно всѣ люди отъ всѣхъ чиновъ съ человѣчествомъ и съ хлѣбомъ и съ радостью срѣпшающе Государя. Егда же Государю достигну близъ царствующаго града Москвы, преосвященный же Архіепископъ Суздалійскій Герасимъ, да преосвященный Архіепископъ Галасунской Арсеній со всемъ освященнымъ соборомъ, и всѣ князья и бояре и воеводы со всѣми чинами и съ воинствомъ, и всѣ народи Московскаго государства изъдаша во срѣпеніе Государю во множѣй радости и въ веселии со кресты и съ честными иконами честно и похвалы достойно, и умиленія исполнено срѣпеніе пворяще. Множество же безчисленно народа съ женами и съ дѣтями радостныя слезы отъ очию, яко рѣки испущаху, и руци горѣ воздѣюще, хвалу и благодареніе Господеви воздайи. Вшедшу же Государю въ царствующий градъ Москву въ безчисленномъ множествѣ народа, и вшедъ въ великую соборную церковь пресвятія Владычицы нашего Богородицы и присно-
дѣвы Маріи честнаго и славнаго ея Успенія, и знаменавшимся к б честнымъ и цѣльбоноснымъ мощемъ великихъ священшельей Московскихъ, Петра я Алексѣя, Ионы, и по молебномъ пѣніи исходятъ въ церковь свящаго Архистратига Михаила, идѣже лежатъ сродники его прежде почишшіе Государи Цари и великия Князи, Владимировскіе, и Московскіе, и всѣя Россіи. Попомъ же пойде въ пречестный храмъ пресвятая Владычицы нашей Богородицы честнаго и славнаго ея Благовѣщенія, и молебное пѣніе совершишше, и возведенъ бысть въ его царскій домъ, въ лѣпо 7121; маниже ея благовѣрная великая Государыня инока Марея Ивановна изволи пребывать въ велицѣ Лаврѣ Евнененія Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, въ Дѣвичѣ монастырѣ. Бысть же тогда въ царствующемъ градѣ Московъ велика радость православнымъ Христіаномъ, яко отъ великия скорби утѣшеніе пріяша.
Глава ОСМБДЕСЯТЬ ЁТОРАЯ.

О введении Государя на превысочайший царский престол Московского государства, и всех России.

Возведенъ же бысть благородный опъ Бога избранный, и Богомъ дарованный великий Государь Царь и великий Князь Михаилъ Теодоровичъ всея России самодержецъ, на великий и превысочайший царский его престолъ Московскаго государства, и многихъ государствъ России вселенствъ величѣй церкви пресвятыхъ Владычицы нашей Богородицы и приснодѣви Маріи честнаго и славнаго ея Успенія, вѣнчанъ же бысть рукою пресвященнаго Кирѣ Ефрема, Божию милоспію Митрополита Казанскаго и Свияжскаго, лѣта 7121, Июля вѣт день; и сѣде Богомъ дарованный благовѣрный и благородный, прежде рожденія его опъ Бога избранный, и изъ чрева материю помазанный великий Государь Царь и великий Князь Михаилъ Теодоровичъ, всея России самодержецъ, на своемъ царскомъ столѣ Московскаго государства, восприимъ скипетръ России вселенствъ и державы многихъ государствъ.
