ВИБЛИОТЕКА
О. д. д. ср. Высшими Жен
ским Курсам.
№ 12
Шкаф XVII
Яйка 12
ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА.

Сочинение Николая Полеваго.

Томъ третій.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
при Импегааторской Мед.-Хирург. Академии.

1830.
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЖНО,
съ тьмъ, чтобы по отпечатанію представлены были въ Цензурный Комитетъ три экземпляра. Москва, Августа 28 дня, 1830 года.

Цензоръ и Кавалеръ Иванъ Снегиревъ.
ИСТОРИЯ
РУССКАГО НАРОДА.

КНИГА III.

Отъ перенесения Великаго Княжества изъ Кіева во Владимир Залесьскій, до нанствія Монголовъ (отъ 1157-го до 1236-го года): вторая половина периода Удэловъ.
СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I. Андрей, сын Георгий Долгорукого, владычник Суздаля; борьба Олеговичей и дьячей Роспислава (Монояховицей) за Киеv. Андреевская система полковнического единовласти: она подкреплена Киеv'ю, переносит Великое Княжество в Суздаle, мал Владимир Залесьский. Сопротивление Новгорода и Роспиславичей останавливается успехом полковнической системы Андрея. Главным дивизионом Руси: вдти Георгий Долгорукого во Владимир, съ названием Великих Князей; вдти Роспислава Смоленского и Олеговичи кь Смоленскому, Чернигову и, попеременно, кь Киеv; роdet Владимира кь Галичу; роdet Ильяслава Мстиславича кь Волыни; республика Новгородская кь Северу. Смешения во Владимир послѣ смерти Андрея Георгийевича; Олеговичи вымираютъ въ симъ смшении.

ГЛАВА II. Всеволодъ, младший сын Георгий Долгорукого, Великихъ Князей и преемник Андрея. Борьба Олеговичей съ нимъ и другими помошниками Мономаха; съдоисканій сего: Святослава (Олеговича) кь Киеv; Всеволода (Монояховицей) во Владимиръ. Оп'лтными собищеніемъ въ Радимъ, Смоленскъ, Полоцкъ, Галичъ, Волынъ, Киеvъ, Черниговъ, Новгородъ. Лишовцы, Хамцы, Нухарь, Полоццы.

ГЛАВА III. Система полковничьи Всеволода Георгийевича. Чѣмъ была тогда Русь? Съдоисканій сего: Мстиславъ Мстиславичъ, внукъ Роспислава Смоленскаго, сынъ Мстислава храбраго, истинный рыцарь и герои всево время, Киеvъ въ Новгородѣ. Смерть Всеволода. Мстиславъ безкорыстный герои-хранитель Руси: онъ умножаетъ Олеговичей; окрѣпляетъ Новгородъ; рѣшаетъ распри между дѣтьми Всеволода; влашиваетъ судьбою Галичъ. Система его дѣйствий.

ГЛАВА IV. Нашествіе Монголовъ. Мстиславъ ведетъ на нихъ; битва на Калѣкъ, пораженіе Мстислава; кончина его. Судьба Русскихъ земель въ печали мѣнѣдѣйствъ дьйствъ, происходившихъ послѣ Калѣнской битвы до впоряющаго нашемъ Монголовъ.

Мстиславъ Изяславичъ, и сынъ его Романъ Галичанскій; Мстиславъ Роспиславичъ (Храбрый) и сынъ его Мстиславъ (Удалый); Святославъ Всеволодовичъ и сынъ его Всеволодъ Рыжий; Игорь и Всеволодъ, дѣти Святослава Олеговича; Ярославъ Владимировичъ; Романъ и Гурикъ Роспиславичи; Всеволодъ Георгийевичъ, и дѣти его, Константинъ и Георгий; Якунъ, Посадникъ Новгородскій; Володиславъ, бояринъ Галичанинъ — завоеватели вѣчные предсказывали сего періода.
ИСТОРИЯ
РУССКАГО НАРОДА.

ГЛАВА I.

Прислушиваясь изображению периода Уделов в Истории Русского народа, мы ощущали несправедливую мысль, что сей период был в ком какого-то безумия народного, какого-то непонятного смятения старей, и действий, ими произведенных, после напряжённых, счастливых первобытных времен Руси. Предварительное изображение политического и православного быта Русских земель убедило нас в необходимости сего периода; изображение событий в течение его лет, прошедших от кончины Ярослава до кончины правнука его Георгия Долгорукого, доказало нам, что сей период развился в строгих, неизменимых, из самого начала Русского народа происшедших условиях, по кончине Провидение всегда правил судьбы царств и народов.

Том III.
«Богъ,» говоришъ одинъ великій Иисусъ Христосъ, «Богъ держитъ въ рукахъ своей бразды всѣхъ царствъ, и всѣхъ сердцъ въ десницѣ Его. Иногда Онъ воздерживаетъ спаси, иногда послабляетъ имь, и — возвышаетъ родъ человѣческій. Угодны ли воли Его завоеватели? Онъ ниспосылаетъ имъ своего духа мудрости и предвѣднія, воспищивающего бѣдствія государствъ, и крѣпаго основань общественаго благополучія. Онъ вѣдаетъ мудрость человѣка, близорукую во многомъ, и просвѣщаетъ ея; дѣлаетъ дальнѣвидною, или—предосаживаетъ ея собственному ея невѣдѣнію, оспариваетъ; движетъ на галебель и губитъ ея самаю: она запушиваеться, обиваютъ въ своихъ собственныхъ химросахъ, и уловляетъ самой своей предосажимостью. Таковы средство, которыми исполняется недостойной судьбы Бога. Онъ пошлютъ дѣйствія въ причинахъ самыхъ отдѣленныхъ; онъ поражаетъ царства великими ударами, оправленіе коихъ разливается споль обширно. Когда погибнутъ царству, все дѣлается слабо и нестройно въ его совѣствахъ (4).»

Посмотрите на начало Руси: какъ давно войны Скандинавии ведены были на югъ, черезъ моря и пустыни; какихъ смѣлыхъ дѣйствователей посылали имъ Провидѣніе; какъ оно давало имъ

(1) Воскюеть.
среди плацем основание Русскому народу; как он увидело оно честолюбивому Владимиру же- лание просветиться Христианской върою, по- слало послѣ него долгоправившаго Ярослава, и открыло миръ Востока въ зародышъ маломъ опь мира Запада, развивавшагося въ огромныхъ объемахъ!

Начало было положено. Самобытный Русь по- менѣ неприземлённой общественной жизни. Она не могъ уклониться отъ основныхъ законовъ Человѣ чества. Когда Религія истребляла Язычество, и образовывала духъ народа, новый порядокъ правленія истребилъ Феодализмъ, перенесенный изъ Скандинавии, и сталъся условіемъ будущей судьбы Руссовъ.

Пройдите мыслью сполна послѣ Ярослава. Какія малыя, но вѣ рнія причины, и какіе сообразы- ныя каждому времени дѣйствовали! Когда, кажется, все вело къ спокойствію—являлось новое препятствіе; когда мудрость человѣ ческая думала, что создала твердое и незыблемое—одна ошибка, одинъ ненужный дѣйствователь, и все раз- лепалось въ обломкахъ!

Основаніе находилось въ самой образованіи Русскихъ Княжествъ; стихіи въ политическомъ отношеніи одного Княжества и одного рода Князей къ другому Княжеству, другому роду Князей; средствъ, опь которыхъ кипѣли си стихіи—характеры Князей.
Прежде всего явился при Князе, при брата, при врага: Изяслав, можешь быть, добрый по душев, но имел все недостатки людей малодушных; Святослав, мужественный, но не знающий союза союзни с честолюбие; Всеволод, робкий угодник, что Святослава, что Изяслава. Смерть двух других братьев, Вячеслава и Игоря, дала им повод к несправедливости. Первый шаг был сделан, и Изяслав запланировал за согласие на обиду ближних померею престола. Смерть Святослава оправдала ему права его, но боязнь и мщение оправдывались в бедствиях и изгнании сынов Святослава. Надобно было, чтобы обделенные и оскорбленные племянники были люди, подобные Володарю и Васильку, Олегу и Роману, Борису и Давиду (хопя и злодей, но мужу крепкому душею). Борьба их с дядями была неудачна, но неудача только усилила взаимную ненависть. Изяслав погиб. Владимир Мономах, подъ щипомъ яменя опиосевскаго, укрыл спать пропивъ всѣхъ; но близость дослуживства его помрачало холодное, своекорыстное честолюбие. Заключение избранія Святослава онъ хопыл добывать себѣ новое орудіе на враговь, и не зналъ, что возводить на престол человѣка безъ души и безъ сердца. Зашивъ въ глубинѣ души сознаніе своей ошибки, когда смерть Святослава сняла позоръ съ прона Великомученскаго, Мономахъ пожерпилъся смирениемъ вла-
сполюблю, съля на пронь отцовъ, каралъ, ничо- 
жилъ пропивниковъ—было поздно : самобытность 
Новгорода, Галича, Чернигова, была уже неис- 
пребима! Едва умеръ Мономахъ, все созданное 
imъ упало при слабыхъ сынахъ его, Мстиславъ и 
Ярополкъ. Руссы привыкали уже къ мысли, что 
только родъ Всеволода долженствовать быть на 
Великомъ Княжествѣ, потому что болѣе 25-пи 
лять они видѣли Великихъ Князей изъ сего рода. 
Но Всеволодъ Олеговичъ разрушилъ сие повѣрье; 
умѣлъ завладѣть Великимъ Княжествомъ; держал- 
sя на престолѣ; передалъ его братьямъ. Въ тюгѣ 
время родъ Мономаха раздѣлился. Законный на- 
слѣдникъ, Вячеславъ, былъ добрый, но неспособ- 
ный человѣкъ, отверженный отъ престола, кажет- 
sя, самую волю оца; другой, Георгій Долго-
рукій, губилъ свои права спрямною нерѣшимель- 
ностью, робостью, безпечною. Третій пред- 
sпавливель Мономаховичъ, Изяславъ Мстис- 
славичъ, былъ пропивоположенъ Вячеславу и Ге- 
оргію, но не имѣлъ законнаго права. Дерзкою оп- 
вагою, людкою ума и силою руки сдѣлавшись 
Великимъ Княземъ, онъ погубилъ достоинство 
сна, въ тюге время дѣлами своими показывая 
другимъ, что надобно было для успѣха въ пог- 
данныхъ обстоятельствахъ. Борьба Изяслава 
съ потомками Олега и съ Георгіемъ; спрямное 
лицо—Вячеславъ; безпрерывная мѣна удачь и неу- 
дачъ между соперниками, сдѣлали наконецъ пронь
Великокняжеской игрушкою Князей, дружин их, и даже народа, кожорый не ожил, не узнал блага законной свободы, но съ клеймом рабства буйствовалъ при каждой неудачи повелительей. Краткое княжение Георгия было какъ будто гранью, рѣзко отдѣлившею новый порядок политического быта Руси, изъ прежняго явившійся.

Совершенно осличенъ могъ-бы быть ходъ событий, если-бы Изяславъ, Святославъ и Свеволодъ мирно соблюли завѣтъ отца; или Святополкъ, сынъ Изяслава, не былъ такъ ненавидѣнъ и черенъ душево; или дѣти Мономаха: Мстиславъ, Ярополкъ, Вячеславъ, Георгий, были подобны отцу своему; даже если-бы Свеволодъ Олеговичъ не успѣлъ на время одолѣть Мономаховичей. Какъ не рѣдко видѣли мы, что по причинам маловажнымъ Князя памятуя себя кровью ближнихъ, и въ шохъ время, въ минуты самыхъ рѣшительныхъ, важныхъ, мечь убийцъ какъ будто припущался... Что ихъ удерживало?... Есть Провидѣніе, есть судьбы, Имъ предназначенные! Кого въ семъ не убѣждаешь Испорія, шошь—недостоинъ ея великихъ уроковъ.

Новый порядокъ дѣй, къ описанію котораго должны мы приступить, произошелъ отъ того, что съ унженіемъ доспѣйствовали Великаго Князя, въ борьбѣ за мечту властв, за право обладать благословенными горами Киева, яви-
лась самобытная жизнь чаемей. Здесь видимъ предметъ для наблюдений. Непонятная вражда Русскихъ Князей съ Полоцомъ ослабила сию естественную преграду между Югомъ и Сѣверомъ, положила пушшину на мѣсто жилищъ, и какъ будто очишила мѣсто для жизни новаго народа, новаго государства: шутъ увидимъ Литовцевъ. Съ другой стороны, сердца судѣб пожинали дикихъ обищателей Пруссовыхъ и Прусьскихъ: въ собственныхъ междууобочьяхъ, и въ войнахъ Руссовъ, гибли Полковцы: ошъ нихъ и ошъ другихъ народовъ, оставались только мелькія сѣмена новыхъ поколений, очищалось обширное поприще чему-то грозному, чему-то страшному, премнѣвшему въ дали снепей Восточныхъ! Руссы безпрерывно ожидали пресвященія свѣта: не ему долженствовать наступать, но слѣдовало быть послѣднему изверженію язвъ Азіи. Ошъ смерть Георгія Долгорукаго прошель не более вѣка государственного до появленія Монголовъ. Пережившаго сей вѣкъ ожидали трудъ и борьба (2).

Если здесь видимъ всюду какое-то разрушение, паденіе, въ то же время посмотрѣть, какъ жизнь будущаго гоповилась въ другихъ мѣстахъ, и не гасла но жилася. Волынь,

(2) Псаломъ LXXXIX.
и потом Галич, долженствовавшем быть оп-лошком Руси опь могущества Венгрии и Польши, были управляемы Князьями мужественными, сильными; там князни Володарь, Василько, Владимируко и, достойный сын его, Ярослав— Оссомыслы, подпирающе Угорскія горы железными полками, заступавшіе путь Королямъ, затворяющіе ворота оть Дуная (3). — Если Черниговъ разрушился, будучи пережаем враждою съ Киевомъ, въ поже время вражда сія возстановила Рязань, Муромъ, Курскъ, Новгородъ Свѣрскій, наконецъ Владимиръ Залѣскій, и опоздвинала гнѣздо будущихъ событий въ Сѣверъ, на крайней оконечности коего жизнью народной свободы князли Новгородъ и Псковъ.

Повѣсть о второи половинѣ періода Удѣловъ рѣшишь намъ что, что еще кажется неяснымъ въ событияхъ первой половины. Мы увидимъ насправдѣ, уже не Великаго Кня-жества — онъ пало съ смертю Мономаха— но даже самого мѣста, гдѣ онъ существовало— Кіева, дополвъ только для Половцевъ не быв-шаго предметомъ благоговѣнія; увидимъ, какъ разгаръ спраспей доведетъ до рѣшильнаго раздѣленія Сѣверъ, Югъ, всѣ часпи Руси, унизивъ характеръ однихъ до грубыхъ зло-
действуй перваго времени Руссовъ, сдѣлаешь другихъ какимъ-то спрашивающими рыцарями удальства и чести, умаютъ души, испоплышъ сердца, и доведешь всю Русь до кровавой бани очищеній.

Но, прежде нежели начнемъ продолжать наше повествованіе, важный вопросъ долженъ остановить вниманіе наше. Холимъ знать: какое существовало тогда отношеніе Руси къ Европѣ? Сему вопросу предшествуетъ другой: что была Европа до первой половины XII-го столѣтія?

Мы сказали, что "два столѣтія, IX-е и X-е, были для всей Европы вѣкомъ перехода народовъ, испробований древнего граждансаго общества, къ новому образованію общества" (4). Этотъ образованіе явилось совершенно въ новыхъ формахъ: новыхъ государствахъ, языкахъ, законахъ, обычаяхъ, новой вѣрѣ! — Смотри же на изображеніе древняго и изображеніе вашего міра: гдѣ Римъ, Иберія, Галлія, Германія, Британія, Скандинавія, Паннонія, Скиѳія, Сармѣція? Мы видимъ — Испанію, Испанію, Францію, Саксонію, Богемію, Англію, Данію, Норвегію, Швецію, Венгрию, Польшу, Русь! Все измѣнилось; даже древніе боги

(4) Ист. Р. Н. в. II, стр. 10.
пережили свое божество: они лежали во прахе и уступили власы свою молитвамо Богу!

Рассматривая пошомъ Историю Европы до XI-го столетия, мы указали на Империю Карла Великого, и въ составленіи и разрушений оной видѣли ходъ событий въ средоточіи Европы, коего дополненіемъ были всѣ другія спираны Западной Европейской системы. Сущность событий мы нашли въ борьбѣ двухъ сплій гражданских обществъ (Монархия и Церковь), или, лучше сказать, чеширехъ: Церкви, Монархіи, Феодализма и Народа (5).

Мы видѣли, наконецъ, различіе Западной и Восточной системы; убѣдились, что до периода Удѣловъ не было никакаго прямаго отношенія Руси къ Европѣ; и что Русь IX и X-го вѣка принадлежала къ погасшей системѣ Востока, принявъ отъ Греціи религію, подвергнувшись сильному политическому вліянію, законамъ, мнѣніямъ, дѣйствіямъ Грековъ (6).

Въ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ столѣтіяхъ, въ Европѣ продолжалось развиваніе духа человѣческаго по новымъ формамъ. Бура, со- крушившая міръ Древній, упихла; звѣзды путеводная, показавшая начала Нового міра—Им-

(6) Ист. Р. Н. т. II, стр. 23 и слѣд. до 40.
перия Карла Великого погасла; сняхих волнались, колебались, и еще ничего не образовали рышпельного.

Изъ Скандинавскихъ народовъ соспавились при державы: Швеция, Норвегия, Дания, и взаимно боролись, высились и низились: Сверныхъ Людей уже не спрашивалась Европа. Англия, покоренная въ половинѣ XI-го сполышп Норд-маннами, въ неесчастномъ правленіи Іоанна Безземельного, предугадывала начало своего будущаго полицическаго образованія; въ Испаніи возрасшали Хришпіанскія Королевства, отбивая безпрерывно землю у Мусульманъ; съ другой стороны Европы Венгрия, Польша, Богемія вступили въ полицическій миръ Европы и дѣйствовали одна на другую.

Основание всѣхъ событий было прежнее, что на что мы уже указывали: властъ духовная боролась съ монархическаяю, и въ сей борьбѣ участвовали: Феодализмъ, защищавший свое бытіе, и Народъ, искавший, если не полицической самобытности, то хотя возможности физическаго существованія. Главнымъ представителемъ Монархіи былъ Императоръ Германскій, главнымъ представителемъ Церкви Папа. Кровавая, спрашная борьба ихъ попросила Францию, Германію, Италію. Къ началу XIII спо- лышп все пало предъ громами Вашингтона; но
птивъ самымъ непобдимая власть Папь укрѣ-пила основы Монархіи, подрыла сама себя сво-ею побдойю. Въ XIII-мъ вѣкѣ оканчивалось время необыкновеннаго перелома, который со-спавли Крестовые походы.

За папу сошъ лѣстъ прежде, послѣдовали Мугаммеда, подъ властью Халифовъ Азійскихъ, сохранили для Европы свѣтъ наукъ и зна-ній (7). Въ XI-мъ вѣкѣ, они-же были причи-ною перелома далѣ въ Европѣ: Халифатъ папъ опу вимпремриихъ раздоровъ и меча Туркъовъ; сии дикіе завоеватели овладѣли Гробомъ Господ-нія; воспомогъ религіозный ополчился на призывъ Папы, и Европа успремилась опици-манья драгочѣнныя залогъ сей у Мусульманъ.

Первый Крестовый походъ былъ въ конце XI-го вѣка; послѣ того, въ течение XII-го стол-ѣтія — монархіи, феодальные владѣщели, под-данные ихъ, духовные люди — все спремилось въ землю Обѣщованную. Въ Крестовыхъ похо-дахъ участвовали собственно Германія, Вен-грія, Греція, Испанія, Франція, Англія. Но безчисленныя слѣдствія ихъ отразились и на

(7) Усиленіе Саррациновъ было съ половины VII вѣка; эпоха блестящаго состоянія Халифата, убѣжища науки и искусства, началась съ половины VIII-го столѣтія; періодъ паденія съ половины X-го.
оспальныя Европейскія земли — коснулись и Русскихъ земель (8).

Не исчисляемъ здьсь слѣдствій Крестовыхъ походовъ, и того, какъ частными обстоятельствами споспѣшествовали имъ: слѣдствій по этому, что въ началѣ XIII-го столѣтія они еще не были явны; частныхъ обстоятельствъ пошому, что они не касаются Исторіи Русскаго народа. Укажемъ здѣсь только на одно политическое осложненіе, комѣ переломъ Европы означился и на Руси.

(8) Первый Крестовый походъ, когда, какъ гово- рили Анна Комнина, «Европа цѣляя казалась но- колѣбящейся въ своихъ основаніяхъ и падающей на Азію», началась съ 1096 года. Второй походъ, послѣ взятія Эдессы (Людовикъ VII и Конрадъ III), въ 1146 году; третій походъ, послѣ взятія Іерусалима Саладиномъ, начался въ 1187-мъ, продолжался до 1246 года (Филиппъ Августъ, Ричардъ Львиное Сердце, 1187—1192 г. — Генрихъ VI, 1196 года.—Andreй, Ко- роль Венгерскій, 1217 года.—Фридрихъ II, 1228 года—Тобо, Король и повизъ, 1240 года.—Четвертый походъ (Людовикъ Святой) съ 1246 года Завоевание. Птоле, мамды, послѣдняго города Христіанскаго на Востокъ, было въ 1291 году.—Но все сіе раздѣленіе Крестовыхъ Походовъ множественное; собственно же, безпрерывно съ половины XI-го столѣтія Европейцы стремились въ Палестину; умы были готовы, когда Петръ Пушпининъ замыслилъ первый походъ: онъ только подалъ знакъ къ войнѣ, начатой гораздо прежде.
Крестовые походы довели до высшей степени распространение Христианскую веру, и с ней соединили мысль воинствующей Церкви. Что прежде дезавалось из полихимических видов, то спали днесь по ввердому увидевшему в святости дела; тогда увидели новое явление: рыцарские духовные Ордена.

В 1099 г., в больницке Иерусалимской Св. Иоанна, положено было начало Ордена братьев Болганских, получивших при Магистрт Раймонд назначение воинское, в 1118 г.—В слышащему, 1119 г. двенадцать человек утвердили княжескую близ Гроба Господня другой Орден рыцарей Св. Храма. Судьба первых была: пережили потерю Палестини, и постепенно исчезли до нашего времени, под именем Родосских и Мальтийских рыцарей; судьба других: послу потеря Палестины обхватившей почвы всю Европу своими мечами. Они силою обрели в Христианство и покорили себе низвобождённую Пруссию, завладели обширными землями всюду, и были поводом, что в конце XII-го века, в диких Чудских землях, на берегу Балтийского моря, явился еще новый Орден военново- духовный, и его действие, его жизнь имели сильное влияние на Северную Русь.

Кромь сего, шак же как прежде в IX и X-м виках, Русь не знала Запада Европы. Самое географическое приближение Запада к Востоку, м. е. владение Цареградом, еще больше ошатало
Русь опять Запада, раззнакомив ее на пол-состояние даже и с Грецией (9). Как прежде, не общее движение Европы, но частные причины сближали с Русью Польшу и Венгрию. Взра, законы, нравы, обычай имели на Руси свою отдельную Историю, изменились, жили сами собою, не по влиянию Европы.

Какая изумляющая судьба! Пространство земель обширное, принадлежащее к Европе, и чуждое этой, чуждое жизни ей, дал, великих вопросов, раздавшихся с каждым веком! Знал Европа, что на Востоке, за Польшей и Венгрией, живут народы многочисленные; но только отважные купеческих и спутниками взяли в Русь, как их не везли в Среднюю Азию, и в рассказах своих смывает имени Русских властителей и названия земель; только посланники Западного Первосвященника ходили в нее с крестом в руках и честолюбивыми замыслами в душу, и льстили владыке своему раннею или позднею побудою над Первосвященником Востока. А спрашивали между штук и в Руси: Провидствие вело ее своим върным путем; Руссы — передавали помпомки нации своих благожелей, своих губителей! Скоро

(9) Царьград взят был Крестоносцами в 1204 году.
долженствовалъ наступить новый периодъ событий для Руси — дивныхъ, напомнившихъ о великомъ переселеніи народовъ съ V-го по IX-й вѣкъ, послѣднихъ событий сего рода!

Мы заключили повествование наше кончиною Георгія Долгорукаго—послѣдняго Великаго Киевского Князя. Мы видѣли, что обладаніе Киевомъ собирались уже испоргнуть у него другіе, хотя и сами не знали, кому изъ нихъ доспашешься Киевъ и шипеть Великаго Князя. Кончина Долгорукаго оказалась брань, грозовую багрилъ берега Дніпровскіе кровью Руссовъ и Половцевъ, и превращеніе въ пепелища города и селенія (10).

Изъ предшествовавшихъ событий мы уже знаемъ характеръ дѣйствовавшихъ, оставшихся послѣ Георгія Долгорукаго. Главнѣйшіе были: Андрей Георгіевичъ, наименованный въ послѣдствіи Боголюбскімъ; Ростиславъ Мстиславичъ, Князь Смоленскій; Мстиславъ Изяславичъ, сынъ бывшаго доссождамышнаго, Великаго Князя; Изяславъ Давидовичъ, Князь Черниговскій.

Мы видѣли Андрея пылкимъ, храбрымъ юношею, забывавшимъ себя въ опасностяхъ съчъ, добродушнымъ въ мирѣ, негодовавшимъ на ухищренія и чесноклубіе ощца. Къ сему присовокуплялъ онъ умъ прямой, півердый, но дѣятельный только въ

(10) Исп. Р. Н. ш. 11, стр. 471.
опасности; безпечношь ошовская ошывалась и въ характерѣ Андрея. Хожія не роскошный, не сласшолюбій подобно опасу, Андрей—левъ въ бишвѣ, былъ успушшчъ, довѣрчивъ, слѣпо вѣ- рилъ доброздѣшеля другихъ, и доводилъ довѣрен- ность свою до слабосш.

Роспиславъ Смоленскій, всегда слабый, всегда подвластный чужой волѣ, всегда болѣе походилъ на прадѣда своего Всеволоду, пакъ, какъ Изя- славъ Черніговскій былъ выродившійся Олегъ Свяшославичъ. Но въ Изяславъ не было доблесш- ной честношни Олега. Онъ опозорилъ себя въ са- момъ началѣ гоненіѣ несчастнаго дѣди, Свяшос- слава Олеговича, потомъ передавался всѣмъ спо- ронамъ, и никогда и нигдѣ не умѣлъ выиграть многаго.

Мспиславъ Изяславича мы видѣли крѣпкою опорою своего веледушнаго опасу; пошомъ со- юзникомъ, съ презрѣніемъ осшавшимъ слабаго Роспислава въ виду рапи непріяшельской; про- шивникомъ, выдержавшимъ напискъ сили Геор- тія и союзникомъ его: довольно для того, что-бы понять свойствъ Мспислава.

Другіе Кнзяя были: Олеговичи—Свяшославъ, знаменитый любовию къ несчастному брашу своему Игорю, споль долго спрадавшій, гонни- мый, преслѣдаемый всѣми, успокоившійся подъ спаросшь; другой Свяшославъ (сынъ Всеволоды),
которого мы больше узнаем в последствии. Монахов.—Владимир Мстиславич, соотрудник Изяслава: он скажется нам презримельным ничтожеством; Ярослав, брат Мстислава Изяславича, уступавший во всем мужественному своему брату, и не благодаря. Остальные Князья, их современники, были не важны.

Заметным для ощутительных политических систем, существовавших, тогда для Русских Князей: одна из них срешиала целый облástи и цзелль поколений к искалечивству над другими власпи, облекаемой обольствителыми названием Великого Княжества; другая вела Князей к образованию ощутительных сильных Княжеств. Сию последнюю, роденную местными обстоятельствами систему, первый вполне понял Владимирко Галицкий, имевший, спустя, случаев и средств спорить за Великое Княжество. Она сдалась ясною для поколения, к коему принадлежали Андрей Георгievич и Мстислав Изяславич. Опение Мстислава первый опирался главную обладаешь, предоставляя другому право величаться вместом обладателя: эта мысль сдалась господствующей мыслью Мстислава Изяславича, и была основою дальше всей его жизни. Андрей Георгievич, рожденный, воспитанный в Суздальской области, любил сию далекую северную опору, более нежели злакие, но усыпанные пеплом селений и увлажненные кро-
вню людей берега Днепра: онъ рѣшился быть Владимировымъ Суздалемъ. Мы видѣли, что еще въ 1151 году, Андрей опспавль опца своего и удалился въ Суздаль. Когда потомъ, черезъ четырь года, Георгій утвердился рѣшительно въ Киевѣ, Андрей не взялъ опцъ него удѣловъ на югъ, и на-всегда поселился на берегахъ Клязмы.

Но спарая система — преобладанія надъ друг-гими посредствомъ Великаго Княжества, занимала умы Князей, принадлежавшихъ къ спарому поколѣнію: Роспислава Смоленскаго и Изяслава Чернаговскаго. Они оба стремились въ Киевѣ, и были предшественниками прежней вражды Мономаховичей и Олеговичей.

Подкрѣпление Роспислава заключалось въ по-врѣмъ народномъ: видѣли Мономаховичей на Великомъ Княжествѣ; въ союзъ Мшислава Изя-славича и другихъ родственниковъ; наконецъ, въ пособіи храбрыхъ и стѣльныхъ сыновъ Роспис-слава. У него было ихъ пятеро: Святославъ, Романъ, Рурикъ, Давидъ и Мшиславъ, въ по-слѣдствіи прозванный Храбрымъ. — Подкрѣпле-ніе Изяслава заключалось также въ пособіи род-ственниковъ, хотя разногласныхъ, не друж-ныхъ, но при борьбѣ съ Мономаховичами охо-ринѣ готовыхъ помогать спарѣвшему изъ Кня-зей Олегова рода, нежели сполѣщимъ гоцу-шелямъ своимъ, Мономаховичамъ.
Оспаляя Киевскую область, Андрей Георгиевич взял с собою знаменитую икону Богоматери Пирогошей, дружину, Двор, и шел с пятью, которые основались во Владимир Залесском (11). В одиннадцати верстах от Владимир, конь, на котором везли икону, остановился и не шел с места; напрасно спрашивали понуждать его. Набожный Андрей видел чудо в сем событии; посоль оное предзнаменованіем; на шомъ мѣстѣ, гдѣ остановился конь, велѣл заложить церковь во имя Рождества Богоматери, и внесъ въ нее икону. Тутъ въ послѣднемъ построил онъ себѣ дворецъ, устроил обитель иноковъ; служилъ его пріему, строились вельможи и граждане. Все это сосвенно городъ, который Андрей обвел каменною оштуком и назвалъ Боголюбо-
вым (12). Онь любил сей город, преимущественно в нем жил, и онь его получил свое наименование — Боголюбское. Брашы Андрея—Бориса, Глеба и Святослава, обладали Туровым, Переяславлем и Поросьем (13); дни умершаго брата Роспислава (Ярополка и Мспислава) и брашы: Мспислава, Василька, Михайл и Всеволод (меньшей сын Долгорукаго, в послѣдствіи Великій Князь) были при Андреѣ. Слѣдующій сиссемъ Владімирка, Андрея не давал имъ удѣловъ, и обладал самъ единовластно. Услышав о кончинѣ родителя, онъ благословилъ память его слезами и церковными обрядами (14). Суздалъ, Владімир Залѣсскій, Рос-

(12) Нынѣ село Боголюбово, въ 11 верстахъ отъ Владимира, и при немъ мужескій Боголюбскій монастырь, съ церковью Владиимирской Богоматери и спарапина, каменными келями, между рѣками Клязьмою и Нерлью. Города и слѣдовъ нѣтъ.

(13) Мѣстами по рѣкѣ Росіи; такъ берега Волги, Семи, назывались Палаголье, Поселье.

(14) "По смерти отца своего велику память сопроводив, церкви украсив, монастыри поставив, и церковь конча, юже-бѣ заложил прежде отецъ его, Святаго Спаса, каменную, въ Переяславѣ новолѣ — (Кн. сп. р. листъ 202). Сей новѣй Переяславль, нынѣ имеемый Залѣскими, основанъ былъ Долгорукимъ въ 1152 г.—Церковь Спасская начала была прежде того въ Клещиѣ и перенесена въ Переяславль (гдѣ и донѣ въ древнемъ видѣ существуетъ). Онъ находился на берегу
шовъ, Дмитровъ, Москва, Юрьевъ Польскій, Переславль новой, или Залтскій, были подъ властию Андрея, который племеновал свое Княжество Великимъ Княжествомъ Судальскимъ или Владимірскимъ, и не хошьл знать смывеній южной Руси (15). Обращимся пуда.

Услышавъ о кончинѣ Георгія Долгорукаго, Изяславъ заплакалъ и, воздѣвъ руки къ небу, сказалъ: «Благословень Господь, разсудившій меня съ Георгіемъ смертію, а не кровопроли-шіемъ (16)!)» Вскорѣ явились къ нему послы Киевлянъ, и, какъ за два года прежде, звали его властиво въ Киевъ. Изяславъ послышно призванъ, объявилъ себя Великимъ Княземъ, и ушили народный мѣщенъ, ибо Киевляне, не-навидя Георгія, буйствовали и грабили дво-

Плещеева или Хлещина, опъ Владиміра въ 120 верстахъ, опъ Москвы въ 125 верстахъ.

(15) Дмитровъ основанъ былъ Долгорукимъ въ 1154 г. — Онъ на рѣкахъ Яхромѣ и Немекѣ, въ 62 ве-рстахъ опъ Москвы. — Юрьевъ, въ 59 верстахъ опъ Владиміра, въ 187 опъ Москвы, на рѣкахъ Колокшѣ и Кѣ; наименованъ былъ во имя Долгорукаго, ибо Георгій (Егоръ), въ проспѣрвымъ называется Юрій: Гураевъ, какъ писали имя Георгія въ лѣтописяхъ.

(16) Киевск. лѣт. (Ист. Г. Р. ш. II, пр. 375). Изя-славъ заплакалъ, слѣдовательно жалость его была нарицительная. Но за что же онъ хотѣлъ разсудить- ся съ Долгорукимъ? Спранныя смѣсь поняшій!

Ограниченный поши однимъ Кіевомъ, Вели-

(17) Свяна, или Свина, рѣка, впадающая въ Семь, не далеко опь впаденія Семи въ Десну. На-нея, въ трехъ верстахъ опь Брянска, находился Свяной Успенскій монастырь.

(18) Въ послѣдствіи Свяпославъ жаловался, что ему дали не все Черниговское Княжество, а только сель бѣдныхъ городовъ, населенныхъ псарями. Исчисленія города, Свяпославъ именуетъ: Моравійскій, Любечъ, Оршице, Всеволодъ, и проч.
кій Князъ думалъ однако жъ играть роль повелителя другихъ. Онъ захотѣлъ наградить друга своего, Владимира Мстиславича. Своеволіе Юрія Святополкевича подало къ этому случаю. Юрій хотелъ самъ добиться себѣ удвѣлъ, бросился въ Туровъ, изгналъ Бориса Георгіевича и завладѣлъ Туровомъ. Борисъ удалился въ Суздаль (онъ скончался тамъ въ 1159 г.), а Великій Князъ опдалъ Туровъ Владимиру Мстиславичу — опдалъ, но надобно было взять его. Изяславъ выпросилъ войска у Галицкаго, Смоленскаго, Волынскаго Князей; десять недѣль осаждалъ Туровъ, и — возвращался безъ успѣха. Юрій осѣлъ въ Туровѣ; Владимиръ Мстиславичъ остался безъ удвѣл.

Ненадолго пробылъ и самъ Изяславъ на Великомъ Княжествѣ. Онъ упротилъ его своею безрассудною гордивостью.

Мы давно не упоминали о Берладникѣ, двоюродномъ братьѣ Ярослава Галицкаго. Мы помнимъ, что Берладникъ былъ изгнанъ Владимировичь, служилъ Всеволоду Олеговичу, бѣдствовалъ со братомъ его; наконецъ, онъ скитался и жилъ гдѣ могъ, но Ярославъ Галицкий спрягшись сего Князя и въ изгнаніи. Еще съ Георгіемъ Долгорукимъ договаривался онъ, въ 1154 г., о выдачѣ Берладника, который тогда жилъ въ Суздаль. Георгій, желая дружбы Ярослава, велѣлъ схватить его; Берладника ско-
ваннаго привезли въ Киевъ; Духовенство за- 
сушпило за несчастнаго Князя, и Георгій 
усовѣстился, опправилъ Берладника назадъ въ 
Суздалъ. Дружина Изяслава Черниговскаго оп- 
была его на пути; съ шѣхъ поръ Берладникъ 
посвящилъ жизнь свою Изяславу, и съ нимъ 
пріѣхалъ въ Киевъ. Сія дружба казалась подо- 
зрительною. Галицкому Князю, которыій упор- 
но потребовалъ выдачи несчастнаго брата. 
Въ эпомъ убѣжали Изяслава послы Польскаго 
Короля и другихъ Князей. Изяславъ оказалъ 
великодушную твердость: не выдалъ Берлад- 
ника (19). — Исуганный сильнымъ преслѣдова- 
ніемъ, Берладникъ бѣжалъ изъ Киева, и, раз- 
драженный злобнымъ преслѣдованіемъ сильнаго 
браза, собралъ шайку бродягъ, ограбилъ Галиц- 
kихъ госпей, наналъ Половцевъ и вошелъ да- 
же въ Галицкую землю. Половцы остановили Бер- 
ладника, когда онъ не согласился дозволить 
imъ грабить жителей. Берладникъ явился снова въ Киевъ. Князь Галицкий грозилъ войною. Изя- 
славъ спѣшилъ союзиться съ Княземъ Черни- 
gовскимъ, и обѣщалъ отдать ему Мозырь и 
Чечерскъ (20). «Ты правъ; на тебя напада-

(19) Киевская хроника (Ист. Г. Р. т. II, прим. 
387) — «Изяславъ же препрѣлъ всѣхъ, оппустилъ я... 
Иванъ-же тогда уполовился, икъ въ поле, къ По- 
ловцемъ...

(20) Мозырь, на лѣвомъ берегу Припяти, оптъ
ют; ны мнѣ брать: я съ тобою! Боже меня избави отъ мздоимствѧ!» оспѣчал Свѧщославь Олеговиѣ. Услышав о семъ союзѣ, Князь Галицкій переспал спорить, ибо не хотѣл войцы. Тогда безразсудно загордился Изяслав; думалъ, что успѣшь завоевать Галичъ для Берладника; объявили войну, и пребовали, по обѣщанію, помощи Черниговской. Напрасно представлялъ ему Свѧщославъ, что онъ всуе запѣваетъ войну, что Берладникъ не сынъ, не брать его. «Скажише Князю, » оспѣчал Изяславъ, «что я посадилъ его въ Черниговъ, и что онъ поползетъ у меня снова въ свой Новгородъ» (21).— Князь Черниговскій оскорбился, напомнилъ о клятвѣ, о выдѣлѣ изъ его Княжесть въ городахъ, не хотѣлъ враждовать, но не хотѣлъ и помогать. Половцы и Свѧшославъ Владимировичъ соединились съ Изяславомъ. Князь Галицкій указалъ Князю Волинскому на занятіе восточны Изяслава, и союзился съ нимъ; они выступили съ войскомъ и захватили Вѣлгородъ. Изяславъ не испугался, обступили ихъ со своими дружинами, и надѣялся побѣды. Но-
чью открылась измени в его сане: Торки и Верденг занимали монополию, разграбили, и бежали к неприятелю. Изяслав увидел опасность, ускакал опять Белгорода, съ Владимиром Мстиславичем, Берладником и Святославом Владимировичем, и укрылся в Гомель (22); вскоре прибьжала шура из Киева супруга его: Изяслав управлял Великое Княжество; дружина Волинская и Галицкая заняла Киев.

Мстислав Изяславич, предводительствовавший ими, не хотел взяты себя Великого Княжества, удовлетворился добычей, и послал кь дядь Роспиславу Смоленскому, призывая его. Роспислав явился немедленно и объявил себя Великим Князем. Старший сын его, Святослав, князил по прежнему в Новгороде; Смоленск отдан был Роману; Рурик Роспиславич сьль вь Овруч; Давидъ Роспиславич вь Торжке.

Опомнилась опять спраха, Изяслав начал мститывать не побеждаемых имъ, но Черниговскому Князю, называвшего его изменикомъ, и присыпал ему всю неудачу. Желаю мира, Князь Черниговский, за одно сь Княземъ Новгородъ-Свьерскимъ, вступить въ дружеский союзъ съ врагомъ рода ихъ, Великимъ Княземъ, далъ ему помощь на

(22) Нынѣ Гомель, мѣстечко Графовъ Румянцевыхъ, въ 45 верстахъ отъ впаденія реки Сожи въ Днѣпръ. Томъ III.
усмирение разбойников, засевших при устье Днепра, и Половцев, грабивших Приднеприе, но пребовавши помощи пропихъ Изяслава, которыя съ Половцами грабил земли своих родичей(23). Роспиславъ, въря спаршу Князю Черниговскому, не врилъ дружь Князя Сверскаго; ему оплали въ залогъ сына Святославова, и онъ опправилъ войско. Черниговъ былъ уже въ осадѣ; осаждавшихъ опшиби; Изяславъ бѣжалъ, возвратился опять, снова былъ разбизъ, и успѣлъ грабиши и жечь Смоленскія области. Княгиня его и богатства находились въ городѣ Вирѣ; Берладникъ заперся въ эпомъ городкѣ, и опшибъ дружину Кіевскія и Черниговскія, которыя оспави Вирь и осали Вѣчи, где укрѣлъ Святославъ Владырковичъ (24).