Молю же васъ, да не позазрише ми, яко писахъ, прежде рождений его избранъ отъ Бога, и отъ чрева материя помазанъ великий нашъ Государь Царь и великий Князь Михаилъ Теодоровичъ вселя России самодержецъ. Аще пророцы и вси святии предхожащая быщи вщцаютъ исполнно, то коль паче пворецъ и Владыка Господь нашъ прежде бытия нашего всѣ престъ, и несоклекая наша видѣша очи его: не туне бо Царь Борисъ зѣло не любяще негодуя, и мужъ насиловаше двумъ родомъ: не любяще бо рода Князей Шуйскихъ; зѣйше же того не любяще рода сихъ Никипичевъ Романовыхъ, и гоняще яко Исавъ Иакова, и яко Саулъ Давида, или яко Свѣтополкъ Бориса и Глѣба: глаголютъ бо, яко зѣло любяще Борисъ во время свое волхвы и звѣздочепцы, и ми смотривше сказаша ему, яко отъ рода Никипичевъ Романовыхъ воспамъ имать скипетродержецъ Россійскому государству. Не дивно же о семъ, аще прорекоша волхвы они, даетбося и волхвующимъ предбудущая всѣцами исполнно, якоже древле Валааму о Иисаи, и Сивилѣ о Кресиѣ, и Платону о воплощении Христовѣ, или оному волхву, иже прорече о Свѣпославѣ
сынъ великаго Князя Игоря, и пропычимъ древнимъ волхвомѣ: чьный да разумѣютъ. Царь же Борисъ таковая слыша отъ волхвовъ, и умысли лукавое, яко да попребить родѣ сей: возненщева, яко вскорѣ хощомѣ сбыпися, или нѣкоимѣ хищенемѣ, или коварствомѣ восхищено будешъ царство его: но не тако Богъ убо пвориимѣ, якоже хощомѣ, егоже возлюби и помилова, того и помаза, и Царь Государь намѣ рабомѣ своимѣ дарова. Мы же опыы и братье раби его и богомольцы, аще и благоговѣйнымѣ недоумѣмѣ, но елико возможно нашей силѣ, молимъ Всещедраго вѣ Троицѣ славимаго Бога, о многолѣпномѣ царскомѣ здравіи благовѣрнаго и Христолюбиваго отпѣ Бога избраннаго, и Богомѣ дарованнаго и Богомѣ возлюбленнаго и превознесенаго великаго Государя Царя и великаго Князя Михайла Тодоровича, всѣя Россіи самодержца, да подастъ ему Господь Богъ здравие душевное и вѣлесное и укрѣпимъ его и сѣмя его на царскомѣ престолѣ всѣя Россійскія державы во вѣки, и престолъ его неподвижнѣмъ устроятъ, и царство его мирно и немятежно соблюдаетъ, и покоримъ подѣ нозѣ его всякаго врага и супостата, и
да прославишься выше всех царей имя его, и падут пред ним все враги его, и все государства да послужат ему со страхомъ, Бессерменскія и Латинскія, да подастъ ему Господь въ воинскому чину храбрское строеніе и ко всemu православ-ному Христіанству, царское его много-разумное призрѣніе, повиннымъ же по-щада и долготерпѣніе; а намъ бы рабомъ его изливались неоскудныя рѣки милосердія его, яко да царскою его держа-вою и здѣльнымъ попеченіемъ и мило-спливнымъ призрѣніемъ, ко всей Богомъ дарованной державѣ его во многолѣтнномъ царскомъ его здравіи, прочее время по-живемъ въ мирѣ глубоцѣ и въ пишинѣ и безмыслѣ во вся дни живота нашего, и прославимъ въ Троицы славимаго Бога Отца и Сына и святаго Духа, яко тьому подобаєтъ всяка слава, честь и покло-неніе во вѣки, аминь.
ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЬ ТРЕТИЯ.

Сказаніе о приходѣ подъ царствующей градъ Москву изъ Польши королевича Владислава со множествомъ воинства, со Польскими и Литовскими людьми, и со Нѣмцами, и со Теркасы и со Русскими измѣнниками и со иными многими; а изъ подъ Москвы прииде подъ Троицкой Сергиевъ монастырь, и со Московскими послы взели миръ, возратися во свою Польскую землю.

Иже искони ненавидѣть Христіанскому роду добра врагъ, сопосташь нашъ диаволъ, и еще не дозволѣть бы льстивый насыщаяся крове Христіанскія. Оле вражию совѣту злому на православное Христіанство! О горе и бѣда велика! змий убо сверженный паки злъ вооружается на церковь Господню, расперзамию ю хорошше, и чада ея пожрети породившихся отъ нея святымъ крещеніемъ. Зри же умышленіе окаяннаго сего, како не почиываетъ, наглъ воюя родъ Христіанскій. Сіе же сомвори намъ врагъ нашъ, попущениемъ Аллийимъ грѣхъ ради нашихъ: понеже много наказуя насъ Господь, и отвращая насъ отъ всѣхъ дѣлъ нашихъ чулавыхъ. Предъ очима убо

20 *
нашима что содѣяся: первое гладь, потомъ морѣ, также мечь и огнѣ: мы же аще и мали уже останцы православныхъ Христьянѣ, но никакоже послушахомѣ наказанія Господня, ниже отвралихомся отѣ пути ѳвихъ лукавыхъ, но на вся злѧ простищомся, и сего ради злѣйший мечь Господень поощряется на ны. И же древле давный соьтѣ лукавому Навухоционору, потомѣ прерогордомѣ Анпіоху на свящный градѣ Іерусалимѣ, воеже разорили его, и попребипи отѣ землѣ имя Господне: сей же со Іудою Іуден вооружи на Царь Славы и Господа нашего Іисуса Христа. Той же и нынѣ вооружается на ны, и подходипѣ паки льспивѣ, и облобызаѣпѣ любовластія и злаголюбія, прелестію и гордостію надымай велехвальное сердце крестопреступника Польскаго короля Жигимонта, купно же и сына его Владислава со всѣми ихъ велможи, вооружи его крѣпиѣ на Московское государствство. Они же вскорѣ діаволько лукавому совѣту послѣдствующѣ, дѣлу емлються. Посылаеѣ убо Польскій король Жигимонть вышепомянутаго сына своего Владислава на Московское государство со множествомъ воинства Польскихъ и Лишовскихъ людей. Сынѣ же
хоролевъ Владиславъ, повелѣниемъ его, поемъ съ собою многое воинство, и приидъ во градъ Смоленскъ, и шу собрашия къ нему многи воры и измѣники и казаки Московскаго государства, оптуду же дойде и до царствующаго града Москвы, много крови Христіанскія изливая, симъ величаяся, и всесильнаго въ Троицы славимаго Бога милостію царствующему граду никопорыя пакости не возмогоша сотворимы, но паче своихъ людей подъ стѣнами града множествомъ положиша. Владиславъ же послѣ полковника своего Чаплинскаго со многими Черкасы къ городу къ Пере- славлю Залесскому: Чаплинской же идый отъ Переславля съ Черкасы, и спалъ во Александровъ свободѣ съ вои своими, и умысли изкраспи изгономъ домѣ пресвящая Троицы Сергіевъ монастырь, и лѣша 7127, Сентября въ 24 день, въ но- чи приидѣ ко Троцкому Сергіеву монас- тырю вѣ служны и вѣ стрѣлецкіе сло- боды, тогда же за городомъ бышя много люди, овии на сторожахъ, а иные не чаяще прихода ихъ, во градѣ не вида- ща со скопомъ своимъ, и съ ними бой великъ учиниша. Такожѣ и изъ града на помощь изыдоща къ нимъ, и врага
Чаплинскаго и съ воинствы его изъ сбо- 
боды выбили. Чаплинской же щедб за 
пруды, повелъ село Клєменьпьевское и 
иные запрудные ссободы вся огню пре- 
дачи, и наутрія же пойде подѣ царь- 
ствующиі градъ Москву вѣ сходѣ къ 
королевичу: паки же опѣ королевича по- 
сланѣ бываетъ тойже полковникъ Чап- 
линской вѣ Троицкую вошпину вѣ село 
Вохну, и такъ мой вратъ Чаплинской опѣ 
Троицкихъ слугъ убіанѣ бысть. Короле- 
вичъ же Владиславъ и иже съ нимъ, мно- 
gия исполнинися яроспи убінія его ра- 
dи, и опѣ царствующаго града Москвы 
прише нощию къ Троицкому Сергіеву 
монастырю вѣ село Тураково за при 
поприца опѣ града. Келарь же Аврамей 