(23) Князь свидѣлись въ Моравийскѣ, близъ Оспера. Роспиславъ подарили Святославу нѣсколько соболя, горностаевъ, черныхъ куницъ, песцовъ, бѣлыхъ волковъ и рыбыхъ зубцовъ (моржовыхъ кляковъ, которые вывозили Новгородцы отъ береговъ Сверскаго Океана); Святославъ отдалъ его дому борзыхъ конями, съ коваными сѣдлами, и живыми леопардомъ (пардусомъ). Живыхъ леопардовъ доставала изъ Греціи: они скупались рѣдкостью. Такъ въ 1147 г. Святославъ послалъ живаго леопарда Георгію Долгорукому, какъ драгоцѣнность.—Дружины Князей хотели отбивать Оление (въ устье Днепра) отъ на- бѣга Берладчанъ, грабившихъ тамъ Русскихъ госпей.

(24) Вирь, нынѣ селеніе Виры, Курской губерніи,
Здѣсь прекращались военные дѣйствія, ибо Олеговичи, Князь Волынскій, Галицкій, Переяславскій (заявъ Изяслава), и другіе, не горячо вступали въ ссору Изяслава съ Олеговичами и Рospиславомъ, а Изяславъ успѣлъ найдти союзника сильнаго: за него засступился Андрей Георгіевичъ.

Послѣдую Андрея былъ слѣдствіемъ принятой имъ сиспемы. Укрѣпляя силу Суздалья, Андрей думалъ, что для сего можно употреблять всѣ мѣры — кромѣ злодѣйства. Такъ онъ, презирая мнѣніе народа, не давалъ удуловъ младшимъ братьямъ, при немъ бывшимъ (25), и, можешь быть, досадуя на ихъ преробанія, сдѣлалъ еще болѣе: изгналъ ихъ наконецъ изъ Суздальскихъ областей (26). Новгородъ обращалъ на себя его вниманіе: шамъ былъ сынъ Роспислава. Объяв-

на рѣкѣ Вирѣ, впадающей въ десну. ВѣчичѢ, нынѣ село, на берегу десны, въ 40 верстахъ отъ Брянска, принадлежащее помѣщику Зиновьеву. Тщетъ еще есть слѣды древнихъ укрѣплений и кургановъ.

(25) «Крестнаго цѣлованія забывшее (Суздальцы), цѣловавше-бо ко Гюргу Князю на меньшихъ дѣтей, и преступившие, посадыша Андрея, а меньшая выгнаша» (Кен. сп. стрп. 255). Слѣдствіенно, самое удаленіе Андрея въ Суздаль было противъ желанія оптовскаго, предназначеншаго Суздаль младшимъ его братьямъ.

(26) Братьевъ: Мстислава, Василька, Михаила, Всеволоды; Ярополка и Мстислава, дѣтей Роспислава.
для себя защитником Изяславовъ, Андрей имѣлъ причину объявить войну Роспиславу, и подчи- нили Новгородцевъ своей власти. Но Роспис- славъ боялся вступить въ борьбу съ Суздал- скимъ Княземъ, и узнавъ, что друзьяны Андрея идущъ освобождать Вещикъ, самъ немедленно предложилъ имъ миръ.— Изяславъ думалъ, что Андрей не остановится при первомъ успѣхѣ. Праздную съ нимъ, въ Волокѣ-Ламскомъ, свадьбу Святослава Владимировича, за копиораго Андрей выдалъ дочь свою, Изяславъ неприятно дожи- дался оповѣщенія изъ Новгорода, куда опправленъ былъ посолъ Андреевичъ, съ предложеніемъ втѣчѣ Новгородскому Князю оппъ руки Великаго Князя Андрея. Гордые Новгородцы радовались чести, соглашились, и желая соблюсти видѣ правосудіе, спали подыскивашся подъ Святославомъ Роспислави- емъ. Угодливый, подобно оппу, Святославъ соглашался на все; ни коимъ образомъ втѣчѣ не могло его сдѣлать виноватымъ. Пошребовали наконецъ, что-бы Давидъ, братъ его, оспавилъ Торжокъ: и эѣшо было исполнено. Тогда, раздо-

ва Георгіевича. Мстиславъ и Василько уѣхали въ Гре- цію, взявъ съ собою малолѣтнаго Всеволодъ. Михаилъ остался у Глѣба Георгіевича въ Переяславѣ; сюда-же выѣхалъ потомъ изъ Гречіи Всеволодъ. Ярополкъ и Мстиславъ Роспиславичи жили у Олеговичей: несча- стную судьбу ихъ узнаемъ въ послѣдствіяхъ.
сагованные Новгородцы, безъ всѣкихъ причинъ схватили Святослава, сослали его въ Ладогу, започили его жену, боара, дружину, и, зорже-ственно приняли къ себѣ Мстислава, племянника Андреева. Святославъ убѣжалъ изъ шурмы, и ушелъ къ отцу, который сначала разсердился на Новгородцевъ, и бросилъ въ шурму Новгород-скихъ госпей, бывшихъ въ Киевъ, но потомъ успокоился и замолчалъ. Въ по-же время, онъ казался вовсе не замѣчающимъ, что поспѣхъ Новгородцевъ былъ по волѣ Андрея. Изяславъ радовался, видя начало вражды; но, къ досадѣ его, получилъ подъ власть свою Новгородъ, Андрей не думалъ болѣе защищать оставленнаго всѣми Олеговича.

Ему оставалось искать новую средину, и онъ нашелъ ихъ въ мятежной южной Руси. Прежде всѣхъ къ нему явились Полюцы; потомъ приспѣль Князъ Новгородъ—Свѣрскій; наконецъ, хотя пропивъ воли—сокорился съ нимъ и старый Князъ Черниговскій. Сынъ его, Олегъ, посланный въ Киевъ, людей посмотрѣлъ (27), былъ убѣжденъ злонамѣренными людьми въ умыслѣ Киевскаго Князя на Олеговичей, уѣхалъ въ Черни—

(27) «Посла Роспиславъ ко Святославу, глаголя: послѣ ми сына, да признаетъ люди лучше: Кіяне, и Берендици и Торки (Кievск. лвт., Исп. Г. Р. III, II, пр. 399).»
говъ, и спалъ убьждашь опца воевать Киевъ. Къ нему присоединились Черниговскіе боаре, говорили, что Роспиславъ былъ льнивъ на помощь ему, что съ нимъ управлялъ уже онъ Виличскую область. Ширякъ спорилъ, наконецъ согласился, далъ дружину. Изяславъ, и всѣдняя спушники его — Берладникъ и Владимировъ Мшиславичъ — Святославъ Всеволодовичъ и Олегъ пошли къ Киеву. Въ Февралѣ 1161-го года, они прорвались до самой столицы Великаго Князя, которои робко бѣжалъ въ Вѣлгородъ. Изяславъ вспушилъ въ Киевъ.

Если обладаніе Киевомъ давало право называющимся Великимъ Княземъ, Изяславъ имѣлъ шеперь это право. Всего страннѣе, что вида успѣхъ, никои не хотѣлъ его преслѣдовасть. Напротивъ, начапы были переговоры. Не льза-ли эгого объяснишь пѣмъ, что Мшиславъ Изяславичъ, главное дѣйствующее лицо, хотелъ сперва увѣриться въ томъ, для кого будетъ онъ стараться о возвращеніи Киева Роспиславу, и что Изяслава хотелъ безъ кровопролитія склонить къ отдачи Киева, обѣщая ему уѣздъ въ Курскъ (38) ? Изяславъ осадилъ между пѣмъ Роспислава въ Вѣлгородъ, и ошвачалъ на совѣсть Святослава Черниговскаго, хотѣвшаго мириться — «Лучше здѣсь

(38) Мшиславъ принялъ Киевъ послѣ кончины Роспислава безъ всякаго спора опять другихъ.
умереть, нежели сидеть въ Вири и умирать съ голоду!— Наконецъ, Ростиславъ заключилъ договоръ съ Мстиславомъ, сословившй въ помѣ, что послѣ смерти онъ передаетъ ему Киевъ. Волынскій Князь пригласилъ Галицкую дружину, Торковъ, Верендеевъ, и явился у Вѣлгорода. Носилась молва, предвѣщавшая смерть Изяслава: выдѣли знаменіе въ мѣсяцѣ, когда Изяславъ поѣхалъ изъ Киева. Едва защитники Ростислава явились передъ шаборами Изяславовыми, онъ оробѣлъ, и, почти не сражаясь, бросился бѣжать. Воины неприятельскіе пускались за нимъ и его воинами, рубили ихъ безъ пощады и брали въ плѣнъ безъ защиты. Нѣкто Выборъ Генечевичъ догналъ самого Изяслава, ударилъ его мечемъ по головѣ; другой воинъ поднялъ его на копье— Изяславъ упалъ на землю . . . Ростиславъ и Мстиславъ нашли несчастье Князя умирающимъ, упрекали его въ несправедливости, и плакали. Изяславъ мучился жаждою, просилъ пить, выпили немного вина, и закрылъ глаза на вѣки. Берладникъ поперкался въ немъ послѣдняго друга, оспавилъ Русь, бѣжалъ въ Грецію, и вскорѣ умеръ въ Селунѣ. Сынъ его выѣхалъ потомъ въ Русь— только умереть. Владимиръ Мстиславичъ бѣжалъ въ Слуцкъ, и завладѣлъ имѣ. (29)

(29) Слова Изяслава: «А въ Вири не могу голодомъ мереть, а лучше здѣ умереть.»—Знаменіе въ мѣсяцѣ,
Ростиславъ возврашался въ Киевъ и хотѣлъ мирно провести послѣдніе дни своей старости. Онъ старался со всѣми помириться: не преслѣдовалъ Черниговскаго и Сѣверскаго Князей за соединеніе съ Изяславомъ, и предложилъ имъ дружбу; не просилъ удѣловъ другихъ, и напросивъ далѣ еще удѣлъ Владимиру Мстиславичу въ Смоленской области, утвердили Туровъ Юрию Ярополковичу, далъ городъ сыну Вячеслава, бывшаго Великаго Князя. Гопсвя Мстислава Изяславича въ наслѣдники, онъ придалъ ему къ Владимиру Волынскому города Киевскіе, и не думалъ оскорбляться, когда Мстиславъ заспорилъ съ нимъ, грозилъ войною и уговорилъ другихъ возшаться на Киевъ (30). Порадовавшись, что кончилъ успѣшкою сію непріятную ссору, Ростиславъ еще болѣе радовался, когда и Андрей Георгіевичъ, уважалъ старость его, согласился прекратить всю непріязнь. Они урядились съ

см. Ист. Г. Р. п. II, пр. 401—«Рекоша-же старіи людіе: 'не благо есъ се знаменіе, прообразуетъ Князю смерть."—Въ Патерикѣ сказано, что Изяславъ всегда надѣвалъ подъ броню власяницу дѣды своего Николы Святосла, но въ день смерти, чувствуя за собою какой-то грозъ, не смѣлъ надѣшь, и былъ убитъ.

(30) Киевск. Лѣт. «Много рѣчей воспра меня има—ище Мстиславъ изъ Киева, разгивается на стрѣлъ.» (Ист. Г. Р. п. II. пр. 403).
нимь о Новгородѣ. Месьиславъ выѣхалъ ошшуду
и Новгородцы приняли къ себѣ прежнаго Князя,
Роспиславова сына. Роспиславъ далъ Новгород-
цамъ новья льготы, и удовлетворилъ ихъ
честолюбіе, испросивъ позволеніе ошъ новаго Ки-
евскаго Мипрополиша именованія Новгород-
скому Владыкѣ Архиепископомъ. Вольный народъ
шорговалъ и воевалъ самъ по себѣ.

При такихъ забояхъ о мирѣ, шестъ лѣтъ,
ошъ послѣдняго всшупленія Роспислава въ Киевъ
do кончины его, пропекли спокойно. Кромѣ войнъ
съ Половцами, похода Андрея Георгіевича на Бул-
гароовъ и смѣщеній въ Полоцкъ (31), важный-

(31) Въ 1162 году, при набѣгѣ Половцевъ на Три-
поль, былъ убитъ Выйборъ, поразивший Иязслава Дави-
довича. Въ 1165 году Половцы разбили Олеговичи.
Въ 1166 году Князь Русскіе проводили гостей Рус-
скихъ, шедшихъ изъ Греціи, и боявшихся нападеній
Половцевъ. И прежде и послѣ, таки волинскія охране-
нія были производимы совокупно разными Князьями:
гости собирали свои суда въ успѣхъ Днѣпра, и подъ
прикрышіемъ дружинъ плыли всѣ вмѣстѣ до Киева;
охраняли ихъ шли берегомъ Днѣпра. Такія соеди-
ненія судовъ купеческихъ называли Греескими суда-
ми, а самыхъ гостей, на судахъ бывшихъ, Греески-
ками. О волненіяхъ въ Полоцкѣ смотря ниже. —
Андрей Георгіевичъ разбилъ сильное полчище Булга-
ровъ въ 1164 году; онъ ходилъ на Каму и взялъ не-
сколько городовъ Булгарскихъ, между прочими Бря-

Забоюсь объ участи своихъ дѣней, Князь Ки-евскій рѣшился ѣхать въ Новгородъ, гдѣ Святос-лавъ никакъ не могъ ужиться съ самовольными гражданами. Ласково вспрѣчаемый повсюду, Роспиславъ не доѣхалъ до Новгорода, почувствовавъ пижную болѣзн. Остановясь въ Великихъ Лукахъ, звалъ онъ къ себѣ Новгородцевъ, усло-вилсяъ съ ними, что бы и послѣ его кончины Святославъ оставался Княземъ ихъ. Довольный

химовъ, «славный городъ Булгарскій.» Въ сей но-ходь Андрей возилъ съ собою икону Пирогошця Бого-матери. Послѣ разбилиъ Булгаровъ, Князь Андрей, другіе Князья и дружинны ихъ, повержись передъ ико-ною, и со слезами благодарности приписали побѣду—яя заступленію (Кен. спис. стр. 240).
объщанием Новгородцев, Роспиславъ, шишло собой большой, пріѣхалъ въ Смоленскъ, и не хотѣлъ оставаться пушком, говоря: «Хочу лежать подъ опца моего, въ обищели Св. Теодора, а если выzdorovую, то постригусь въ ней. » Онъ скончался на пушем, въ селѣ Зарубинѣ, Марта 14, 1167. Тѣло его привезли въ Киевѣ, и похоронили въ Теодоровскомъ монастырѣ (32).

Мирные, последнее годы Роспиславова княжения подобились шишней перед бурею, и, кажется, кроме уважения к старости Князя, всегда успокоиваго, ничем более не удерживались страсти. Но онъ только гналъся, а не погасали совершенно. Едва кончался онъ, сбылось немыслимое дошлое: падение Киева, позоръ и разореніе древнаго града Ольги, Свящослава, Владимирова и Ярослава.

Мстиславъ Изяславичъ, обладатель Волыни, утвержденный наслѣдникъ Роспислава, союзникъ Галицкаго Князя, сподобился и мужественный, могъ общаться себѣ спокойно, по крайней мѣрѣ, хрипкое княженіе. Его окружали Князья, не спрашивать ни силой, ни умомъ.

Но Судаль—гроза ощущ его, долженствовалъ разразиться грозою и на главу Мстислава. Десять лѣтъ правления, спокойнаго, безъ спора ощущ другихъ, при политической системѣ Андрея и умѣ его, укрѣпили Судаль. Современники говорятъ, что Андрей не любилъ Мстислава (33). За чего?

«ведливость', и боялся запамятовать себя кровью Россіи—яна» (Ист. Г. Р. т. II, стр. 305), то есть, если бы Роспиславъ былъ одаренъ умомъ и твердостью, то былъ бы Государемъ знаменитымъ при своей на-божности.

(33) Киевск. Адатописъ: «Не имѣлъ Андрей любви къ Мстиславу» (Ист. Г. Р. т. II, пр. 423.).
Можетъ быть, не шерпи соперника въ доблеси. Кромѣ того, Андрей видалъ возможности распроспирать свою систему на всю Русь. Киевъ и Новгородъ, повинуясь его волѣ, имѣя Князей отъ руки его, сдѣлали бы его обладателемъ всѣхъ Русскихъ Княжествъ. Такъ могъ располагать Андрей (34). 

Пока Мстиславъ Изяславичъ сбирался вѣшать въ Киевъ, Владимировъ Мстиславичъ, дѣвни Роспислава, Владимировъ Дорогобужскій, и брать Мстислава Ярославича, составили союзъ и хотѣли пребывать опять Мстислава прибавки къ своимъ удѣламъ. Мстиславъ оскорбился, призвалъ дружину Галицкію, наясь Поляковъ, и шелъ къ Киеву съ оружіемъ въ рукахъ. Кивляне вспрѣшили его усердно, и союзъ Князей распиргся; только Владимировъ Мстиславичъ не покорился, но, снѣсенный въ Вышгородъ, наконецъ и онъ просилъ мира. Мстиславъ согласился, взялъ съ него клятву, и черезъ приданье ускользалъ, что Владимировъ снова умышленъ зло. «Еще успѣлъ пвои не обсохти, когда шы цѣво-валъ мнѣ крещъ, и уже снова измѣняешь? (35)» говорилъ Мстиславъ, вспрѣшия Владимира въ Печерской обители. Поклявшись снова въ верности, Владимировъ спѣшилъ къ боярамъ, обѣщавшимъ оп- 

(34) Онь объявилъ Киевъ своимъ удѣлолъ; опъ Новгорода въ послѣдствіи пребывалъ того-же. 
даться ему, но они опреклись. «Я заманю вас опроками!» сказал Владимир и прибился къ Торкамъ и Берендеямъ, собравшимся недалеко оптъ Киева. «Гдѣ же Князья, пѣво союзники, гдѣ дружина пѣю?» спрашивали его Берендей. «Ты обманулся насъ!» всклицали они, слыша неудобно везврещительные ошвьши Владимира, и едва не убили его. Они бѣжали, говоря: «Погубиль я душу, а съ ними погублю и шило; зачѣмъ было вѣрить поганымъ!» Не смыслая оставаться въ южной Руси, онъ пробрался къ Андрею въ Суздаль. Андрей принялъ, обласкалъ его, обѣщалъ защиту; вспутился и за другаго Князя: это былъ Святославъ Ростиславичъ. Не смотря на обѣщаніе, данное ощущу его, Новгородцы безпрерывно съ нимъ ссорились. Святославъ оставалъ наконецъ Новгородъ, и уѣхалъ въ Великіе Луки. Новгородцы разсердились, прогнали его оптуда; Святославъ бѣжалъ къ Андрею, который послалъ сказать Новгородцамъ, что они должны принять къ себѣ Святослава. «Не хорошо его!» опрекнуло вѣче.—«Вамъ не будемъ другаго,» говорилъ Андрей и послалъ Святослава съ дружинами разорять Новгородскія волости. Пока Посадникъ Якупъ опрекивалъ Суздалскія, Смоленскія и Полоцкія дружины оптъ Старой Русы, послѣ Новгородцевъ пробрались въ Киевъ, и просили Мстислава Изяславича послать къ нимъ сына его, Романа. Колебавшись нѣсколько мѣсяцевъ, Мстиславъ согласился...
сился и отправился юного Романа в Новгород. Сей Князь приняв началство над Новгородским войском и разбить Полоцкя и Смоленскую дружину. Андрей гибвался, и решил спешно наказать гордыт Новгород; но он отмерил сей ударъ, и, почитая себя оскорбленным отъ Мспислава, съ пера хотылъ рѣшишь его подобь.

Между тѣмъ, Роспиславичи и Олеговичи казались добрыми друзьями Мспислава. Онъ предложил имъ походъ на Половцевъ, ободренныхъ долгимъ бездѣйствиемъ Руссовъ. Дружина Кіевскія, Черниговскія, Свьерскія, Смоленскія, Волынскія, и другихъ областей, ходили въ Половецкая степи, били поганыхъ, взяли богатства, плѣнныхъ, спада, и поссорились въ дѣлѣ. Возникли и другие недовольства: Роспиславичи жаловались на злоумышленіа Мспислава; Князь Дорогобужскій требовалъ опь его городовъ; всѣ разспа-лись недовольными (36).

Мспиславъ не думалъ, что неважный си ссоры грозятъ ему спрашное паденіе. Послы Ан-

(36) Князья утверждали, что воины Мспислава украли часть коней Половецкихъ изъ добычи, «и пятна свои (мавро) на нихъ вскляли. Льтописецъ прибаляетъ, что хотя наружно Князья и примирись послѣ того съ Мспиславомъ, но „сердце ихъ не бъ право съ нимъ.»
древесы явились къ Князьямъ, и легко склонили ихъ вдѣ на Мщислава. Дружинны Андрея Георгиевича были топовы и быстро двинулись въ Вышгороду, куда въ шоеже время шли съ войсками Глѣбъ Переяславский, Романъ Смоленский, Давидъ Вышгородский, Рурикъ Овручский, младший Роспиславичъ (Мщиславъ Храбрый), Владимиров Андреевичъ Дорогобужский, Всеволодъ Георгиевичъ (озврвавшйся изъ Греціи), Мщиславъ (бывшй Князь Новгородский, племянникъ Андрея), Олегъ Сѣверскій и брать его Игорь. Суздалскій Воевода, Борисъ Жидиславичъ, сынъ Андрея Георгиевича, Мщиславъ, были предводителями соединенныхъ племицъ. Изумленный Мщиславъ Изяславичъ едва успѣлъ собрать малы дружины Кіевскія, Воловскія, Торковъ, Берендеевъ, но не робѣлъ, ожидалъ всего отъ побѣды — пшепно! Участъ Кіевъ была рѣшена.

Многочисленное воинство союзниковъ быстро явилось подъ Кіевомъ. Съ небольшими дружинами своими, Мщиславъ не могъ предупредить его въ полѣ, затворился въ Кіевѣ, и два дня болѣй жестоко. На третій учиненъ былъ приспущъ со всѣхъ сторонъ; отчаинное сопротивление не могло: Кіевъ взяли. Мщиславъ едва успѣлъ самъ пробиться, и ушелъ въ Волынь; брать его, Ярославъ Луцкій, бѣжалъ съ нимъ; супруга, сынъ, бояре Мщислава осѣдили въ пѣну. Князья не могли удержать воиновъ: начался грабежъ, какъ
будто въ землѣ Половецкой. Не только домы жителей, но церкви и монастыри были разбиты и разграблены: воины сдирали ризы съ иконъ, снимали колокола, брали священныя сосуды, книги, ризы.... Три дня продолжалось неистовство, и было споло неожиданно, споло ужасно, что Льсино-писцы-современники не жалуются на него, и только говорятъ: «это было наказаніе за грѣхи наши (37).» — Наконецъ объявилъ Киевлянамъ, что Великий Князь Андрей жалуется имъ удаленнаго Князя опьруки своей: Глѣбъ Переяславский получилъ Киевъ, и оспаль Переяславль сыну своему Владимиру. Соединенныя дружины Князей разошлись съ добычею; одни пошли во свои, другія спѣшили къ Суздалю и Смоленsku. Андрей гоповилъ Новгороду участь Киевъ.

Вѣдственно споло ужасное, быстрое, падение споло прискорбное, кажется, убили мужескивеннаго Мстислава Изяславича. Онъ не долго пережилъ свое несчастье; можетъ быть чувствовалъ смерть въ груди своей, но еще хощѣлъ бодрствовать, сражаться. Въ то время, какъ Глѣбъ и брашъ его Михаилъ, охранили шоломь Половцевъ, охвисту

(37) «Паче-же за Мипрополичу неправду» (Киевск. Лѣт.) Какую-же? Въ то время была ересь Полиарна (Іст. Р. к. п. II. стр. 124), и Мипрополичы слабо преслѣдовалъ оную. Мнѣ несовременникъ, любопытное и замѣтательное!

Томъ III.
едетавшихся на опустошенную Киевскую область, как вранны на шруп (38), Мстислав собрал друзей Волиня, взял войско у Галицкого Князя, и вошел в удел Владимиров Андреевича Дорогобужского. Владимир был при посланном изъехании, не мог ни защищаться, ни бежать, и на одре смертном безпомощно слышал о разорении своих областей. Узнав о смерти его, Мстислав ополчил Дорогобуж Владимиров Мстиславича, которого, без пользы жив в Рязани, пришел к Мстиславу, биль ему челом, и вошел снова в милость Киша.

(38) Половцы пришли с двух сторон, и требовали переговоров о мире: «порядок положим, в всем утвердимся между собою, и ввидим в ропу, к вам а мы к нам, да ни вы начните бояться нас, ни мы вас». Глубо поехал договариваться с Полонцами, присшедшими опять Переяслава, опасаясь, что-бы малолетний сын его, оставшийся Князем в Переяславе, не подвергся опасности (Владимиру было только 12 лет); другим Половцы оскорбились, и стали жечь и грабить. В жестокой драке малочисленная дружина Руссов в одолела единственно отчаянно храбростью: Половцы сорвали знамя Княжеское с древка (потяпаша стяговника нашего, и чеху стяговную спорогща со стяга); воевода подъехал на древко свой шлем (придбцну), закричал: «Подъем!» и бросился в пышному битву. Князь Михаил получил при раны конем, но не выходил изъ сражения (Кем. спис. стр. 245–248).
51

за. Жестокосердый Владимир Мстиславич вы́нал изъ Дорогобужа дводу бывшего Кня́за, и она по́хала въ Киевъ: съ нею было штадо су́нра; за нею ше́ль Мстиславъ Изяславич съ войскомъ. Вдова Владимира Андреевича и Игу́мень Поликарпъ, присланный изъ Киевъ для всцръчи, пребовали въ Вышгородѣ провожаемыхъ къ тму Княжескому, которыхъ вели́бы коней и несли Княжеское знамя. Дави́дъ, укръплявшйый Вышгородъ на случай ожидае́мого нападения Мстисла́вова, опьва́лъ: « Возьми поповъ: воины нужны живымъ: честь и знамя Владимира прещли съ его смертию (39). «

Но Мстиславъ поверну́л прямо на Киевъ. Глубь не дождался его и бъжалъ въ Переяславль. Овладѣвъ Киевомъ, Мстиславъ спстшъ къ Вышгороду, окру́жилъ его, а хошьль сражаться. Галичане объявили ему, что Князь ихъ не велъ имъ долго мѣшка́ть, опсту́пили, и пошли въ Га-

(39) Поликарпъ былъ посланъ (пра́вити Володимиря до Киевъ). — Давидъ не пустилъ Княгиню Владимирову въ Киевъ, страхуясь военныхъ смятений; дружина Дорогобужская опреклась яхать, боюсь мщенія Киевлянъ. Тогда Поликарпъ говорилъ Дави́ду: (Се дружина его не здупъ, а пусти своею всѣколько; не кину́ пемь доведа, ни стяга донесъ.) Давидъ-же рече: «Того стягъ и честь съ душою изъли» (Кивеськ. Лbt. Исп. Г. Р. ш. III, пр. 3). Владимиръ Андреевичъ похороненъ въ Киевскомъ Андреевскомъ монасты́рѣ.
личь; Берендем также расходились, и Мспиславъ, слыша, что Глѣбъ нанялъ Половцевъ и идешь на него, оставилъ осаду Вышгорода, и ушелъ въ Волынь. Тамъ онъ гномился къ новому походу, но болѣзнь его усилилась. Чувствуя приближеніе смерти, онъ благословилъ дѣтей, передалъ имъ защиту брата своего, Ярослава Луцкаго, и скончался, Августа 19, 1170 года (40).

Когда рука смерти пягоптала надъ опцомъ, сынъ, Романъ Новгородскій, прославлялся доспѣно-памяшною побѣдою.

Мы видѣли опошенія Андрея Георгіевича къ Новгороду. Вся Русь ждала необыкновеннаго: падения Новгорода, сопль ненавистнаго другимъ Руссамъ, дошолъ сопль гордаго, смѣлаго и непокорнаго! Князъ думали, что наконецъ омиспѣятъ вольнымъ Новгородцамъ за сопло позорныхъ изгнаній, коими послѣ Мономаха ознаменовалась Исторія Князей Новгородскихъ. Въ лѣтописяхъ остались слѣды ненависти, съ какою смтрѣли Рус-
сы на Новгород (41). Вся желали успеха Андрею, можешь быть и пощему даже, что неуспех был невозможен. Падение Киева и неудачное спаранье мужесквенного Мспислава возвратили побуду, ощимало всякую надежду на борьбу с Великим Князем и с Владимиром Залесским, возносяшимся в юной силе проникнуть дряхлого и обезславленного Киева. Андрей владел пространством земель опять Торжка до границы Смоленских, Вятских и Рязанских, Ростовом, Муромом, Суздалем, Москвой, Белоозером. Киев, Рязань, Чернигов и Полоцк Смоленск были под его рукою. Что пронзивительное, справивали ему Новгородцы? Только один Новгород области Новгородской, лишенный продовольствий, при войне с другими Русскими областями; слабый Псков был еще с ними в союзе.

Но когда Андрей перестал думать о покровительстве Святослава (42), казалось, забыли на время о Новгороде; рвашал судьбу Киева, и сборал грозные ополчения на Север, вдвоем Новгородское увидел, что дело идет уже не о защите того или другого Князя, не о шом, что Святослав, или какой нибудь Мспислав будешь у

(41) См. Ист. Русск. народа, п. II, стр. 67.
(42) Святослав Роспиславич скончался, вскоре после прогнание его опять Русы, в 1170 году, и были похоронены в Смоленске.
нихъ Князь, но о гражданской жизни Новгорода. Мысль о близкой гибели связала сердца и души; все было забыто: граждане Новгородские хотѣли не поспѣшить, но умереть.

Мы сказали уже о избранном Князь Новгородском Романѣ, Мстиславова сына, юноши смѣлаго и храбраго, который попачась по вслушленіи въ Новгородъ разбил дружина Полоцкая и Смоленскія, грабившая область Новгородскую. Посадником былъ тогда Якунъ Андреевичъ, избранный въ 1167 г., когда посадник Захарій, подозрѣваемый въ сношеніяхъ съ неприятеlemъ, былъ низвергнутъ съ посадничества и убитъ въ смѣщеніи (43). Якунъ диктаторствовалъ почти восемь мѣсяцевъ, пока смѣлый Новгородецъ, Даниилъ Лазуміній, пробрался въ Киовъ, пока Мстиславъ согласился опустошить Романа, и пока сей Князь пріѣхалъ въ Новгородъ. Романъ, Якунъ и Даниилъ сдѣлалась душею вѣчи. Владыкой Новгородскімъ былъ тогда благочестивый, по кончинѣ причисленный къ лику святыхъ, Архіепископъ Илія, наслѣдованій ипостасу послѣ Аркадія, преемника Нифонтона (44).

(43) Захарій, другъ Святослава, былъ избранъ въ Посадники въ 1161 году; убитъ въ 1167 г. душ.
(44) Нифонтъ скончался въ 1157 году; Аркадій въ 1165 году. — Илія послѣдній былъ въ томъ же году изъ священниковъ церкви Св. Власія. Онъ полнилъ
Пока Андрей и союзники его брали Киев, и собирались на Новгород, Новгородцы, как будто на зло врагам, выступили в разные стороны с друзьями. Они и Псковичане опустошили Полоцкую область, и не дошли только тридцати верст до Полоцка. Князь Роман напал на Торопец, выжег его, и полонил жителей. Даниилыв бросился за Вышнюй-Вологчук, на области самого Андрея. Вся дружина его состояла из 400 человек; 7000 Суздалцев напали на Данииллава, но в жаркой схватке были разбиты; Данииллав взял дань, вел пленников; Новгородцы радовались, ободряясь. Наконец грозное ополчение двинулось на них, зимой 1170-го года.

Новгородцы не прощивались ему на пути, собрались вокруг Святой Софии, и обнесли город деревянным пыном. Соединенные войска Андрея и Князей Смоленских, Рязанских, Полоцких,

звание Архиепископа онъ Киевскаго Митрополита, и призванъ Новгородомъ до 1186 года; тогда принял онъ схиму, и, въ схимничествѣ, прежнее мирское имя свое: Иоанн. Сей святой мужъ покоятся въ Софійскомъ Соборѣ, въ приделѣ Иоанна Крестителя. Въ томъ же приделѣ положенъ братъ его и преемникъ, Просперій (избранный въ Архиепископы въ 1186-мъ, скончавшися въ 1193 году). Мощи Илія, или Иоанна, обрѣзены неплѣнными въ 1439 году; намишь его празднуютъ Церковь въ 7-й день Сентября.
Черниговскихъ, были многочисленны: «поднялась вела земля Русская (45)». Предводителем былъ сынъ Андрея, Мстиславъ, уже славный взяшемъ Киева. Убийство и пожары означили слѣды дружинъ, въ коихъ, какъ пишутъ нѣкоорые изъ летописцевъ, было однихъ Князей семьдесять два (46). Жили области Новгородскія, бѣгавшие опь всѣду въ Новгородъ, приносили ужасающія извѣстія о силѣ и свирѣпости враговъ, печалили, но не приводили въ робость Новгородцевъ. Февраля 22-го пришла сообщная разъ подъ самыя Новгородъ, требовала сдачи города и безусловного повинованія. Новгородцы не хотѣли ни о чемъ слышать. Судальцы уже напередь дѣлили добычу, и, рано по утру, Февраля 25-го, неприятель двинулся на приступъ: началась битва; дрались опьяняюще вокругъ всего города. Церкви были ошвартованы, и когда юноши, мужья и ощи умирали на сипяхъ города, дѣти, жены и старцы плакали и молились въ церквахъ. Владыка Илія уже три дня и три ночи, съ самымъ появленіемъ враговъ, былъ при алтарѣ Господнемъ въ Соборной церкви. Въ послѣднюю ночь, когдѣ всѣ знали, что слѣдующей день рѣшили: быть ли Новгородцамъ рабами Великаго Князя, или свободными

(45) Новж. Лѣп. стр. 38.
(46) Впрочемъ, въ древнихъ спискахъ летописей сего нѣть.
людьми—Архиепископъ слышать голосъ, повелевавшій ему молиться въ церковь Св. Спаса на Ильинской улицѣ, взявъ память Чудотворную Икону Богоматери, вознесши ее на городскую стѣну, и память спасши Новгородъ. Въ слезахъ умиленія погребена на помостъ храма, и молилась до самого свѣта Архиепископъ; потомъ велѣлъ благовѣспиши въ большомъ соборномъ колоколѣ, началъ молебенъ, и ждалъ посланныхъ за иконой. Они возвратились съ ужасомъ, говоря, что икона не двигается съ мѣста. Тогда самъ Илія моргоснѣнно пошелъ въ церковь Спасскую, упалъ на землю и возгласилъ: «Дѣва Владычица, упованіе, надежда, заслушница града! Ты спасена, покровъ и прибѣжнице всѣхъ, и мы на Тебя уповаеымъ, грѣшные! Молись Сыну Твоему: не предай насъ врагамъ за грѣхи наши, но услышь плакать и воздыханіе наше! Ниневія покаялась и была спасена; да явится и нынѣ милосердіе Божіе!» — Началось молебное пѣніе; они всѣ были сквозь слезы ушепренены на икону. Когда запѣли кондакъ послѣ 6-й пѣсні: Представительство Христіанъ непостижное,» Икона заколебалась... Тысячи голосовъ радостно воскликнули: «Господи помилуй!» Архіепископъ принялъ, облюбазалъ икону, съ пѣніемъ понесъ ее на городскую стѣну, и поставивъ память, где кипѣла сильнѣйшая битва. Насталъ шестой часъ дня, и вдругъ молва о чудѣ ошт Св. иконы разнеслась между воинами, уже изнемогавшими. Ту-
чи стрѣлы летѣли на стѣну, и двѣ стрѣлы вонзились въ Святой Образъ. Оборонявъ лѣкъ Пресвятой кону, Архипастырь видѣлъ, какъ слезы падали изъ очей Богоматери на фелонь его... Тогда внезапный воссторгъ одушевилъ Новгородцевъ; они не хотѣли уже сидѣть въ городѣ, опшибли городская ворота, пошли рѣзатьсь въ самый шаборъ вражеский, и все—нало предъ ними! Союзные дружни и дрогнули, побѣжали, узнал объѣлыхъ: спасались, не думая о защитѣ! Новгородцы били, брали въ плѣнъ. За гришу продавали потомъ по десятни плѣнныхъ Суздальцевъ. Такъ много было плѣнныхъ, такъ не дорожили ими Новгородцы! Поражение было сплощее всеобщее, что неприятель бѣжалъ по опусшеннымъ областямъ Новгородскимъ, до самыхъ предѣловъ не останавливаясь. Гордаго, многочисленаго войска не спасло, какъ будто Ангель Божий поразилъ его! Голодъ свирѣпствовалъ между бѣглецами до такой степени, что они принуждены были въ Великой Поспѣ весь мясъ, и пришломъ мясо лошадей своихъ: еша черна ужасной крайноссти замѣчена во всѣхъ Лѣтописяхъ (47).

(47) Описаніе событий взято нами изъ разныхъ лѣтописей. О чудѣ Св. Иконы кратко упоминается почти во всѣхъ лѣтописяхъ; подробное описание находимъ въ древнихъ Минеяхъ, изъ коихъ перенесено оное и въ новую печатную Минею-Четью (Сентября
Новгородцы не думали о пошеряхъ и опустошений ихъ областей. Всё Руссы съ благоговѣніемъ приписали спасеніе Новгорода Знакенію Образа Богоматери. Праздникъ чудошврной Иконъ Знакенія, уставновленный Новгородцами, на вѣчные времена, въ 27-й день Ноября, приняли всё Русскія области (48). Это памятный день униженія


(48) Икона Знакенія представляетъ Богоматерь, подъемлющую обѣ руки въ умилиственномъ видѣ мо- литвы; на колѣняхъ Ея находился Предвѣчный Младенецъ. Ильинская улица донѣлъ есть въ Новгородѣ: она идеть параллельно съ пропокомъ, соединяющемъ Волховъ съ рѣчкою Копанью. Сохранилась ли на ней Славная церковь? — Во имя Знакенія Богоматери въ России находился множество церквей и монастырей. Упомянемъ о Московскомъ, Великоустюжскомъ, Абалакскомъ (близъ Тобольска), Городовскомъ, Иркутскомъ, Осташковскомъ, Тобольскомъ. Но знакенійшій изъ всѣхъ Знакенскій Курскій: въ немъ находилась чудошврная икона Знакенія Богоматери, первоначально бывшая въ Коренной Пустынѣ, находившейся въ 27 верстахъ оптъ Курска. Ежегодно, въ 9-ю Пятницу послѣ Святой недѣли, носятъ сию икону изъ Курска въ Коренную Пустынъ. Тамъ въ это время собирается обширная ярмарка, и тысячи народа спекаются отъ сюда. — Всѣ, благодаря мудріемъ пѣсни, сложенные въ память избавленія Новгорода, и поемы ежегодно въ церквяхъ нашихъ, въ 27-й день Ноября:
гордой силы, неуважившей слабых, сильных
единодушием независимости!...

Съ сожалѣніемъ осправляю разсказъ о народной
dоблести, и начинаемъ повѣсть о событияхъ обык-
новенныхъ. Такъ въ жизни нашей: минуты, когда
быть гражданинъ возносился выше вседневныхъ
событій, такъ-же рѣдки, какъ минуты воспрога
для человѣка....

Андрей, увѣренный, равно какъ и современ-
ники его, что чудо, ниспосланное Провидѣніемъ,
спасло Новгородъ, не думалъ мешкалъ. Новго-
родцы-побѣдители видѣли запруднительное по-
ложеніе свое. На слѣдующій годъ оказался въ
Новгородѣ голодъ: хлѣбъ продавали по 4
гривны, печенный хлѣбъ по 2 ногаши, пудъ муку по
40 кунъ, яйца подвозы были остановлены, шорговля
упала, господ бездѣйствовали (49). Съ обѣихъ спо-

(Тропарь) «Яко необоримую спѣну и исполнникъ чу-
«десъ славяще Тя рабы Твоя, Богородице Премы-
«ляя! сопротивныхъ ополчение низлагаемъ; прѣсны-же
«молимъ Тя: миръ граду Твоему даруй, и душамъ
«нашимъ велию милость!» (Кондакъ) «Честнаго Тво-
«его образа Знамenie праздующе людие Твоя, Богоро-
«диченцѣ! Имѣ-же дивную побѣду на сопротив-
«ныхъ граду Твоемударовалас яси, прѣсы-же небѣ вѣ-
«рою взываемъ: радуйся, Дѣво, Христіанѣ похвально!»
(49) Новг. Лѣп. стр. 38.
рокъ хорошія мира. Князъ Романъ, можешь быть, гордился своей победою, оскорблен Новгородское вѣче, и—ему указали пуш изъ Новгорода! Романъ уѣхалъ въ Волынь. Новгородцы приврали къ себѣ Рурика Роспиславича, княжившаго дополѣ въ Овручь; избрание было при посредствѣ Андрея Георгіевича, который заключилъ съ Новгородами миръ на всей волѣ ихъ (50).