и воеводы: Семенѣ Ивановичъ Жеребцовѣ, 
da Яковѣ Авксентьевичъ Дашковѣ около 
монастыря оспамощныя слободы и мо- 
настырскіе службы повелѣша всѣ вы- 
жечь, да не будемъ врагомъ приспани- 
ща, королевичъ же восхотѣ нощію при- 
ступѣ учинили. Вѣ день же недѣльный 
vѣ Троицкомѣ монастырѣ начаша благо- 
вѣстили ко всеношному; выходцы же о 
семѣ повѣдаша, яко тогда нападе на 
нихѣ спрахѣ великѣ и ужасѣ. Короле- 
вичъ же и всѣ рашные панны со всѣми
воинскими людьми обезумишася, и яко нѣчно чаяюще на себя, спояще даже и до свѣта вооружены на конехъ, вѣ трий же день королевичь послала полки своя къ Троицкому монастырю, да объявляться градскимъ людямъ. Тогда же всесильного Бога помощию и молитвѣ ради великаго чудотворца Сергія изъ нарпаду сѣ города многихъ людей побили. По томѣ же повѣдыша королевичу Владиславу прежде бывшій подъ монастыремъ паны сѣ Липовскими геніаномъ сѣ Петрмѣ Сапегою: мы, глаголюще, о великий королевичь! спояли подъ симъ подъ Троицкимъ монастыремъ мудро, мало не два года, и многихъ людей поперяли, а монастырь взяли не умѣли. Королевичь же Владиславъ по совѣту ратныхъ пановѣ и всего войска изъ сельца Тураковъ отѣди вѣ Троицкое село Свашково, отѣ монастыря за седьмъ поприцѣ, и многi дни ищуще уловили обитель чудотворца Сергія, и спорожи отѣ него привезающе близъ монастыря по вся но- ши ожидающе времени, чтобъ надъ мо- настыремъ какой промыслѣ учиниши. Канцлеръ же Левъ Сапега аки добрагооп- ствуя дому чудотворца, лицемѣрствующ, запрети всему воинству Троицкихъ сель
и деревень жечь не велел, и крестьянъ не жечь, и въ полонъ не имать. Видѣвъ же Богъ лукавое ихъ лицемѣрство, что хопяще домѣ чудотворца Сергія лукавымъ умышленіемъ восхимипи, спуспи на нихъ мразъ любѣ и гладь великъ. Салдаты же Нѣмцы и многія воинскія люди, по выжженнымъ мѣстомъ пищи ради и согрѣпія бродящіе, и нигдѣ же не обрѣщаху: по лѣсомъ же кормовѣ и дровѣ добывающе, многія и съ конми измерзаху, и видѣвше Люпбори, яко надѣ домомъ чудотворца хопѣнія своего не исполниша, и лукавый ихъ совѣтъ не сбьшуйся. И мѣсяца Ноября вѣ 14 день, шойже канцлерѣ Левѣ Сапега приславъ къ Троицкому Сергіеву монастырь съ возницею своимъ Шимкомѣ, мѣстыной образѣ великаго чудотворца Николая Можайскаго, да Симонова монастыря старца Иону Трегубова, а сказалъ возница его Шимка, что потомъ, де, образѣ взялъ Нѣмчинѣ сѣхвыхъ сѣ дороги, а старца взяли на дорогѣ, не доходя села Клементьева, и Левѣ, де, потомъ образѣ и старца послалъ къ вамѣ на завтрѣ же того дни, какь его взяли. Левѣ же Сапега вѣ Троицкой Сергіевѣ монастырь приславъ сѣ Липвиномѣ, Троицкихъ же
дву крепостьиновь, Ромашка да Илейка деревни Новоселкова; а вѣ грамотѣ писалъ къ келарю Аврамию и къ воеводамъ кѣ Семену Ивановичу Жеребцову, да кѣ Якову Авксеншевичу Дашкову: канцлеръ великаго княжества Литовскаго Левъ Ивановичъ Сапега человѣкъ бѣлъ. Вѣдомо вамѣ даю: подвѣщники наши взяли на Троицкомъ полѣ вашихъ двухъ крепостьиновъ, и цапли ихъ лазушниковъ, и мы тѣмъ двухъ крепостьиновъ послали къ вамъ, и впередъ своимъ воинскимъ людемъ заказали сель вашихъ жень, и крепостьи сѣчъ, и вѣ полонѣ имали не велѣли; а вамѣ бы такоже воинскихъ людей побивали, и вѣ полонѣ имали, не велѣли. И тогоже дни Декабря вѣ 15 день, Левъ же Сапега писалъ вѣ монастырѣ кѣ келарю и воеводамъ, чтобы посланниковъ ихъ пропустили кѣ Москве кѣ государевымъ великимъ посломъ кѣ Тодору Ивановичу Шереметеву сѣ шоварици, для мирнаго поставленія.
ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Судо преподобнаго и богоноснаго отца Сергея чудотворца, о исцѣлившемъ нѣмомъ и глухомъ.

Не приспаму повѣсти пишя, ниже умолчу о чудесѣ повѣдаши преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергія Радонежскаго чудотворца, да не получи азѣ окаянныхъ часпи лѣниваго раба скрывшаго талантъ, иже буду подобенъ оному чернцу скрывшему главу Предпечену, еже не славимися о ней имени Господию, но аще и лѣнивъ есть и жестосердѣ, непообрѣтенъ же и каменосердеченъ, но подобаетъ ми всяко оплани вамѣ добрымъ торговникомъ по глаголующей испинѣ, и яснѣ повѣдаю вамѣ, благочестиви испиннѣ аѣлашлѣ винограда Христова, о новоспѣвѣршемся чудеси предѣ очима нашима, и всѣхъ, иже во обицели сей прилучившихся тогда. Сопворибося силе чудо не вѣ древнихѣ лѣмѣхѣ, ни вѣ дальнихѣ странахѣ, но вѣ величѣ Лаврѣ преподобнаго отца нашего Сергія чудотворца. И во 127 году во обстояніи рапныхѣ королевича Владислава со всѣми вои своими споящую
ему обѣ едину полунощную спрану монастыря по Переславской дорогѣ въ Троицкомѣ селѣ Свапѣковѣ, сѣ другую же сторону кѣ царствующему граду пупь очистиша съѣзда ради послѣднѣй дѣлѣ, и опрада быстѣ во осадѣ запасы ко препятствію скопа, сему же чудеси сказаніе сице. Бысть Ноября вѣ 15 день, пріѣде кѣ келарю спаршу Аврамію и ко всему собору Троицкой спрѣлеѣ Тимоѳеѣ прозваніемъ Коркинѣ, а привелъ сѣ собою человѣка, и повѣда о немѣ сице, яко той человѣкъ жилицѣ въ Троицкая моастьрия полчетверта года, и былъ нѣмѣ, нынѣ же дарова ему Богъ язычкѣ, да вопрсаятъ его, како дарова ему Богъ здравие, человѣкъ же онѣ повѣда предѣ келаремѣ и предѣ всѣю братіею и предѣ многимъ народомѣ: азѣ, рече, рожденіемѣ Тверскаго уѣзда, Архіепископля села Борѣшова сынѣ священника Михаила, имя мое Василей, и судомѣ Божіимѣ вѣ томѣ селѣ громомѣ убило вѣ одной изѣпѣ девять человѣкѣ до смерти, а его десятаго убило подѣ щекою у горла, и отѣ того почаль быши нѣмѣ, и жилѣ вѣ томѣ селѣ Боршовѣ полтора года нѣмѣ, а у живоначальной Троицы у чудотворца Сергія пребывающ чествертый годѣ, и при-