Глѣбъ Киевскій оптывалъ между штѣмъ безпредѣрывные набѣги Половцевъ. Дружинами его предводили два младшіе браша: Михаилъ и Всеволодъ Георгіевичи, и напрасно рѣзали они плѣнныхъ Половцевъ: поганые вновь являлись безпредѣрывно (51). Глѣбъ вскорѣ скончался (20 Января, 1174 г.), и смерть его подала поводъ къ новымъ бѣдствіямъ и войнамъ. Это были послѣдняя дѣла Андрея Георгіевича.

Роспиславичи, дополѣ послушные Андрею, перестали уважать его волю. Причина заключалась

(50) «Сдѣявашие Новгородцы, показаша пушъ Князю Роману, а сами послѣша ко Андрееви по мирѣ, на всѣй воли своей» (Нове. Лѣт. стр. 39). Впрочемъ, въ Киевской Лѣтописи (Ист. Г. Р. п. III, пр. 8) сказано, что Романъ самъ выѣхалъ изъ Новгорода, усылшавъ о кончинѣ отца.

(51) «Се держимъ колодники себѣ на смерть», говорил Киевляне, и рѣзали плѣнниковъ (Кен. спис. стр. 250).
въ шомъ, что младший изъ Ростиславичей, Мстиславъ Храбрый, началъ действоваться. Современники передали о немъ предание, что онъ опь самой юности привыкъ бояться только Бога, но не боялся ни единаго изъ смертныхъ (52). Овладывъ умами старшихъ братьевъ, Романа, Рурика и Давида, онъ немедленно по смерти Глеба призвалъ къ себѣ старшаго изъ всѣхъ Мономаховцевъ, безсовѣстнаго Владимира Мстиславича, вель его въ Киев, и объявилъ Киевскаго Князя. Андрей оскорбился, но пошелъ себѣ Великимъ Княземъ и повелителемъ Киева. Михаилъ и Всеволодъ Георгievичи удались изъ Киева и князя въ Торческъ. Переговоры Ростиславичей и Андрея спанились жарко. Двѣ другиа партии видѣли собственную свою пользу въ ссорѣ Андрея съ Ростиславичами. Сиа партии состоявала: родъ Изяслава, Ярославъ Луцкий, властитель Волыни, и дѣти Мстислава, изъ коихъ Романъ, бывший Князь Новгородскій, находился тогда у дяди, и злобился на Андрея и Ростиславичей; и Олеговы, но неволь казавшися мирными: Святославъ Черниговскій, хоравый и хитрый, думавший

(52) «Онь юности навыкъ бишь не уподышитися никого-же, но покмо Бога единаго блюстися» (Кievск. Литоп. — Ист. Г. Р. III, III, стр. 18). — Какое прекрасное, сильное выраженіе!
шолько о своихъ выгодахъ; племянники его, 
ишя доблестные, но послушные дядя. Смерть 
ничтожнаго Владимира Мстиславича сначала уши- 
шила было ссору, когда, через три месяца 
pо вступлении въ Киевъ, Владимиръ скончался, 
не любимый никемъ. — Андрей хотелъ един- 
ственно изгнанія Владимира, и по часы при-
слали съ крошкою укоризною къ Роспиславичамъ, 
что они, обѣдавы слушанть его, какъ ощта, 
не слушають, но что Андрей все забываетъ и 
опдааетъ Киевъ спаршему изъ Роспиславичей, 
Роману Смоленскому. Передавъ Смоленскъ сыну, 
Ярополку, Романъ въѣхалъ въ Киевъ, благодаря 
Андрея. Все казалось спокойнымъ; но клеветники 
не дремали, и вадили Андрею на Роспиславичей; 
съ другой стороны Роспиславичей оскубило 
покровительство Андрея Новгородскому свое-
властію. Рурикъ вздумалъ править Новгородомъ 
самовластно, даже смѣнилъ посадника Жиро-
слава, и возвелъ на мѣсто его Иванка, въродив-
но сына Захарія, нѣкогда убиваго за предан-
ность Роспиславичамъ (53). Жирславъ вѣжалъ 
въ Суздалъ; втѣчѣ взрвновалось; испуганный Рурикъ 
уѣхалъ къ братьямъ, Новгородцы высросили се-
бѣ Андреева сына, Георгія, и свели большую прі-
язнь съ Андреемъ. Архіепископъ Илія вздѣлъ къ 

(53) См. выше, стр. 54.
Князю во Владимиръ на общій совѣтъ и судь (54). Ещѣ шерпы Ростиславичи, хотя и не болѣсь Андрея, когда новыя требованія его раздражили Ростиславичей гораздо болѣе. Злоумышленники успѣли увѣрить Андрея, что Глѣбъ скончался насильственной смертію, и чѣм убійцы его, Григорій Хоновить, Степанъ и Алексѣй Спославцы живущій у Ростиславичей.— «Выдайте мнѣ злодѣевъ на казнь, и оправдайте себя отъ грѣха» — говорилъ Андрей. Ростиславичи клялись въ невинноспи обвиняемыхъ, и на опрѣзъ сказали, что не выдадутъ ихъ. Разгневанный Андрей немедленно приказалъ Роману осадить Киевъ, и возвратиться въ Смоленскъ, а Михаилу Георгіевичуѣхать изъ Торческа и взять себѣ Кіевъ. Тотъ и другой Князья повиновались: Романъ, подобный опшую своему, уѣхалъ въ прежнюю свою опочину, а Михаилъ послалъ намѣсника въ Кіевъ, и собирался пудаѣхать.

Но Мстиславъ Храбрый не вытерпѣлъ такихъ обидъ. Напрасно Романъ не хотѣлъ ни во что

(54) Мстиславъ Андреевичъ скончался въ 1172 г., во Владимировъ, возвратясь изъ похода на Булгаровъ, не весьма удачнаго, ибо хотя Руссы и опустошили нѣсколько городовъ, но самы много потерпѣли опѣ тяже спокойной зимы и большихъ снѣговъ. Булгары шли за ними до самой Оки.—Архіепископъ Илія пріѣзжалъ распорядился съ Андреемъ «на всю правду». 
вступишь: двое других братьев, Рурика, бывших в Новгороде, и Давыд Вышгородский, соединились с Мстиславом. Все прое собрались они; ночью захватили Киев; объявили Рурика Князем Киевским; осадили Михайла в Торческе, и засекли его ожидаясь оть Киева и взять Переяславль.

Роспиславичи могли ожидать послѣ сего спрашной бури, и — не обманулись. Вместѣ с извѣстіем о занятіи Киева, и, слѣдовательно, явномъ непоконвенніи Роспиславичей, во Владимирѣ явили посланники изъ Волыни и Чернигова. «Смотрите, говорили Андрею, опять имени Ярослава Луцкаго и Святослава Черниговскаго — «смотрите, что они дѣлаютъ! Ужели почерплишь? Вспулись за чеснокъ свою. Мы вѣчъ съ тобою и за тебя!»

Такъ говорили коварные Князья, и успѣли въ зломъ дѣлѣ. Но Роспиславичи не дремали, собирали дружину, увѣрялись въ дружбѣ и помощи Галицкаго Князя, узнали шапкость Ярослава Луцкаго, и укрѣпили Вышгородъ, гдѣ хотѣли защищаться. Тогда явился въ Киевъ Суздальский князь Михаил, и опять имени Андрея, сказалъ, что Андрей опасаеть мнѣ бунтовщиками, приказываетъ немедленно оставшись Киевъ, область Андрееву: Рурику идти въ Смоленскъ и быть у брата Романа; Давиду вовсе оставшись Русъ, и удалиться въ Берладъ, къ бродягамъ и разбойника.
никамъ; Мстиславу иди въ Владимиру предъ лицо Андрея, ибо Великий Князь его считает начинщикомъ всему злу. Мстиславъ пришелъ въ неоисанную ярость, услышавъ укоряженныя слова, схватилъ послы за бороду, приказалъ выспирать ему бороду и голову, и обезпеченнаго такимъ образомъ опправилъ обрамно. «Иди и скажи моему безсовѣстному дядѣ,» говорил онъ, «что пакъ онъ смѣлъ я въ руки его! Мы уважали его, пока онъ говорилъ съ нами, какъ съ Князьями; но когда онъ поступаетъ съ нами, какъ съ головниками своими, что мы не боимся его: идемъ на судъ Божій!» — Андрей побѣдилъ его гнѣва, услышавъ рѣчи Михаила, величъ собираясь войско, взлѣй Киева, изгналъ Рурика и Давида, и пришпищивъ къ нему Мстислава (55).

Всюду загремѣло оружіе. Однѣ Суздаляки, Новгородцы и Рязанцы дружинны, подъ предводительствомъ Георгія Андреевича Новгородскаго, и спараго воїда Андреева, Бориса Жидиславича, состояли до 50,000 человѣкъ. Къ нимъ присоединились Смольяне, ибо Романъ не смѣлъ преслушать Андрея; близъ Чернигова, гдѣ главное начальство принялъ Святославъ Всеволодовичъ, прислали Черниговцы и Сѣверцы. Все двинулось

(55) Киевск. Апѣт. «И бысть образъ лица его по-мусккеѣѣ, и взоспрыса на рашъ, и собрали вои» Ист. Г. Р. т. III, пр. 18).
къ Киеву. Роспиславичи оставили Киев; союзники заняли его безъ сопротивления, никого не объявляли Киевскимъ Княземъ, спѣшили къ Вышгороду: шамъ засѣлъ съ дружиною Мстиславъ Храбрый; Давидъ Роспиславичъ уѣхалъ тогда въ Галичъ; просилъ помощи, а Рурикъ Роспиславичъ заерся въ Вѣлгородѣ. Союзники окружаили Вышгородъ. Таборъ ихъ казался безконечнымъ. Войско дѣлилось на приглавные отряда: однимъ, среднимъ, предводительствовалъ Всеволодъ Георгіевичъ, имѣя дружину Олеговичей, Киевлянъ, Переяславцевъ, Торковъ, Берендеевъ, Смолынъ; другимъ, соспавленнымъ изъ собственныхъ Андреевыхъ войскъ, Борисъ Жидиславичъ; шренными, дружинами Новгородскими, Георгій Андреевичъ.

Обложивъ Вышгородъ, союзники могли, казалось, руками разобрать спѣнны его, шумъ болѣе, что Галицкий Князъ обѣщалъ, но не давалъ еще помощи Роспиславичамъ. Девять недѣль прошло одноожъ въ совершенномъ бездѣйствии; происходили только легкія спѣчки; Мстиславъ не сдавался. Вошь причины: Свящославъ Черниговскій переговаривалъ въ эпохъ времени, и съ Мстиславомъ, и съ Ярославомъ Луцкимъ, просилъ себя Киевъ, и обѣщалъ оpossиманы. Ярославъ Луцкій тоже переговаривалъ, просилъ Киевъ себя, и обѣщалъ, выйдо помощи союзникамъ, увеличить собою войско Роспиславичей. Мстиславъ душевно презиралъ обоихъ предашелей, но все обѣщалъ.
шому и другому. Между тьмъ начальники союзныхъ дружинъ ссорились между собой. Наконецъ въ одно утро явился Волинскій дружина съ Ярославомъ Луцкимъ. Завидѣвъ ихъ вдали, Мспиславъ вышелъ изъ города и ударилъ на средний полкъ, говоря воякамъ: «Врачъ! Богъ и Святые Ворисъ и Глѣбъ за насъ! пошли намъ!» — Сначала его небольшую дружину окружило было со всѣхъ сторонъ; но вскорѣ неспройны полки Берендеевъ и Торковъ начали оштупать, побѣжали. Дружина Новгородская и Суздальская хотѣли еще сражаться. Вдругъ замѣтили, что Волинскій Князь повернулся къ Роспиславичамъ. Раздался всеобщій кликъ: «Галичане идите! Олеговичи измѣнили! Волинцы измѣнили! Спасайтесь; насть окружаютъ!» и многочисленное воинство двинулось, побѣжало, смыло... «Было сильное спенаніе, кликъ, общий шумъ; слышно было ломанье коней, звукъ оружія; опять облаковъ поднявшейся пыли нельзя было разглядѣть ни коней, ни всадниковъ» (56). Пользуясь наступавшую ночью, Мспиславъ поражалъ, гналъ бѣгущихъ, которые понули въ рѣкѣ, собирались полками въ разныхъ разспоенияхъ опять Вишгорода, и поспѣшно бѣжали во своемъ, въ Суздаль, Смоленскъ, Переяславъ, Новгородъ, Черниговъ, Новгородъ - Сѣверскій,

(56) Кіевск. Лтм. (Ист. Г. Р. п. III, прим. 18).
страхась следствий поражения, ибо насущна зима.

Осависью победителем, почти без биывь, Мстиславъ забралъ кинушие неприятелемъ обо- 
зны и добычу, и указалъ Ярославу Луцкому на 
Киевъ, говоря: «Ты старый въ родѣ Мононахо-
вомъ: (57) иди княгинь.» — Ярославъ вѣхалъ 
въ Киевъ. Мстиславъ остался съ брашьми въ 
своихъ уѣдахъ.

Вѣсть о пораженіи подъ Вышгородомъ прини-
шва была Андреемъ Георгевичемъ весьма равно-
душно. Онъ не взялъ негодованія ни на кого, 
скорѣе, и, становясь съ лѣшами набожное, по-
чиналъ всѣ свои нерасшія наказаніемъ за раз- 
грабленіе Киева въ 1169 году. Уже старость ли-
шала его прежней дѣятельности, бодрости; бо-
лѣе молодился онъ, нежели правилъ Княжествомъ; 
давалъ свободу вельможамъ грабить, упѣвѣшъ 
народъ, шорговаш правосудіемъ. Бѣдственныя 
сѣдствія слабости его увидимъ вскорѣ.

(57) Ибо послѣ кончины Владимировъ Мстиславича 
оставались Киевъ всѣ одной степени: внучки Мсти-
слава Владимировича, или правнучки Мононаха. 
Изъ нихъ Ярославъ былъ старший, потому что 
былъ сынъ старшаго брата, Изяслава Мстиславича, 
a Мстиславъ Храбрый и брашь его были дѣти млад- 
шаго брата.
Новый Князь Киевский не долго прокищил спокойно. Старший Мономахович скоро увидел в Киев послов опять старшего Олеговича. Князь Черниговский почерпнул себя обманутым послом Вышгородских обещаний: ему доспялся только шпий предашеля, а не Киев, опианный другому предашелю. Он не послов стряпился обратиться к Андрею Георгиевичу, снова уврять в дружбе, и предлагать услуги для завоевания Киева. Андрей — не оппячал ему. Тогда Князь Черниговский послав к Ярославу. «Дай же мне что нибудь,» говорит он — «ведь мне было под Вышгородом обещано. Не хочу спрашивать: право ли, криво ли сидишь ты в Киеве; требую должного. Я родная пробь, предки у нас были один, я не Лях, не Угрикъ.» Ярослав оппячал, что не по его милости сидишь он в Киеве. Священников собрал войска, и ночью, как разбойник, напал на Киев, захватил жену Ярославову, сына его, бояр. Сам Ярослав убьжал. Дванадцать дней провел Князь Черниговский в Киеве, грабил того могъ, и съ богатством ушел в Черниговъ. Ярославъ, слыша, что Киев «стоит безъ Князя ограбленный Олеговичемъ (58)», приехалъ въ древнюю столицу, созвав Киелянъ, укорялъ ихъ, что они шайко подвели Священника, и требовалъ денегъ на выкуп своей Княгини и сына. Киев-

(58) Кон. ср. стр. 253.
ляне не знал, что сказать. Ярослав обложил весь пожалою поголовной данью, не исключая игуменов, священников, монахов, монахинь, иностранных, взяв, что мог, поехал в Чернигов и выкупил жену и сына. Двоместные Князя поселили крестьян, распались друзьями, и Черниговский Князь пошел грабить Северскую область, скоро за что-то с Олегом Святославичем (59).

Такие поступки должны были приводить в негодование благомыслящаго Мстислава. Чувствуя превосходство Андрея пред другими, и не гордясь победою под Вышгородом, он не хотел выгнать Ярослава без согласия Андреева, просил к нему послов, просил мира и дозволения Роману княжить в Киеве. Андрей охотно помирался; но о Киеве желал посоветоваться с братьями, Михаилом и Всеволодом, княжившими по прежнему в Переяславле и Торческе. Мстислав ждал ответа, и получил весть неожиданную: Июня 29, 1174 года, Андрей Георгиевич был зарезан, в собственном своем дворце, самым безчеловечным образом...

Латинцы передали нам подробный рассказ о смерти сего досопамышленаго Князя: она ужасала всех Руссов.

(59) Иностранных; Латину, сказано в Кен. сб. стр. 253.
У Князя Андрея Георгиевича был любимец, Яким Кучкович, или Кучко, сильный вельможа (60). Разгневавшись на брата Якимова, за какое-то преступление, Князь казнил его. Яким запылал злобой, нашел сообщников и впав в их заговор. «Сегодня казнил он брата, завтра казнишь меня, не помередишь и предупредишь его» — говорил Яким. Он, Пелагей Курковъ (земель его), Анбаль Ясинъ (Знаемъ Князя), Ефрем Мoiseичь, и другое, всего двадцать человекъ, положили собраться въ Боголюбовъ, въ день Пелагей и Павла, ночью вламывши къ Князю и умертвили его. Вооруженные мечами и саблями, заговорщики собрались у Куркова, и узнавъ, что Князь совершилъ молитву, легъ и заперся въ ложницѣ, съ однимъ огнякомъ, пошли во дворецъ. Но еярахъ обнималъ ихъ; тогда, оповивъ Княжеский погребъ, Анбаль напоилъ соображенъ крѣпкимъ медомъ и виномъ.— Съ дикою яростью, бросилась они ко дворцу, перерѣзали спящую.

(60) Кучковичъ, Кучко, Куткавичъ, сказано въ разныхъ льтописяхъ. Не значитель-ли это: уроженецъ Кучкова, п. е. Москвы? — Что-бы Андрей Георгиевичъ былъ женатъ на дочери Богдана Кучка, и что-бы Кучковичи были его шуры, что выдумки новѣйшихъ льтописцевъ. Они рассказатьываютъ даже, что убійца подговорилъ супруга Андрея Георгиевича, разгневанная тѣмъ, что Андрей удалился отъ супруги жескаго ложа. — Сказка, которой нынѣ въ древнихъ льтописяхъ!
спрежу, пришли к ложнице. Пробуждённый шумом, Князь спросил: «Кто там?» — Прокопий! — ошвирчал один из убийц — открыв, Князь Великий. — «Не открывай!» сказала Князь откроку, с нимъ бывшему, «это не Прокопий.» —
Тогда сильнымъ ударомъ вышибены были двери ложницы. Князь вскочил съ ложа, несколько меча Святаго Бориса, всегда высшаго подъ его поспели; меча не было: Анбали свечера спрятали его. Убийцы впорхлились полною; двое схватали Князя. Будучи весьма сильнее, онъ боролся съ ними, бросил одного на полъ, и упалъ съ нимъ вместе. Думая, что повернулся Князь,
другие начали перчатъ поварыша, но увидя ошибку, и всѣ бросились на Князя, поверну его, рубили саблями, кололи мечами и копьями. «Торе вамъ, окаянные, нечестивые!» говорилъ имъ Князь, истекая кровью. «Почего уподобляешьесь Гораству? Чьо я вамъ сделалъ? Богъ оплашитъ вамъ за кровь мою и за хлѣбъ мой!» —
Видя егож наконецъ безчувственного, убийцы пошли умершимъ, взяли раненаго поварища, и пошли вонъ. Князь очнулся, въ безпамяти спя поднялся, пошелъ изъ ложницы, спела сошелъ съ переходовъ, и упалъ подъ крыльца. —
«Я слышалъ голосъ его, и, кажется, видѣлъ его на лестнице!» закричалъ одинъ изъ убийцъ, осмѣнавшая поварищей. «Мы погибнемъ, если онъ спасся!» ошвирчали другіе, и снова бросились
въ ложницу, не нашли Князя, съ крикомъ: «Онъ пропалъ! Ищище его скорѣе!» зажгли свѣчу, пошли по кровавымъ слѣдамъ, и увидѣли Князя, едвающаго подъ стволомъ крылатаго. Множество ударовъ посыпались на него вновь; неистовый Петръ опрербѣлъ ему даже правую руку.... Андрей Георгіевичъ испустилъ духъ, шворя молитвы.

Пьяная шайка убийцъ совершала злодѣйство: убила Прокопія, любимца Княжескаго, разгребла погреба и казну Княжескую, неистовствовала и призывала всѣхъ на грабежъ. Черны Богословская перепелась, взяла оружіе, грабила дворецъ, домы боцаръ, убивала шело Князя и бросила на огородъ. Между темъ послано было извѣстіе во Владиміръ. Народъ памощній изумился, сошелъ полою на площади, и слыша о смерти Князя и бунтѣ Богословцовъ, не зналъ что предпринять: не хотѣлъ взыскъ участія въ злодѣйствѣ, но не смѣлъ и оставившь его. Вѣрный слуга, Козьма Кіевлянинъ, напелъ шело несчастнаго Князя, поверженное на огородъ, окровавленное, нагое, и горько плакалъ надъ нимъ. «Побѣдитель многихъ странѣ! Тебѣ-ли побѣдили презрѣнные злодѣи, враги швои!» вопиѣлъ Козьма. Напрасно говорили ему, что-бы онъ не пропалъ шело, и пошелъ прочь, если не хочешь быть убийцами. Козьма не слушалъ. Въ это время извергъ Анбалъ шелъ во дворецъ, и Козьма обратился къ нему: «Брось мнѣ коверъ, или что нибудь, прикрылъ на-
гому Князя, Анбаль ворогъ! » говорил Козьма.—
Оставь его — оставь со смѣхомъ Анбаль —
мы хотимъ кинуть его псамъ на сѣдѣвіе! —
«Еремихъ! » воскликнул Козьма. « Помнишь-ли
мы, Жидъ, въ какомъ рубищѣ пришелъ къ Кня-
зы? Теперь мы въ аксамитомъ ходишь, а Князь
твой лежитъ нагъ — брось мнѣ чио-нибудь! » —
Получивъ коверъ, Козьма завернулъ пѣло Кня-
зы, и понесъ въ церковъ. Она была заперта — «Отворите! » говорил Козьма. — Нѣ-
кому — сказалъ церковный сторожъ — причемь
ници цыны. Положи его въ купорѣ. — Ряды,
положилъ пѣло Козьма, плакалъ и присматривалъ
свое сѣтованіе: «Никто не узнаешь тебя изъ
рабочихъ швоихъ, тебя, который ласково привѣт-
шовалъ и вводилъ во дворецъ свой госпей изъ
Царяграда, изъ Ламини, угощалъ и награждалъ
Аултара и Еврея. А шебя и въ Храмъ Божий не
пускаютъ! » — Никто не думалъ о Князѣ; уже
на третій день пришелъ игуменъ Арсеній, изъ
обители Козьмо-Даміанской, и говоря — «Долго
ему лежать безъ Христіанскаго погребенія, пока
соберутся старшіе, » ссыкалъ простую буду (де-
ревянный гробъ), внесъ въ церковъ, и ошпѣлъ пѣло
могущаго Государя Русскаго и неукротимаго вож-
пеля, съ немногими дѣятелями и вѣрными людьми
Князя, проливавшими горячія слезы объ участіи ихъ
благодѣшеля. Въ Богоюбовѣ продолжался мапежъ:
народъ бѣжалъ изъ окрестныхъ селеній , цылъ,
гребиль, зубило, ръзаль. Наконецъ сварный священникъ Микуличъ, препровождавший Владимировскую Икону изъ Вышгорода, облекся въ ризы, собралъ причешъ, взялъ кресты, образа, и съ пѣхѣмъ пошелъ по городу. Мнѣшники ужаснулись, разбежались; все ушило. Тогда явились изъ Владимира Духовенство и Градскіе люди, подняли гробъ Князя и повезли во Владимиров. Толпы Владимировцы выступили изъ города, и едва показалось вдали Княжеское знамя, едва раздалось погребальное пѣніе, всѣ застыли, заплакали, начали на колѣна .... «Такъ-ли възвяжалъ онъ, бывало, въ наши Золотые ворота!» говорила народъ. — Андрей похоронилъ въ знаменитой Золотоверхой церкви Св. Богоявили (61).

(61) Все описание взято изъ Киевск. лѣт. (Ист. Г. Р. п. III, прим. 23, 24), Киевск. списки (изд. Строевымъ) пт. I, стр. 201. — Золотые ворота построены были во Владимировъ по примѣру Киевскихъ, Андреемъ: они сохраняются донынѣ, хотя и измѣненны времемъ, разореніемъ и перестройками. Андрей устроилъ во Владимировъ кромѣ того Серебряныхъ воротъ: ихъ нѣть уже и слѣдовъ. Тѣ и другія назывались такъ по тому, что главы церквей, надъ воротами находившихся, были на однихъ поставлены, на другихъ посеребрены. — Церковь Золотоверхую также Андрей устроилъ: она славилась великолѣпіемъ между другими знаменитыми въ Руси церквями, каковы были въ Ростпвоѣ Богородицкая, дивная и великая, яко-же не было и не будетъ (она
Опакавъ памятъ Андрея, Мсспиллакъ Роспиславичъ не ждалъ больше ни ономъ ого решения о Киевѣ, и велѣлъ Ярославу немедленно выѣхать опр-сгорѣла въ 1160 году), и въ Смоленскѣ Михайловской, построенномъ Давидомъ Роспиславичемъ, «таковъ же вѣсть вб полукруглой странѣ и иконами, и златомъ, и сребромъ, и желтголѣбѣ, и каменѣмъ, драгимъ украшенъ.» Вотъ описание Владимировской Золотоверхой церкви: «доспѣвъ (Андрей) церковь каменную соборную Святыхъ Богородицы, пречудну вѣлыми; украси ю оптомъ злато и сребро, и пышъ верховъ ея позолоти; двери-же церковныя, пронь, золотомъ устрои; золотомъ-же, и каменемъ драгимъ, и жемчуго-гомъ украси, и многими паликадилы золотыми и серебряными просвѣщи, а апостолъ опъ золота и опъ сребра устрои, а служебныхъ сосудовъ, и рипидъ, златомъ и каменемъ, вѣлыми много; а пріе Іерусалими (дароносцы) вѣлыми вѣлицы, ниже опъ злато чиста и опъ каменія многоцѣннаго устрои, верхъ-бо (оныхъ) златомъ устрои, а комѣры позолоти, и извѣн церкви и по комаромъ же птаяхъ золотныя, и кубки, и вѣтрила золотомъ устроена постави.» Къ Золотоверхой церкви приложены были Андреемъ «многа имѣнія, и свобода (свободы) купленныя, и съ даними, и села вѣлѣ- шая, и десятинны въ стадѣхъ, и торгу десятый.» Великолѣпная церковь ея сгорѣла въ большомъ пожарѣ Апрѣля 13 1185 года, потребившемъ почти весь Владимиръ и 32 другихъ церкви. Боголюбовскую церковь, Андрей «удивлялъ насе всѣхъ церквей: подобна та Святая Святыхъ, выше бѣ Соломонъ создалъ и устрои различными цвѣтами и іаспидными цвѣтами.
78

щуда: сей поспѣшно убрался въ свой Луцкъ, а Романъ Роспиславичъ приѣхалъ въ Киевъ. Мспи-
славъ описправилъ попомъ помощь къ Олегу Сѣверскому, и ошибъ неошвязанаго Черниговскаго
Князя. Но пользуясь удаленіемъ Мспислава, Князь Черниговскій снова объявлялъ пребованія,
жаловался на пособіе Олегу, просилъ управы у
Романа, какъ ешаршаго изъ Роспиславичей, по-
дущалъ Киевлянъ, завладѣлъ Триполемъ. Романъ
не зналъ чию съ нимъ дѣлашь; принужденъ былъ
оспавивать Киевъ; уѣхалъ въ Бѣлагородъ, и звалъ

украси ю, и залпомъ и финифтомъ, и всякую до-
бродѣтелью, и Іерусалимъ залпъ съ камени драгыми:
изъ церкви опь верха и до долу, по стѣнамъ и по
споламъ ховано золотомъ, и двери залпомъ же;
бше-же и съ золотомъ украшена, опь верху до
dеисуса.» Въ сметеніи Боголюбовскомъ были ограб-
лены и художники, жившіе тамъ у Андрея. — Мы
упомянули о сказкѣ, по коей Кучковиче пошмали
шурьами Андрея. Этимъ не кончилась сказка. Близь
Владимира есть Плосукое озеро, на которомъ нахо-
dится нѣсколько острооковъ, состоявшихъ изъ тур-
fы, обросшаго землею и травою, и плавающихъ по во-
dѣ. Выдумали, что Михайло Георгіевичъ разстрѣлял
вдову Андрея за участіе въ злодѣяніи, а Кучковиче
и сообщниковъ ихъ зашилъ въ коробь и бросилъ въ
это озеро. Вода не приняла ихъ, говоришь народъ, и
они, обросшіе землею, осуждены плавать до скончанія
мира. Каждую полночь слышать бываетъ спонъ ихъ.
См. стр. Ташпцевъ, Ист. Росс. 3. III, стр. 217.
бражьиевъ на помощь. Они явились; Святославъ
бъжалъ, нанялъ Половецъ, и веледушный Мсши-
славъ, вида жалкое, неукрошное власшолюбіе
Святослава Черниговскаго, велѣъ сказать, что
ощдаетъ ему Киевъ добровольно, пребуя только,
что бы онъ прекращилъ междоусобія и не тѣшитъ
поганимъ враждою. — Святославъ принялъ даръ,
и пріѣхалъ въ Киевъ (62).

Вниміе Мсшибслава, вѣроятно, обращалось
не на жалкій, разоренный Киевъ, но на Сѣверную
Великокняжескую столицу и Новгородъ. Тамъ
поспѣпенно болѣе и болѣе развивалась новая, опи-
дѣльная система жизни Русскихъ Княжествъ.
Смерть Андрея была поводомъ новыхъ событий,
опкрывала новое обширное поприще честолюбію
и спраспятиамъ. Галичемъ владѣлъ Князь сильный,
не вмѣшивавшійся въ междоусобія; Волынью Ярос-
славъ Лучкій и Романъ, герой Новгорода, ждав-
ной процішестввій важное разбойническаго за-
владѣнія Кіевомъ. Укрѣпивъ себѣ берега Днѣра
отъ Смоленска до Вышгорода, Росшибславичи,

(62) Kіевск. Абт. — Святославъ говорилъ Роману:
«Брате! я не ищу подъ побою ничего-же, но рядъ
назадъ такъ есть (условіе, обычай): еже ся Князь
извинитъ (будетъ виноватъ), то волосъ (за вину
отвѣчаешь Княжествомъ), а мужъ въ голову (отвѣ-
чаешь головою). » Видимъ тогдашнее понятіе о Правѣ
Полиціческомъ.
крепкие брашским союзом, также не хотели мелких, ничтожных междуусобий: все это было предоставлено попомкам Олега.

Возобновились-ли древние права наследия, при системе, введенной Андреем? Кто должен был послез него наследовать?

Андрей называл себя Великим Князем, и просто властвовал он над Киевом, но не долго, и счищая себя первенствующим Князем, Андрей собственнен не имел власти первенства: его уважали как хотели, или как боялся. Взявшие Киева, поход на Новгород и поход на Киев походили более на нашествия неприятеля, нежели на распоряжения законного, главного над всеми вла斯特еля. Следственно, другие справились только силы Андрея; но древняго права Великих Князей не было, и Андрей, не думавший объ оном сначала, перестал, кажется, думать и при концѣ жизни. Подобно Галицкому Князю, он оставался могущим удельным владыкелем, не боялся, имѣл только титул Великаго Князя: увидимъ, что въ послѣдствіи се прису прису принимали многие Князья вдруг (63). И такъ, послѣ смѣрти Андрея долженствовал наследовать сынъ его, Георгій Новгородский, по праву

(63) Всеволодъ Георгіевичъ и Святославъ Всеволодовичъ въ одно время, Ромъ Галицкій и Всеволодъ Георгіевичъ въ послѣдствіи, и проч.
уделов. Могъ наслѣдовавшь и старшій въ родѣ Георгія Долгорукаго, какъ были тому примѣря въ Киевѣ и Черниговѣ, гдѣ старшій въ родѣ бралъ главный городъ, давая уделы другимъ предшественникамъ своего рода (64).

Такимъ образомъ, кроме Андреева сына, наслѣдниками представлялись: братья Андрея Михаила и Всеволода Георгіевича. Но были еще два Князя: сыновья старшаго брата Андреева, Роспислава, Ярополка и Мстислава. Они находились у Олеговичей, ибо сестра ихъ была за Княземъ Глѣбомъ Рязанскимъ, внукомъ Ярослава, брата знаменитаго Олега Черниговскаго (65). Мы видѣли уже Михаила Георгіевича, всегда находившагося въ Южной Руси, сперва при братьѣ Глѣбѣ, потомъ владѣвшаго именемъ Торческаго и Переяславля, Князя доброго, послушнаго братьямъ, и не участвовавшаго ни въ какихъ злодѣйствахъ,

(64) Отдельные роды составляли наконецъ особяя лить; мы видѣли, что слова: «Ты старшій, иди княжимъ», были условіемъ сихъ частныхъ союзовъ, для владѣнія первенствующимъ мѣстомъ соединения союза. Для Олеговичей была такою степенью старшинства Черниговъ, а для Мономаховичей Киевъ.

(65) См. томъ II, стр. 382. — У Ярослава было прое сыновей: Роспислава, Святослава, Георгій; Глѣбъ былъ старшій сынъ Роспислава, слѣдствиенно, старшій изъ Рязанскихъ Князей, послѣ смерти отца и дядей.

Томъ III. 6
Всеволодъ, младший изъ сыновъ Долгорукаго, находился всегда съ Михаиломъ. Двѣ Рюриковичи были намъ доныне неизвѣстны: изгнанные въ 1164 году, дядо изъ Суздаль, они жили у Олеговичей, и преданные сему враждебному прошлѣ Мономаховичей роду, послужили имъ среднимъ произвести разоръ между пошомками Мономаха. Олеговичи надѣялись выиграть въ волненіи Князей и народа.

Глубь Рязанскій, не смѣшивъ ничего предприимчивъ при жизни Андрея, и слѣно ему позвавшихся, воспользовался кончиною сего Князя и немедленно началъ дѣйствовать. Бояре его, Дѣмидовъ и Борисъ, пріѣхали во Владимиръ, заѣхали въ Ростовъ, Суздаль. Повсюду были неустроястями въ Суздальской области: народъ, недовольный боярами и піунами Андрея, волновался, своевольничалъ, даже грабилъ дома ненависныхъ ему вельможъ (66). Рязанскіе бояре легко уговорили народъ показать силу свою и выбрать Князя по волѣ Ростовцы, Суздальцы, Переяславцы и Владимирцы сосвѣли въ конце во Владимиръ, шу-

(66) "Посадникъ и піуновъ домы пограбиша, а самихъ, и дѣвскихъ, и мечниковъ избиша, и дома ихъ пограбиша, навдуще велатоемаго: идѣ же законъ, ту и обида жонго" (Кнѣ. спис. р. л. 215). Подумаемъ, что въ то извѣненіе подказано Лѣтописцу какимъ ному піуномъ!
мсти, спорили о спарёйшинстве городов своих и выбор Князя. Владимиры утверждались на пребывании у них Князей; Ростовцы на древности своего города. Одни шебовали Михаила и Всеволода Георгиевичей; другие кричали: «Они далеко опь насъ; пока они прйдуть, Муромцы и Рязанцы раззоря́ть насъ: пошлемь лучше звать шурьевъ Князя Рязанскаго; они будешь радъ и къ намъ милосставъ!»—Сей голосъ превозмогъ, при подкръпленіи Рязанскихъ бояръ, и послѣ явились къ Глѣбу, проса его уговори́ть Ярополка и Мстислава идти на Княжество. Глѣбъ обла́скать пословъ, обѣщать помогать, и опослать ихъ къ спаршему Олеговичу, въ Черниговъ, гдѣ были тогда чурья его. Тамъ нашли они и Михаила съ Всеволодомъ. «Благодаримъ дружину, что она не забыла любви опца нашего!» обвѣчали Ярополкъ и Мстиславъ. Свяшославъ узналъ однакоже всѣ подробности вѣча Владимирскаго; увидѣвъ выгоды не оставляя Михаила и Всеволодъ; вмѣщался въ дѣло, и убѣдилъ дѣтей Росиславовыхъ отдаться спарёйшинство Михаилу и вѣшать вмѣстѣ съ обоими дядами. Племянники спорили, согласились, и, давъ взаимную присягу, Михаилъ и Ярополкъ отправились впередъ; Георгиіь и Мстиславъ остались въ Черниговъ. Глѣбъ Рязанскій понялъ коварство Князя Черниговскаго, началъ дѣйствовать сильнее, рѣшительно поссорилъ Ростовцевъ и Владимировцевъ, и когда
Михайлъ и Ярополкъ доспигли Москвы, новое народное собраніе было учинено въ Ростовѣ, где присутствовало однихъ Владимірцевъ до половины месяца (67). Владимірцы упорно ста́ли за Михайлол. Тогда, оспановивъ Михаила въ Москвѣ, Ростовцы тайно призвали къ себѣ Ярополка и объявили его Княземъ. Владимірцы возопили на несправедливость. «Если хопишь въ чемъ дело судишь» — говорили имъ Ростовцы — » смокришь какъ дѣлаешь Новгородцы, Смольяне, Киевляне и Полочане: что вздумаешь спаршь, что младшее утверждаетъ; что положишь городъ, на томъ пригороды спануть. Спарые города сушь Ростовъ и Суздаль, а Владимір ихъ пригородъ; Князя мы выбираемъ, а вамъ, каменьщикамъ, холопамъ нашимъ, Князь дастъ посадника (68). » Напрасно ссылались Владимірцы.

(67) Всѣ событія Владимірскія, послѣ кончины Андрея до восшествія на княжество Всеволода, подробно описаны въ Кеніесберскому спискѣ (стр. 255—268); но повѣстованіе явно пристрастно. Мы предлагаемъ его, сличивъ съ Новгородскою и Киевскою лѣтописями.

(68) « Противящееся Богу и Пречистой Его Матерѣ, и правдѣ Божіей, слушающе злыхъ человѣкъ разграбниковъ, не хопящихъ намѣдь добра, завистью граду сemu и живущимъ въ немъ. » (Кен. спис. стр. 261). Эта черта народной зависти разныхъ городовъ любопытна. Видимъ, что здѣсь говорить Владимировичи, оскорбленный Ростовцами, назвавшими Владимировцевъ: «наши холопы каменницы.» За тымъ
на основание города их Владимирова, на пребывание въ немъ Андрея. «Если,» сказали они наконец, «если мы не согласны, что мы не признаемъ Ярополка, ни Мстислава, хотимъ Михаила и Всеволода, и пославимъ на своеемъ, или головы положимъ.» — Изъ Владимира были отправлены послы въ Москву. Михаилъ, увидѣвъ хищный Ярополка, приѣхалъ во Владимировъ и былъ объявленъ Княземъ. Роспновцы собрались немедленно; появились Рязанцы, Муромцы, и осадили Владимира. Лучшая дружина Владимира еще не возвращалась съ Роспновскаго вѣча. Не смотря на определеніе одинъ, неравенство силъ, пожары, коими опустошилъ Ярополкъ окрестности Владимира, семь недѣль Владимира не сдавались и, принужденные голодомъ, сказали наконецъ Михаилу: «Мирись или спасайся!» — Не хочу, что-бы вы гибли ради меня— опять Михаилъ, и уѣхалъ въ Черниговъ. Со слезами проводили его Вла-

слѣдуетъ злая насмѣшка. Михаила и Всеволода, говорить Лѣтописецъ, избрали Богъ и Пресвятая Богородица, «но яко же во Евангелии глаголе: исповѣдывается, Отче, Господи небеси и земли, яко утами илѣ еси отъ премудрыхъ и разумныхъ, и открылѣ еси младенцомъ. Тако и здѣ: неразумна правды «Божія исправленья Роспновцы и Судальцы, даони и старши писары; новыи жъ люди, и милыи «(малыи, отъ сего: мизинцѣ) Володимерстій урагъ зумѣша правду, яшась крапко. »
димирцы, выговорили себя прощение у Ярополка, и сдали город. Ростовцы поржествовали; но к досадъ ихъ, Ярополк объявил главным городомъ Владимировъ, и оспался въ немъ. Ростовцы опреклись отъ Ярополка, и избрали себя Мспислава, брата его. Княжесвво Андрея раздѣлилось на Владимировское и Ростовское.

Юные Князья радовались, поржествовали; Глѣбъ Рязанскій похь; Князь Черниговскій молчалъ, ласкалъ Михаила и Всеволода, и ждалъ слѣдующий. Они оказались вскорѣ.