бьгаль больши всѣх къ тому стрѣльцу къ Тимоѳею Коркину, и нынѣ вѣ королевъ приходѣ подъ Троицкой монастырь вѣлѣнно имамы всѣмъ осаднымъ людямъ сѣно, сѣ ними же и азъ посланъ былъ по сѣно отвъ шего стрѣльца Тимоѳея, мразу же тогда люспоръ бывшую, азъ же, рече, нищегою одержимъ и одѣянія нѣсшѣ, къ согрѣтію плоти на рубищи одѣянѣ вѣшѣ пойдохѣ: мнози же сѣ нами идущѣ вѣ теплыхѣ одеждахѣ замерзаху, и отвъ людостии мраза помроща. Азъ же спѣсняемъ отвъ мраза зѣло содрогахся, и руки и ноги и лицо уже измерзло, и повергохѣ себе на пущи замерзшво, Хрисполюбцы же поемше мя возложиша на возѣ мерѣва. Еще бо во мнѣ дыханію бывшую, и началъ во умѣ призывами вѣликаго чудотворца Сергія. Вѣликій чудотворецъ, помилуй мя, азъ мебѣ отпою молебенѣ: егда же, рече, сице помыслихѣ, тогда пріиде милостивъ его, аки нѣкая теплопа, и бывѣ весь теплѣ, и руки и ноги горячи, и персты моихъ рукѣ раскорчился, и сѣ воза сидохѣ, но нѣмѣ еще пребыхѣ, сѣно же сѣ подруги моимы привезохѣ, якоже и прочи здравій. Тогда же пріиде на мя сонѣ вѣликѣ, и уснухѣ мало, и паки пробудихся, начахѣ про-
сипи пипи. Тогда бо разверзеся языкъ мой, и проглаголалъ первѣе, тогда же вси внидоша во удивленіе о чудеси, яко нѣмѣ быхъ и проглаголахъ, азѣ, ре- че, окаянный отъ простопы своея за- быхъ радуясь и славя Бога и чудотворца Серпія, а еже молебенъ оплѣпи обѣща- ся, въ небреженіи положихъ. И вѣ пре- тію нощъ явися мнѣ вѣ чудесяхъ вели- кій Николае, и аки понося моему безумію глагола, всѣю человѣчче презрѣ милосты и молитвы великоаго чудотворца Сергія, и еже обѣщался, не сопорилъ ся, но шедѣ скоро сопори обѣщаніе свое, по- вѣдай вѣ монастырѣ келарю и всей бра- тіи, да повелятъ оплѣпи молебенъ ве- ликому чудотворцу Серпію, мы же егда услышахомъ опѣ усмѣ его, и удивихом- ся о величіи Божій, како прослави, и нынѣ прославляютъ угодника своего ве- ликаго вѣ чудесъхъ, и повѣлѣхомъ пѣпи молебны со звономъ, прославляюще за- ступника своего великаго преподобнаго и богоноснаго Отца нашего Серпія, и благовѣрному Государю Царю и велико- му Князю Михаилу Теодоровичу всѣя Россіи самодержцу о томѣ чудеси писа- ли, сущіи же людіе вѣ дому чудотворца во осадѣ слышаше сія, зѣло возрадова-
шася, и благонадежни быша, яко не опступаетъ преподобный снабдя обшель свою, ичаще избавленія молитвами его.

ГЛАВА ОСМЬДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

О приходѣ въ монастырь пословъ Московского государства о мирѣ въ королевскими послы.

Ноября вѣ 19 день, придоша вѣ Троицкой Сергіевѣ монастырь Государевы Царевы и великаго Князя Михаила Теодоровича всѣя Россіи великія послы, бояринѣ Теодорѣ Ивановичѣ Шереметевѣ, бояринѣ Князь Данило Иванович Мезецкой, окольничей Артемей Васильевич Измайлова, дьяки Иванѣ Болошниковѣ, Матеей Сомовѣ, а сѣ ними спольники и стряпчие и дворяне Московскіе, и выборъ разныхъ городовѣ, и пришедшѣ послы вѣ монастырь, учредивше воинство по достоянію, и учиниша сѣвѣдѣ сѣ королевскими послы вѣ Троицкой деревни Девулинѣ, опстойщей два поприща отвѣ обители чудотворца, а келарь Аврамей оппушшѣлъ сѣ послы Радонежскаго
городка священника Симеона съ честнымъ и животворящимъ Крестомъ, златомъ и бисеромъ и каменемъ драгимъ украшеннымъ, яко иновѣрнымъ удивившия украшению животворящаго Креста, и съ налоемъ украшеннымъ и съ блюдомъ серебрянымъ, но того дня не бысть благо, ни полезно: искони бо опѣ врага гордостию надмени Поляцы и Липва глаголюще пущенна, и паки впоро сѣздѣ учиниша вѣ той же деревни Девулинѣ, королевскѣе же послы велиниз ожеспочиная паче прежняго и разверзше неза- shovedъ уступа своя, яко пси лаяху, а рошы многіе у нихъ приправлены стояху заведены на лѣсу около поля того Девулина, тогда сѣ великою бранью разь- бхашася, во обищели же иноцы и мір- стви о семѣ страхомъ одержими, и при- мекше вѣ церковь свящья и живона- чальныя Троицы и къ цѣльбозносному гробу преподобного опца нашего Сергія чудотворца, милости опѣ Бога, и опѣ чудотворца прошаху, и заступлений, да подастъ мирѣ, и устройимъ полезная рабомъ своимъ. Послы же сотвориша праздникъ особенное Сергію чудотворцу, и со многими слезами просище помощи опѣ его, по двою же дню королевскѣе
послы паки присылаютъ во обители къ Государевымъ посломъ гонца своего съ звѣдѣ учинили о добромъ дѣлѣ, и мирѣ успрощеши промежъ обою государству. Послы же, бояринъ Тодоръ Ивановичъ Переметевъ съ поварицами и съ воинствомъ боящися отъ нихъ клятвопреступления и измѣны, лукави бо суще и неповерді вѣрѣ Поляки и Литва. Декабря же вѣрѣ день, помолившися святѣй и живоначальнѣй Троицѣ, и призвавше вѣрную помощь великаго чудотворца преподобнаго опца нашего Сергія, и оплѣвшее молебнѣ, и знаменавшися всѣ честнымъ и животворящимъ Крестомъ, и покропившися святою водою, и учредившися по доспѣнствму но не тако, якоже прежде, но бою зною боящися подсады, и учиниша паки присягъ сѣздѣ съ королевскими послы на томъ же мѣстѣ. Вскорѣ же тогда предваряшѣ милостѣ Господня молитвѣ ради преподобнаго опца нашего Сергія, сами королевскіе послы со многою чеснѣю и кропостію предѣ Государевыми послы начаша о миру глаголати, и некрошныя кропцы быша, и воплы яко агнцы явилсяя, и милостию священа пребезначальная Троицы, и заступленіемъ пресвящиы Машери Слова Божія,
и молищ в ради преподобных и Бого помощных о печали наших Сергия и Никона чудотворцов, и всѣ святых иже въ велицѣй России прославленных, и благовѣрнаго и великаго Государя Царя и великаго Князя Михаила Теодоровича вселя России щастіемъ, его Государевы величіе послы, бояринъ Теодоръ Ивановичъ Шереметевъ, бояринъ Князь Данило Ивановичь Мезецкой, и окольничей Артемей Васильевичъ Измайловъ, и дьяки Иванъ Болошниковъ, Матвеей Сомовъ, съ королевскими послами со Княземъ Адамомъ Новодворскимъ и Бискупомъ Каменскимъ Константиномъ и канцлеромъ Львомъ Сапегою съ повѣренными, учинища миръ межъ обоихъ Государствъ, Московскому и Польскому, на 14 лѣтъ, и цѣловали живошворящій Крестъ койшдо по своей вѣрѣ, и въ мирномъ постановленіи записи мѣнялися за утвержденіемъ рукъ своихъ, и тако развѣхашася въ великою любовью и въ радостію, яко обоимъ Государствамъ Господу Богу дарова безмежѣ и множину. Послы же бояринъ Теодоръ Ивановичъ Шереметевъ съ повѣренными и со избраннымъ воинствомъ пришедше во обитель чудотворца, и келарь штарецъ Аврамей съ брашіею, и