Новый успѣхъ ободрилъ еще болѣе Ярополка и Мспислава. Новгородцы изгнали отъ себя Георгія Андреевича, прислали въ Ростовъ къ Мспиславу и просили сына его Святослава (69). Мспис-
славъ охотно согласился. Между темъ какъ Яро-
полкъ праздновалъ во Владимировъ свадьбу свою,
неудовольствие народное безпрерывно увеличива-
лось. Вои, народъ, духовенство, всѣ негодова-
ли. Вои видѣли въ чести и въ должносцяхъ
штолько пришелцевъ изъ Южной Руси, были го-
нимы, презрѣны; народъ жаловался на своеюоле
штуновъ, подать, штаты, роскошь Князей и
Вои; духовенство лишено было десятины, до-
ходовъ: ихъ опадали чужимъ, бѣднымъ священ-
никамъ, прѣхавшимъ изъ Киева, Чернигова, Ря-
зани. Глубъ владычествовалъ, повелѣвалъ; нако-
нецъ дерзнуло опипать у Владымирцевъ драго-
цѣнную святыню города: онъ перенесъ въ Ря-
зань чудотворную Икону, привезенную изъ Выш-
городского Андреемъ.— «Что же дѣлаютъ съ нами
Князя?» говорили Владымирцы. «Ведь мы люди
вольные, выбрали ихъ, не Киевлянъ, не Рязан-
цевъ, а сию пришедцы грабятъ не только насъ,
но и церкви наши!» — Промышляйте, братья!
вѣли они майно сказать Росшовцамъ, и, полу-
чивъ обѣщанье помогать, послалъ въ Черниговъ
къ Михаилу. «Иди къ намъ во Владимировъ, спар-
спила съ честию и богатствами. Георгий уѣхалъ изъ
Грузии, и неизвѣстно гдѣ кончилъ жизнь. Вели герой
для романа: Новгородъ и Кавказъ, чупо-Воскрес-
скаго и Царицы Грузии — какъ патриотъ иленія!
(См. Историч. изображеніе Грузии, изд. въ Спб.)
шій в своєм роді!» говорили Михайлу посля: «Якщо Судальці і Росівці зміцніть, мы умрем за шебя!» — Михайл былъ боленъ; но дружески приспособъ съ Святославомъ Черниговскимъ, взаимно шука его Владимира, брата своего Всеволода Георгіевича, и отправился. Ярополкъ не смѣлъ дожидаться его во Владимирѣ, и когда Михайлъ, больной, несомый на носилкахъ, отправился изъ Москвы во Владиміръ, съ малой дружиной, Ярополкъ хотѣлъ напасть на него въ дорогѣ, ошибся. Путемъ, разошелся въ лѣсахъ, и узналъ, что Михайлъ уже далеко впереди. Догоня его, Ярополкъ послалъ гонца въ Ростовъ, что-бы Мстиславъ перерѣзать Михайлъ дорогу. Легкомысленный Мстиславъ поскакалъ налегке, какъ будто на зайчью правлю, и только въ пяты верстахъ опять Владимирова вспрѣшнилъ Михайла. Всеволодъ Георгіевичъ оборонилъ на него дружину, спалъ крѣпко, и засѣалъ Мстислава бѣжать. Мстиславъ не смѣлъ вхать въ Ростовъ, и бросился къ сыну въ Новгородъ, а Ярополкъ ускакалъ въ Рязань къ Глѣбу. Михайлъ внесенъ былъ съ шоресвь въ Владимиръ, вель плѣнныхъ, захватилъ мать и жену обоихъ Роспиласвичей: его вспрѣшили съ Кресами и Иконами (70).

Ф. О. Ніковичъ: «Въ субботу, въ дружину, въ утро, и поѣхъ съ Судалы борзо, заѣзучъ къ валаецъ (Кен. спис. рук. л. 219)."
Прежде всего Михаил изгнал чужихъ бояръ, возвратилъ все опищшое у церквей, и сверхъ того далъ богатые вклады. Вскорѣ явились къ нему Суздальцы и Росщовцы. «Не держи на насъ лихаго сердца,» говорили они, «не мы были съ Мсписла-вомъ пропивъ тебя, а были наши бояре; поѣзжай къ намъ!» — Михаилъ просилъ всѣхъ, потѣхалъ въ Суздаль, Росшовъ, всѣдѣ приняль присягу, опѣдалъ въ удѣлъ Всеволоду Переяславль, и вѣлѣлъ сбирались рашной дружинѣ въ Москвѣ, желаю наказать спиршшваго Глѣба. Но Глѣбъ не смѣлъ уже пропившись; прислаль къ Михаилу въ Москву пословъ, вѣлѣлъ кланяться, просину прощенія, признавалъ себя виноватымъ, обѣщалъ возвращать все имъ взятое, и не помогать шурямъ. Михаилъ помирился съ нимъ, и вскорѣ Владимировцы радостно вспрѣшили священъ своего города — славную Икону Божоматери. Глѣбъ возвращалъ все, даже книги, увзенные имъ въ Рязанѣ.

Михаилъ былъ сердечно доволенъ, что могъ избѣжать кровопролитія. Вологонъ его продолжалась, и 20 Июня 1177 года, добрый Князь скончался. Всеволодъ былъ тогда при немъ. Михаила положили въ церкви Золотоверхой, гдѣ уже два года покоялся брать его Андрей.
ГЛАВА II.

Опь чего, почти всегда, происходило на Руси такъ, что преемникъ Князя встрьчалъ за- труднения на новомъ поприщѣ своемъ, и должень былъ бороться со множествомъ препятствій; потомъ все завихрало: княженіе его входило въ рядъ обыкновенныхъ событий, и новое движение опять начиналось съ его преемникомъ?

Такъ всегда бываетъ въ обществѣ полуобразованномъ, и, слѣдственно, смѣшенному, непроиORNДмъ. Права взаимныя были на Руси неоопределенны, измѣнялись; часщная воля нарушила ихъ, а разныя части общества дѣйствовали каждая въ свою пользу: вельможи, народъ, уменненныя власти и невѣрующіе въ продолжительную будущность оной, при появленіи новаго повелителя, испытывали сего новаго борца: все, что успѣвали они вырвать у него, было выигрышемъ для нихъ, а проиграть могли они и безъ сопротивленія. Въ сей борьбѣ, болѣе мощный, болѣе сильный умомъ, поборалъ, и если опопъ болѣе мощный, болѣе сильный былъ Князь, что его владычества могло продолжать—
ся безъ дальнѣйшаго сопрошивенія подвластныхъ до его смерти. Наслѣдникъ опять дѣлалъся человѣкомъ, долженствовавшимъ бороться.

Такимъ порядкомъ дѣло пользовались Князья, другъ противъ друга. Зная сей порядокъ дѣло, Князь Черниговскій и Князь Рязанскій, послѣ смерти Андрея, употребили орудіемъ хитрыхъ замысловъ своихъ дѣщей Роспислава. Князь Черниговскій разстроилъ парпию Рязанскую, думая, что болѣе могемъ выиграть подкрѣпленіемъ Михаила. Рязанскій Князь уступилъ. Смерть Михаила снова открыла способы дѣйствовавшей. Съ любопытствомъ обращались взоры современниковъ на Владиміръ.

Тамъ прежде всего возобновились несогласія и распри о преимуществахъ между Росподовымъ и Владимировомъ, какъ было уже эпо по кончинѣ Андрея. Владимировъ, немедленно послѣ погребенія Михаила, собрались у Золотыхъ своихъ ворошъ, выбрали Княземъ Всеволодъ Георгіевича и присягнули ему въ верности. Въ Росповѣ было избрание совсѣмъ другое: тамъ бояре, между коими находился и спарный воевода Андрея Борисъ Жидиславичъ, избрали Мстислава Роспиславича, жившаго тогда въ Новгородѣ, присягнули ему и звали его въ Росповъ, говоря: «Михаила нѣть, а безъ него пы нашъ Князь: на живаго Князя не хохимъ дру-
гаго (71))".— Мешиславъ поспѣшно приѣхалъ, 
благодарилъ бояръ, собралъ дружину, и гоповъ 
былъ гнать Всеволода изъ Владимира. Всеволодъ 
вооружился, выступилъ, но хопыль мира. "Если 
шебъ выбрали старшай дружина, я не опо 
риваю своего права, " говорилъ Всеволодъ; "по 
дѣлімся: возыми Ростовъ, я беру Владимира, 
а Суздальцы пускъ выбираюшь изъ насъ любаго." 
Мешиславъ согласился; но онъ былъ во власти 
бойръ. "Не хочимъ мира со Всеволодомъ!" 
поживали бояре, особенно Добрыня Долгий и 
Машвѣй Бумовичъ. "Мирисъ, но мы опь шебъ 
opшупимся." Мешиславъ опоздалъ опь пере 
говоровъ. Всеволодъ послѣдовала съ своей дру 
жинь, сождалъ Переяславцевъ, и разбилъ Меши 
слава и Ростовцевъ близъ Липецъ, на рѣкѣ Кзѣ 
(72). Мешиславъ обращаился въ Новгородъ. 
"Кажды, что послѣ смерти Михаила вообще 
шли большие переговоры, ибо Липецкое сра 

(71) "Михалка Богъ поѣлъ на Волзъ, на Городъ, 
а мы хочемъ шебъ, а много не хочемъ на живаго Кня 
зъ" (Кем. ср. 263.). 
(72) Битва была 27 Июля 1176 года. Мѣста, гдѣ 
она происходила, достопамятны пѣмъ, что черезъ 
сорокъ лѣтъ попомъ (Апрѣля 21 дня 1216 года) 
на нихъ былъ бой Мешислава удалаго съ дѣтми Вс 
еволода. Кзѣ, рѣчка, впадающая въ Колокшу подъ са 
мымъ Юрьевомъ-Польскимъ; Колокша впадаетъ въ 
Клязьму, съ съверной стороны.
женіе дано было 27 Июля, следовательно, боле́е мѣсяца не было рѣшительныхъ дѣйствій. Въ переговорахъ участвовали: Князь Черниговскій, Князь Рязанскій, и Новгородъ. Слѣдствія переговоровъ были слѣдующія:

Новгородцы не шолько не пускали къ себѣ Мстислава, но выгнали и Святослава, сына его. Мстиславъ унизился, просилъ. «Нѣть!» ошвъ- чало вѣче, «ты ударилъ пятою въ Новгородъ — иди-же опѣ насѣ! Когда мы послушались Рос- товцевъ и шея на дядю, мы просили шея, а когда Богъ взялъ дядю своего, мы шея приняли. Ростовцы подбили шея на другаго дядю; Богъ разсудилъ шея съ нимъ; пусть-же теперь Ростовцы шея принимающий (73).» Новов- городцы послѣди къ Всеволоду Георгіевичу, и опѣ него просили себѣ Князя. Всеволодъ по- слалъ имъ племянника своего, Ярослава Мстис- славича, Красного (74). Новгородцы шахъ были довольны ласкою Всеволода, что услышавъ о вооруженіи на него Рязанскаго Князя, проси- ли Всеволода не воевать безъ нихъ, и позво- льшь «Новгородскимъ сыцамъ идши съ нимъ за одно (75).»

(73) Кен. сп. стр. 265.
(74) Надобно вспомнить, что красный значило: красивый, прекрасный.
(75) Кен. сп. стр. 265.
Князь Рязанский видел не успех Мешислава, но резюмировал помочь ему. В Рязань собрались иногда бояре Росповскими, прибывали и Мешислав из Новгорода. Глеб не испугался ни изгнания Мешислава из Новгорода, ни вооружения Всеволодова, ни союза его с Черниговским Князем, который послал уже войско, с двумя своими сыновьями, ко Всеволоду. Осенью 1177 г. Глеб выехал Москву и ушел в Рязань, слыша, что Всеволод ведет на него. Он думал предварительно проплывника держать ударом, и Всеволод, дошед до Коломны, услышал, что Глеб, набрав Половцев, с обоими Роспиславичами и с Росповскими мяшниками, перенес войну в Суздальскую область, и находился уже близ Владимира. Предприятие Глеба было придумано хорошо, но исполнено плохо. Он, ожидая, что сердца жителей, дозволив Половцам грабить и жечь; народ выжил увидел разорение бывшего любимого местопребывания Андреева, Боголюбова, варвары ограбили даже великолепную памятную церковь, выбили в нее окна, двери, ободрали и изрубили иконы. Всеволод быстро повернулся назад и в заморозы спал на Колоколь (76). Глеб и его спутники были на другой

(76) См. выше, пр. 72. «Нелюбъ бы прейти ръки за твердью» (кен. сн. стр. 266).
споронь рѣки. Цѣльный месяцъ сполили войска одно прошлось другаго, неподвижно, ибо Колокша не замерзла. На масляницѣ рѣка стыла, и Всеволодъ велъ обозу своему перѣзжать черезъ рѣку, съ малымъ прикрышемъ. Воины Глѣба бросились грабить обозъ. Всеволодъ ударилъ на безпорядочное войско Глѣба: оно мгновенно побѣжало. Самъ Глѣбъ, сынъ его Романъ, Мстиславъ Роспиславичъ, старикъ Борисъ Жидиславичъ, смущникъ Рязанскій боевникъ Дѣдилецъ, были полонены и приведены во Владиміръ. Спасся только одинъ Ярополкъ Роспиславичъ. Всеволодъ полагалъ, что онъ ушелъ въ Рязань, и послалъ шуда, пребув сего Князя. Испуганные Рязанцы схватили Ярополка въ Воронежѣ (77) и сами привезли его во Владиміръ.

Тогда въ первый разъ Всеволодъ показалъ исполнный свой характеръ. Плѣнниковъ своихъ обрекъ онъ ужасному мщенію. Глѣбу предложили опрѣченіе опъ Рязанскаго Княжесвва, или вѣчную пырьму. «Лучше умереть въ пырьмѣ!» опрѣчалъ Глѣбъ, и 31 Июля, черезъ пять мѣсяцевъ послѣ битвы Колокшинской, его нашли.

(77) Воронежь, на рѣкѣ Воронежѣ, отъ Рязани въ 390, отъ Курска, прямымъ путемъ, въ 200 верстахъ. Рѣка Воронежъ впадаетъ въ Донъ, въ 15-ших верстахъ отъ города Воронежа.
мершваго въ шемпицѣ... (78) Участь другихъ полоненниковъ была рѣшена гораздо раньше: Мспиславу и Ярополку Роспиславичамъ вырѣзали глаза (79), и отправили ихъ въ южную Русь... Романъ, сынъ Глѣба, бился челомъ Всеволоду: онъ опустилъ его въ Рязань, какъ удельного Князя, и объявилъ себя Великимъ Княземъ, по примѣру Андрея Георгіевича. Участъ несчастныхъ Росповскихъ бояръ освящался для насъ неизвѣстною. Все покорилось Всеволоду (80).

(78) «Мертвъ бысть» Киевск. лѣтоп. (Ист. Г. Р. т. III, прим. 51). Кен. списокъ дополняемъ быть приверженцемъ Всеволода (объ этомъ мы уже говорили), и потому, описывъ мятежъ Владимировичъ, требовавшихъ смерти, или ослѣпленія плѣнныхъ Князей, лѣтописецъ молчитъ о жестокости, противъ нихъ употребленной. Карамзинъ говоритъ, что Князей ослѣпилъ народъ, но не приводитъ никакихъ свидѣтельствъ на коихъ онъ основывается, а въ лѣтописяхъ, или молчитъ объ ослѣпленіи, или обвиняетъ въ ономъ Всеволода. Слова Карамзина о смерти Глѣба—забавны (Ист. Г. Р. т. III, стр. 49)! Новгородской лѣтописи, говорить, что Глѣбъ именно умеръ въ тюрьмѣ (въ порубѣ).

(79) Нов. лѣтоп. стр. 42, 43. — Тапишцевъ объясняетъ, что имѣ только надрѣзали кожу надъ глазами. Новгородской лѣтописецъ говоритъ утверждительно, что Князя были ослѣплены, и глаза у нихъ выкили; Мспиславъ послѣ того прозванъ былъ: Безокий.

(80) Кен. списокъ стр. 268.
Но что же делал Мстислав Храбрый? Не знаем; он жил шогда в Смоленск, и жаль Глъба, племя своего, просил только Святослава Черниговского закушиться за несчастнаго пленника. За два года до битвы на Колокы, Мстислав показал новый примет величествия. Когда брать его, Роман Смоленский, оставался в Киеве, опускал Смоленский сын своему, Смольяне забушевали и предложили Мстиславу быть князем их города. Мстислав принял, но дождался Романа, и опускал ему Смоленский обращно, говоря: «Береги; я взяла только за шего, чтобы шебъ сохранишь» — Не презираль ли Мстислав союза с Черниговским Князем; не почитал ли Всеволод правым в защищении наследия Владимировскаго; не винил ли Глѣба за его злоумышленія и спрятава заводишь междоусобія; не шеньчали ли его доблестной души вообще дела и люди, ему современные? Лѣтописи молчат; но крайней мѣрѣ, Мстиславъ не вступился ни въ шо еще цѣлы два года. Между шымъ произошло слѣдующее.

Сдѣлалось странное чудо, по крайней мѣрѣ произошло событие, для насъ неизвѣстное. Два несчастнія брашна-служи, наказанные сполъ жестоко Всеволодомъ, опправлены были въ Южную Русь черезъ Смоленскъ. Оспановись на Смѣдыни, они усердно молились въ церкви Св. Бориса.

Томъ III.
и Глѣба, и вдругъ проярѣли! Исполненные были они, слава Бога и Святыхъ Помощниковъ, предковъ своихъ. Народъ смотрѣлъ на нихъ, какъ на угодившихъ Богу; молва о чудѣ разнеслась по всѣду (81).

Новгородцы, спохъ усердные ко Всеволоду, въ это время уже не любили его. Вѣроятно, они увидѣли опасность, грозившую вольному городу ихъ отъ самовластія Всеволодова. Узнавъ объ исцѣленіи Мстислава и Ярополка, Новгородцы съ честью пришли звать ихъ къ себѣ. Князья явились. Мстислава объявили Княземъ Новгородскимъ; Ярополка Краснаго послали въ Волоколамскъ (82). Принять бѣдствовавшихъ племенниковъ, значило враждовать со Всеволодомъ. Онъ поспѣвалъ немедленнаго изгнанія Князей; посланные засыпали Мстислава уже во гробѣ: онъ умеръ черезъ несколько мѣсяцевъ по пріѣздѣ въ Новгородъ (20 Апрѣля, 1178 г.), и брать его Ярополкъ княжилъ тогда въ Новгородѣ, переселъ въ Волоколамскъ.
веденный Новгородцами изъ Торжка. Вчера не хотел слушать пребояній Всеволода. Всеволодъ разсердился, захватилъ гостей Новгородскихъ, бывшихъ въ областяхъ его, бросилъ ихъ въ пирумы и гоповилъ войско. Новгородцы решили выслать Ярополка, но не хотѣли слушаться Всеволода. Вольный городъ обратился къ Князю Смоленскому, умолялъ его вмѣшаться, и избавить отъ Суздаля Паше самовластивы. Добрый Романъ Смоленскій колебался: решение его должно было непремѣнно завесить новымъ междоусобіемъ. Въ это время Всеволодъ двинулся къ Торжку и обложилъ его. Торжковцы пребовали переговоры. «Развѣ мы цѣловались съ ними приѣхали? » закричали дружинъ Всеволодовы. «Они давали уже обѣщаніе именемъ Божимъ, и обманули Бога и Князя нашего. » Всеволодъ согласился съ ними. Воины толкнули въ кон, завладѣли беззащитнымъ Торжкомъ, забрали въ плѣнъ мужей, женъ, дѣтей, и сожгли городъ до основанія. Опославъ плѣнныхъ въ Владимиръ, Всеволодъ пустилъ на воронъ къ Волоколамску, и видя, что жилицы разбѣжались, сжегъ городъ, захватилъ Ярослава Красаго, и возвратился успокоиться въ Владимиръ. На другой годъ, онъ вмѣшался въ споръ Рязанскихъ Князей. Дѣти Глѣба: Романъ, Игорь, Владимиръ, Всеволодъ и Святославъ, дѣлили наслѣдие и ссорились; два старшіе и младшій обижали среднихъ. Сіи Князья
просили защити у Всеволода: «Ты наш господин и оспец! говорили они; «вступись: страх брыщ обижает нас!» Всеволод вступил за покорных Князей и пошел к Рязани, не боясь, что Святослав Черниговский, шестой Романа Глебовича, вмешался в спор его с братьями и помогал ему. Всеволод засдал в Коломну (83) сына Князя Черниговского, захватив его в плен и посла в во Владимир. Роман Глебович хотел было противиться, доходило до битвы, но сила была неравна; Всеволод разделил Рязанским Князьям удель, и возвращался гоповшись на новые битвы, ибо Новгород с одной, Чернигов с другой спорны становились для него неприятелями значенными.

Летописцы Владимирские, описывая соожение Торжка и Волоколамска, жестоко бранят клятву-преступников Новгородцев. «Горе преуспевающим клятву! говорили они; «за неправду Новгородскую погибь Торжок». Сбылось слово Пророческое: напрасно поражал я вас различными казнями, смерть винограды ваши, нивы и дубравы: злобы вашей не мог я смерть. Но, помни, клянущиеся ложно, помни, видение

(83) Коломна, на Москве рек, во 100 верстах от городов Москвы.
Пророка Захария: узрёвъ огненный серпъ, съ небесъ нисходящий, Пророкъ въпросить: «на кого, Господи! послалъ Ты серпъ сей?» и Богъ ошваль: «на кланяющихся именемъ моимъ и преспующихъ клишу!» — Клятвоблудецъ погреблы будешь: пако слово Господне (84)!»

Это говорили Суздальцы; но Новгородъ не почищалъ себя виноватыми, защищая права свои, и оскорбляясь поспыхами Князя, который набого на беззащитныхъ жителей доказывалъ справедливость своихъ требованій. Мѣдная война всего болѣе была страшна Новгороду, ожидая у него продовольствие и прерывающая торговую занятія. Новгородцы искали Княза, который помужествовалъ бы съ ними, и рѣшился на борьбу важнѣшую. Мы уже видѣли, что они обращались къ Ростиславичамъ. Романъ Смоленскій согласился наконецъ вехать въ Новгородъ. Но, добродушный и милы, непривыкший править шумнымъ вѣчомъ, неумѣвший и раздумывать, когда грозили ейъ враги, онъ вскорѣ выѣхалъ изъ Новгорода.

Надобно было покориться Всеволоду, или обращаться къ Чернигову. На Волынѣ жили бывшій

(84) Кен. спис. рук. листъ 238. Тупъ Всеволодъ является не виноватымъ къ сожженій Торжка и Волоколамскаго: все сдѣлали его враги. Но мы должны помнить сказанное выше о продолжателѣ Кенигсбергскаго списка, въ прим. 78-мъ.
защитник Новгорода, Роман Мстиславич; будуше посылания его посылания, почему не посперияли его Новгородцы прежде, почему и теперь, по прошествии десяти льт, не звали его. Вблизи опять Новгород, в Смоленск, жить Князь, подпора братьев и ужас врагов: мы говорим о Мстиславе Ростиславиче. Новгородцы давно уже умоляли его не дать погибнуть вольному Новгороду, показывая въ нимт и правящих их землею. Мстиславъ не соглашался: он предвидялъ, что приметъ на себя шатло бремя. — Опять Киев Черниговскому Князю, не вступаясь въ дѣла Михаила и Всеволодя, довольствуясь пѣвомъ только, что гроза имени его соспавляла безопасность Смоленскихъ областей, Мстиславъ ничего не желалъ болѣе. «Нѣтъ!» всегда опьянялся онъ Новгородцамъ, «не пойду я опять братьевъ, и опять своей ошины.» — А мы разве не ошина шва будемъ? — опьяняли Новгородцы, и умоляли снова. Наконецъ, осенью 1179 года, Мстиславъ согласился на моление Новгородцевъ, пропился съ братьями, и приехалъ въ Новгородъ 1-го Ноября. Радостно зашумѣлъ вольный городъ. Мстислава всприяли моргически, съ крестами, иконами, привели въ Софийскую церковь, и съ воспторомъ слушали клятву его: блюсте и защищайтв Новгородъ. Скоро загремѣлъ голосъ Мстислава на вѣтвь; собрались дружины: 20,000 воиновъ ехали подъ хоругвь Князя. Всеволодь
не см²лъ уже ничего предпринялъ. Мспиславъ какъ будто хотел оживить духъ Новгородцевъ предугоповинительною войною, и новель ихъ въ Чудскихъ земля; Чудь спасалась отъ него бд®ствомъ или покорялась (85). Остановясь потомъ во Псковѣ, Мспиславъ посадилъ путь Нам®стникомъ племянника своего Бориса Романовича, и провелъ оставокъ зимы и весну въ Новгородь, думая съ мужами Новгородскими о пользахъ новой своей опчины. Всюю положили походъ на Полоцкъ: Мспиславъ пріучалъ Новгородъ къ см²лымъ д²ламъ воинскимъ, гоповъ важнйшее. Романъ началъ просить брата не разорять Полоцк, ибо Князь Полоцкй гоповъ былъ удовлетворишь всъ его пребованія. Согласися на уб°дения брата, Мспиславъ возврашшись въ Новгородъ, и сталъ боленъ. Скоро жестокая болзвь приковала его къ одру: окруженный дружиною храбрыхъ, чувствуя уже косящую язычъ, онъ призвалъ супругу свою и прехъ юныхъ ддней, посмотрзвъ на нихъ, пяжало вздохнуль, слезы попекли изъ глазъ его... «Препоручаю ихъ добрымъ моимъ братьямъ,» сказалъ умирающиій Князь, «бережите наше моею юного Владимира. Борисъ Захарьичъ! вебъ опдаю его

(85) Онъ воевалъ въ окрестностяхъ Очила. «И пожже, всю землю ихъ (Чуди), а сами отбьгаша къ морю, но и ту ихъ до смы жаде (Новг. Лъп. стр. 44)
на руки (86)! » Всё окружавшее Князя рыдало; некорпъ возрыдалъ весь Новгородъ. Июня 14-го 4480 г. Мспиславъ похил на вѣки. Его сгоронили въ Софійскомъ соборѣ, и положили въ древнюю гробницу Владиміра Ярославича, основанная Софійскаго собора, памятнаго Новгородцамъ. — «Когда Мспиславъ преславился,» сказываешь намъ Лицописецъ, »плакала вся земля Новгородская, а особенно мужи знаменитые. Затѣмъ не умерли мы съ тобою, Князь славный, съ тобою, сотворившимъ такую свободу Новгороду! Теперь уже не иметь намъ оставать землю поганыхъ твоимъ копьемъ! Сколько разъ ты говорилъ о будущихъ дѣлахъ твоихъ... И гдѣ-же ты? Зашло наше солнце! Мспиславъ былъ средняго роста, прекрасенъ лицемъ. »Братья!» говорилъ онъ друзьямъ, »не бойтесь умереть за отчизну; павший въ бишенъ очищаются отъ грѣховъ, а смерть обыкновенная легко въ грѣхахъ заснать можетъ.» Налюбознѣнный для дружинъ, онъ дѣлился съ нею, такъ, что и Черные Клобуки долго не могли позабыть приговѣбленія его (87).

(86) Вѣроятно, знаменитель какой-нибудь Новгородецъ. Не сыны-ли Захарія Посадника, убитаго за преданность къ Роспиславичамъ, въ 1167 году? Борисъ Захарьевичъ, крѣпко помня завѣщеніе Мспислава, по кончинѣ его совершенно посвятилъ себя воспитанію Владиміра и братьевъ его. См. ниже, прим. 92.

(87) Киевская лѣт. (Ист. Г. Р. т. III, пр. 54.)
Осваиваемся у гроба Мстислава Храброго, ошт твоюности привыкшаго бояться только Бога, и никого из смертных (88), осваиваемся, не плакашь подобно современникам его, но сказать, что это был послѣдній Скандинавской крѣпости князь Русский. Все вокруг него умалилось — духомъ, цѣлью жизни и спрашивами; періодъ развитія высшихъ силъ духа человѣческаго немогъ еще наспать, а періодъ развитія грубой сила кончился съ нимъ на Руси. Ошт кончины его до появленія Монголовъ оставалось менѣе пятидесяти лѣтъ: сии годы были годы разрушенія, совершенаго паденія Русскихъ Княжествъ, и сыну Мстислава предоставленна была участь — оживить своего отца, но въ духѣ уже новаго по-колѣнія, и оживить для того только, что бы дожить до времени глубокой шмы, временнаго не-существованія, или пышаго сна Руси, и плакашь не о сыновыхъ своихъ, но объ отчизнѣ, на грудахъ плѣнъ и костей! — Когда Мстиславъ Храбрый скончался, главными представителями Олегова и Мономахова рода оставались Святославъ Всеволодовичъ и Всеволодъ Георгевичъ. Родъ Ростислава Смоленскаго, покоряя мужественнаго Мстислава, былъ уже незначимъ.

И Святославъ и Всеволодъ, какъ будто жда-

(88) См. выше, стр. 62. пп. 52.
лі кончины Мстислава. Немедленно началась взаимная борьба ихъ: она не ознаменовалась ни одной замѣчательною черною величию духа, и дѣйствовавшія лица только подали болѣе и болѣе къ бездушію, ничтожеству, грубымъ зло-дѣйствамъ первыхъ временъ Руси.

Мы видѣли, что дружба Всеволода съ Святославомъ была непрерывноярельная. Они почти поспорились за своеевластіе Всеволода въ Рязани. Святославъ не предпринималъ однако ничего рѣшительнаго: онъ собиралъ силы. Владѣя уже Киевомъ и Черниговомъ, скоро подкрѣпленъ онъ былъ нечаянною кончиною Олега, Князя Сѣверского: будучи запертомъ одного изъ Роспиславичей, Олегъ постоянно держался ихъ сторонъ и ссорился съ Черниговскимъ Княземъ. Брашья, Игорь и Всеволодъ, раздѣлили наслѣдіе послѣ Олега: Игорь взялъ Новгородъ Сѣверскій, Всеволодъ Курскъ; оба Князя повиновались Святославу, какъ старшему изъ Олеговичей. Чувствуя себя довольно сильнымъ, Святославъ спѣшилъ воспользо- ваться кончиною Мстислава Храбраго: онъ предложилъ Новгородцамъ сына своего, Владимирова. Новгородцы согласились, видя, можешь быть, усиленіе Черниговскаго Князя. Всеволодъ собиралъ дружину и готовился къ войнѣ, а Святославъ вздумалъ изгнать Роспиславичей изъ Киевскихъ областей: тамъ Давидъ мирно кня- жилъ въ Вышгородѣ, а Рурикъ въ Бѣлгородѣ.
Въѣхавъ съ малой дружиною на охоту, въ ладь-яхъ по Днѣпру, Давидъ былъ окруженъ вооруженными волками, и съ изумлениемъ и негодованіемъ увидѣлъ, что на него напали не разбойники, но посланные опытъ Черниговскаго Князя, который неподалёку также охотился на берегу Днѣпровскомъ. Давидъ успѣлъ броситься въ ладью и уплылъ къ братью въ Вѣлгородѣ, а Свя-石膏славъ захватилъ всѣхъ его сопутниковъ (89).

Неловкое злодѣйство Святослава оскорбило Роспиславичей. Рурикъ выступилъ немедленно, занялъ Киевъ, и звалъ къ себѣ Волынскихъ Кня-зей. Давидъ поѣхалъ къ снаршему братью въ Смо-ленскъ. На пути онъ услышалъ, что Романъ уже скончался. Онъ заспалъ Романа во гробѣ. Печальная вдова его сидѣла подъ гробомъ, плачала и говорила: «Князь мой крошкій! кому шмврилъ ты зло въ жизнь свою!» (90) Сими словами и Исторія можешь означить доброго сына Роспиславова. Давидъ принялъ Смоленскъ; къ Рури-ку пришли не только Волынцы, но и Галичане:

(89) Слова Святослава при семъ случаѣ: «Я мѣстялъ-ся быихъ Всеволоду, но не лѣвъ Роспиславичи (иѣша-ютъ Роспиславичи), и мнѣ мнѣ во всѣмъ накостялъ въ Русской землѣ, а въ Володимери племени какъ ми ближнихъ, шоть добрѣ (кому ближе мѣстялъ, шоть и хорошо).» Києвск. Лѣп. (Ист. Г. Р. III, пр. 58).
(90) Києвск. Лѣп. idem.

(91) Вблизи Вели, реки, впадающей в Дубну, и сопрягающей нынешнюю границу между Московскою и Владимирскою губерниями, опь впадения в Дуб-
сторону. Чтб-же ршилось сближение Севера и Юга Руси в грозных ополчениях?

Ничтм! Споя в неприступном мсш, на крупоберегой Влаент, между горами и пропастями, Всеволодъ ждалъ Черниговскаго Князя, и хотѣлъ принудить его к нападению на крѣпкое ста-новище Суздальцевъ. Воины Всеволодовы выбывали, дразнили воиновъ Святослава, и припятались, когда доходило до драки. Напрасно Святославъ, не смѣря на старость свою, болѣе Всеволода нынѣй, посылалъ къ нему, вызывая на битву и приказывая сказать: "Ты меня оскорбилъ: заплаши мнѣ неблагодарностью за добро, и захватилъ моего сына. Хоща пы и младшій меня, я пришелъ: иди на судъ Божій, сразимся!" — Всеволодъ упорно молчалъ и не прогалась. Видя опасность дальнѣйшаго медленія, Святославъ опрометылъ, сжегъ Дмитрія, и пошелъ въ по-ходъ, но не къ Чернигову, а къ Новгороду. Всеволодъ Георгіевичъ возвратился во Владиміръ,

ну до сближенія испоконъ Вели съ испоками рѣки Тор-гоши, впадающей въ Ворю, которая пересѣкаеть до- рогу Ростовскую между Талицами и Воздѣйденскими.— Вошъ случай узнать голоса двухъ противныхъ пар-тій: Кен. списокъ: "Всеволодъ, благосердъ сый, не хотя крови пролить, не бѣха нащий.—Нов. Апостисеѣд: "Богъ своею милостью крови не пролья братьян-стей; слипали-бо ся, но бѣху на малѣ часу."
не преслѣдовалъ Свящослава, ждалъ, что будѣтъ.

Новгородцы обрадовались приходу Свящослава, величали его побѣдителемъ, и снова охотно дали ему свои дружинны. Свящославъ привелъ съ собою Ярополка Ростиславича, столь чудесно произвѣшиваго въ 1177-мъ году, и, съ согласія Новгородцевъ, посадилъ его въ Торжкѣ. Свящославъ думалъ, что прошлогоднія похода и осторожности до-вольно для удержанія Всеволода Георгіевича; онъ высѣпилъ громить Ростиславичей. По его повелѣнію двинулись къ Полоцку изъ южной Руси дружины Черниговскія, Сѣверскія и наемные Половцы. Князья Полоцкіе приспали къ Свящо-славу, всѣ кромѣ Князя Друцкаго. Пригоповленія были велики, ибо Свящославъ пришелъ изъ Новгорода также со войскомъ. Ростиславичи конечно знали, что Богъ не далъ Свящославу доблеспи воинской; Давидъ выѣхалъ изъ Смолен-ска къ Друцку и ждалъ его; Рурикъ осѣвалъ Киевъ и замворился въ Вѣлгородѣ. Свящославъ сжегъ предмѣстія Друцка, не смылъ сражаться съ Ростиславичами, провелъ свое войско въ Киевъ и былъ доволенъ. Рурикъ раздалъ часть Половцевъ, его союзниковъ (92), и предложилъ

(92) Битвы сии были незначительны; но онъ замѣ-чательны поимъ, что въ нихъ участвовалъ Борисъ Захарьевичъ, предводительствуя Трепольскимъ полъ.
ему мир. Въ это время Новгородцы отреклись отъ Олеговичей, и выгнали отъ себя Святославова сына. Ихъ принудили къ этому военными движениями Всеволода. Раздраженный штѣмъ, что старый врагъ его, Яропolkъ, княжитъ въ Торжкѣ, Всеволодъ напалъ на него, цѣльный месяцъ осаждалъ, голодомъ принудилъ Торжковцевъ сдаться, и въ другой разъ выжегъ себѣ несчастный городъ (93). Жители увели во Владимиров; Яропolkъ, раненный, былъ закованъ въ цѣпи и также увезенъ Всеволодомъ. Видя, что Святославъ ушелъ въ Киевъ, и не забошннся объ участи Новгородцевъ, что онъ только начинаетъ грозно, а не оканчиваетъ, Новгородъ предложилъ миръ Всеволоду и отрекся отъ Святослава. Всеволодъ радъ былъ кончить четырехъ лѣтнюю вражду съ Новгородомъ, послалъ пуда Князя Ярослава Владимировича, и опустилъ плѣнныхъ Торжковцевъ.

Тогда помирился и Святославъ съ Роспиславичами. Онъ пребовалъ—только Киевъ. Рурикъ

комъ. Онъ жилъ въ Треполь съ дѣтьми Мстислава Роспиславича, и былъ ихъ пѣструномъ, или дядкой. Треполь былъ опьянъ дядями симъ знаменитымъ си- ропамъ.

(93) "Изнемогаще во градѣ, звѣне не бѣше имѣ кор- ма, друзья-бо и конину ядоху, и устрѣлиша Князя Яро- полка, и бѣ имѣ бѣда велика." (Новы. Лѣтин. спир. 46).
согласился; Киев снова ощадили Святославу. Переиславлем продолжал владеть род Глеба Георгия. Волынь была во владении дочери Мешислава и Ярослава Изяславичей. Рурик владел Вышгородом и Белгородом. Примирились с Роспиславичами, Святослав помирился и с Всеволодом Георгивичем. Всеволод опустил сына Святославова, опустили и Ярополка Роспиславича.

Следующее за шесть месяцев лишь не представляющим нам никакого общего события: все было раздвоено, все было часово; связь Русских княжеств въ распорядился совершенно. Погодное повышение о событияхъ въ разныхъ мѣстахъ Руси было-бы сбивчиво, и недавало-бы надлежащаго понимания. Представимъ общій обзоръ политическихъ отношений въ сихъ годахъ, и опишемъ события ощутительно, какъ ощутительно происходили они.

Всеволод былъ сильнѣйшимъ изъ Князей въ Сверной Руси: владѣя Суздалскою, или Владимировскою, областю, имѣя подъ рукою Новгородъ, (шестъ болѣе прочный ему, что Новгородцы опытомъ узнали непрочность покровительства Святославова, а кромѣ Святослава и Всеволода не куда уже было имъ обращаться), Всеволод Георгивичъ былъ покровителемъ Смоленскаго, Вышгородскаго и Переяславскаго Князей. Такимъ образомъ, онъ соединилъ подъ свое владычество всѣ прежние удѣлы Мономахова рода, весь правый
берегъ Днѣпра до южныхъ границъ Руси, и еще болѣе, ибо Полоцкъ повиновался волѣ Смоленскаго Князя, а Рязань была въ совершенной зависимости отъ Всеволода.

Свѧтославъ былъ гораздо слабѣе Всеволода, ибо только Черниговъ, Новгородъ-Сверскій и Посьѣдѣе повиновались ему, подвластными попомъ Олеговымъ. Владѣніе Киевою давало Свѧтославу только сухой шипулы Киевскаго Князя: малый округъ земли составляло все пространство владѣній древней знаменитой столицы. Но Свѧтославъ казался на югѣ Руси Государемъ сильнымъ; онъ былъ крѣпокъ дружбой, соединявшей Олеговицей, роднымъ и двоюроднымъ его братьевъ; червяжью попомковъ Мономаха другъ къ другу; Половцами, коирыхъ никогда не совѣссили нанимать во время войны, хотя при первомъ миру ходилъ разбивать ихъ вѣки. Наконецъ, хищная уклонивая политика Свѧтослава, и спаросомъ, внушавшая уваженіе къ нему Князямъ, внѣшній его лѣпами, были также его опорами.

Словомъ: Всеволодъ и Свѧтославъ счищали себя старшими въ чисѣ Русскихъ Князей, берегли другъ друга, заключали взаимные брачные союзы и уступали другъ другу взаимно. Сына Глѣба, внукъ Свѧтослава, женился на Княжнѣ Ясской, своячени Всеволода, а дочь Рурика Роспѣславича выдана была за самого Глѣба; племянникъ Свѧтослава.

Томъ III.
мослава женился на дочери Всеволода Георгие-вица. Святославъ былъ и съ другихъ сторонъ въ родствѣ знаменитомъ: сынъ его, Всеволодъ Рыжий, женился на дочери Польскаго Короля Казимира; дочь Глѣба Святославича выдана была за сына Греческаго Императора (94).

Важнейшую успѣху Святослава Всеволоду со-справляла Рязань. Сие княжество Олегова рода беззащищено предано было опѣ него волѣ Всеволода. Святославъ такъ тщательно соблюдалъ въ семъ случаѣ свою систему успѣчивости, что споры съ Рязанскими Князьями о границахъ; и думая воевать, спросился прежде у Всеволода, и когда хотѣ нѣ изьявилъ согласія, Святославъ пересталъ спорить и успѣхъ Рязанцамъ (95).

(94) «Ожени два сына, за Глѣба поя Руриковну, а за Мстислава Ясную, Всеволожу свѣстѣ (своючину); бысть же бракъ великъ (Кievск. Лѣт. Ист. Г. Р. п. III, пр. 62).» — Всеволодъ былъ жена на Нсской или Казакской Княжнѣ. — На дочери Всеволода, Всеволодъ, женился Мстиславъ, сынъ Ярослава. — О Поль-ской Княжнѣ, жена Всеволода Рыжаго, см. Кievск. Лѣт. (Ист. Г. Р. п. III, пр. 90); она черезъ годъ умерла, передъ кончиною принявъ схиму. — О супру-жествѣ Евфиміи Глѣбовны, см. Кievск. Лѣт. (Ист. Г. Р. п. III, пр. 89).

(95) «Быше имѣ рѣть про волостьъ, и послѣшыось ко Всеволоду въ Суздалѣ, просяяся у него на Рязань (въ 1194 г.). Всеволодъ же воли ихъ не спори, и возвра-шися (Кievск. Лѣт. Ист. Г. Р. п. III, пр. 89).
Пользуясь шахими обещаниями, Всеволод шагнул и нимало жиль Князей Рязанских, как будто бы уже, чтобы новый Глеб не явился в Рязани; как будто предвидя, что Рязань будешь одним из сильных препятствий возвышению потомков его.

Несчастное междоусобие Рязанских Князей давало ему всех средств. Мы видели уже, что пять сыновей Глеба составляли две враждебных партий: Всеволод и Святослав Глебовичи рабски кланялись и служили Всеволоду Георгиевичу; Роман, Игорь и Владимир, напротив, искали средств избавиться от его власти. Не прошло и семи лет после 1180 года, когда Всеволод Георгиевич мирил их оружием, ссора между братьями возобновилась. Они осадили Святослава Глебовича в Пронске, пока Всеволод вел к нему помощь из Владимира. В Пронске свирепствовал голод. «Чего-же мы ждем?» говорили братья Святославу. «Или хочешь переморить народ? Мы тебе родные, мы не съедим тебя; соединись только с нами!» — Святослав, упомянувший и оробевший, сдал Пронск; соперники его взяли в плени и Суздалскую дружину, бывшую в Пронске. Услышав о сем, Всеволод грозно попрекал свой дружин и спрашал ужасных мнений. «Ты выбрал ее у меня человеком,» говорил он Святославу. «Сам ты начал рабы,
и я был с вами рашень; за что же терплю позорь?» Роман испугался, послал во Владимира племянников и говорил Всеволоду: «Ты опец, ты господин, ты брать! Если попробуешь, мы сложим за тебя свои головы; можем ли сражаться с тобой? Кланяемся тебе, и мужей своих опускаем.» Всеволод был доволен, мирил братьев, а между тем друг Рязанскую обласью, говоря: «брань славная лучше мира спудного (96)!»

Наученные сим новым опытом, Князь Рязанскіе жили мирно. Прощло двадцать лѣть; осталось изъ пяти братьевъ только двое: Романъ и Священникъ. Дѣти Владимира, Олегъ и Глѣбъ, воззвали на дядей, оклеветали въ перед Всеволодом, и призвали его въ Рязань. Въ 1207 году, сильное войско Всеволодово выступило къ Рязани. Всеволод скрывал свое манерьне намѣреніе, можемъ быть, опасаясь опушаченнаго сопротивленія. Онъ употребилъ жи-

(96) Посредником былъ Епископъ Черниговскій Порфирий, но онъ хотѣлъ больше добра Рязанскому Князю, и «рыхъ извороча, не яко священелски, но яко перевѣтникъ и ложь, и тако исполнися срама и безчеестія, идже иньямъ пустымъ въ страну свою» (Кен. ст. стр. 283). Это пишетъ приверженецъ Всеволода; Всеволодъ такъ разсердился на Порфирия, что «хотяше послать по нему и яти его» (см. о Рязанской войнѣ, Кен. ст. стр. 279—283).
поспѣть. Сказавъ, что идешь въ Киевъ (гдѣ сынъ Свянослава Черниговскаго ссорился тогда съ Рурикомъ Роспмиславичемъ), Всеволодъ остановился на Окѣ. Шесть Князей Рязанскихъ прибѣгли къ нему, были облаканы, и посажены за шраму въ Княжескомъ шапрѣ. Тогда явились кре- вешники: Глѣбъ безшыдно оговаривалъ своихъ родичей въ измѣвѣ и умыслѣ на Всеволода.— «Ядѣй хлѣбъ мой возвеличилъ на мѣя препинаніе!» воскликнулъ Всеволодъ, какъ будто изумленный измѣною, велѣлъ заковать въ цѣпи Романа, Свянослава и четырехъ племянниковъ ихъ, объявилъ Рязань областю своей, Олегу оспалаь Пронскъ, и оспалаь другихъ несчастныхъ Кня- зей Рязанскихъ во Владимировъ, а попомѣвъ даль- ние сѣверные предѣлы.

Не смотря на взяющую предосторожность, о- пасенія Всеволода оправдались. Рязанцы заспу- шились за самобытносты своей опицены, взашляли, разграбили суда Всеволодовыя, навѣшивъ по- Окѣ, дрались, гдѣ только могли. Жищели Пронскія упорно не слушали никакихъ предложеній. Слыши- обѣднѣвъ родственниковъ, Князь Пронскій, Киръ- Михаилъ Всеволодовичъ бѣжалъ. Браш Глѣба, Изяславъ, прибѣгавъ въ Пронскъ, гошпива я всѣ нападенія войскъ Всеволодовыя. Сражаясь за, каждую каплю воды, ибо Всеволодъ не допускалъ жищелей къ рѣкѣ, и умирая опять жажды, черезъ при недѣли Прончане сдались. Всеволодъ пошелъ
къ Рязани. Арсеній, Епископъ Рязанскій, умолялъ его не губить сего главнаго города Рязанскихъ областей. Всеволодъ окончательно объявилъ, что Рязань присоединяется къ Владимиру, далъ шесть уѣздовъ вѣръѣхъ Глѣбу, и носилъ по всѣмъ другимъ мѣстамъ своихъ правимелей, поставивъ надъ ними главнымъ сыномъ своего Ярослава-Еодора. Рязанцы выдали Всеволоду всѣхъ своихъ остальныхъ Князей, кроме Изяслава и Кирика-Михаила, бѣжавшихъ изъ предѣловъ Рязани. Синь Князя казались опаснымъ Всеволоду. Черезъ два года (въ 1209 г.) опять явился онъ близъ Рязани, и объявилъ жищимъ въ неповиновѣніи и бунтѣ. Надѣясь на свою правопуту, Рязанцы пришли оправдываться въ шаборъ Всеволода. Сынъ его также оправдывалъ Рязанцевъ; низкаго не помогло: Всеволодъ объявилъ Рязанцамъ гнѣвъ свой, велѣлъ выйдти всѣмъ жителямъ изъ Рязани, и сеять Рязань до основанія. Жители были разселены по Суздалскимъ областямъ; Епископъ Арсеній увезенъ во Владимірь. Всеволодъ также уничтожилъ и Вѣлгородъ Рязанскій. Кириллъ-Михаилъ и Изяславъ явились къ бѣдствующимъ Рязанцамъ, собрали воиновъ, и напали на Москву, но были разбиты и бѣжали. Все задрепелало и покорилось Всеволоду (97).


Мы давно уже не упоминали о Полоцке. Судьба сего Княжества, съ тых пор какъ оружье Мспислава, въ 1139 году, уничтожило на время самовластия памошиников Князей, зависила отъ окружающихъ оное сословий. Семидоспешпилиня, безпрерывная почти борьба съ Кievомъ нанесла самовластию Полоцка первый ударъ. Мспиславъ уницилъ его еще болѣе (99). Раздѣленіе удѣловъ

(98) "Встань бысть въ Смоленскѣ, и и прон. (Нов. Лит. стр. 48).

(99) Въ числѣ Полоцкихъ удѣловъ находимъ: Излаславль, Минскъ, Строджевъ, Витебскъ, Герсику, Друцкъ, Логожскъ. Всъ Князья Полоцкѣ безпрестанно враждовали другъ противъ друга; не говоримъ о мѣлкихъ подробностяхъ ссоръ ихъ. О войнѣ 1185 года: "Иде Давидъ ий Смоленскѣ, и сынъ его Мспиславъ изъ Новгородъ, изъ Логожь Василько, изъ Дропска Вселавъ." Полоцкій Князь вышелъ на границу (смежь), "съ поклоны и честью, и даша дары множи." (Кен. спис. стр. 282). Вообще при многочисленностях
междущю потомками Всеслава завело междуусобия и внутренняя брани; они пользовались Новгородом, Смоленском, Киевом. Принужденные следовать во ль тем сильнейшего, разделенные Полоцкие Князья нажали единодушие и силу. Одни приставали к одной стороне, другие к другой; все ревновалось мечем и унаследовало значительную Полоцк и Князей его. Там в 1151 г. Полоцане изгнали Княза Рогволода, и отдали Полоцк Роспиславу Минскому. Подкрепленный Святымславом Новгородом-Северским, в 1158 г. Рогволо владыць Друцком; Роспислав осадил его и принудил покориться. Но Полоцане шайко звали к себѣ Рогволода; в то же время приглашали на сборище народное Роспислава и хотели убить его. Роспислав узнал обман, ушел изменикам, и утвердил свое владычество. Мы видели уже Полоцк в войнѣ с Киевским Князем и с Смоленским. В 1185 г. была война у Полоцка с Смоленским и Новгородом.

Но къ бдствіям Полоцка присоединилась под

Полоцкихь Князей и отдалений ихъ отъ Руси, История Полоцкихъ областей весьма темна и сбивчива. П. И. Кеппенъ писалъ, что Гнѣ Гаринский особенно занимается Исторіею Полоцка (Списокъ Русск. Пол. стар. 48); желательно иметь скорѣе сей трудъ почтенного Лимпскаго.
самая причина, которая вначал был, кажи-
ся, одною из важнейших опор самобытносцц
сего Княжества.

Она заключалась в том, что Полоцкое
Княжество состояло собственно один, более
других поколений многочисленный, род Сла-
вянский, Кривичи, коих часть называлась Поло-
танами. Испребление сего рода при нападениях
Киевских Князей, переселение его и замещение
другими поселенцами поколебали в основании
швердость Полоцка. Когда Полоцк был еще
силен, всего более он удерживал западных
соседей Руси, обитавших между Польшей, Ту-
ровом, Смоленском, Полоцком и Чудскими
народами, которые занимали берега Балтийского
моря. Они соседи были древние Славянские, или
Венедикя племена: Литва, Зимегола, Летгола,
Ливь, Корс, Ятваки, Голяди. Мы видели, что
Киевские Князья ходили в их области, сражая,
лись, брали дань; но никогда не покоряли они
совершенно памошихших племенцев, опвлякаемые
собой тями на Днепр. Съ Съвера Новгородцы
также впадали в си диковинны, но не по-
коряли их, ибо искали не завоеванный, но дан-
ников (100). При могутесствв Полоцка, запад-

(100) О Лапышскихнародахъ, см. т. I, стр. 42, 46.
Владимиръ воевалъ Ятваковъ в 983 году, Ярославъ
ниме соседи его служили ему помощью, привлекающие ходить с друзьями Князей Полоцких. Но когда Полоцк ослабл, упал, они сделались ему страшны: безпрерывно выходили они полками в Чудских, Новгородских, Полоцких областях из своих дебрей, жили, грабили и скрывались опять преследования в леса свои, как Половцы в степи. Вообще, в XII-м втк Руссы начали называться въ их сих народов Липовцами. Описыв будем мы называние западных соседей Полоцка симъ именем.

Въ послѣдствиѣ, когда имя Литвы было уже знаменито, придумана подробная Исторія Липовцевъ. Родословие Князей ихъ было выведено отъ Цезаря Августа. Все это не заслуживаетъ никакого довѣрія. Въ 1483 году упоминается о пестрому нападеніи Липовцевъ на Псковскія области: вотъ первое достовѣрное извести о Липовцахъ, пришедшихъ въ силу, и самобытно дѣйствовавшихъ. Съ тѣхъ поръ начались безпрерывныя битвы ихъ съ Русскими и Поляками (104).

въ 1038 г. — въ 1040 г. Ярославъ воевалъ Литву; въ 1058 году Изяславъ побѣдилъ Голоцовъ.

(104) Матвей Стриковский, писатель XVI вѣка, первый изобразилъ Литовскую Исторію, въ своей: Кроника Polska, Litevska, Ruska, Pruska, Moskiewska, Tataarska (изд. въ 1582 году). Колловичъ, въ XVII вѣкѣ,
Земли Чудского въ это время сдѣлись между дѣйствія еще новыхъ пришельцевъ. Доселе только Новгородцы ходили по онымъ, собирая дань, усмиряя непокорную, хотѣя и бѣдную Чудь; кроме ихъ Литовскіе народы, Князья Полоцкіе и Смоленскіе нападали также на Чудскіе народы.

Но когда въ XI ст. солодкий воинское защищенье Христіанской вѣры сдѣлалось главною мыслью народовъ западной Европы, Чудь испытала власью новыхъ завоевателей. Съ мыслью о защищѣ, соединялась другая мысль — распространеніе Христіанства. Что прежде производила полишика Папы, и что изъ равенства Апостольской дѣлали немногие благочестивыя люди, то сдѣлалось предметомъ соревнования множества людей. Искали каждого уголка, дошолъ неизвѣстнаго, гдѣ мож-

сдѣлалъ изъ нея выписку. Стриковскій писалъ безъ всѣкой кришки. Вотъ нѣсколько изъ его рассказовъ: Палемонъ, начальникъ Римскаго флота, бѣжалъ, послѣ разбитія Помпея, и поселился въ Липѣ, съ 500-ми рыцарей, надъ рѣкою Дубиссою; въ древнѣйше вре- мена были уже въ Липѣ при сильные Князя: Боргуссо, Сперра, Куноссо, и построили Юрбурго, Сперу; Ковено; тогда же Юліанъ Дорспрунусть основалъ Билкомирь; Кернусть Кунсовичъ въ 1058 г. завоевалъ Брацлавъ; Завивбунъ насѣдовалъ Кернусть въ 1089 году, и прч.—въ 1192 г. Король Казимиръ жестоко воевалъ Янваговъ.
но-бь было водрузить крещень, всалн народъ, к которому можно-бь было проповѣдывать имя Іисуса Христа.

Чудскіе народы, погруженныя въ глубокое невѣжество, были язычниками, и со всѣхъ сторонъ пашли къ нимъ проповѣдывалъ Христіанскую вѣру. Новгородцы не думали обращаться въ Христіанство своихъ даниковъ; Нѣмцы и Шведы, напротивъ, не требоваи отдѣ ихъ дани, но хотѣли только ихъ оброщенія.

Когда Крестовые походы заволоковали всю Европу, Чудскія земли постепенно наполнялись пришельцами изъ Германіи. Держа въ рукахъ кресты и мечъ, они низвергали Чудскихъ вѣдомъ, заставляли народъ крещениться, разъяли непокорныхъ, славились своими подвигами, и радовали Царя извѣстіями о покореніи владычеству его ощадаленныхъ береговъ Балтийскаго моря. Изъ Швеціи, изъ Дани привезали проповѣдники цѣльными флотами, и, въ надеждѣ ощущенія грѣховъ, крещили, были несчастную Чудь, ходили и къ Литовцамъ, обращали ихъ, сражались съ ними, думая, что совершаемъ такіе-же подвины, какими опличались собрація ихъ, освободители Гроба Господня и завоеватели Палестины.

Въ это время, какъ хищенне и изувѣріе пригрели кровью берега Балтийки, Русь безпрерывно сра-
жались съ воспоминанием сосѣдями своими, Вулгарами, на берегахъ Волги. Всеволодъ Георгіевичъ видѣлъ необходимость укрѣпить свои владѣнія оружіемъ съ сей стороны, и обратилъ войско на Булгаровъ. Мы уже упоминали о походахъ Андрея. Всеволодъ совершилъ походъ новый и значительный (102). «Слава Богу, что и въ наши дни совершается рпмь на поганыхъ!» говорилъ Святославъ Черниговскій, посылая ко Всеволоду сына своего съ дружиною. Всеволодъ отправился по Волгѣ, въ ладьяхъ, съ войскомъ многочисленнымъ. Лады оставались были въ успѣѣ Чывили и войско шло сухимъ путиемъ. Одинъ изъ Булгарскихъ Князей привелъ Половцевъ. «Кланяемся шебѣ, Князь!» говорили Половцы. «Мы также пришли воевать Булгаровъ.» Ихъ приняли, и осадили городъ Великий, принадлежавший Серебрянымъ Булгарамъ. До битвы сильныхъ не дошло. Племянникъ Всеволода, Изяславъ Глѣбовичъ (сынъ Глѣба Переяславскаго) былъ убитъ на первомъ приступѣ. Всеволодъ заключилъ миръ, слыша, что Булгарами напали на оставшевшимъ на

(102) Киевск. Лдв. (Ист. Г. Р. т. III, стр. 63); Кен. спис. стр. 272. — Это было въ 1183 году. — Чывили впадаютъ въ Волгу, съ правой стороны, 15 верстъ ниже Чебоксаръ; путь находится нынѣ городъ Чывильскъ, въ 115 верстахъ отъ Казани; вокругъ жили Чувашши, именующие себя: Сорби (не оно шгого ли: Серебряные?)
Волгъ ладьи Руссовъ. Конное войско его возвратилось во свои через земли Мордовъ.

Князья Южной Руси безпрерывно дрались между шлемъ съ Половцами. При началѣ междоусобиѣ, они шли нанимать ихъ; въ мирное время шли грабить ихъ вѣжи. Война съ Половцами сдѣлась какою-то охотою, для каждаго Князя, желавшаго отличиться удалостью. Привозъ сагаты (403), младшіе Князья дарили ими спаршыхъ. Причина войны всегда бывала одна: надобно быть поганыхъ. Опы временемъ до времени были совершаемы большие походы въ степи Половцевъ. Черезъ шестьнадцать лѣтъ послѣ похода Мстиславова (въ 1184 г.), примирась со Всеволодомъ, Святославъ Черниговскій собралъ дружину Киевскую, Смоленскій, Волынскій, Галицкий, и другихъ Князей. Узнавъ, что Князья уже выступили, и получивъ поздно приглашеніе къ походу, Игорь -Свярскій воскликнулъ: «Боже избави опискаться идти на поганыхъ!» Онъ думалъ только о шомѣ, какъ бы скорѣе до- гнать войско Князей, и предлагалъ дружинѣѣхаться прямо черезъ степи. «Нѣшь! Князь!»

(403) Сагаты — профем. Въ Сюоѣ о полку Иго-
револѣ: «Червленѣ спягѣ, бѣла хоругва, червлена чолка, сребрено стружіе храброму Святославичу.» Такой сагатѣ привезъ еще прежде Игорь Роману, въ 1171 году.
опутала ему дружина, «ведь птицей не перелетишь!» (104) Съ горестью оставшиись дома, Игорь вскорѣ услышал о побѣдахъ надъ погаными. Въ Заднѣпровскихъ степяхъ встрѣтили Князя Половцевъ. Владимиръ Переславскій, говоря что ему должно мстпить Половцамъ за недавнее опустошеніе Переславской области, просилъ дать ему передовой полкъ, первый ударил на Половцевъ, и заставилъ бѣжать многочисленное полчище Половецкое. «Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и вознесемся въ онь!» восклицалъ Владимиръ. Половцевъ преслѣдоваи, и, наберегахъ Углы, или Орели (105), забрали у нихъ множество добычи и плѣнныхъ: однихъ плѣнныхъ Князей Половецкихъ насчитали боле 400. Знаменитый Ханъ Кобякъ и двое сыновей его были въ семъ числѣ. Но съ другой стороны

(104) «Князь! птакомъ не можете перелетѣть» — и бишь серебрѣ великъ (гололедица?) — Киевск. Лѣт. (Карамзина, т. III, пр. 68).

шель на Руссовъ Кончакъ, врагъ свирѣнный и сильный. Молва говорила, что онъ родился на гибель Руссовъ. Когда Мономахъ, оказывая льгописи, билъ и гналъ Половцевъ, завладѣль ихъ землею и пилъ золотымъ шлемомъ воду изъ рѣки Дона (106), два славные Хана были побѣждены имъ: одинъ ушелъ въ Абазинскую землю, за Желѣзными Воротами (107); другой, Сорчанъ остался у Дона. Услышавъ о смерти Мономаха, Сорчанъ послалъ къ брашу въ чуждую землю, где жилъ онъ. «Скажи брашу» — заказы-
валъ онь своему послу, «скажи, что Мономаха уже нынѣ на святѣ; пой ему наши родныя Поло- 
вецкія пѣсни; еслі-же онь не захочетъ и послѣ 
сего вдѣли съ нимъ, дай ему понюхать зелѣ 
родныхъ степей!» Онъ вручилъ посланникъ зелѣ, 
называемое, по-Половецкимъ, емшанъ. Брашъ Сорча- 
на слушалъ рѣчи послла, и быль непреклонень; но 
когда понюхалъ онъ зелѣ, то заплакалъ, вос- 
кликулъ: «Лучше ледь косами въ родной зем- 
лѣ, нежели бычъ славну на чужбинѣ!» и прі- 
ѣхалъ къ брашу. Онъ его родился Кончакъ (108). 
Кромѣ многочисленнаго войска, Кончакъ имѣлъ 
съ собою невиданные воинские снаряды: машины, 
стрѣлявшія живымъ огнемъ (ими управлѣлялъ ка-
кой-то Бессерменъ), и огромные самострѣлы, ко-
торые едва могли напыгивать пяцьдесятъ человѣ-
kъ. Не сіѣ ли неловкіе снаряды погубили Кон-
чака (109)? Онъ былъ разбішъ и бѣжалъ. Одна 

(108) «Молви-же ему моя словеса; пой-же ему пѣсни 
Половецкія. Аже ими не восходѣть, дай ему поуха-
ти зелѣя, именемъ Емшанъ... Оть него родившу-
ся Кончаку, иже снесъ Сулу пѣший ходя, котель нося 
на плещу (что это значитъ?). » Вотъ слѣдъ и память 
нашихъ и Роспока! (см. Кіевск. Лѣт. Карамзинъ, 
т. III, пр. 68). 

(109) «Пошелъ быще преклятый Кончакъ на Русь, 
похотясь, яко плѣннity хотыя грады Русскія и пожеци 
отъ немъ, быше бо обрѣль мужа таковаго Бессермена, 
иже стрѣляша живымъ огнемъ (Бессерменъ, Басур-

Томъ III. 

9
изъ женъ его, множеству добычи и пленныхъ до-
спались Русамъ. Въ Киевъ торжествовали по-
бѣду весельми пирами. "Грозенъ Князь Киев-
скій!" воскликали пѣвцы. "Онь препаралъ По-
ловцевъ своими сильными полками и храбрыми-
ми мечами; наступили на землю Половцевъ, при-
шпышаль холмы и яруги, возмутилъ рѣки и
озера, изсушилъ попоки и болоша, и поганаго
Кобька, изъ Лукоморья, оть желѣзныхъ, вели-
кихъ полковъ Половецкихъ, какъ вибръ выстрог-
нуль — и палъ Кобькъ въ градѣ Киевѣ, въ грядящѣ
Свяшослава (110)."

манѣ, значить Мугамеданинъ; это испорченное
произнесеніе слово: бессерменъ, т. е. правовѣрный).
Что значитъ: стрѣлять живымъ огнемъ? Машинны,
видавшія Греческій огонь, или родъ пушекъ, для ко-
ихъ употреблялся порохъ? Извѣстно, что не Бар-
мольдъ Шварцъ (какъ прежде думали) изобрѣлъ по-
рохъ, но за долго до Бармольда на Востокъ зналъ
его, и губили уже мнѣ людей. — Бессерменъ Кончак-
овъ былъ взятъ въ пленъ, но, невѣропышня до ба-
сурманскихъ вымысловъ, предки наши не думали вы-
вѣдыватъ огѣ него майнъ, а мнѣ менѣ переимыщать
у него и сказыватъ намъ, ихъ любопытствующимъ
попомкамъ. Первышныя огнестрѣльныя снаряды бы-
ли весьма неудобны; они столько-же вредили упопреб-
лявшимъ они, сколько и непріятелямъ.

(110) Описаніе, помѣщенное въ Словѣ о полку Иѳо-
ровомъ. Можетъ быть, оно взято изъ кнѣцъ, пѣ-
нихъ въ шо время Свяшославу.
Победа над Кончаком была одержана 1-го Марша 1185 года. Игорь Святославич не мог слышать равнодушно о сих победах, гордясь несправедливых сама и дра на поганях, и хотел себя также чести воинской. Не дождався пособия других Князей, он послал только к брату своему, Всеволоду Курскому. Сей Князь, Буй туръ, «наслаждайшь изъ всѣхъ Олеговичей рожаешь, воспростомъ, всю добродѣтелью, любовью ко всѣмъ и мужественною доблестию» (114), оплѣвѣлъ, что онъ гоповъ. Взывъ съ собою сына, свою Черниговскую дружину и Конувой (112),

(111) «Буй туръ, ярд турдъ» — такъ названъ Все-володъ въ Словѣ о полку Іверовольб. «Бѣ въ Оль-говичѣ всѣхъ удалѣ рожаемъ и воспростомъ, и всю добродѣтелью, и мужественною доблестию, и любовью имѣшше ко всѣмъ.» Киев. Лѣт. (Карамзинъ, т. III, стр. 73).

(112) Конці. Ихъ, и другихъ, упоминаемыя въ лѣтопис-сяхъ дружинами съ названіями Азіатскими, кажется, должно почитать дружинами Торквъ и Берендеевъ, вѣрно и храбро служившихъ Русскимъ Князьямъ. Такъ въ Словѣ о полку Іверовольб находимъ Могутовъ, Татраковъ, Шельбироевъ, Топтаковъ, Ревуевъ, Ольбероевъ, «безъ щиповъ, съ однимъ засапожниками (ножами), кликомъ полки побѣждающихъ. » Такъ въ лѣтописяхъ видимъ Бастіеву чадъ, Капитей, и проч. — Дружины Торквъ и Берендеевъ назывались по имени своихъ Хановъ. Вотъ нѣсколько именъ начальниковъ Берендейскихъ: Тудорб, Сатмозб, Каракозб, Міюб, Карасб, Коней, Олбърб, Шерешвб.
Игорь соединился с Всеволодом, переправился через Донец, и шел к Дону. «Разве мы не Князь?» говорил Игорь. «Пойдем, добудем хвалы себѣ!» Май 1, 1185 года, было великое солнечное затмение, так что днем видны были звезды, и солнце казалось мрачно, как месяц. Воины вспревожились, говорили, что это нехорошее знамение. «Брашъ и друзья!» сказал Игорь, «кто знает тайны Божи? А знамение сие намъ-ли однимъ? Нѣтъ, оно цѣлому миру! Увидимъ на дѣлѣ, добро или зло оно предвѣщаетъ.» Между шѣмъ Половцы собирались овсюду, слыша о новом походѣ Русскихъ Князей. — «Давно-ли избили и изымали они брашно и опцевъ нашихъ, и идущъ уже снова!» говорили Половцы. Кончакъ и шѣмъ другихъ Хановъ спѣшили вспрѣпшись Игоря. Скоро дружны Русскія сошлись съ передовыми Половецкими полками. Воины узнали, что враги многочисленны, ужаснулись, и сошлись Князю опстурапть. «Мы ихъ искали», сказал Игорь, «чего-же болясь — попытаемъ! Неужели, не обнажив мечей, предаться бѣгу и быть оскорбленными? Нѣтъ! смерть легче такаго спѣда!» Половцы были разбиты, оставили добычу и бѣжали. Три дня пировали Руссы на мѣстѣ битвы и хвались побѣдою. «Брашъ наши ходили съ Свярославомъ, и были смотря на Переяславль, когда Половцы пришли къ нымъ, » говорили Князя и воины. « А мы въ самой землѣ Половецкой изби-
ли поганыхъ, и забрали женъ и дѣтей ихъ. Пойдемъ за Донъ, и до конца изобьемь ихъ; пойдемъ за Лукоморье, гдѣ не были ни осыпи, ни дѣды наши, и возьмемъ до конца свою честь и славу! «— Но вскорѣ они отпали своего величія, увидѣли, что ность мудрости, ность мужества, ность думы человѣку противъ воли Божіей (113). Видя сборъ лучшихъ Половецкихъ Хановъ, Игорь хотѣлъ опустошать. Осыпавшись окружили его Половцы на берегахъ Кагальника (114), оштрѣзали ошъ рѣки, и

(113) Описание замятнія въ Льтописяхъ: «Май въ 1-й день, на памятъ Св. Пророка Іереміи, въ среду, на вечерни, бываетъ знаменіе въ солнцѣ, и мрачно бысть вельми, яко и звѣзды видали человѣкомъ; во очи яко зелено яше, и въ солнцѣ учинися мѣсяцъ; изъ рогъ его, яко угль жаровъ исхождаше, и страшно бѣ видали человѣкомъ знаменіе Божіе (Кен. стп. стр. 276).— Игорь-же возарѣ на небо, и видѣ солнце, стояще яко-же мѣсяцъ, и рече бояромъ: видали-ли? Они-же поникоша главами и рекоша: Се есть не на добро!—Игорь-же рече: братія и дружино! тайны Божія никтоже не вѣстъ, а знаменію Творецъ Бога и всему миру своему, а найбъ то сотворить Бога, или добро, или наше зло, а то найбъ видали». Кіеевск. Лвт. (Карамзинъ, т. III, пр. 69).— «Приплысца къ нимъ дружина вся, многое множество, наши-же видали ихъ ужасоша и величанія своего оппадошась, » и проч. (Кен. стп. стр. 277).

(114) Игорь разбилъ сначала Половцевъ на берегахъ Сюрліи (Суръ?); потомъ Руссы перешли къ рѣкъ
Руссы, изнемогая отъ жажды, на голой, палимой горящимъ солнцемъ сцены, должны были сражаться.

«Свча была зла вельми,» не смотря на многочисленность враговъ и безводье. Воины бросали изнеможенныхъ коней, бились пѣшіе, Князья, бо-яре на ряду съ воинами. Игорь видѣлъ гибель, но не хотелъ бѣжать. «Если мы побьжимъ, мо-жемь еще сами спасись; но можемъ ли оставшись черный народъ?» — говорил онъ. «Умремъ всѣ или спасемся также всѣ!» — Въ жестокой схваткѣ, его рашили въ лѣвую рѣку; онъ не останавливалъ битвы, вздѣлъ, ободрялъ воиновъ, и, видя Ковуевъ дрогнувшихъ и побѣжавшихъ, бросилъ останавливать ихъ, былъ увлеченъ, окруженъ Половцами и взялъ въ плѣнъ. Съ горестною смотрѣлъ онъ на избитое ихъ дружинъ. Не далъ онъ и того дрались остальные, лучшіе Ковуи. Среди ихъ Игорь распозналъ своего доброго брата Всеволодъ. Пѣшій сражался онъ, бился крѣпко, «споялъ на бо-ротъ, прыскалъ на вой спрѣлыми, гремѣлъ о щедо-мы мечемъ булапнымъ (145).» Въ сокрушенія

Сальницѣ (Салу), впадающей въ Донъ, близъ Семика-раковской станицы; разбитіе Игоря было на бере-гахъ Каллы (Кагальника, впадающаго въ Донъ, меж-ду Ведерницкою и Троицкою станицами).

(145) «Добріи (Ковуи) всѣ бѣхусъ, идущіи пѣшіи, и посреди ихъ Всеволодъ... Игорь видѣвъ брата крѣ-
сердца, Игорь каялся в грехах своих, молил Бога лучше послать ему смерть, нежели допустить его видеть падение брата. Бага решилась уничтожением Русских дружин: «кровавого вина не достало; Руссы кончили пир; сващоб поселили и сами полегли (146).» Спаслось не более пашнадцати Руссов и еще множество Ковуев: «нельзя было увечь, ибо как спящим сильными огорожены они были полками Половецкими (117).» Игорь, Всеволод, сын Игоря, племянник его,

ко борющейся, и проси души своей смертю, яко дабы не видел падения брата.»—Киевск. Лат. (Карамзинъ, гл. III, пр. 70) Вотъ описание того-же, поэтического: «Яръ пиръ Всеволодъ! Стоиши на боронъ, прыщиши на волъ стрѣломъ, кремешки о шеломъ мечи, харалужными; смотрь посекшихъ со своимъ слепымъ шеломомъ, посвященныхъ, тогда легши, поганыя головы Половецкия, покорены саблями, калеными, шеломы Оварьскіе, въ небо, яръ пиръ Всеволодъ. Сище и рапи не слышано: съ заранія до вечера, съ ветра до сътъ темшия стрѣлы, каленыя, гремящихъ сабляхъ о шеломъ, прещатъ копія, харалужныя, въ полъ не знаемъ, среди земли Половецкія. Черна земля подъ копьемъ, косыми была посѣлена а кровью полыша, шугою вздыбаша по Русской землѣ! Что ми шумитъ, что ми земля дѣвача рано предъ зарыями? Игорь подъ филокъ возврачаешь, жаль-бо ему мила брата Всеволод (Слово о полку Игоревомъ).

(116) Сл. о полку Игоревомъ.
(117) Киевск. Лат. (Карамзинъ, гл. III, пр. 70).
были въ плѣну; боири, друзьяна избьти, ктому было даже принесши вѣшь на Русь о бѣдствіи Князей. Какой-то господь, чужеземецъ, проѣзжалъ мимо, и ему поручили Полоцевъ сказать въ Киевъ, что шеперь есть вѣмъ обмѣнясь на Хановъ ихъ, взявшихъ на Углѣ и близъ Хороля. Полоцевъ раздѣлили плѣниковъ и повели въ свои вѣки.

Въ Киевъ, въ Черниговѣ, въ Княжесвыхъ Игоря и Всеволода слушали вѣшь о пораженіи Князей Русскихъ съ ужасомъ и горемъ. Недавнее пораженіе только увеличивало печаль. Одинъ внили Князей за неумѣренную гордость и похвалу; другіе за то, что они не смотрѣли на зловѣщее знаменіе; третьи, что они не послушали совѣтовъ Священовъ; всѣ печалились, говоря, что никогда еще не видала Русская земля такого бѣдствія опъ Полоцевъ. Священовъ узналъ сию вѣшь близъ Чернигова, съ горемъ заплакалъ, и сказалъ: «Негодовалъ я на васъ, братья мои любезные, за то, что вы своевольно начали бишу; еще болѣе горю шеперь о бѣдѣ вашей; мнѣ пособилъ было Богъ притомить поганыхъ, а вы шеперь отворили имъ ворота въ Русь по буйству юности вашей.»— «Да будемъ же воля Божія! » прибавил онъ, и, слыша, что Полоцевы уже идущъ къ Киеву, послалъ за войскомъ въ Киевъ, Смоленскъ, а сына отправилъ въ Посемье, гдѣ « какъ въ мушной водѣ, вол-
новался народъ безъ Князя» (148). Не думали уже о побдѣ надъ Половцами; хошль шпѣло защищаться, и спали по Днѣпръ, Деснѣ, Семи. Половцы шли подъ предводительствомъ Кончака и Кзы; сіи вожди поссорились: одинъ хошль ударить на Киевъ, и мстить за Боняка и побдѣ Свягослава; другой пребовалъ пушни на Посемье, говоря, что памѣ оспрели только жены и дѣти и нѣкому защищаться. Несогласіе кончилось шпѣмъ, что Половцы раздѣлились, и узнавъ о гошновности Князей вспрѣшишъ ихъ, не осмѣливался идти далеко. Кза вытегъ только Пушивъ, где жили и супруга Игоря, заперлись въ городѣ (149). Кончакъ обманулъ Князей, и прошелъ

(118) Тамъ же, т. III, стр. 71.

(119) Кто изъ насъ не помнить жалобъ, которыми сочинилъ Слова о полку Игоревомъ влагаетъ при семъ случаѣ въ уста супруги Игоревой? Многие изъ нашихъ новѣйшихъ стихотворцевъ старались передать ихъ въ стихахъ; но естественная, изящная простота ихъ, бѣжитъ отъ рифмы и размѣреннаго стиха! Выписываемъ съ позволенія супруги Игоревой Всполнъ.

«Ярославна гласъ слышитъ; землицею незна- емъ рано вытепъ:» Плечу, рече, землицею по ду- маеви; омою бебрыянъ рукавъ въ Каялъ рѣцъ; упрю Княжу кровавыхъ его раны на жесподемъ его пѣлъ!

«Ярославна рано плачетъ, въ Пушивъ на забралъ аркууы:» О вѣтрѣ, вѣтріло! чemu господине насиль- но вѣтви! Чemu мычещи Хиковскія стрѣлки на сво- ею непрідѣлою крильцу, на моихъ лады воевъ! Мало-
обманомъ онъ Днѣпра къ Переславлю, когда Смольяне уже отправились онъ Киева во свои. Владиміръ Глѣбовичъ сражался съ Половцами, былъ жестоко раненъ, и едва не убитъ. Переславль опили, но Половцы обрашились къ Ромуну, выгли его. Владиміръ послалъ къ Свѧщославу за помощью; Свѧщославъ не могъ пособиться ему, ибо Смольяне не слушались своего Князя и опступали (120).

ли спи бяшешъ горы подъ облачи въмши, лелѣючи корабли на сине морѣ! Чему, господине, мое веселіе по ковылію разъѣ!»

«Ярославна рано плащетъ Пушпилю городу на за- боролъ, аркушъ:» О Днѣпре словуницу! и мы пропи- биъ еси каменнѣ горы свозъ землю Половецкую; мы лелѣю еси на себѣ Свѧщославы носады до пол- жу Кобякова! Возлеѣ, господине, мою ладу ко мнѣ, а быхъ не сила къ нему слѣзь на море рано!»

(120) «Се у Рымѣ кричатъ подъ саблями Половецкими, а Володимиръ подъ ранами: туга и моска сыну Глѣбому!» (Слово о Полку Игоревѣ). Ровенъ, городъ при впаденіи рѣки Ромна въ Сулу, въ 758 верстахъ отъ Москвы, донимъ въ проспорчнѣ называется: Рымѣ.—«у Переславля біяся весь день; Володимиръ-же Глѣбовичъ, видя острогъ взима- емъ, выѣха и изъ города къ нимъ въ малѣ дружинѣ,
Вскоре Руссы обрадованы были возвращением Игоря. Онъ достался въ дѣлѣ Кончаку. Уважая храбраго Князя, Кончакъ обходился съ нимъ, не какъ съ плѣнникомъ, но какъ съ Княземъ, давалъ ему свободу, и Половцы уважали его, какъ будто стыдясь воеводства его (124); позволили ему даже вызвать и имѣть при себѣ священника. Одинъ крещеный Половчанинъ, Овлуръ или Лаверъ, взялся наконецъ освободить Игоря. Конюшний Князя передалъ ему сию вѣсть; но Игорь долго не соглашался, говоря, что онъ не хощетъ уѣхать съ бяшвы, не хочешь и изъ плѣна уѣхать измѣней. Наконецъ Князя уговорили. Лаверъ приготовилъ коней. Игорь пришпорился спашимъ; спрашивалъ наполни кулемомъ, и когда Половцы, львяные, обезпечились, Игорь вспыхъ шихомъ, помолился, взялъ крестъ и икону, и ушелъ изъ вѣжи. Вмѣстѣ съ Овлуромъ, одиннадцать дней скитался онъ по степиамъ, скрываясь отъ преслѣдованія Половцевъ, всюду разсыпавшихся по слѣдамъ его. Благополучно доспигнувъ опочины, Игорь спѣшилъ въ

и поспѣхъ конемъ, и бишаасъ съ ними крѣпко, обступившая Князя здѣс: и видѣвше городьне изнемогающихъ своихъ, вырнувшись изъ города, и бишаасъ, одна изошла Князя, боденаго преми копыть, а дружины многого избѣло, и вѣгше въ города, и запворишасъ, а они (Половцы) возращаися со многихъ полономъ въ вѣжи (Кен. съ стр. 278).

(121) Киевск. Лбт. (Карамзинъ, III, III, пр. 73.)
Киев, молясь в Печерской обители. Кончак не оскорбился бегством Игоря. «Упустивъ сокола, онъ хотѣлъ опушать соколенка (122)», и опдалъ дочь свою за сына Игорева, оспавшагося въ плѣну. Сей Князь и Буй Туръ Всеволодъ возвратились въ Русь уже черезъ два года. Игорь увидѣлъ сына своего съ молодою женой, и съ дипломъ внукомъ; дочь Кончака крестилиась; Священникъ благословилъ бракъ юного Князя, съ дозволенія Игорева.

Сей походъ, разбивъ и плѣнъ Игоря, составляющій содержаніе драгоцѣннаго для насъ Слова о полку Игоревомъ, единственный памятникъ древней поэзіи Руссовъ. Мы уже говорили о немъ, и будемъ еще говорить (123).

Не описываемъ другихъ битвъ съ Половцами: ими ознаменованы были десять лѣтъ послѣ похода Игоря. Большею частью Князья опѣбили набѣги Половецкіе, не думая уже о походахъ: имъ никогда было пышествовать о войнѣ въ земляхъ пога-

(122) Слово о полку Игоревомъ. Буй Туръ Всеволодъ жилъ послѣ того еще десять лѣтъ и скончался въ 1196 году. Онъ похороненъ въ Черниговской церкви св. Богородицы. Нестащную судьбу Владимировъ, сына Игорева, женамаго на дочери Кончака, увидимъ въ послѣдовствіи. Онъ умеръ въ 1212 году.

(123) Смотри сю драгоцѣнность въ конце тома, Дополненіе 1.
ныхъ. Увидимъ, что занимало ихъ, особенно послѣ смерти Святослава Киевского въ 1194 году (124).