воеводы осадные и вси суціи во обище-ли исполнящася радостии, и повелѣша пѣми молебенъ со звономъ, и весь народъ пришущыя къ церкви тривостоянаго Божества съ женами и съ дѣтми, молящися о многолѣтнемъ здравіи Бого-гомѣ избраннаго благовѣрнаго великаго Государя Царя и великаго Князя Михаи-ла Теодоровича всѣя Россіи самодержца, и прославляюще вѣ чудесѣѣ преподоб-наго и Богоноснаго опца нашего Сергіа, и ученика его Никона чудотворца, и опѣ радости опѣ очию многи испочники слезѣ изліяша, яко неначаляемо дарова Богѣ всей земли Русской немышленое пре-бываніе, и покой и ипишну всему православному Христіанспву. Мы же опцы и братья полико видяще наказаніе Господне грѣхѣ ради нашихъ, превеликое же къ намѣ милости господни изліяние, яко опѣ поликихъ великихъ золѣ покры нась Господь, и не предалъ насть вѣ ру-цѣ злымѣ еретикомѣ. И иже не попус-ски мерзости запустѣнія спами на мѣс-тѣ святѣмѣ его. Како убо не удивимся о величин милости Божія, опѣ колика опѣ нечислимаго множества во всѣй Рос-сіи избіенныхъ православныхъ Христіанъ опѣ язычѣ и междоусобѣи, и колико
граждамь и мразомь и огнемь и мечемь по-треблень быша православнй намь въ наказание, яко да покаемся и внидемь въ страхъ Божий, и престанемь отъ злобъ своихъ. Нынѣ же, опцы и братія, койддо насъ да соблюдемъ себе отъ всякаго дѣйствія дьявола, и пребудемъ въ любви, и возлюбимъ чистому, пианіе отрвгнемь, постъ воспріимемь; гордость отрвнемь, смирение спажимь, отъ лихоманія отвръимся, и милос-мышю и нищелюбіе койддо насъ да по-кажемъ, и вкупѣ общѣ слово речемъ по пророку Давиду, уклонися отъ зла и со-твори благо да здѣ воспріимемь отъ Бога милость, и вѣ благоденствіи и пи-шинѣ поживемъ, и вѣ будущѣй вѣкѣ оп-пушеніе грѣховъ получимъ, и вѣ страш-ное пришествіе Христово животвѣ вѣчный наслѣдствуйемъ, яко тому слава, честь и поклонение со Опцемъ и со святымъ Духомь во вѣки, аминь.

ГЛАВА ОСМѢДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

О поставлении храма во имя великаго тудо-творца Сергія въ Гробицкой деревнѣ Девульницѣ.

Келарь же Аврамей по обѣщанію сво-ему, еже обѣщался къ преподобному, со-
въпаваше со Архимандрипомъ Діонисіемъ и съ соборными старцы и съ пропи-чими. И тако по повелінію Самодержца въ мой деревни Девулинѣ, идьже мирное поставление бысьть промежъ обою государствъ. Московскимъ и Польскимъ, по-
ставляющиі храмъ во имя преподобного и Богоноснаго опца нашего великаго чудотворца Сергія Радонежскаго, въ сла-
vу всемогущаго и пребезначальнаго прі-
упоснанаго Божества, и пречиспнія тре-
благословенной Владычицы Матери Сло-
ва Божія, и въ похвалу преподобнымъ и
Богоноснымъ опцемъ нашимъ Сергію и
Никону чудотворцемъ; освященъ же бысьть по благословенію великаго госпо-
dина святыйшаго Филарета Пашріарха
Московскаго и всѣя Россіи, Архимандри-
помъ Діонисіемъ со освященнымъ собо-
ромъ. Въ лѣто 7128, Декемврія въ 15 день.