(124) Бой Туръ и сынъ Игоря возвратились въ 1187 году. Въ томъ-же году Рурикъ и Святославъ ходили на Половцевъ; Владимиръ Глѣбовичъ опять выпросился у нихъ въ передовой полкъ, «зане бѣ дерзокъ и крѣпокъ на рапи.» На возвратномъ пути, онъ сдѣлался боленъ, въ Переяславль принесенъ былъ на носилкахъ, скончался Апрѣля 18-го и положень въ церкви св. Михаила; «бѣ всѣми добродѣтельми украшенъ, о немъ-же Украина много постона (Киевск. Лѣт. Карамзинъ, т. III, пр. 74). Кончать тогда-же опустошалъ берега Роси. Святославъ и Рурикъ хошьли сражаться, но Ярославъ Черниговский оказался идпъ въ походъ, по причинѣ жестокой зимы и снѣга. Въ 1188 году Русские Князья разбили Половцевъ за Днипромъ: они шли къ Дунай; въ 1190 году помирились съ ними; но Ханъ Торскій, обиженный Святославомъ, вызвалъ ихъ снова; Князья Русские разбили ихъ; путь отличился Роспиславъ Руриковичъ. Въ 1191 году била Половцевъ Игорь съ бранями. Въ 1192 году, Святославъ и другіе Князья цѣлое лѣто споили у Канева и стерегли Половцевъ. Въ 1193 г. безпрерывно дрались съ ними; тогда отличились Мстиславъ Мстиславичъ, сынъ Храбраго, (ополонивъ, шясь скопомъ, и коньми, и челядью, и Княжичевъ, и добрые мужи има, и возврашилася со славою великою), и Роспиславъ. Они послѣ того нарочно задѣляли въ Смоленскъ, и возилъ ддѣ Давида саинатовъ изъ Смоленска позваля его къ себѣ Всеволодъ Георгіевичъ, которому онъ также представилъ саинатовъ Половецкій. Въ 1198 году, Всеволодъ Георгіевичъ
Въ 1198 году Всеволодъ Георгиевичъ рѣшился совершить походъ на Половцевъ: онъ самъ ходилъ цѣлый мѣсяцъ въ степяхъ Половецкихъ, и возвращался съ побѣдою и добычей.


Волынь и Галичъ издавна казались оспѣлѣнными опять другихъ Русскихъ Княжествъ. Съ нѣкотораго времени, Волынь, охраненная рукою храброго и свирѣпаго Романа Мстиславича, была безопасна опять враждебнымъ нападеній другихъ Князей. Еще безопаснѣе казалось Княжество Галицкое. Уже придѣшень пашъ лѣшъ находилось оно подъ державою Ярослава, Князя мужественнаго, умнаго, полнаика превосходнаго. Вступивъ на княженіе послѣ незабвенаго Владимірка, Ярославъ

ходилъ съ 30 Апрѣля по 5-е Июня въ Половецкихъ земляхъ, по теченію Дона и Донца.

(125) Послѣднимъ въ томъ отношеніи, чѣмъ какъ сей, такъ и другіе походы предпринимаемы были отчасти только въ отыщеніе за обиды, а болѣе изъ какого-то удальства. Романъ въ 1204 году совершить нападеніе сильное и блестящее, но онъ не входилъ въ глубинъ степей Половецкихъ, не пилъ золотымъ шеломъ воды изъ Дона; дѣло кончилось въ За-днѣпровскихъ мѣстахъ страшнымъ избиеніемъ Половцевъ, полпами собравшими на Грецию.
укрепил еще более Галич, сделал его сильным и, страшным для соседей, Королей Венгерских и Королей Польских, был другом, союзником Греческих Императоров: Андроник, спорь знаменитый своими похождениями, искал в Галиче помощи и покровительства (126). Оле- 

(126) Похождения Андроника — испинный роман, въ родъ повѣстей рыцарскихъ! См. Hist. de la d é c adence et de la chute de l'emp. Romain, Гиббона, съ примѣчаніями Гизо, пт. IX, стр. 239-256. Онъ былъ сынъ Исаака и внукъ Алексія Комнина. Отличался красою, мужествомъ, умомъ, Андроникъ былъ страшенъ для враговъ мечемъ, а для женщинъ обольщеніемъ. Двояродная сестра его, юная Принцесса Евдокія, была его любовницею, и слѣдовала за нимъ во всѣхъ походахъ, которые совершалъ онъ въ Азіи. Разаразясь въ Царьградѣ достигъ тогда высшей степени: Мануилъ Императоръ, дядя Андроника, жилъ открытко съ сестрою Евдокіи. Брошеннный въ пыльму Мануиломъ, Андроникъ сидѣлъ въ ней 12 лѣтъ, бѣжалъ, и тогда-то прорвался онъ въ Галичь (Mem. popolorum, II, 1019) Здѣсь, облаченный доспѣхами, Андроникъ изумлялъ своею силою, ловкостью на охотѣ, руками ловя и убива я зубровъ и дикихъ звѣрей. Успѣвъ наконецъ собрать полпу бродить, Андроникъ такъ испугалъ Мануила, что топы примириться съ нимъ. Поссорясь снова, Андроникъ началъ бывать войсками въ Килиціи, обезсловилъ любовною связью Филиппу, дочь Раймонда Герцога Антиохійскаго, и бѣжалъ отъ мщенія родственниковъ ея въ Иерусалимѣ, гдѣ дали ему Финикийскую область. Новая связь, со вдовой Иерусалимскаго
говици и Мономаховпчи равно уважали Ярослава, 
умевшаго помогать и враждовать кеприан, не

Короля, Водуина III-го, внукою Алексиа Комнина, 
снова принудила Андроника бежать; вдовствующая 
Королева бежала с нимъ взмстъ. Андроникъ скрылся 
въ Дамаскъ, Вагадъ, соединился съ Турками, и 
славился въ набгахъ на Греческія земли, какъ первъ 
вый Турецкй наездинъ. Его прокляли моржественно въ Царьградъ; но онъ умъ еще разъ поми 
рится съ Мануиломъ, послъ смерти его влады 
престоломъ, употребивъ безчестными, постыдными 
средства, и умертвивъ сына Мануилова, Алексиа. 
Три года царствовалъ потомъ Андроникъ, представля 
ляя странное смущеніе неслыханныхъ пиранствѣ и 
дль знаменитыхъ. Гибель Андроника произошла оптъ 
пого, что спрашавъ Исаака Ангела, внука Алексиа 
Комнинъ, онъ велъ зарвать его, но Исаакъ убилъ 
присланнаго къ нему палача, убегая въ Софийскій 
соборъ и возмутилъ народъ. Андроникъ безечно 
праздновалъ свою свадбу съ Агиною, невѣстою уда 
женного по его повелѣнію Алексиа, сына Мануилова, 
и дочерью Людовика VII, Короля Французскаго. Ус 
лышавъ о бунтѣ народномъ, Андроникъ тщетно ста 
рался упрятить бунтовщиковъ, потомъ хотелъ бѣ 
жать, но былъ схваченъ. Ему выдралъ волосы, вы 
били зубы, выкололи одинъ глазъ, отрубили одну 
руку, и возили его въ такомъ ужасномъ видѣ, на 
ослѣ, по Царьграду. Наконецъ Андроникъ былъ по 
вѣшенъ за ноги, и въ семъ положении помилялся, под 
верженный поруганію чернѣ. (Господи, помилуй меня!) 
пвердилъ въ это время несчастный, и былъ изъ жа 
лоси добрѣзанъ какимъ-то Ипальянцемъ.
вмѣшивавшагося въ распри за Киевъ, и не желавшаго войны безъ пользы.

Но Ярославъ съ горестію видѣлъ ненадежность судьбы Галича послѣ своей смерти. У него былъ только одинъ сынъ, Владиміръ, юноша, одаренный счастливыми способностями, но развращенныхъ правовѣ, не уважавший отца, преданный льстивству и распутству. Къ несчастью, мать Владиміра, дочь Георгія Делгорукаго, пощадала слабыхъ сына, ибо Ярославъ не любилъ ея, не жилъ съ нею съ давняго времени, привязанный къ любовницѣ своей, красавице, именемъ Анастасіи, отъ которой имѣлъ сына, Олега. Въ 1170 году Владиміръ, мать его и всѣолько Галицкихъ бояръ, бѣжали изъ Галича и объявили явную вражду Ярославу. Волынскіе Князья приняли бѣглецовъ, обѣщали имъ помощь. Могло возгорѣться гибелевое междоусобіе, штѣмъ болѣе, что въ Галичѣ оказался бунтаръ: мѣщане вооружились, избили отборную стражу Ярослава, захватили его самаго, и, окруженъ жилище несчастной Анастасіи, сожгли ее, а юнаго Олега отправили въ започечіе. Ярославъ уступилъ народу, далъ клятву, что будешь жить съ женой своей въ правду, и просилъ бѣгство и злѣе замыслы сына. Но смиреніе Ярослава было припорочное: онъ жестоко наказалъ бунтовщиковъ, не принявъ жены, и требовалъ полнаго
повиновения опь сына (127). Въ 1173 году Владимиръ съ мачерью снова бѣжали; мать уѣхала во Владимиръ Залѣскій, памь посприялась, и умерла въ 1181 году (128). Сынъ искалъ пособія на Волыни. Ярославъ грозно пошребовалъ выдачи его, двинулъ наемныхъ Польковъ, сжегъ два Волынскіе города. Князья Волынскіе не смѣли противиться, и только дали средство Владимиру бѣжать въ Торчевскъ, гдѣ тогда княжилъ Михаилъ Георгіевичъ. При помощи обстоятельствъ посредникія: въ шесть годъ Андрей Георгіевичъ опдалъ Киевъ Михаилу, выслявъ Романа Россиславича; брашия за него вступились, захватили въ Киевъ Всеволода и осадили Михаила въ Торчевскѣ. Въ числѣ договорныхъ спашей съ Михаиломъ была выдача Владимира опцу его, за что Россилаевичи возвратили свободу Всеволоду Георгіевичу. Владимиръ привезенъ былъ въ Галичъ. Опецъ просилъ его (129); но Владимиръ былъ сынъ погибшій невозвратно. Ни лѣта, ни семейщешная жизнь не могли его исправить, и черезъ десять лѣта, въ 1183 году, Ярославъ объ-

(127) Киевск. Абт. (Карамзинъ, т. III, пр. 16.)
(128) Она похоронена въ Золотоверхой церкви Владимірской, подъ именемъ инокини Ефросиніи; прежнее имя ея было Ольга. Киевск. Абт. (Карамз. т. III, пр. 78).
(129) Киевск. Абт. (Карамзинъ, т. III, пр. 16).
явилъ Влѧдимира лишеннымъ наслѧдства, и изгналъ навсегда изъ Галича. Владиміръ скиптался изъ страны въ страну: жилъ у Романа на Волыни, Ингваря въ Дорогобужъ, Святополка въ Туровъ, Давыда въ Смоленскѣ, Всеволода во Владиміръ: нигдѣ не принимали его, никто не смѣлъ за него заснуться. Наконецъ, онъ нашелъ себѣ пристанище у зятя, Игоря Сверскаго. Съ честью принялъ песя пю добрый Игорь, два года держалъ его у себя, спарался умилостивишь Ярослава. Чувствуя приближеніе спарости, боясь крамоль послѣ смерти, Ярославъ еще разъ простилъ сына, но не хотелъ уже его видѣть, далъ ему въ уѣздъ Перемышль, и обязалъ клятвою не искать Галича послѣ его смерти (130).

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ жестокая болѣзнъ приковала Ярослава къ одру смертному. Онъ чувствовалъ приближеніе кончины; раздавалъ богатые вклады по церквамъ и монастырямъ, созывалъ бояръ духовенство, дружину, и совѣтовалъ съ ними объ участіи Галича. «Благодарю Бога!» говорилъ Ярославъ. Одинъ, своею худою головою, я уберегъ столько времени Галича, но что съ нимъ будетъ послѣ меня!» Онъ пребовалъ, чтобы все присягнули побочному сыну его, Олегу, яношѣ благонравному, и поклялись не давать Галича Владимиру. Бояре обѣщали, присягнули;

(130) idem, m. III, nr. 78.
Ярославъ успокоился; велѣль пускать къ себѣ всѣхъ Галичанъ: богатые и нищие, знаменитые и незнаменитые шли къ нему. Пока были у него силы, онъ со всѣми говорилъ, плакалъ, каждаго умолялъ просить его въ грѣхахъ и самъ прощалъ всѣхъ... Октября 4, 1187 года, Ярославъ похиръ на вѣки. «Князь мудрый, речь языкокъ, членъ въ земляхъ, славенъ полками....» (131).

Онъ унесъ съ собою въ могилу честь и счасть Галицкой земли. Опустошаемый иногда врарами, спѣсиваемый властюю грозныхъ повелительей, бывший нѣсколько разъ позорицемъ внутреннихъ смятеній, Галичъ казался могущественнымъ и мирнымъ въ сравненіи съ другими Русскими землями. Вскорѣ онъ сдѣлался мѣстомъ бѣдствій и ужасовъ, не возспаль при всѣхъ усилияхъ Князей достойныхъ, и наконецъ упрашалъ свою самообшниость....

Едва схоронили Ярослава, какъ обѣлъ, данный ему, былъ нарушенъ. Бояре Галицкіе раздѣлились на партии, и вскорѣ юный Олегъ принужденъ былъ бѣжать. Онъ удалился въ Овруцъ, къ Ру-

(131) Дѣйописцы прибавляютъ еще: «Милостыню сильно раздаваше, страненные любя... честь подавая отпъ сильныя своея, и по всемъ законъ Божій ходя, къ церковному чину самъ призирая и скорь добръ (Киевскія Лав. Карамзинъ, т. III, пр. 77).
рику: на Волыни не было ему мест; там жил Князь, шайко участвовавший, кажется, в самых первых смущениях Галичан, раздудившем огонь, и думавший только о своей пользе — Роман Волинский. Галицкие Бояре немедленно объявили Князьм развращаного Владимира. Воръ сего не достойного внука Владимирова предупреждал зрѣлище разврата и безчинія. Не думая о дѣлах, Владимиръ пилъ, распустшовалъ, опияль у какого-то священника жену и обвѣнялся съ нею, опились женъ и дочерей у бояръ и нисших людей. Вельможи своевольно волковали; народъ ропталъ, волновался; оказались заговоръ. Душу сильнощаго изъ нихъ былъ Романъ Волинский. Безъ всякаго зазора производили онъ переговоры съ Галичанами, совѣтовалъ имъ свергнуть Владимира и принять его. Заговорщики спорили, недоумѣвали, собирались явию, но хотѣли еще договариваться съ своимъ Княземъ, пребовали ощего выдачи попадья и казни ея. Малодушный Владимиръ не дождался дальнѣйшихъ слѣдствій, и ночью, взявъ свою попадью и богамѣста, бѣжалъ въ Венгрию. Немедленно явился въ Галичъ Романъ Волинский, нашелъ все въ неуспѣйствѣ и смущеніи, но былъ объявленъ Галицкимъ Княземъ и опидалъ Волинъ брату всеволоду, бывшему уѣльному Княземъ въ Бельѣ (132).

(132) Романъ попытался сначала всѣмъ бѣспущеправами Владимира, и даже выдалъ дочь свою за сына его (гдѣ
Въ Венгрии царствовал тогда Король Бела. Онъ принялъ бѣгствующаго Галицкаго Князя дружески, горевалъ объ его несчастіи, и немедленно далъ ему войско. Владиміръ, и Андрей, сынъ Белы, въ послѣдствіи названный Іерусалимскій (133), выступили въ Галичъ съ ейльнымъ Венгерскимъ войскомъ. Романъ не успѣлъ еще ни собрать дружинъ, ни упаковать воленій. Слышишь о приближеніи Венгровъ, онъ бѣжалъ немедленся въ потомъ зять Романа, неизвѣстно). Въ нѣсколькоихъ словахъ Адвокаты, просто, но ясно, высказаны всѣ обстоятельства дѣла: «Въ (Владимиръ любезнѣе письмо много, и думы не любяще съ мужем своими, и пошуту попа жену, и поставив себѣ жену. Романъ-же Володимирскій сватался съ нимъ, и даде дочь свою за сына его, за старшаго. И увѣдавъ Романа, иже мужи Галицкіе недобро живутъ съ Княземъ своими, про его наслѣдіе, зале гдѣ улюбилъ жену, или чью дочь, то поймаше наслѣдіемъ. Романъ-же сла бель опаса къ мужемъ Галицкимъ, подпиная ихъ на Княза, да быша его выгнали, а самаго быша пріяли. Киевск. Лѣтописи. (Карамзинъ, III, III, стр. 77).

(133) По причинѣ похода Крестоваго, который, въ исполненіе обѣтамъ, данного опцомъ, принудилъ его предпринять, въ 1217 году, Папа Гонорій III-й. Андрей безславно возвратился, оставя своихъ попарничьей сражаться съ невѣрными. Патріархъ Іерусалимскій предалъ его за сию измѣну проклятию.
ленно, и безъ всякаго сопротивления Венгры встушили въ Галичъ.

«Тогда оказалось въроломство Венгерскаго Короля,» говорятъ летописи; ибо Король пресшурилъ обѣщаніе защитить Владиміра, и, въ изумленію Галичанъ, Андрей, сынъ Бежи, былъ объявленъ Королемъ Галицкимъ. Бояре Галицкіе сами выбрали его, выговоривъ, что онъ будетъ править независимо опшъ опшіа, и соблюдать права ихъ. Несчастный Владиміръ былъ увезенъ въ Венгрию и заключенъ въ темницу, какъ государственный плѣнникъ.

Пріобрѣтеніе сдѣлано было весьма легко, но удержать его было довольно трудно. Казимиръ Справедливый, успѣшный восстановилъ нѣкоторый порядокъ въ Польшу (134); Святославъ Кіев-

(134) Онъ былъ младшей изъ пяти сыновъ Болеслава Кривоустаго. Болеславъ раздѣлилъ всю Польшу четырьемъ старшимъ сыновьямъ, въ 1139 году (см. п. II, пр. 368): Владиславъ получилъ Краковъ, Силезію, Померанію и старѣйшинство; Болеславъ Курالية (kędzierzawy) Мазовію и Кулѣю, Мечиславъ Великую Польшу, Генрихъ Сендомиръ и Люблинъ. Начались волненія и междоусобія; они упалились на время, когда Казимиръ, не имѣвшій удѣла, въ 1173 году возведенъ былъ на престолъ, и людия вельможамъ и духовенству, далъ имъ большія преимущества на Лещицкомъ сеймѣ (1180 года), успѣвъ испросить у Папы Александра III-го утвержденіе Королевскаго достоинства своему попомству.
скій и Олеговичи; Романъ Волынскій; Рурикъ и брать его, съ другими Росписьславичами — всѣ жадно устремились къ описи къ Венгрывъ Галича и обладаниемъ имъ. Явились еще одинъ замышный искатель: сынъ несчастнаго Берладника, Росписьлавъ; ему надобно было только найти средства. Всѣхъ соперниковъ раздѣляла вражда, зависть; слѣдователъ для каждаго былъ неуспѣхъ и усугубленіе бѣдошнѣйшаго Галича.

Прибѣгавъ на Волынь, Романъ думалъ снова владѣть родной волосью, и мѣшъ на Галичъ; но брать его Всеволодъ напомнилъ бѣглецу, что онъ успѣшалъ Волынь добровольно, и не можешь снова обладать ею. Осправивъ жену къ теснымъ своему, Рурику, въ Овручъ, Романъ бросился въ Польшу; шамъ ему обѣщали помощь, и дали въ самомъ дѣлѣ, но только не для Галича, а для возвращенія Волыни. И здѣсь оказалась неудача: Полаки осадили Владимировъ, но безуспѣшно, ибо Всеволодъ храбро защищался. Романъ помышлялъ между шѣмъ всего болѣе о Галичѣ, выпросилъ у Рурика дружину, говоря, что Галичане зовутъ его. Венгрры предупредили сей умыселъ, и разбили малую дружину Романову. Снова прибѣгнули онъ къ Рурику, кланялся, просилъ защищать, обѣщать быть вѣрнымъ другомъ, и не думать уже о Галичѣ, если только возвратишь ему Волынь. Рурикъ помышлялъ самъ завладѣть Галичемъ, и, желая умирашь Романа, угрозами принудилъ Всеволодъ
лода успушилъ брату Волынь по прежнему. Всеволодъ занялъ старый удѣлъ свой, Бельзъ. Романъ, усмирился, ждалъ случая, велъ переговоры... Междоу швѣмъ Рурика сносился съ Галичанами, и съ удивленіемъ узналъ, что Святославъ Киевский уже предупредилъ его. Самъ Король Венгерскій объявилъ шайно Святославу, что онъ согласится опредать ему Галич добровольно, и только требовалъ выгодъ за сию насущку. Сынъ Святослава велъ переговоры. Рурикъ прислали уличанъ Святослава въ коварстве. «А разве я на него подговаривалъ Венгерскаго Короля?» отвѣчалъ Святославъ. «Я веду переговоры о своемъ дѣлѣ: чѣмъ онъ вмѣшивается (135)!» Споръ доходилъ до ссоры за добычу, которая не была еще въ рукахъ ни у Рурика, ни у Святослава. Мисрополитъ Киевскій вмѣшивался въ посредничествѣ. «Благо вамъ, прежде опишъ Галичъ у иноплеменниковъ, и попомъ подѣлится честно,» говорилъ онъ. Рурикъ и Святославъ согласились, сѣхались, сперва поклялись въ дружбѣ, потомъ поссорились за дѣлѣхъ. Святославъ согласился

(135) Слова Рурика: «Како еси послалъ въ Королеви, а съ мною не спрошалъ; сросступился еси ря ду.»—Отвѣчать Святослава: «Братье и свату! азъ сына послалъ ци на пя привода Короля? Но азъ послалъ на свое орудие.» Киевск. Адм. (Карамзинъ, п. III, пр. 77).
ошдать Галич Рурику, но въ замѣну требовалъ всѣхъ Днѣпровскихъ городовъ, занимаемыхъ Рурикомъ; Рурикъ уступилъ Галичъ за Кіевъ. Оба Князя разъѣхались съ неудовольствиемъ; ни шошъ ни другой не смѣлъ идти къ Галичу, боясь взаимнаго сопротивленія. Венгры радовались, что успѣли пересорить Князей, и еще болѣе, когда искалечь Галича, болѣе другихъ смѣлый, погибъ въ несчастномъ своемъ предприианіи.

Это былъ сынъ Берладника, Роспиславъ, о ко-торомъ мы упомянули выше. Сей юноша жилъ въ Смоленскѣ, и слышалъ, что есть и его при-верженцы въ Галичѣ, еще помышляе несчастнаго Берладника. Съ малой дружиною, Роспиславъ хотѣлъ рѣшить побѣду быстрою и смѣлостью. Онъ и успѣлъ-бы можно былъ бы, но Андрей былъ двѣшельенъ, вспрѣпилъ его съ сильнымъ войскомъ и принудилъ къ битвѣ. Съ горестью видѣлъ Роспиславъ, что призвавшее его не являются. «Богъ судѣтъ мнѣ, что звалъ меня и обмануло; но лучше умереть, нежели скипаться на чужбинѣ, какъ скинулся отецъ мой и я—» сказалъ онъ и началъ битву. Смертельно раненаго взяли его Венгры, и привезли въ Галичъ. Тронутые несчастною участью юноши, Галичане заволновались. Андрей велѣлъ унять ихъ, и избавилъ его отъ сына Берладникова. Къ ранамъ Роспислава приложили оправу, и показали народу мерзкое тѣло его...
Галичане успокоились, утаяли досаду (136). Вскоре неожиданное событие сделало то, чего не успевали, или не смели сделать сильные Князья.

Темницею Владимирова Ярославича в Венгрии была высокая башня. Он успел обмануть стражей, спустился в окно, и бежал в Германию. Там умолял он Императора Фридриха Барберуссу вспомнить за него, объявляя покорность Империи и дань. Фридрих говорился тогда в Крестовый поход, и оправил Владимира к Королю Польскому, с просьюю оказать ему пособие. Казимир, уважая Императора, и сам имев в нем добраго защитника, согласился. Поляки пошли к Галичу, гдев жили взволновались и начали рваться Венгровъ. Галичанъ оскорбило свое вольство вельможъ Венгерскихъ, и всего болгє неуважение ихъ къ религии. Венгры такъ крѣпко были увречены въ прочности владѣнія Галичемъ, что начали презирать Галичанъ, ослимали жень и дочерей у знаменитыхъ вельможъ, и въ церквахъ усприрали лошадиныя спойла. Испытавъ мажество и униженіе иноплеменной власти, Галичанъ ждали беспілнаго Владимира съ шоржесшибомъ. Венгры были изгнаны. Владиміръ спѣшилъ укрѣпить себя дружбою съ Польскимъ Королемъ, послалъ съ покорною просьюю и ко Всеволоду.

(136) idem, т. III, стр. 77, стр. 59.
Георгіевичу, признавая его своим повелителем. Сын гродского Ярослава Галицкого писал к Суздалскому Князю: «Я Божий и свой, и только твой; тебя одним хочу повиноваться, со всём Галичемь (137)!» — Великодушный покровитель Владимира, Фридрихъ уже не существоовалъ погода: онъ погибъ на пути въ Палесшину, гдѣ ждали его два замчательные современника: Филиппъ, Король Французский и Ричардъ Львиное сердце (138). Всеволодъ послалъ къ всёмъ Русскимъ Князямъ обьявленіемъ, что на того падетъ гнѣвъ его, къто тронетъ Владимира. Все дали слово Великому Князю, дозволивъ властиелю Галича мирно довластивать остановокъ бѣдной жизни. Онъ вскорѣ записался (139).

Между трехъ лѣтъ прошло отъ возстановленія Владимира на Галицкое Княжество до событий подавшаго поводъ къ послѣдствіямъ значительнымъ — кончины Святослава Всеволодовича Киевского. Приближаясь къ глубокой старости, Святославъ былъ еще дѣвешелъ и бодръ, духомъ и шеломъ. Онъ находился въ Карачевской области, и спорилъ съ Рязанскими Князьями.

(137) Ист. Гос. Росс. III, стр. 79.
(138) Это былъ третій Крестовый походъ, начался въ 1188-мъ году.
(139) Или былъ отправленъ. Впрочемъ, ни смерти его, ни года смерти, не означены въ Лѣтописяхъ.
о предѣлахъ, когда почувствовала сильную боль въ ногѣ, такъ, что сѣлишь возвратился въ Киевѣ; до берега Днѣпра принужденъ былъ ходить лѣтомъ въ саняхъ; позже оправился по Днѣпру въ лодкѣ. Боль усиливалась. Довѣхавъ до Киева, Святославъ почувствовалъ приближеніе кончины, созвалъ въ Вышгородъ, со слезами приложился къ мощамъ Св. Бориса и Глѣбба, хо- шѣлъ поклониться гробу отца своего, но при- дѣлъ, гдѣ покопился Всеволодъ, былъ запершъ, и, не дожидаясь ключей, Святославъ оправился въ Киевѣ. Здѣсь привезли его прямо къ церкви Св. Кирилла; оплакивая обѣдню, Князь прибылъ во Дворецъ свой, скороб обезпамятѣлъ, лежалъ въ за- бышь, бредилъ, едва говорилъ, вдругъ поднялся, спросилъ: «Когда будетъ Маккавеевъ?» (день смерти отца его), и услышавъ, что черезъ не- дѣлю, сказалъ: «О! мнѣ ихъ не дождаться!» Онъ оправился послѣ звонъ къ себѣ Рурика, велѣлъ постричь себя, читать молитвы, и умеръ 25 Июля, 1194 года (140).

Говоритъ-ли о семѣ Князѣ, почти пятидесяти лѣтъ бывшемъ дѣйствующимъ лицомъ въ Испо- ріи Русскаго народа, свидѣтелъ бѣдствій Игоря и Святослава Олеговичей, дѣлъ Изяслава Мстис- славича, Георгія Долгорукаго, Андрея Боголюб-

(140) Киевск. Лѣп. (Карамзинъ, т. III, стр. 89).
скало, современных нсколькимъ поколенийъ,
пережившемъ столько другихъ замчательныхъ
Князей? Мы описали жизнь его. Пусть она за
него все высказешь (141)!
Послѣ Святослава, спаршиимъ въ родѣ Олего-
вичей осмался брашъ его Ярославъ Всеволодо-
вичъ. Обладая Черниговомъ, онъ всегда ошличался послушаниемъ своему брашу. Рурикъ Ро-
спиславичъ немедленно явился въ Киевъ, послалъ
звышъ къ себѣ брашу, Давида Смоленскаго, для
рассорженія удѣлами, и увѣдомилъ Всеволода
Георгіевича, что онъ беретъ себѣ Киевъ, при-
знавая Всеволода Великимъ Княземъ всѣхъ Рус-
скихъ Княжескѣвъ. Всеволодъ ошвѣшствовалъ ему
ласково, а брашъ Давидъ приѣхалъ немедленно,
разсуждалъ объ удѣлахъ и пировалъ съ Рурикомъ.
Вѣроятно, что былъ договоръ, по которому Ки-
евъ долженствовалъ по кончинѣ Святослава по-
ступивъ во владѣніе Рурика и Давида, какъ
спаршихъ Князей. Олеговичи не пропивались
исполненью договора. Рурикъ и Давидъ пошили

(141) Первое дѣло, гдѣ самобытно началъ дѣйствов-
вать Святославъ Всеволодовичъ, тогда Князь Владимира
Волынского, была защита дяди, Игоря Олеговича, Вели-
каго Князя Киевского, въ 1146-мъ году; слѣдствиенно,
сорокъ восемь лѣтъ Святославъ игралъ, болѣе или
менѣе значительную, роль во всѣхъ событияхъ, осо-
бенно южной Руси. Онъ похороненъ былъ въ Киевскомъ
Кирилловскомъ монастырѣ (что нынѣ Богословскій).
все оконченным, угошили большими обедами монахов, нищих, Киевлян, были на обед, который давали Киевляне (142), и испугались, услы-

(142) Киевск. Лат. (Карамзина, т. III, стр. 89) По случаю сих пиров, Карамзин говорит: «Сим народным угощениям, обыкновенным в древней России, установленным в наталг гражданских обществ и долго поддерживаемым благоразумием государственных, представляли картину, можно сказать, восхитительную. Государь, как истинный хозяин, подчинял граждан, пил и ел вместе с ними; вельможи, птицы, воеводы, знаменитые духовные особы, смешивались со бесчисленными толпами востей всякаго состояния; дух братства оживлял сердца, питал их любовь к обществу и к Вицемосцалий» (Ист. Г. П. т. III, стр. 91). — Ничего эпого не было: Князья пили и пировали с боярами, духовенством и дружинами (так же на пример, и здесь: «Давыды позна монастыри всь на обед, позва Черны Клюбцры, и ту попишася вси у него»). Народ хороши особо; обидным раздавали милостью; когда Киевляне звали Давида на обед, то это было «подавающе гостей велику и дары.» Гдь-же патриархальное равенство? И гдь восхитительная картина? Какой сладчевый бывали сих пирушек Киевских, для народа и для самих Князей? Через сколько льть, Рурик, втом («испинный хозяин, подчиняющийся граждан, пивший и алчный с ними в духе братьства», какой Половецкий Хан разграбить Киев, сжег его и опустошил, а гораздо прежде сего разграблен, Киевляне, при первом нападении Романа Вологского, опреклись огть Князей, которые
шавъ, что въ одно время и Всеволодъ Георгіевичъ и Олеговичи негодующъ на нихъ.

Олеговичи оскорбились шумъ, что отъ нихъ пошребовали опрѣченія навсегда отъ Киева, и клятвы, что ни они, ни пошомки ихъ не будууть искать Киева. «Развѣ мы Ляхи или Венгры?» — опѣчивали они — «Нѣтъ! оцы наши были брашья. Успѣваеъ Всеволоду, успѣваеъ Рурику, какъ спаршымъ насъ; будемъ блести Киевъ за ними; но Богъ пошлетъ по нихъ, и пушпъ тогда Киевъ достанешся достойнѣйшему: Олеговичу или Мономаховичу, какъ Богъ разсудитъ (143) !»

Всеволодъ разсердился совсѣмъ за другое. Рурику, учреждая удѣлы, хошьль обласканъ зия своего, Романа Волынскаго, и желая крѣпкой дружбы его, подарилъ ему пять Киевскихъ городовъ: Торческъ, Каневъ, Триполь, Корсунъ и Богуславъ. Всеволодъ не шертиль, боялся предприимчиваго Романа, и велѣль спросишь у Рурика: «Какъ смѣешь онъ самовольно раздаваться города,

великолѣпными обѣдами «пишали въ нихъ любовь къ опечествовану и къ Вѣнценосцамъ!»

(143) Олеговичамъ вовсе не кшами напомнили при семь случаѣ спаршиное дѣленіе по Днѣпрѣ, хотя послѣ того все уже было измѣнено, и именно въ одной изъ древнихъ областей Олегова рода находилось даже и самое Великое Княжество.
забывая, что и самъ владѣешь Киевомъ по милости Всеволода? Дѣлись съ кѣмъ хочешь, но защищай—ли тебя друзья швон — посмотри!» прибавлялъ Всеволодъ. Напрасно Рурикъ предла галъ ему любой Киевский городъ; Всеволодъ требовалъ именно оптанныхъ Роману городовъ. Въ недоумѣніи, Рурикъ совѣтовался съ Мишпрополимъ, спрашивалъ: можешь ли онъ нарушить договоръ съ Романомъ? «Я поставлень отъ Бога мирить Князей; и мы не согрѣшишь, ибо послѣдуетъ волѣ сильнѣйшаго. Если Романъ пошлетъ тебя кляшворепшущникомъ, беру упрекъ на себя, а ты дай ему другіе города; но паче всего страшись пролитія крови Хristiанской.» Такъ оптвѣчалъ Мишпрополимъ (144). Романъ видѣлъ запруднительное положеніе пещпи своего, и охотно согласился уступить города Всеволоду. Но странная политика Всеволодова привела въ сильный гнѣвъ Романа. Всеволодъ умилоспилелся; жела я усмирить Олеговичей, грозилъ имъ войною, взялъ города, и шошчасъ оптдалъ одинъ изъ нихъ, Торческъ, сыну Рурика. «Ты коварствуешьъ съ Всеволодомъ; шы ищешь удѣловъ дѣшымъ!» говорилъ Романъ пещпию, объявилъ ему вражду, прогналъ отъ себя дочь Рурика, даже хошъ насиливо посѣрчать ее, и, предвидя слѣд-

(144) Ист. Г. Р. т. III, стр. 92.

Томъ III.
спві́я, посла́лъ къ Олеговичамъ, пригла́шая ихъ
овладѣ́ть Кіевомъ, и увѣ́рия въ дружбѣ́ и пособіяхъ.
Ру́рикъ разсердился, и самъ присла́лъ къ нему по-
словъ, приказывая повергнуть предъ нимъ дохо-
ворные грамоты. Романъ отправился въ Польшу
искать союзниковъ, а Ру́рикъ послалъ просить
и би́шь человѣ́къ о помощи къ Всеволоду. «Госу-
дарь, брать и о́шецъ! Романко измѣ́нилъ намъ» —
gоворили послы Ру́рика. «Возь онъ сносится сь
врагами нашими; пособи намъ (145)!»

Олеговичи могли надѣ́ваться на мужество Ро-
мана, слабость си́ль Ру́рика и нерѣ́шительность
Всеволоды, но за всѣ́мъ штѣ́мъ боялись слѣ́дующихъ
неблагопріятныхъ. Они еще болѣ́е стали опасаться,
когда Всеволодъ объявилъ имъ сильны́й гнѣ́въ свой,
а Романа постигла жестокая неудача. Въ Польшѣ
были смиренія: Казы́миръ Справедливый скон-
чался въ 1194 году. Сы́нь его, Лешекъ Бѣ́лый, из-
бранъ былъ Королемъ; но дядя, Мечиславъ Старый,
цѣ́рствовавший прежде Казы́мира и потомъ низ-
верженный, возобновилъ свои призывания на
престоль: дѣ́йствовали оружіемъ и хи́простью.
Елена, вдова Казы́мира, опекунша Лешка, соеди-
нилась съ Николаемъ, воеводою Краковскимъ.
Она знала мужество Романа, и просила его при-
совокупить Волынская дружину къ ея войску. За

(145) Idem, т. III, стр. 93.
по обещал Роману после победы всякую помощь. Гордясь, что может оказать заслугу Королев Польской, и всего надеясь ощут будущего, Волынский Князь рвшился сражаться. Сверх ожиданий, приверженцы Лешка были разбиты. Роман, не желавший себя, был жестоко ранен, и с горестью опривился во своей, несомый вонами на носилках. Напрасно уговаривали его оставаться и защитить Краков. «С кем же спать я защищать?» — говорил Роман. > Моих вонов и самого себя погубил я (146)! 

> Оставив Польшу судьбы ей, Роман прибыл на Волынь, и послал уничтожно просить мира у Рурика. Вь поже время прислали пословъ к Рурику и Олеговичи, говоря: «У насъ съ этой никогда лиха не было; за что мы сосоримся?»

Рурик радовался миру, тем болте, что съ брашом, Смоленским Князем, оказались у него неудовольствия. Рурик подарил Роману два города, поручился за отдачу Вишебека Ярославу Черниговскому, и взялся мирить Олеговичей съ Всеволодом Георгиевичем (147).


(147) Это непонятно: почему Олеговичи требовали Вишебека, города отдаленного, и мирно правимого особым Князем, который был еще при томъ зятью
Дала шли медленно; Давидъ не соглашался на опиншувъ Витеbsка у Василька Брячиславича, мирно шамъ княжившаго, и на опдачу его враждебному роду Олеговичей. Всеволодъ не говорилъ ни слова. Олеговичи принялись за оружие, дали знать Роману Волынскому, и получили его обещание помочь, ибо Романъ радъ былъ остмстить тешшо за всѣ оскорбленія и за всѣ неудачи. Многіе изъ Полоцкихъ Князей были съ ними за одно. Смолиня гоповилась возвышать пропшвы Давида; зимою, войска Черниговскія напали на Смоленскую область; начался грабежъ. Племянникъ Давида, Мстиславъ (сынъ Романа Роспиславича), вспхшилъ хищниковъ, разбился одну часть ихъ; другая окружила его, смяла дружину, захватила въ плѣнъ самого Мстислава. Романъ Волынскій воевала и грабилъ съ другой стороной. Рурикъ, не ожидавшій сполъ скораго началъ войны, напрасно послалъ къ Черниговскому Князю, уговаривая его и напоминая ему о совѣсціи. Тогда послы его явились и ко Всеволоду Георгіевичу, просили помощи. «Пусть начинаете: я го-товъ!» опшвалъ Всеволодъ. Рурикъ послалъ и въ Галичъ. Посломъ онъ его былъ Князь, сполъ замѣчательный въ послѣдствіи — Мстиславъ,

Князя Смоленского? Всѣ другие Князья не отрицали сего требованія, и розстали на Олеговичей тогда только, когда въ воздумали воевать.
сына Мстислава Ростиславича Храброго. Князь Черниговский шел к Смоленску, когда Руриковичи послы бросили перед ними клятвенным грамотам договорным, и объявлено, что Рурик желает ему счастливого успеха, а сам идешь взяв Чернигов. Нанятивы Руриком, дикие Полоцы уже пустошили Черниговскую область. Всеволод двинулся; Роман Волынскй возвращался вспыш, або Мстислав Мстиславич съ Галицкими друзьями воевал Волын. Все приходило въ сильное движение, и Олеговичи были въ положении опасномъ. Князь Черниговский пришел къ Рурику. «Ты съ чего вслушаешься въ дѣло чужое, воюешь мою волосишь, и полны ты руки поганыхъ?» велѣл онъ сказалъ ему. «Развѣ я ищу Кіева подъ шобою? Вишебскъ обыкнанъ мнѣ, а Давидъ не отдаешь его; но я согласенъ мириться съ шобою и съ Давидомъ, отдаю безъ выкупа плѣннаго Мстислава, отпущенъ и отъ Вишебска; мирись-же, оставили Полоцевъ, не вели грабить Галичанамъ Волын, уледь меня съ Давидомъ, и не вмѣшивайся въ распри нашу со Всеволодомъ Георгиевичемъ.» Рурикъ, слыша, что Всеволодъ уже вслушалъ во владѣнія Князя Черниговскаго и войскомъ, не слушалъ ничего, и продолжалъ войну.

Тогда Олеговичи рѣшились на опьяняющее защищение. Они осадили Смоленскую область, и
собрались вокруг Чернигова; Олегъ и Глѣбъ (дѣти Святослава Всеволодовича) оспаривались защищать Черниговъ и Посемье; Ярославъ, съ другими Князьями, пошелъ на встрѣчу Всеволоду Георгіевичу, который занялъ уже Вятическую область; съ нимъ были Смоленскіе и Рязанскіе Князья и дружины. Два ополчения сошлись; Рурикъ и другіе Князья ждали битвы, которая рѣшила бы, можно быть навсегда, участій Олеговичей. Но Всеволоду суждено было еще разъ, съ другимъ предшественникамъ Олегова рода, обмануть ожиданія современниковъ! Случилось того, что было, пышнадцать лѣтъ назадъ, на берегахъ Влещъ.

По крайней мѣрѣ, тогда Всеволодъ былъ не слишкомъ сильенъ, не онъ нападалъ, а Олеговичи, и дѣло кончилось перемѣнною борѣю. Теперь, напротивъ, Всеволодъ былъ Князъ сильный, шелъ поражать, и — заключилъ миръ, на условіяхъ, во все не поглощенныхъ для слабѣйшей споронъ.

Не смѣя напасть на войско Всеволода, Ярославъ спланировалъ только препятствовать своему поражению. Онъ испортилъ дороги, подрубилъ мосты, поджегъ костры, и, осстанавливъ въ лѣсахъ, послалъ сказать Всеволоду: «Братья и сватъ нашъ! Мы заняли ошенину нашу и поѣли хлѣба нашъ. Если хочешь праваго ряда и любви, мы не прочь, и повинуемся твоей волѣ; если умыслишь мое, и опь шога не бѣжимъ: да раз-
свидеть насъ Богъ и Свящей Спасъ (148)! » Всеволодъ потребовалъ свободы Мстислава Романовича, изгнанія бѣднаго, прозрѣвшаго Ярополка (который все еще приживалъ въ Черниговѣ) и разрыва дружбы съ Романомъ Волынскімъ. Олеговичи опровергли послѣднее, говоря, что Романъ всегда будешь ихъ другомъ; два первыхъ условія они исполнили-бы и безъ похода изъ Суздаля. Всеволодъ удовольствовался, не слушалъ негодованія, пропиворѣчія Князей Смоленскихъ и Рязанскихъ, заключилъ миръ и поворотилъ дружны во свои- сии. Давидъ также примирился съ Олеговичами и оправился въ Смоленскъ.

Послы Всеволодовы извѣстили Рурика о мирѣ. «Онъ вѣроломецъ, онъ обманщикъ! » возопилъ Рурикъ. « Самъ онъ запустялъ вражду, самъ возбудилъ

(148) Соборная Черниговская церковь была въ имя Спаса Преображенія. Отъ того Спасъ Преображеніе былъ знаменіемъ спасенія Чернигова. Каждый городъ считалъ своимъ покровителемъ какое-либо святое лицо, событіе, икону. Такъ въ Киевѣ и Новгородѣ была Св. Софія, въ Владимѣрѣ икона Богоматери, въ Вышгородѣ мощи Св. Бориса и Глѣбова, и въ каждомъ городѣ былъ храмъ, въ который съ особенною вѣрою шелъ народъ молиться во всѣхъ общемъ бѣдствіи, именемъ котораго клялись при договорахъ. Описаніе войны Всеволода съ Олеговичами, см. Киевск. Лат. (Карамзина, п. III, стр. 95, стр. 70, 71) и Кен. спис. стр. 292.
мени на зло, против землиц, самъ поссорилъ съ Олеговичами, съ которыми никогда я не думалъ ссориться. Я оставилъ ему лучшіе города свои—не ошъ богоспѣва, но скудости: ошень ихъ у землиц, у брама! Всѣ мы заврались через него, и когда надобно было сражаться, онъ медлилъ, наконецъ высунули, и помирился съ врагами! Теперь, что мнѣ дѣлать съ озлобленнымъ Романомъ и съ Олеговичами? — Мириться, отвѣчали спокойно послы (149), и въ упѣншеніе Рурика извѣстили его, что Всеволодъ взялъ клѣпву съ Олеговичей — не пропагъ Рурика. Рурикъ послушался совѣтъ; но, въ досадѣ, занялъ города, которыя прежде оставалъ Всеволоду. Сей знакъ невѣжества ни сколько не оскорблялъ Всеволода: онъ пошелъ тогда въ походъ на Половцевъ, о чемъ мы уже упоминали.

Вскорѣ события въ Смоленскѣ, въ Черниговѣ и въ Галичѣ преобразили весь порядокъ дѣлъ, и разрушили систему Всеволодовой политики.

Возвратясь въ Смоленскъ, Давидъ рѣшился оспавить суету мирскую. Воспоминая лѣтъ его княженія въ Смоленскѣ были ознаменованы только

(149) Киевск. Лвт. (Ист. Г. Р. т. III, прим. 94), Карамзинъ увѣряетъ, что въ семь случаѣ, Всеволодъ ширилъ Олеговитеи и защитилъ союзниковъ (т. III, стр. 100).
смутами и безнокойствами. Еще не дошлину в глубокой спароспии (ему не было и 60 лет), Давид чувствовал неиспалимую болезнь и ожидал смерти. Он возвел на Смоленское Княжение племянника, Мстислава Романовича; сына своего, Константина, отправил в Киев, к брачцу Рурику, и велел себе, шико больного, нести в Смидынский монастырь Св. Бориса и Глеба. Там, проспившись со всеми, он принял иноческий обитель; с ним послался и Княгиня его; супруги разсыпались навсегда на пороге церкви, и Давид вскоре скончался, приобретя молитвы (Апрель 23, 1197 г.).

На другой год умер Ярослав Черниговский. Спархийшим Олеговичем особылся Игорь Святославич.

Не знаем точно года кончины Владимира Галицкого—последней утраты знамени того рода Владимира, спархийшего из сынов Ярослава, рода, отпугнутого спомощь замчашеобразьими Князьями (150).

Известно о кончине Владимира было принесено в Киев, почти вмешив с извешением о помин, что Роман Полначский уже в Галиц.

(150) См. выше, прим. 139. — Польские летописцы говорят, что Владимир скончался между 1198 и 1200 годом. Участь дщери его осталась неизвестно.
Какъ орелъ добычи, ждалъ смерши Владиміра Романъ. Вирпнъ-ли извѣстіямъ, что ядъ ускорилъ даже кончину жалкаго внука Владимірково- ва (151)? Можно быть потому такъ думали нѣкоторые современники, что Князь Волынскій не далъ одуматься никому изъ другихъ Князей, и жадно схватали добычу, когда другие еще собирались схватить ее.

Романъ употребилъ для овладѣнія Галичемъ може средство, которымъ Владиміръ испыталъ Княжесвво Галицкое изъ рукъ Венгрія: онъ выпросилъ себѣ помощъ Полаковъ. Предвидя бѣдственную свою участь, подъ властью Князя свирѣпаго и оскорбленнаго ими, Галицкіе бояре умоляли Лешка, Короля Польскаго, не отдавая Галича Роману, взявшъ Галицкое Княжесвво за себя, и управлять имъ чрезъ намѣстниковъ. Лешко не смѣлъ, ибо Польша обуревалась безпрерывными смущеніями и междоусобіями (152). Съ Волын-

(151) Это говорилъ Тапищевъ, всѣ извѣстныя намъ Лѣтописи молчанье, даже и Кіевская, гдѣ собственія на Волыни описаны подробнѣе другихъ.

(152) Лешекъ, или Лешко Вѣлый былъ сынъ Казимирова Справедливаго. Три раза уступалъ онъ престолъ дядѣ своему Мечиславу Старому, владѣющему Великой Польшей (см. прим. 134). Елена, мать Лешка, супруга Казимирова, была сестра Романа, дочь Всеволодъ Вѣльскаго. Карамзинъ говоритъ, что Поляки возвели силую Романа на престолъ Галицкій (т. III, стр. 105).
цами и Полаками, Романъ вшупилъ въ Галичъ; все покорствовало ему; но, наученный опытомъ, онъ принявъ мѣры сильныя и жестокія для упроченія своей власти. «Если хочешь всѣхъ мѣдь, по надобно задавить цель» — говорил онъ, и обращалъ съ кую палача на истребленіе главнѣйшихъ вельможъ Галицкихъ, столь буднихъ и шпропшивыхъ. Явились доносики, слѣдовалъ судъ, оканчивалось казнью, и часто ужасно: многихъ осужденныхъ зарывали живыхъ въ землю, иныхъ разрубали на части. Галичане затрепетали, укрошились, были послушны Роману, если и не были ему преданы (153).

Романъ соединилъ Галичъ съ Волынью, и усилилъ стѣму свое могуществъ. Никогда еще Галицкое Княжество не проспирало такъ далеко своихъ предѣловъ. Сильно-же хищный, сколько храбрый и свирѣый, Романъ спѣшилъ увѣрить въ друзья и покорности главнаго недрежеля своего, Всеволода Георгіевича. Всеволодъ съ удовольствіемъ внималъ льстивымъ утверждениямъ Романа, слѣдовала словамъ Польскихъ писателей. Все состояло въ томъ, что Романъ взялъ дружину Польскія на помощь.

(153) Пословицу Романа сохранилъ намъ Кадлубекъ, переводя ея такъ: melle securius uti apum non posse, nisi penitus oppresso non raresfacto examine. Поговорка эта приводится въ Киевской Лѣтописи; сыну Романову говорилъ одинъ воевода: «Господинъ! не погнѣвайте...»
словам Галицкого Князя, позволил ему управляться с другими, и распоряжаться как угодно в Южной Руси (154).

Романъ не замедлил исполненіемъ. Онъ узналъ, что Рурикъ и Олеговичи уже дружились, сносились, совѣтуяшись между собой. Обвинивъ ихъ въ вѣроломствѣ, въ покушеніи опинать у него Галичъ, Романъ ударилъ прямо на Киевъ. Походъ его былъ такъ быстръ, что Рурикъ и Олеговичи не успѣли даже и убѣжать изъ Киева, гдѣ происходили ихъ совѣщенія. Киевляне встрѣтили Романа; Рурикъ и Олеговичи покорствовали ему и кланялись. Онъ велѣлъ Рурику княжить въ Овруч; Олеговичамъ хваль въ ихъ областіи, и онъ далъ Киевъ Ингварю, сыну Ярослава Любяка (155).

ши пчелъ, меду не ясни» (Исп. Г. Р. III, прям. 106). Кадлубекъ описываетъ и жестокость Романа; наши лѣтописцы молчатъ.

(154) Это видно изъ событий. См. далѣе, послѣ покъ Романа послѣ взятія Киева.

(155) Карамзину не понравилось присловье Романа о пчелахъ, и онъ утверждаетъ, что если это присловье точно было говорено Романомъ, то «Князья Российскіе могли свергнѣти тирана служить Человѣкѣобставленъ (ст. III, стр. 106)!!» Но какіе Князья? Рурикъ, грабитель Киева въ 1204 году? А права мѣста сверженіе этого тирана?
Тогда, безопасный со спорами Днѣпра, Романъ началъ приводить въ исполненіе свои обширные замыслы. Онъ принялъ названіе Великаго. Князя и Самодержца всѣя Руси (156), хотѣль усирарившь сосѣдей, искалъ честнѣй, владѣній, богатствъ. Всегда суровый, думающій, что спрогність и свирѣпость сущь главныя опоры власны, Романъ нападалъ на Липовцевъ, опустошалъ ихъ земли, выводилъ плѣнниковъ на Волынь, въ Галичъ, и опадавалъ въ же- лепокое рабство. Липовцевъ вирягали въ штѣліи, пахали землю, употребляя ихъ въ тысче лошадей, и долго попомъ оспавалась въ Липовъ пословица: «Злѣ, Романь, бобишь, кто Липовкаю орещь» (157). Съ другой стороны, Половцы обрашили на себя мечъ Романа. Они опустошили Грецію, и Императоръ Греческий просилъ Галицкаго Князя заспуплиться за Христіанъ. Романь высупилъ: ужасно было опустошение земель Половецкихъ! Изгоняемые, поражаемые всюду, Половцы еще бо- лѣе гибло опь жестокоой зимы (158).—Венгрія была въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ съ Романомъ. Бела умеръ въ 1497 г.—Андрей, нѣкогда княжившій въ Галичъ, спорилъ съ брашомъ сво-.

(157) Спириковскій.
(158) Mem. popul. II, 1023; Кен. спр. стр. 297.
имъ, Эммерикомъ, о наслѣдствѣ. Только посредничесво Папы могло оправдывать кровавое междоусобиѳ. Въ такомъ случаѣ, Романъ былъ спрашенъ Венгрія, пѣмъ болѣе, что объявивъ себя другомъ Андрея, онъ непремѣнно хошшлъ подкреплять сего Князя (159). Полша гибла между шѣмъ въ междоусобиѣ ужасномъ: Мечиславь и племянники его спорили и сражались. Романъ хошшлъ ошмашшпь Мечиславу за смартое свое пораженіе; но въ эпоху время дерзоспь Рурика и Олеговичей оскорбили Галицкаго Князя, и засшали его опложилъ свои предприѣшія на Полшу.

Думая, что Роману нѣкогда думашь о Кіевѣ, при другихъ дѣлахъ, Рурикъ и Олегоначи снова соединились, пригласили множесшво Половцевъ; язвилъ и спарый Кончакъ — «пришла вся земля Половецкая, » говоришь лѣпописи. Кіевъ былъ осажденъ и зажженъ, 1 Января 1204 года. Сквозь пламя пожара вспоргли въ него опустошшпели съ мечами. Еще никогда не испытывалъ такого позора древний, пресшольный городъ! «Сошвори-

(159) Эммерикъ, или Генрихъ, царствовалъ до 1204 г. — Послѣ нечастной войны съ Крестоносцамъ онъ умеръ, оставивъ наслѣдство сыну своему, Владиславу; сей острокъ оставался Королемъ, подъ опекою дяди Андрея, только полгода, и умеръ. Андрей получилъ тогда престоль Венгерскій.
лось великое зло въ Русской землѣ,» говоришь
лѣтописцы, « зло, какого не бывало онъ самаго ѣя
крещенія. Бывали надъ Киевомъ напаспи, бывалъ
онъ и взяшъ; но что всѣ прежняя бѣдствія! Не
покмо Подолѣ взяли и пожгли враги, но и самый
городъ, разграбили Мипрополисскую церковь Св.
Софіи и Десятинную Пресвятыя Богородицы, и
монашіи всѣ. Иконы обдирами, чеснѣе крес-
ты, священные сосуды, книги, даже одежды
прежнихъ Князей, принесенные въ даръ церквамъ
на памятъ ихъ, все было поругано, взяшо, уве-
зено (160).» Свирѣльные воины не щадили ни пола,
ни возраста, ни званія: умерщвляли, безчеспили,
брани въ плѣнь, при блескѣ пожарнаго зарева,
кличахъ Полоцковъ и спонѣ убиваемыхъ.... Пос-
ступая, какъ исшинные разбойники, Князя по-
дѣлись добычею (161), и оспавали опусмо-
шенный Кіевъ.

Послѣшимъ очищенъ память благороднаго Иго-
ра Свѣпославича Черниговскаго: онъ скончался
за пѣри года до взятія Кіева, въ 1202 г. (162) —
Главою Олесовичей былъ уже тогда Всеволодъ
Рыжій, сынъ Свѣпослава Всеволодовича, нѣсконеч-
ный, подобно опушу, но болѣе его жестокосердный и

(160) Кен. сн. стр. 297.
(161) у иноземныхъ гостей взяли по дѣлѣмъ поло-
вину ихъ имѣній. Иозе. Лѣт. стр. 64.
(162) Кен. спис. стр. 296.
безосвятный. Рурик был, кажется, только его сообщником— Князь малодушный, слабый, реславший весь род позора! Современники не смели судить его. «Рурик», говорили они, «христианский Князь, лишь немногих жил, прижил clay по плоди, по духу-же чадородие его было гораздо обильнее: мудролюбие, начинаемое спрахом Божим, воздержание, как основание добра, целью Христовою Иосифа, добродетель Моисеева, кротость Давидова, правослвие Константиновско, и прочия добродетели, прилагаемых им к соблюдению заповедей Господних: таковы были чада духа его, как философствовал Князь Рурик, молясь ежедневно, да сохранит его Бог! Милосердный ко всем, он, малых до великих, раздавая милосыню, обогащая монастыри и церкви, любовь несомненную имел он воздвижение церковных строений. Такова была и христианская его Княгиня, певцов небесных Анна, родителница Матери Божьего. Ни о чем не помышляла она, кроме церковных постро, милований, маломощных и бедующих (163).»

(163) Киевск. Лвт. (Карамзинъ, п. III, пр. стр. 104, 105). Карамзинъ не смелъ повторять сихъ похвалъ Рурику; онъ называетъ его только «презвымъ, набожнымъ, усерднымъ строителемъ церквей», впрочемъ «не имѣвшимъ доброй славы бративо своимъ: ни кротости Романовой, ни твердости Давида, ни
За что все сии похвалы Рурику? За то, что Рурикъ, въ 1198 году, огородилъ Выдубецкий монастырь каменною стѣною. «Спѣну совершали Сеннабрѣ въ 24-й день. Тогда прияла въ обишеь самъ Князь Рурикъ, съ Княгинею, сыновьями, Ростиславомъ и Владимировмъ, и съ дочерью Предславой; поспали кушью у Св. Михаила, сопворили пиръ немалый, накормили игуменовъ и калугеровъ, и возвеселились духовно о приведенной въ исполнение царской мысли Князя. Встъ превозносили его, а Игуменъ Моисей велегласно изрекъ ему: «Дивное виданье «нынѣ очи наши! Поспали крѣпко споцы работы бовь швоихъ! Опсель не берегомъ Днѣпра, но спѣною швоего созданія оградамся (16)»... Довольно! Понимаемъ Рурика, и его жизнеописателей.

Узнавъ о разграбленіи (можно-ли мнѣтъ называть?) Киева, Всеволодъ Георгиевичъ, какъ всегда, изъявили свой гнѣвъ, и — болѣе ничего!

воинской доблести Мстислава» (III, стр. 146).
Возможно-ли: въ Мстиславѣ замѣшишь только воинскую доблесть, и смѣнь сравнивать съ нимъ, опи-цомъ знаменитымъ человѣка великаго — кого-же? — Рурика! Не понимаемъ...
(164) Строителямъ стѣны былъ некто Мило-ндыбъ, въ крещеніи Петръ. Не спроями съ 10 Июля по 24 Сентября.
Можно было ожидать совсем другого ответа Романа Галицкого. Он ещё ужасён своими друзьями к Днепру; ожидали страшных следствий. Напротив: Роман предложил дружбу свою Рурику и Олеговичам, жалел о Киеве, но не изъявлял гнива. Бедные Князья радовались. Роман сделал еще более: он предложил овладеть Рурику Киевом. «Но сам я не смею располагать Киевом» — говорил Роман. «Князь Всеволод Георгиевич пойдет и мой отец и господин. Пойдет к нему: я стану умолять его, чтобы он отдал тебе Киев по прежнему.» Рурик согласился; послы Романа кроме того просили Всеволода просить Олеговичей. Всеволод гордился честью, которую воздавал ему сильный властитель Галича и Волыни. Боярин Михаил Борисович был послан из Владимира на берега Днепра; в присутствии его, Олеговичи, Рурик, Роман клялись все забыть и осмеять друзьями.

Роман предложил послу того соединенно наказать хищных соседей. Липовцы грабили Заднеприе; Олеговичи взялись усмирить их, собрали войско и просили Липовских наездников. Сам Роман захопил воевать Половцев. Он, Князь Смоленский, Рурик, племянники их, соединились и вошли зимой в Половецкую степь. Опустошение было ужасно.
Тогда, разделив силы Князей, и усправив, разогнав Половцев, Роман показал всю мѣру своего гнѣва. Въ Треполь собрались Князья по возвращеніи изъ Половецкой земли, и думали кончить обыкновеннымъ мироположеніемъ, т. е. дѣлажемъ добычи по мѣрѣ убышковъ, причиненныхъ каждому изъ участниковъ. Среди собранія всѣхъ Князей, Романъ хохотъ унизилъ шапкой шато Князя. Высказавъ Рурику всѣ укорины за его криводушіе, безчеловѣчіе, малодушіе, онъ велѣлъ дружинѣ своей схватить Рурика и везти въ Киевъ. Другіе Князья пропрекали и безмолвствовали. Рурикъ, жена его, и дочь ихъ, не любимая супруга Галицкаго Князя, были опведены въ монастырь, насильно пострижены, и заключены въ одну изъ Киевскихъ обители; двухъ сыновъ Рурика опослали въ Галичъ, подъ спра- жею. Киевъ оспался за Романомъ.

Романъ явился неукротимымъ, могучимъ и грознымъ. Все повиновалось его волѣ. Онъ возвращался въ Галичъ, и спѣшилъ возобновить войну съ Польшею. Въ Галичѣ услышалъ онъ, что Все- володъ Георгіевичъ негодуетъ на его самовластвіе, и даже сбирается идти къ Киеву съ войскомъ. Въ знакъ того, какъ мало дорожитъ Днѣпровскими областями, Романъ опдалъ Киевъ всеволоду, и опустилъ къ нему плѣниковъ своихъ, дѣ- шей Рурика. Всеволодъ посадилъ одного изъ нихъ.
Роспислава, въ Киевѣ, и замолчалъ. Романъ обратилъ дружину Галицкія на Полышу (165).

И Мечиславъ и прошивникъ его, Лешко, боялись Романа. Лешко охотно општывался опь его помощи, ибо слѣды дружинъ Галицкихъ оспавались развь и въ дружеской и въ непріятельской странѣ, вездѣ гдѣ только появлялись Галичане. Польскіе Короли могли быть попрежнему опь новыми сношеніями Романа съ Папою, или, лучше сказать, Папы съ Романомъ. Все могъ сделать, на все могъ рѣшиться для честолюбивыхъ замысловъ Князь Галицкій. Еше не прошелъ тогда періодъ ужаснаго владычества Папъ. Иннокентій, тогдашній владыка Рима, искалъ всѣхъ случаевъ распроспранившіе свое владычество. Вознедь въ доспѣванство Королевство Армению, Булгарію, Богемію, Папа могъ объявить и Галичъ Королевство, могъ даже передать Роману власть надъ окрестными землями (166).

Тѣмъ больше могъ обольстить Романъ, что власть Римскаго первосвященника распроспранилась тогда и на Царьградъ: онъ былъ взятъ Крестоносцами, и Лашинскіе Императоры владѣли имъ. Современники, съ горестию передавая

(165) Кен. спис. стр. 298—299.
(166) Что и сделалъ онъ въ послѣдствіи, называя Короля Венгерскаго Galiciae Rex.
намъ известно, что въ году взята и разграбленія Киева были знаменія страшныя, было въ одну ночь все небо красное, кровавое, пошомъ почернѣло, и по свѣтъ и по хорамъ пролилась плочна какъ кровь, съ ужасомъ прибавляють, что въ тотъ же годъ «погибли бого хранимаго города Константинова царство и земля Греческая, въ свадь Царей, и возобладали ими Фриги. Руссы слышали и записали подробности сего доспопамятнаго события, повѣствую, какъ ослѣпленъ былъ Исaacъ Комнины оптъ брата, и определить сына своего искать мстпщелей; какъ Царь Немецкий послалъ войско; какъ пришли страшные воеводы: Маркосъ, оптъ Римскія страны, изъ града Берна, гдѣ жилъ злой и поганий Дедрихъ; Кондофланцы и Дужъ оптъ Маркова оспрова Венедики, нѣкогда ослѣпленный оптъ Мануила Царя скепломъ, шакъ, что они его осмалились неврежденны, онъ глядѣлъ ими, но ничего не могъ видѣть. Описывая убйства и опустошенія, сопровождавшія взяйте Царьграда, Лѣтописцы наши съ изумленіемь говоря: о богатствахъ Царьградскихъ, Фригами разграбленныхъ: серебряномъ амвонѣ въ Софийской церкви, 12-ми алтарныхъ и 4 киевомныхъ серебряныхъ столпахъ, 12 крестахъ и деревахъ великихъ, выше человѣка, изъ чистаго серебра вылиныхъ, драгихъ камняхъ, чудныхъ жемчугахъ, 40 кубкахъ великихъ, безценныхъ сосудахъ, 40 кадкахъ чистаго золота,
и прочих драгоценностях, без счета и без имени (167).

(167) Сколько важно казалось тогда взятие Царьграда Латинцами, видно из того, что в рядную изъ Льтописей наших не включена отдельная статья, подъ названиемъ: О взятии Богомоль хранимаго Царьграда. Эта статья есть довольно подробное описание сего важнаго события, въроятно, переводъ, замѣчательный и въ лигительярномъ отношеніи. Подъ именемъ Фраево, Льтописцы разумѣли вообще Западныхъ Европейцевъ, Южныхъ, отличая ихъ отъ Вѣлсяцевъ, Сѣверныхъ Европейцевъ. Царь Вѣльцкій означаетъ Филиппа Императора Германскаго, имп. Греческаго Императора; Кондофларендо значить Графа Фландрскаго; Дуждо, отъ Маркова острова Венецианскаго, есть Генриха Дандоло, Дожъ Венециани, избранннй на 84-мъ году его жизни, и слѣпой. Сказка объ ослѣпленіи сего спарта-героя сохранилась и у Западныхъ писателей. О богатствахъ, награбленныхъ въ Царьградѣ воевателями, Вильгардунъ говорилъ, что опъ сомненія мѣра не фуа tant gaaignit dans une ville, а другой современникъ, ut tantum tota non videatur possidere Latinitas. (См. Гиббона, Фр. вер. I2, 75). Многія подробности въ описаніи о взятии Царьграда, сохранимъ въ нашихъ Льтописяхъ, любопытны. Приведемъ въ доказательство всѣ несколько строкъ: «На иныхъ корабляхъ испытывались пороки и лѣстниццы, а на иныхъ замыслили свѣшенныя бочки черезъ градъ, накладены смолы и лучины... И въ понедѣльнъ Вербный недѣлы приступила ко граду, солнцу всходящу, противу Святому Спасу, звому Верещебоко, и сташа и до Влахерны, приступила на 40 корабляхъ великихъ; блаху-же изре-
Папа и Священники Лапинские вошли в дружеские сношения и переговоры с Романом. Первым и единственным условием их было — принятие Лапинской вверы. Объ эпом были все забооты Папских посланников. До нас дошло любопытное насилевление Краковского Епископа Аббату Клержесскому, нёкогда посланному обращать Руссов въ Христианскую истинную вверу, ошт ереси Грековъ. «Ты идешь въ страну народа, безчисленного, подобно звёздамъ небеснымъ» — писалъ Епископъ. «Но исповѣдуя по имени Христа, въ хладныхъ спранахъ своихъ, Руссы ждущъ благотворнаго свѣта истинной вверы отъ намѣстника Апостоловъ. Рутенія» — пишеетъ далѣ Епископъ — «есть другой миръ» Пом помъ слѣдуюгъ поэмическія увѣщанія: Si enim gloria celeberrima et Thracius Orpheus et Thebanus Amphion coelo inseruntur et astra, et post mortem carmine vivunt, quod sylvestres et lapideos homines lyrae cantibus delinivit , quanto magis nos speramus,

менани межи ихъ, въ нихъ же люди на коняхъ, одѣты во броню и кони ихъ... И Фроими привлекошь корабли свои подъ стѣну въпомъ, и быша скалы ихъ великий черезъ градъ, а нижняя скалы равно съ зборолами. И бящутъ съ высокихъ скала на градъ, Греки и Варями, (ш. е. Грековъ и Варяговъ), камениемъ, и стрѣлами, и сулицами, а съ нижнихъ на градъ взлъпоша»...
quod gentes externas et immanes sacer Abbas Christo conciliet (168).


земли; кровию покупая я города, и не нуждаемся
ни в чьей помощи (169)!

Война с Польшею была начата. Услышав, что
Мечиславъ умеръ, Романъ осстановился, но узналъ,
что сынъ Мечислава, Владиславъ Тонноковь,
застушилъ мѣсто ощера, продолжая опустошения,
требовалъ плащежа убытковъ, просилъ
въ залогъ Люблинъ, и—вскорѣ заплашилъ жизнь за
смѣлую оврагу! Опятьлась опять пабора своего
съ малою дружиною, Князь Галицкій былъ окруженъ
многчисленнымъ непріяшемъ, сидѣвшимъ
въ засадѣ, сразился, и—палъ въ битвѣ (170)....

Спрашанная судьба! Современный Львописецъ
gоворить о Романѣ, что онъ «одолѣвалъ дру-
гихъ мудроствію ума, ходилъ въ заповѣдяхъ Божи-
хъ, спремился на враговъ, какъ левъ, сердщъ
быть, какъ рысь, губилъ ражи, какъ крокодилъ,
леса и земли чуждымъ, какъ орель, уподоб-

(169) Ист. Г. Р. п. III, стр. 111. Впрочемъ, все
повѣстование о пренѣяхъ Романа и обнаженіи меча
передъ Папскимъ посломъ, не достовѣрно: его нѣть
въ Львописахъ. Карамзинъ сослался на печатный Ке-
негерескій списокъ, стр. 300, 301, но не замѣтилъ,
что въ петатномъ это естества Издаделей. Они взяли
у Татищева (изъ III п. стр. 344). А онъ гдѣ взялъ?
Не знаемъ.

(170) Вѣ 1205 году. Тѣло его привезли въ Галичъ,
и положили въ церкви св. Б-городицы.
лясь храбрыми дикому шуро (171).» Начало жизни Романа было славно: рождённый онъ знаменитаго отца, онъ бился за вольность Новгорода и одержалъ победу дивную; но послѣ, много лѣтъ былъ въ ряду другихъ Князей и среди событий невеликихъ. Блистательное поприще Романа не продолжалось и пять лѣтъ Романъ показалъ, что могъ сделать сынъ Мстислава Игоревича. Испытанный Киръ Смѣлый нашей Историей, Романъ конечно ждалъ только времени, чтобы управляться съ Русскимъ Людовикомъ XI-мъ, Всеволодомъ Георгиевичемъ. Провидѣніе рѣшило внача (172). . . .

(171) Киевск. Лѣт. (Ист. Т. Р. т. III, пр. 114).
(172) Описаніе дѣлъ и характера Романа, сдѣланное Карамзиннымъ, есть собраніе противорѣчий! Карамзинъ не пожалѣлъ для него прилагательныхъ, по своему обыкновенію. Онъ называетъ его: второй Бухирисолдъ, дѣятельнымъ, хитрымъ, мужественнымъ, страшнымъ, пылкимъ, неутомимымъ, умнымъ, и проч. и проч., но не видитъ даже того, что страстный Всеволодъ совсѣмъ не былъ владыкою Романа, и что Романъ употреблялъ Всеволода только орудіемъ своей предпріимчивой политики. Карамзину казались времена Ярослава и Изяслава I-го еще продолжавшимися во времена Романа. Говоря о Всеволодѣ Георгиевичѣ, онъ нигдѣ не упускаетъ прибавленія: Великй Князь, и думаетъ, или, по крайней мѣрѣ, говоритъ о немъ, какъ о дѣйствительномъ Великомъ Князѣ.
Приятъ Романа, кажется, показалъ другимъ, что дерзость, смѣлость, быстрота иногда могутъ быть средствами повелѣванье; показалъ и возможность оскорблять Всеволодовъ, спрашающаго только одинъ угрозами. Олеговичи и Рурикъ поняли это, и думали употребить въ свою выгоду; но они не знали, что имъ не доставало ума Романова, его дѣвашельности, его неукротимой храбрости.

Смерть Романа мгновенно ободрила, оживила жалкихъ прошивниковъ. Первый возсталъ Рурикъ. Напрасно уговаривала его добродушная супруга не осквернять суженіе міра чина Ангельскаго, хотя и невольно на нихъ возложенаго. Сама она кончила жизнь въ монастырской обители, и даже въ схимѣ; но Рурикъ сбросилъ свою монашескую рясу и клюбукъ, прибѣгалъ въ Киевский дворецъ, свѣлъ съ Княжества сына своего, и объявилъ себя Киевскімъ Княземъ (173).

(173) «Рострижесь Рурикъ, говорятъ Лѣтописцы. Карамзи́нъ зналъ, что взова Романа, при свиданіи съ Королемъ Венгерскимъ, «говорила о глубокой твердости матери, и сдѣла ей немѣ́ (Королѣ) слово быть ея сыну вторымъ отцомъ» (Ист. Г. Р. п. III, стр. 113). »Действія соотвѣтствовали обѣщаніямъ», прибавлено къ этому. Въ самомъ дѣлѣ соотвѣтствовали; мы увидимъ это немедленно! Добродушный Лѣтописецъ дѣйственно сказываетъ намъ,
Этого казалось ему недоспашечно; Рурик кинулся в Галич.

Романъ оставил двухъ сыновъ оръ втрой супруги (съ которой сошлись после развода съ дочерью Рурика): Данила и Василька; старшему было только четыре года, младшему два. Благоразумная мать видѣла зыбкость Галицкаго Княжества, ибо всѣ угнѣщенныя власныя Романа Галицкіе бояре вознавали, видѣла и невозможность удержать власны юныхъ Князей надъ обширной волосью општскою, при хищническъ сосѣдей. Объявивъ, съ помощью вѣрныхъ бояръ и дружинъ, Данила премыкнишъ опца, Княгиня оправилась въ Сонокъ, видѣлась тамъ съ Королемъ Венгерскимъ, и съ увѣреніями о помощи дѣтямъ страраго друга, и съ Венгерскими войсками возвратилась въ Галичъ. Здѣсь народъ и бояре уже волновались, хотѣли бунтовать, но не смѣли, и встѣшили Рурика, пришедшаго съ войскомъ, мужесшевенно. Онъ принужденъ былъ оборониться въ Киевъ (174).

Еще до похода своего на Галичъ, Рурикъ переговаривалъ съ Олеговичами, осталъ имъ Бѣлго-

что Король Венгерскій обласкалъ дѣтей Романа. Но когда сонъ-же Львовецъ вѣршитъ искренней похвалы Романа Всеволоду—должно-ли намъ повторять слова его безъ всякаго разсужденія, и украшать еще ихъ своими сентиментальными фразами?

родь и получил уврение въ ихъ дружбѣ. Послѣ неудачи его, вновь съхалились друзья, и положили идши союзно на Галичъ; прибыли Смоленскій Князь, пришли и Половцы. Рурикъ и Всеволодъ Рыжий предводительствовали ратью. Вдова Романова видѣла бунтъ внутри Галича, приближеніе вра- говъ извѣст и отсюду, ибо и Польскія войска, вопреки волѣ Лешка, шли соединившись съ Рури- комъ и Всеволодомъ. Княгиня Галицкая умоляла Короля Венгерскаго о помощи; онъ явился, но, вѣроятно, Княгиня узнала ненадежность и этого, послѣдняго союзника, бѣгала въ родовую область Романа, Волынъ, и затворилась во Владимировъ. Полаки, Рурикъ съ племянникомъ, Олеговичи и Венгерцы сошлись въ Галицкой области. Опасенія Княгини оправдались: Король Венгерскій не думалъ уже о дѣтяхъ старо го друга. Начались переговоры, хитрости; никто не хотелъ успу- нась. Горделивый Всеволодъ Георгіевичъ могъ тогда порадоваться неожиданному счастью. Пе- реговоры въ Галичъ кончились пѣчаль, что рѣ- шились не оспавать Галича ни Олеговичамъ, ни Рурику, но послами звалъ на Галицкое Княжесвѣво сына Всеволодова, Ярослава, княжившаго тогда въ Переяславѣ (сей уѣздъ оставался въ его владѣ- ніи послѣ смерти храбраго Владимировъ Глѣбовича). Согласясь по невольсь съ другими, Олеговичи пе- рессорились между собою; дѣти Игоря негодова- ли на Всеволода Рыжаго, и начали дѣйствовать
шайно. Галицкие бояре звали ихъ къ себѣ. Ночью укрывался онъ друзей своихъ Владимировъ Игоревичъ, съ братьями Святославомъ и Романомъ; шремя днями предупредилъ Ярослава, уже сказавшаго изъ Переяславля, я былъ объявленъ Княземъ Галицкимъ. Ярославъ ни съ чьмъ обратился въ Переяславль, Король Венгерский ушелъ во своици, а Рурикъ вскорѣ узналъ дружбу Всеволода Рыжаго (157).

Возгордясь неожиданнымъ приобрѣденіемъ Галича, Олеговичи рѣшились не вредить другъ другу враждой. Всеволодъ Рыжий думалъ, что наступаетъ время рѣшить порежись это долговременную вражду рода ихъ съ Мономаховичами. Если Романъ бралъ смѣлость, почему нельзя было помѣкать Олега выиграть штѣмъ-же? — Едва воз-

(175) Спрашиваемъ: какимъ-же образомъ (дѣйствіе Короля Венгерскаго сопоставляла его общиані- ялы?) Кажется, все дѣло походило на дѣлѣ, добычи, Карыминъ умѣлъ оправдаться въ своемъ предположении. «Можемъ быть, » говорилъ онъ, «сама ждущующая супруга Романова убѣдилъ Короля Венгерскаго согласиться на избрание Ярослава Всеволодовича, въ надеждѣ, что опецтъ Ярославовъ, сильный Всеволодъ Георгіевичъ, вообще уважаемый (но гдѣ-же являлась сила Всеволода, и кто уважалъ его?), обуздаетъ племъ народъ мнѣнкий, и со временѣмъ возвратить Данилу достоинство его родителя » (Исп. Г. Р. т. III, стр. 117). Изъ чего выведено все это?
врался въ Киевъ Рурикъ, какъ Всеволодъ Рыжий явился подъ Киевомъ, и Рурикъ бежалъ въ Овручь. Начало было хорошо. Послѣ Рыжаго явились въ Переяславлъ, и сказали Ярославу, что онъ долженъ осадить Переяславль сыну новаго Князя Киевского, если не хочетъ погибнуть. Не видя ни откуда помощи, ибо Князь Смоленский былъ осажденъ Олеговичами въ Велгородѣ, Рурикъ не двигался изъ Овруча, сынъ его изъ Вышгорода, а Всеволодъ Георгіевичъ былъ далеко, Ярославъ успушилъ, просилъ только свободнаго пропуска, и уѣхалъ къ ощиу.

Но Рурикъ одумался, собралъ войско, и пошель на Киевъ. Всеволодъ Рыжий немедленно удалился; сынъ Рурика занялъ Переяславль. Рыжий звалъ Половцевъ, пребовалъ помощи изъ Галича, и получивъ обшкому подкрепленія, послѣ жестокой битвы, овладѣлъ Треполемъ, облегъ Князя Смоленскаго въ Велгородѣ, и принудилъ его просить подать. Долго пропивился Торчекъ, гдѣ засѣлъ Мстиславъ Мстиславичъ, усердный защищникъ чести Князя Смоленскаго; наконецъ и Торчекъ сказалъ: Мстиславъ просилъ пропуска въ Смоленскъ, и уѣхалъ муда съ Княземъ Смоленскимъ (176). Рурикъ не дождался осады Киевъ, и бѣжалъ

(176) Здѣсь первый подвигъ сего незабвенного Князя, великаго человѣка!
въ Озруть; Всеволодъ Рыжий вступилъ побѣдителемъ въ Кieвъ, оставивъ на время Рурика въ покое. Половцы жгли и грабили селенія по Днѣпру (177).

Когда Всеволодъ Рыжий гордился своими побѣдами, Игоревичи, обладавши Кieва, уступивъ Рыжему всѣ прежня свои владѣнія — Новгородъ Сѣверскій, Чуппивль, Стародубъ, Посемь, искали завоеваній въ другой сторонѣ. Они раздѣвали плами малежа на Волыни, гдѣ вѣрная, но малая дружина охраняла еще вдову и дѣтей Романа. Володиславъ, сильный вельможа и спрашнѣнный врагъ Романа и рода его, управлялъ Галичемъ. Злобный, подобно Владимиру Игоревичу, онъ хотелъ искоренить сиротъ, дѣтей Князя, предъ кошрымъ прежде унѣженно сграбалъ. Священникъ явился изъ Галича во Владимѣръ Волынскій, поспѣвалъ выдачи Даниила, Василька, магера ихъ, и покорности Волинцевъ Галицкому Князю. Владимиръ поплы себѣ оскорбленными, едва не убили послѣ, но Княгиня видѣла ненадежность народной защиты, ибо замѣнила шайное заговоры, злоумышленіе вельможъ и воиновъ. Надобно было спасать несчастныхъ малолѣтнихъ Княжичей. Она рѣшилась бѣгать. Никому не смѣла она повѣрить себѣ шайны, кроме Мирослава, дядьки Даниилова, кормилицы Васильковой и

(177) Ист. Г. Р. т. III, пр. 121.
священника Юрия. Съ еими премя, върными слугами, взявъ дѣмей, ночью, Ннягиня оспавила Владиміръ Волынскій. Вѣглецы прошли сквозь ошерстіе въ степи, не смия идти въ городскія воронча, и направили путь въ Польшу (178).

Опасенія Ннягии объ измѣнѣ Владимірцевъ скоро подтверждялись. Вся Волынь добровольно покорилась брашу Владиміра Игоревича, Свѧпославу; другой брашъ его, Романъ, получилъ удѣлъ въ Звенигородѣ. Такимъ образомъ, Олеговы помомки завладѣли на время поочи всѣми Русскими странами на югѣ и Заднѣйріемъ до Смоленска: Галичемъ, Волынью, Киевомъ, Переяславлемъ, Черниговомъ, Посемьемъ. Только въ Овруѣ держался Рурикъ, и въ Турь княжили помомки Свѧпополка, дѣпши храбаго Юрия (179). Польскія Князья покорялись Олеговичамъ. Смоленскій Князь не думалъ прощиваться. Всеволодъ они вовсе пересяли боясься. Но Всеволодъ разсердился наконецъ на Олеговичей. Увидѣвъ изгнаннаго изъ Переяславля сына своего, онъ съ досадою говорилъ: "Развѣ Русь также не моя ошчина?" собралъ войско многочисленное, осенью въ 1207 году высшупилъ, и—погубилъ Ря-
занских Князей. Мы говорили уже об этом (180). Помимо возвращался он в свой Владимир, и как будто забыл о Киеве и Переяславе.

Уверявь в ненадежной верности подданных, вдова Романа Галицкого скоро узнала и ненадежность дружбы его союзников. Поступки Короля Венгерского и Польских Князей не оставляли уже в этом сомнения, но еще можно было полагаться на Лешка, и вкривь, если не дружбу его, то, по крайней мере, корыстолюбию. Лешко встретил беглецов дружески, плакал, обнимая Даниила и Василька Романовичей, общал помощь. Вскоре приехали к нему послы из Галича, привезли золота, и Лешко опять сдал вдому и диплом Романа в Венгрію. «Мы были друзья Романа Мстиславича,» говорил он через послов своего, Владислава Лисаго. «Пособим-же диплом его, изгнанникам из родной земли!» Андрей, так-же как Лешко, головы были помогать; приехали и к нему Галицкие послы. Он переговорил с ними, замолчал, освободил Даниила, Василька и мать их у себя в Венгріи, и отмывался войной. Надобно было върить ему и ждать (181).

Нам освещается обозрение событий в Новгороде с 1182 года, так как мы обозрели со-

(180) См. выше, стр. 116-118.
(181) Киевск. Лет. (Ист. Г. Р. III, стр. 120).
бышіа въ другихъ Русскихъ областяхъ. Здесь главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является Всеволодъ Георгіевичъ.

Исторія Новгорода во всѣ сія годы представляєть борьбу вольныхъ Новгородцевъ съ цимъ Княземъ, частными событиями въ областяхъ Новгородскихъ, нападеніе на Новгородъ новыхъ сведій — Нѣмцевъ и Липовцевъ, и войны, безпрерывно починивъ веденія Новгородцами прошіхъ. Изобразить сначала дѣла Новгородцевъ со Всеволодомъ; другія события были незначительны.

Мы видѣли, что описаны опять Олеговичей, послѣ дѣятельнаго пособія въ войнахъ 1182 года, Новгородцы помирились со Всеволодомъ, и взяли опять его Ярослава. Сей Князь, сынъ Владимира Мстиславича, послѣ смерти отца жилъ въ Суздальской области (182). Черезъ два года, послѣ жестокаго нападенія Липовцевъ на Новгородские предѣлы, Новгородцы не взлюбили Ярослава, «сохоронившаго много накопленныхъ землевъ ихъ, » просили Всеволода сменить его, и требовали себѣ сына Смоленскаго Князя, Мстислава Давидовича. Всеволодъ согласился; но дѣйствовалъ вътвайно, желая обременить поспѣнѣнно прочную властью своей Новгородцевъ. Въ 1188 г. оказа-

(182) См. выше стр. 63.
лисъ успѣхи его полишни. Начался бунт; царь, пребовавшая снова Ярослава Владимировича, перекричала другихъ, и Всеволодъ оправилъ его княжимъ въ Новгородѣ; Давидовичу указали пушъ изъ вольнаго города. Девять лѣть продолжалось послѣ шего княжение Ярослава. Былъ орудіемъ Всеволода Георгіевича, Ярославъ повиновался воль его, прашилъ жизнь Новгородцевъ въ ссорахъ Всеволода съ другими Князьями, молчалъ, вида приращеніе сообщниковъ его въ Новгородѣ (183). Но вѣче явно увидѣло наконецъ снисходительное перѣдѣние своего Князя. Въ послѣ время сообщники Всеволода попрбовали изгнанія Ярослава и послѣшша во Владимировъ: хопѣли рѣшишельно поддашься Всеволоду, и молимъ у него сына на Княжество. Тогда была война у Всеволода съ Олеговичами. Вѣче было въ недоумѣній, спорило. Нѣкоторые изъ Новгородцевъ свое-волѣй оправились наконецъ ко Всеволоду, и просили, осты имени всего Новгорода, дать имь сына; другіе свели съ Княжества Ярослава, и привали къ себѣ Княза изъ рода Олеговичей.

(183) При изгнаніи Ярослава, Новгородцы говорили, что онъ (много вораху накости.) Въ 1196 г., при заключении мира между Черниговскимъ Княземъ и Всеволодомъ, (Новгородъ выпложитъ вси Князи вб свободу, гдѣ имъ любо, что себѣ Князя помимаютъ,) Новг. Лет. стр. 58.
(Ярополка Ярославича, сына бывшаго тогда Черныговского Князя); Ярославу данъ былъ удѣль въ Торжкѣ. Всеволодъ не скрывалъ своего негодованія, объявилъ Новгороду непріязнь, не воевалъ, но грабилъ, захватывалъ повсюду Новгородцевъ, укоряя, что сами-же они просили Князя опъ руки его. Напрасно Новгородцы опи- вчали, что это былъ не голосъ вѣча, но своевольство немногихъ; напрасно потомъ, желая мира, изгнали Олеговича, черезъ полгода по при- здѣ его въ Новгородъ, и призвали Ярослава. Всеволодъ не прекращалъ своего мщенія, и въ конце 1499 года Новгородцы увидѣли необходимость согласиться на его желаніе. Определились послы во Владимиръ. Всеволодъ угошилъ ихъ, увѣривъ, что не думаетъ разрушать свободы Новгородской, и даетъ Новгороду волю выбирать любаго изъ его сыновей. Новгородцы думали обмануть хищраго Князя, и избрали чермежекъ-лѣпшаго сына его, Свяшполава. Они ошиблись, полагая, что могутъ закрываться именемъ сына Всеволодова, и не слушаться воли опца. Воля какъ опытные приѣхали изъ Владимирова, княжичи и управляли. Новгородцы не ладили съ ними; ссоры были безконечны. Такъ прошло шесть лѣтъ. Всеволодъ думалъ, что насмало время дѣйствовалъ прямо, и объявилъ, что видя малолѣтство Свяшполава, хочешь дань Новгороду владѣнія достойнаго. Кончаншпину, сшаршему сыну своему
вручили онъ крестъ и мечъ, сказавъ, что Новгородъ есше древнѣйшее Княжество Русское, что онъ благословляетъ его бывать старѣйшимъ изъ Князей Русскихъ, завѣщаваетъ помнить славное имя и оправдать его дѣлами. О вольности Новгородской не было рѣчи (184). Новгородцы приняли Констанцина, не внимали завѣщанъ Всеволода, поспѣшили по прежнему, и увидѣли поздно ошибку. Среди вѣча явились бояре Всеволодовы, укорили Новгородъ въ обидѣ Великому Князю, безъ суда обвинили многихъ знаменитыхъ Новгородцевъ, и передъ глазами всѣхъ умершили знаменитаго гражданина, Алексѣя Сбыславича (185). Въ то же время Новгородъ услыша о гибели Рязанскихъ Князей (въ 1207 г.). Народъ думалъ, что насмѣюются времена Андрея Георгіевича, заступалъ, забунтовалъ; жизнь юнаго, доброго Констанцина была въ опасности, и, сверхъ ожиданія, послѣ Всеволодовы пріѣхали въ Новгородъ и объявили,

(184) Слова Всеволода сохранились въ лѣтописяхъ не Новгородскихъ (Ист. Г. Р. п. III. пр. 117). Въ Новгородской Лѣт. (стр. 73) онъ говорить только: «Въ землѣ вашей ражь ходи, а Князь вашъ, сынъ мой Святославъ, малъ, а даю вы сына свой старѣйши.»

(185) «И убиша и безъ вины — а заутра плака святая Богородицы у святаго Якова, въ Нере вскомъ Концѣ» (Новѣ. Лѣт. стр. 74).
что Князь Великий дает Новгороддамъ полную свободу, берешь сына, позволяешь выбирать въ Князя кого имъ угодно, и въ исполнение желания доброго народа, утверждаетъ всѣ грамоты и права, данныхъ имъ отъ прежнихъ Князей. «Кто до васъ добро—любите; кто не добръ—казните!» говорили послы (186).

(186) «И вда имъ волю всю, и уставы старыхъ Князъ, его же хошьку Новгородцы» (Новг. Лѣт. стр. 75). Возвратясь домой изъ Рязанского похода, Новгородцы составили шумное вѣче. Посадникъ Дмитрий Мирошкинъ, оставшійся у Всеволода, былъ обличень въ томъ, что онъ (повелѣша на Новгородцы) серебрѣйшему, а по волосы кунѣ брали, по кушемъ виро дыкую, и повозы возимы, и все зло.» Домы Дмитрия и братьевъ его (одинъ изъ нихъ, Борисъ, приѣзжалъ съ Владимировскими посломъ, и вмѣстѣ съ нимъ судили и вѣль умертвить Алексѣя Святославича) были разграблены, сожжены, села и челядь проданы, и все раздѣлено между Новгородцами: пришлося по при грина на человѣка, не считая того, что возвремя грабежа майно купо захватили. Такъ я читаю слова: «Изъъпокъ раздѣлишь по зѣбу, по 3 гривнѣ по всему городу, и на цѣтѣ аще купо потаи подхватили, и того единъ Богъ вдадеть, и опы того мнози разбо гатѣша» (Новг. Лѣт. стр. 75). Въ словахъ: по зѣбу, мнѣ кажется тоже выражение, что ухо на ухо, по головно; мы доньѣ называемъ деньги, которыя да ряты родильницамъ: на зѣбокъ положить. Слова: цѣтѣ, кажется, значитъ: при грабежѣ. Вспомнимъ выраженіе: взять на цѣтѣ. Сочинитель Опытома
Ho еще димились тогда развалины Рязани; всколько знаменных Новгородцев были въ честьномъ плавѣ у Всеволоды; войско его сплощало въ оружіе; партии, смешеніе раздирали въ теч.; защищника не было, и Новгородцы, поблагодаривъ Всеволоды, просили снова дать имъ юна-

Профессоръ Новгородскихъ (стр. 107) полагалъ, что раздѣлиша по зубу, значить дѣлежъ какихъ нибудь особенныхъ драгоцѣнностей. Карамзинъ доказывалъ, что сиѣ драгоцѣнности должны быть моржовыя клякы, и что ими считали въ Новгородѣ цѣнность, такъ, какъ считали ея кунами и мордаками (Ист. Г. Р. тт. III, стр. 128). Еще непонятное выраженіе, при семъ-же случаѣ: "А что на дѣѣкахъ (въ Строевскомъ): "а что ся на дѣкахъ остало въ писмѣ, а то Князю оставиша". Далѣе: "И даша дѣѣки Дмитрова Святославу" (въ Строевскомъ: "и даша Князю дѣѣки Дмитровы, а баше на нихъ богатство безъ числа"). Щербаковъ думалъ, что это значитъ доски, на которыхъ Дмитрѣй записывалъ долги; Тапищевъ, что это значитъ лаки, объяснялъ, что лаки закрывались опускными досками. Если предположимъ, что въ позднѣйшемъ, Строевскомъ, спинѣ, прибавки сдѣланы незнающими писцами, то вотъ наша догадка: въ Сибири называются дощечками большія суда, или крытые ладья. Это слово могло перейти туда въ древнѣе времена, съ Новгородцами. Такъ на Байкалѣ, до сихъ поръ, Юго-Восточныя вѣтры называются: шелоки. Значеніе сего слова узнаемъ на Ильменѣ, отъ каждаго Новгородца, который такъ называетъ вѣтеръ, дующий отъ Шелоки.
го Святослава Всеволодовича. Съ досадою, съ горецией спошьли они на бояръ Владимировскихъ, съ нимъ принявшихъ, видѣли ихъ самоуправство, и — принуждены были молчать (187).

Здѣсь явленіе, дополня невиданное нами въ Исторіи Русскаго народа.

(187) Вопль частными событиями въ Новгородѣ. Въ 1186 г. Вышатъ, съ удалцами Новгородскими, дѣлалъ удачный набѣгъ на Финляндскую Емъ (ходиша молодцы на Емъ, о Вышатъ о Васильевичъ, и придоша оный здорови, добывшше полона); въ 1187 г. избили Новгородскую дружину въ Югрѣ и на Печорѣ; въ 1188 г. была ссора у Новгородцевъ съ Нѣмецкими и Варяжскими купцами, и прекращенъ торгъ; есть извѣстія, что Новгородцы нападали тогда на Шведскіе берега, разграбили и сожгли городъ Сигтуну, близъ Унсальы, но извѣстіе апо недостовѣрно (См. Ист. Г. Р. п. III, пр. 85); въ 1191 г. Opinion быль походъ на Емъ, а зимою на Чудь: тогда взяты были городъ Юрьевъ, а на другой годъ Одене. Въ 1193 году, Новгородцы посылали войско мстить Юргамъ. По оплошности вееводы, войско апо было перебито; на другой годъ оставокъ его пришель въ Новгородъ. Вѣдѣцы сорились, оговоривали другъ друга; нѣкоторы изъ нихъ, по подозрѣнію въ измѣ, казнены. Въ 1200 году Литовцы сдѣлалъ набѣгъ на Ловатъ; Новгородцы мстили имъ такъ же. Въ 1201 г. снова была ссора съ Нѣмецкими купцами, и потомъ заключень миръ.
Глава III.

Съ невольным умилениею смотрели мы на ранний гроб Мстислава Ростиславича Храброго, обливый горькими слезами вольных Новгородцев (188). Умирал Мстислав поручил малолетнимъ сырокъ своихъ брашьемъ, а младшаго сына, Владимира, опъдаль пъспуку его, Новгородцу Борису Захарьевичу (189). Пролилось двадцать восемь льть. Дѣти Мстислава были въ зрѣломъ возрастѣ силы и мужества, отличались душевной доблестию и воинскою храбростью. Владиміръ, съ согласія Новгородцевъ и Всеволода Георгіевича, былъ Княземъ въ Псковѣ, и былъ съ Литовцами и Чудью. Старшій, Мстиславъ, находился у дядей своихъ, въ южной Руси. Мы видѣли его добрый сподвижникомъ Рурика Ростиславича, раздѣлявшимъ превращенія хребія сего Княза (190). Когда Всеволодъ Рыжій

(188) См. выше, стр. 105, и пр. 86.
(189) См. выше, стр. 103. Борисъ Захарьевичъ жилъ послѣ того въ Треполѣ съ дѣтьми Мстислава. См. прим. 92.
(190) Въ первый разъ видимъ Мстислава Мстиславича въ войнѣ съ Полоцами 1193 года, черезъ 13 льть послѣ смерти омнаковской; посомь находимъ его посланными въ Талицы, и приведшимъ войско на Рома-
изгнал изъ Киева и пъснил Рурика, и Мспиславъ Романовичъ принужденъ былъ умолять о пропускѣ въ свое Смоленское Княжество, обѣщаясь не вспушаться въ чужия дѣла, Мспиславъ Мспиславичъ уѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ (191). Князь Смоленскій пожелалъ наградить Мспислава, и далъ ему въ удѣль Торопецъ (192).

Еще не знали сего доблестнаго Князя совре-менники его. Добрый и храбрый, подобно ошцу, онъ скрывалъ до сихъ своего величію, благородную душу, участвовалъ въ мѣлкихъ битвахъ Князеи, но презиралъ ихъ, и наконецъ рѣшился быть спа-

(191) См. выше, прим. 176.

(192) Торопецъ, на рѣкѣ Торопѣ, впадающей въ Двину, въ 497 верстахъ отъ Москвы, 357 верстахъ отъ Пскова, къ Юго-Востоку. Онъ находился въ самой срединѣ между Полоцкомъ, Смоленскомъ, Тор-жкомъ и Новгородомъ, отъ котораго лежитъ прямо на югъ, нѣсколько вправо отъ Ловыни. Всѣ мѣста, гдѣ былъ Мспиславъ Мспиславичъ, драгоцѣнны благодаря нашей памяти. Къ Торопцу должны мы приближаться съ сильнымъ чувствомъ сердца: здѣсь каташъ Мспиславъ. По Словарю Щекапова, въ 1808 году была еще цѣла земляная Торопецкая крѣпость. Нынѣ Торо-пецъ принадлежитъ къ Псковской Губерній.
сипелемъ, примиривелемъ Русскихъ земель, за-
щитою слабыхъ, грозою сильныхъ, безкорыстно
милуя и карая. Его назвали въ послѣдствіи
Удатнымъ или Удальцемъ (193). Что хотѣли выра-
зить симъ названіемъ? Не удальцы, которыми
ознаменованы были пятинадцать лѣтъ славнаго
жизні Мстиславова? Но сіи удачи были слѣд-
ствіемъ глубоко обдуманнаго плана, крѣпоспи
душевной, мужества пѣлеснаго.

Воображаемъ Мстислава 'Мстиславича', въ
бѣдномъ Торопецкомъ его удѣлѣ, думающаго ду-
му о судьбѣ Руси, и изыскивающаго средства
совершить свои обширные помыслы.

Что видѣлъ онъ окрестъ себя? Города въ
пожарахъ, воспаливаемыхъ иноплеменниками, при-
зывающими роднею на родню, братомъ на брата,
или Князьями и ихъ безчеловѣчными дружинами,
для защищы своего жалкаго бытія; поля, запек-
шіяся Христіанскою кровью; пашни, заросшія
волчцемъ, ибо воздѣлявавши ихъ погибли; меж-
доусобия, дошедшія до послѣдней степени нагло-
сти и безстыдства; клятвы, едва данныя и уже
нарушенныя; Киевъ, обезславленный, опозорен-
ный, грабленный нѣсколько разъ, и — кѣмъ?

Карамзинъ замѣчаетъ, что по Богемски: удатный,
значитъ также: храбрый.
Русскими Князьями; Рязань, сожженную Князем, взявшим ее во время мира и при изъявленіи по- 
корносны; клеветы, взводимыя однимъ на другаго; 
бояръ своевольствующихъ; права наслѣдства 
пощеряныя, нарушеныя; прежнихъ яноспле- 
менниковъ, пожирающихъ жизнь и добро Русской 
земли, и новыхъ — Липовцевъ, Нѣмцевъ, Поля- 
kовъ, Венгерцевъ, спремившихся въ Русскія облас- 
си съ огнемъ и мечемъ. Свобода Новгорода 
издыхала; родъ Олеговъ, въковой врагъ Мономахо- 
ва рода, слабый, изнеможенный, побѣдилъ родъ 
Мономаха, владѣлъ Галичемъ, Киевъ; Мономахо- 
овичи были разсѣяны, раздираемы несогласіями . . . 

На кого изъ современниковъ могли, съ ушь- 
хою и надеждою , обращшися взоры Мешислава 
Мешиславича ?

Первый предсказывался ему Великий Князь, гор- 
деливый владѣмель Сѣверной Руси, Всеволодъ 
Георгіевичъ. Уже приидашь при года власшво- 
валъ онъ. Правда: области Владимирскія были 
крѣпки подъ его рукою; Булгари и Половцы не 
смѣли впадать въ его земли; города и селенія 
безопасно умножались по берегамъ Волги и Клязь- 
мы; но мыслилъ-ли Всеволодъ о благоденствіи , 
безопасности другихъ Русскихъ земель? думалъ- 
ли о вести Мономахова дома? можно-ли было о- 
жидать отъ него, уже спараго и дряхлаго , 
швердоспы духа и добледушія при перемѣть, не- 
благопріятной, угрожавшей ежедневно? Всево-
ладь ошмыкалъ жеспокой, своею высокоплнѣнной полиською, пользовался слабошую другихъ, и горделиво, холодно губилъ, робко уступая при первомъ опшорѣ, при первомъ сопрошвленіи. Сердце Мспислава не могло лежать къ нему. Свирипось, съ какою вселодь рѣшилъ судьбу Глѣба Рязанскаго и несчастныхъ племянниковъ своихъ, Мспислава и Ярополка; жеспокось, съ такою злагашилъ и пичмологъ онъ беззащищную Рязань; хипрая наспойчываетъ, съ какою двадцать лѣтъ удушалъ онъ вольную жизнь Новгорода, могло-ль все это имѣшь цѣлую наступтеніе Руси? Въ може време, Вселодъ уступалъ Священсву, уступалъ Ярослavlъ, Олеговичамъ, не думалъ прекращать междоусобиѣ и бѣдствій въ Галичѣ, Киевѣ, Смоленскѣ, Полоцкѣ, Черниговѣ, кичился, гордился величаниемъ Князей, и перепадъ обиды и оскорбленія первого дерзкаго смѣльчака! Олеговъ родъ шѣснилъ, гналъ Мономаховичей, овладѣлъ Киевомъ и Галичемъ, а Вселодъ безмолвствовалъ, каралъ Рязань, шѣснилъ Новгородъ, забывая, что имь сипѣщеніями убываютъ жизнь Новгорода: онъ не смѣлъ оправданою рукою сломить его, но и не выпускалъ изъ рукъ, помя, ослабляя, не смотря на Чудь, при угнетеніи Новгорода подпавшую власщи новыхъ пришлецовъ, Латинскихъ Христіанъ, Нѣмцевъ, не взирая на Лишку, оптившую владѣнія Полоцкія, раззорявшую волоспи Смоленска, Новгорода, Пскова. Нако-
нещё, что могла принести Руси кончина Всеволодья? Новая междоусобица, новая бедствия! Шесть сыновь было у него; вражда уже возникла между ними, а сильного духом не было из них видно.

Смари Рурик Ростиславич, Князь-разстрела (194), загнанный в Овручь; Князь Смоленский, вымолвивший пощаду у Олеговичей; мальки Князя Полоцк; Олегович, дымишфоравшие во внешии безовсенийного Всеволода Рижаго — на сих ли Князей была надежда? Наследники Романа Галицкого жили изгнанниками в Венгрии; Игоревичи, ежеминутно угрожаемые Польшей и Венгрией, и не ручавшиеся за пьердосшь Галича ни делами, ни умом; наконец — Всеволод Рижий, грабитель Киева, уже споль сильный, думавший только о своевольных опищих земель, и в тое вреяя молодущий крамольник — вошт современики, коих зналъ Мстиславъ Мстиславичь!

Опредедь опь своекорысты, не думать ни о Великомъ, ни о другомъ какомъ-либо Княжестови, сдѣланнойся сильнымъ Княземъ, грозою крамольниковъ, засвидетельствовавъ боясьть своего имени, совокупности въ единую душу всѣхъ Князей, умирания ихъ, двинуть на враговъ внѣшнихъ, прославить Русь славу ошцовъ, и лечь во гробъ съ числомъ совѣстю, съ увѣренностью на счастіе опищемы, съ славою землаго Ангела-Хранителя — ма-

(194) Соф. Спировскій, т. I, стр. 216.
когда была мысль Мстислава Мстиславича, мысль, которой рѣшился онъ посвященъ всю жизнь, мечь и умъ свой (195)!

Какъ мысль сія запала въ душу Торопецкаго малосильнаго Князя? Апостолы молчать: мы не знаемь. Но сынъ доблестнаго Мстислава, можетъ быть, и самъ не ощавалъ себѣ ощущеніе въ развитіи мысли великой; можетъ быть и не умѣлъ бы ощутить такого ощущенія. Какъ оценъ его, онъ могъ только сказаться самъ себѣ: «Не углашай духа, иди, дѣлай, не бойся умереть за опочивцу; невѣрнѣ въ бѣздѣ очищаешься онъ грѣха, а смерть легко застанешь тебя въ грѣхахъ (196)!» Такъ, можетъ быть, сказалъ себѣ Мстиславъ, благословилъ себя крестомъ, и спалъ смѣло.

(195) Не думаемъ влагать здѣсь нашихъ мыслей Мстиславу: такъ могъ онъ самъ смотрѣть на современные события. Долгъ Исторіи поставить наблюдателя на настоящую точку зрѣнія. Не странно ли, что донынѣ, прославляя другихъ, мы ихъ и часто безславныхъ, Князей, Русскіе Историки во все не замѣчали великаго Мстислава? Счастливыми себя почитаемъ, если наше повествованіе, хотя нѣсколько язвитъ сего незабвенного Князя въ испинномъ свѣтѣ.

Намъ не нужно будетъ для сего выводить небывалое, какъ выводилъ Карамзинъ о Мономахѣ: дѣла говорить! мы только поясняемъ ихъ.

(196) «Духа не угашайте!» Слова Апостола Павла. Слова Мстислава Храбраго см. выше, стр. 104.
Если дивимся его душу необыкновенной, звездою во мраке современного, что не меньше удивляется и глубокому познанию современных дел, ошифрованы, характеризованы, какое показал Мешпилавъ, прислушиваясь к своему дулу. Доблестный орел, боровшийся съ грозною силой Андрея, Романа Галицкаго, въ нпть лѣтъ пролетавшій молнией по небосклону Грекіи, Польши, Венгрии и Руси, были, кажется, его примѣрами. Мешпилавъ, конечно, помнитъ правило ощутъ: не золотомъ добываются дружина, а дружиномъ золото (197); зналъ, что одинъ смѣлый подвигъ привлекшъ къ нему сердца и души; видѣлъ, что все покорилось силѣ меча, руководимой честностью и умомъ.


(197) См. слова Владимирова, т. I, стр. 206; Даниилъ Замочникъ, и сказаніе о Свяпославъ, см. т. II, стр. 229, пр. 236.

Томъ III.
Совсём неожиданно, Мстислав собрал своё небольшое дружину, зимою 1209 года, и ударил на Торжок. Он не жег, не грабил, но ополчил, сковал наместника Всеволода, дворян его, и забрал их имения. Съ недоумением усмехались о семь далёко во Владимире и Новгороде.

Но недоумение Новгородцев скоро разрышилось. В полном собрании Новгородского веча явился боярин Мстислава. «Князь Мстиславъ Мстиславичъ; «говорил бояринъ, » кланяется Святой Софии, гробу отца своего, и вамъ, вольные Новгородские люди! Слышишь онъ, что великое написание вольности вашей дѣлаешь Князь, и жаль ему стало вась, отчины его, друзей отча его. Хотище-ли, чьобы онъ шелъ къ вамъ?»— Всёе огласилось радостными голосами; уже давно не слышно было въ Новгородѣ подобной рѣчи: вспомнили Мстислава Храбраго, вспомнили, что брать Князя Торопецкаго зорко спорожили предѣлы Псковскіе, видѣли, что не успѣшась могущества Всеволодова, Мстиславъ Мстиславичъ началъ уже дѣйствовать, и съ великою гesticью послали звать его въ Новгородъ. Святославъ и Владімірскіе бояре, опекуны юного Князя, были схвачены и заперты въ Архіерейскомъ домѣ— обыкновенной почетной пирумъ Князей Новгородскихъ. Мстиславъ въ халатъ пожестивенно въ Новгородъ. Радуясь, что освободишьель уже въ
святахъ вольного города, Новгородцы вспомнили; что такъ вѣхалъ къ нимъ никогда ощущъ, надѣлялись, что княженіе Мспислава будтъ счаствивы ощущовскаго (198).

Конечно, мы должны предполагать крѣпкое, обдуманное намѣреніе Мспислава, и вѣрный разсчетъ; все однакожъ политическій небосклонъ окрести его облегали страшная туча. Что начнеть Всеволодъ Георгіевичъ? Что сказать другіе Князья?

Мспиславъ не медлилъ. Онъ мгновенно собрали Новгородскія дружинны; не дождались извѣстій изъ Владимира, пошелъ на Суздальскую область, сѣхалъ близъ границы своей. Такія неожиданныя события смущили Всеволода. Константинъ, послѣ выѣзда изъ Новгорода получившій опытъ ощуща удили въ Россовъ, спѣшилъ на вѣрную Мспислава; но съ нимъ поѣхали и послы Всеволодовы. «Князь Великій на тебя не рашешь — » говорили они Мспиславу.— «будь ему сыномъ, онъ будетъ ощущемъ пявоимъ; опушши Свяпослава, бояръ его; опаздай имѣнія ихъ и смирись, а Великій Князь опушкаешь пленныхъ Новгородцевъ и возвращаютъ все, что было захвачено.» Мспиславъ обращался первому успѣху. Близъ Торжка, Князья поцѣловали крестъ, размѣнялись добрыми и пленной.

(198) Новг. лѣш. стр. 76.
никами. Мстиславъ возвратился въ Новгородъ при плесяхъ народа (199).

Въ шесть время, Всеволодъ оказалъ необыкновенноое миролюбіе и въ другомъ случаѣ. Всеволодъ Рыжий могъ думать, что на него пойдутъ со всѣхъ сторонъ всѣ пошомки Мономаха. Эта не было. На жалобы Рурика, Всеволодъ ощущалъ только посредничествомъ. Переговоры со сторонами Рыжаго началъ Михрополитъ Мамеій. Всеволодъ выговорилъ только, чтобы Днѣпровский Переяславъ остался за ними. Рыжій согласился, но ни за что не отдавалъ Киева. Долго спорили; наконецъ уговорили Рурика на дѣло, дошло въ неслыханное: Рыжій уступилъ ему свое родовое Княжесвво, Черниговъ. Онъ скрывалъ свои дальнѣйшіе замыслы, клялсяся, дружился съ Всеволодомъ Георгіевичемъ, и отдалъ дочь свою за впороаго сына его, Георгія. О Галичѣ не упоминали, о Рязани также: каждый блюлъ, чьмъ захватилъ. Михрополитъ выпросилъ только свободу Княгинамъ Рязанскимъ (200). Опять наступила пишина совершенная. Каждый былъ озабоченъ своимъ определеннымъ дѣломъ: Всеволодъ, какъ онъ (199) idem, стр. 77.— Всеволодъ, знаемъ злоумышленныхъ Новгородцевъ, мы надѣемся управляться съ ними безъ кровопролитія, предложилъ миръ, говорить Карамзинъ (III, стр. 127). Можно ли такъ говорить?!! (200) Объ этомъ, послѣднемъ для Всеволода, миръ,
володь семейнымъ несогласіемъ; Рыжій бдѣшні-
емъ своихъ родныхъ въ Галицѣ. Обращимся къ
Мспилаву.

Посадникомъ въ Новгородѣ былъ тогда Твер-
диславъ, Архіеноскопомъ Митрофанъ. Мспилавъ
хозяй предаться на сихъ важныхъ мѣскахъ своихъ
приверженцевъ, людей ему вѣдомыхъ и вѣрныхъ.
Твердиславъ, утверждённый на своемъ мѣщѣ
Всеволодомъ, безспорно уступилъ посадническій
Димитрію Якуновичу, вызванному Мспилавомъ
изъ Великихъ Лукъ; сей городъ опять былъ въ
завѣдываніе Владиміра Печковскаго. Гоповясь на
бишыми въ Чудской землѣ, Мспилавъ осправился
съ новымъ Посадникомъ османривающимъ области,
быть въ Лукахъ, Торжкѣ, Торопцѣ, вѣдь успѣши
укрѣпленія, и возвратился въ Новгородъ. Тогда
пріѣхалъ щука изъ Иерусалима благочестивый
справникъ, Новгородецъ Добрыня Ядренковичъ.
Онь привезъ съ собою кусокъ камня охъ Гроба Го-
сподня и посѣтился въ Хущинскомъ монастырѣ.
Мспилавъ и Новгородцы вдругъ вознегодовали
на Митрофана, не слушали оправданій, свели его
съ владычнаго престола и сослали въ Торопецѣ.
Владыка шерпѣлъ униченіе смиренномудрое. До-
брыня Ядренковичъ былъ посланъ спашиться въ

Карамзинъ говорить, что имъ Всеволодъ «доказалъ
любовь свою къ общеимъ спокойствію» (Т., III,
стр. 127).
Кіевъ, и, получивъ ими Антонія, пріѣхалъ къ удовольствію Князя и Новгородцевъ въ санѣ Свя-тшельскомъ (201).

Укрѣпивъ такімъ образомъ внутреннюю пти-шину, и внѣшнюю безопасность со сторонъ Суздаля и Смоленска, Мстиславъ двинулъ дружину въ Чудскую землю. Тамъ съ нѣколѣюго времени обстоятельства сдѣлались весьма важны для Новгорода.

Сказавъ объ усилении Литовцевъ, мы упомяну-ли о новыхъ пришлецахъ: Нѣмецкихъ проповѣ-дникахъ (202). Вскорѣ съ ихъ распространенiemъ Слова Божія сдѣлались осѣдлыми жишеяями Чудскихъ земель. Въ 1186 году, нѣкто Мейн-гардъ построилъ первую церковь Латышскую на участъ Двина, въ Икскулѣ, обвѣлъ ее крѣпоснью, получилъ опь Папы званіе Епископа Ливонскаго, и положилъ основаніе прочной власти Латышской Церкви и Нѣмцевъ на берегахъ Балтики. Пре-емникомъ его былъ Бертельдъ Лохау. Епископъ Ливонскіе поспѣвальися опь Бременской церкви. Но въ 1497 году Альбертъ фонъ Буксгевденъ, знаменитый уроженецъ Бремена, избранный въ Епископы Ливонскіе, умѣлъ опредѣлить Ливонію. Онъ приплылъ съ цѣлою колоніею посе-ленцевъ, на 22-хъ корабляхъ, съ своими род-

(201) Новг. Лѣч. смт. 77, 78.
(202) См. выше, стр. 123, 124.
спивенниками, Немецкими кушами и воинами. Въ 1200 году заложил онъ въ устьѣ Двины Рыгу, и началъ дѣйствовать, какъ полныяй искусный. Монахи Бернгардъ определены быть онъ него въ Римѣ, въ Папѣ Целеспишу III-му, просявъ благословенія на учрежденіе военаго, духовнаго Ордена Рыцарей, коимъ бы распространилъ и защищалъ Ливонскую Церковь. Цана согласились. Императоръ Генрихъ VI опредѣли Ливонію, какъ льнное владѣніе, Епископу Рижскому, и будущимъ Рыцарямъ, и въ 1204 году учредили новый Орденъ Божихъ Рыцарей, или Мегеносцевъ. Винно, или Винандъ фонъ Рорбахъ былъ первый Гермейстеръ Ордена. Ему дань былъ успавъ, знаменитыхъ уже въ то время, Рыцарей Храма. Новые Рыцари клялись соблюдать безбрачіе, цѣломудріе, прілежно ходить къ обѣднѣ, защищать Церковь Ливоніи, епископа епископовъ, крестить и покорять земли невѣрныхъ, освѣцая себѣ одну честь, и опредѣлъ два штата: Епископу Рижскому, или Божей Матери, ибо вся Ливонія объявленна была землею Пресвятої Богородицы (203). Скоръ болѣй плаца и красный крестъ Рыцарей Божіего сдѣланъ ужа-

(203) Въ посвященіяхъ Ливонскіхъ рыцарей мы руководствуемся Кельхеновским: Liefländische Historia (Ревель, 1695 года). Gottes Ritter, Schwerd-Bruder, было название рыцаря Ливонскаго. Ударяя мечемъ новоступающаго въ Орденъ, Гермейстеръ говорилъ ему:
Dies Schwerdt empfang von meiner Hand
Zu schützen Gottes und Marien Land!

(204) Esno было орденское одяние. Не ль за не взял нишы здесь стиховъ Мицкевича, когда изобразивъ суетъ върне поврѣне Липовцевъ, полагавшихъ, что Моровая Языца ходить въ видѣ дѣвы, въ бѣломъ платьѣ, съ огненнымъ вѣйкомъ на головѣ, кровавымъ платьемъ въ рукѣ, и изобразить ужасъ появленія сего страшнаго лица, прошъ говорили:

... ale wiècej zguby,

Wrózyl Litwinom od niemieckiej strony,
Gryszak blyszcacy ze strusiem czuby,
I płaszcz szeroki, krzyfem naczerniony.
Gdzie przeszły stopy takiego widziala,
Niebem jest klęska wiosek albo grodów:
Cała kraina w mogiłę zapadła.

янне несчастных финнов. Опсеп с успехом разрешил постоянное рабство и феодальную власть в Ливонии.

Быстро распространилось при пособии рыцарей владычество епископа Рижского; крысоподобное безпрерывно дальше и дальше знаменовало пределы его, и вскоре подошли они к владениям Полоцким, землям Пскова и Новгорода. Альберт завоевал Кукенойс (206), город Всевохода, одного из пожомков Всеволодовых, княжившего в Герсике (207), нападя на самую Герсику, сжег ее, и заселила Всеволода бывший данином Рижского епископского престола. Другой пожомок Всеволода, князь Владимир, осадил Икскуль, но не мог взять его, и бежал, слыша, что Король Датский пришел на помощь епископу (208). В это время, Альберт предложил дружбе Владимиру Мстиславичу Псковскому. Брат Епископа, Димитрий, женился на родственнице Владимира (209).

(206) Куконойс, который Руссы называли Куконосб, и который нынне называется Кокенгузенб, на Двине, в 105 верстах от Риги, от Венедена в 84 верстах.

(207) Герсика, нынешний Крейцбург, ниже Динабурга; по-латышски Краевеленлисб; Руссы называли его Круцборг.

(208) Кельхенф, стр. 55.

(209) Дотери, пишет Парамзин (м. IX, стр. 147).
Мешиславъ Мешиславичъ видѣлъ опасность и невыгоду нового союзства. Латинская Церковь, торговля Нѣмцами по Двинѣ и мѣтъ побѣдоносныхъ Рыцарей, возбуждали опасенія касательно самой вѣры, не только торговли и спокойствія Новгородцевъ. Надобно было показать смѣлую бодрость духа. Мешиславъ не хотелъ ссориться съ Нѣмцами; но въ 1212 году онъ соединилъ дружину, выступивъ за Дерпѣ и Къ Сѣверу, почерпъ шамошныя Чудь, и зимою осадилъ Оденпна (210). На слѣдующій годъ, Литовцы внали въ Псковскія области и выгнали ихъ до самого Пскова. Псковичи сложили вину на своего Князя, изгнали Владимира, и просили у Мешислава другаго Князя. Владимиръ уѣхалъ въ Рагу.
Тамъ доходило до войны съ Полоцкимъ Княземъ. Владимиръ хотелъ быть посередникомъ. Альбертъ и Князь Полоцкій съѣхались близъ Горскп. Въ горячемъ спорѣ, съ общихъ сторонъ обнажили было мечи, но Владимиръ уговарилъ мириться, и Князь Полоцкій уступилъ Альберту всю Чудскія, дополна подвластнымъ ему земля. Меченосцы обратились послѣ того къ сѣверу. Слыши о бѣгствѣ Владимира въ Рагу, внаденіи

(210) До сихъ поръ мы не означили еще мѣста, сопро часто упоминаемаго въ походахъ Новгородскихъ на Чудъ, которое Руссы называли: Медежкъ голова, а Чудъ: Оденпна. Нынѣ это небольшая мыза, въ 6 миляхъ отъ Дерпѣ, на юго-западѣ.
Рыцарей в Чудском, подчиненными Новгороду областях, уступили Полоцкого Князя, и набегах Липовскихъ, Мспиславъ спѣшилъ съ войскомъ. Въ самый день его вспышения, зимою, на первой недѣль посѣха, загремѣлъ громъ и видѣнъ былъ огненный змѣй. Мспиславъ располяковалъ свои примѣры къ добру, успокоилъ Псковичанъ, далъ имъ нового Князя, Всеволода Борисовича, племянника своего. Вспышивъ въ Чудскомъ земли, Мспиславъ искалъ Нѣмцевъ; но они не дождались его, и ушли въ Рагу. Мспиславъ обратился тогда на Ервенъ, шелъ до самого моря, взял Верпель, собрали дань, и опладалъ двѣ часы одной Новгородцамъ, премью своимъ дворянамъ (211). Въ спанѣ его были брашны: Давидъ, получившй опш его въ уѣздъ Торопецъ, и Владимиръ, возвратившйся изъ Риги. Едва ушелъ Мспиславъ, Рыцари явились вновь. Но Мспиславу нѣкогда уже было думать о нихъ: важныя дѣла заняли его. Наспавало время борьбы пажкой, время исполнить преднамѣренія, для коихъ Новгородъ былъ только средою.

Мы упомянули о несогласіяхъ въ семействѣ Всеволода Георгіевича: они омрачили послѣднее

дни его старости. Всеволод называли наши предки Великимъ Гнездомъ (212), по причинѣ многочисленнаго потомства. У него было всего восемь сыновей, изъ которыхъ оставалось только шестеро: Константинъ, Георгій, Ярославъ, Владимиръ, Святославъ и Иоаннъ. Напрасно добрая матушка, девятый лѣтъ страдавшая шляпнымъ недугомъ, и за восемнадцать дней до смерти принявшая цѣль всю сестеръ умоляла дѣтей блюсти миръ и дружбу; напрасно Константинъ, старшій братъ, оплакивая доброту и кротость — раздоръ загорѣлся, и грозилъ бышь началомъ шляпныхъ бѣдствій (213). Константинъ княжилъ въ Ростовѣ, когда услышалъ, что опецъ его, чувствуя ослабѣвающихъ силы, распорядился наслѣдствомъ. Всеволодъ объявилъ Константину своихъ наслѣдниковъ, волѣ его предоставлялъ раздачу удѣловъ другимъ братьямъ; но Георгій отказалъ, и отдалъ ему Ростовъ. Константинъ послалъ сказать опцу, что онъ не согласенъ дѣлить области, и не далъ Георгію Ростова. Могешь быть, онъ предоставилъ ему несчастныхъ слѣдователнихъ дѣлъ. Старикъ Всеволодъ оскрылся; собралъ бо́ръ, духовенство, народъ;

(212) Въ Родословныхъ книгахъ.
(213) О пострѣженіи супруги Всеволодовой мы упомянули, т. II, стр. 205, нр. 216. Описаніемъ онаго оканчивается Кенесбергскій списокъ Лѣтописи Нестора и его продолжателей.
объявил, что он лишает Константина наследия, не признает его своим сыном, великим князем, и определяет все впредь его сыну своему, Георгию. Привыкнув в течение придворной семьи, был повинованся Всеволоду, все безмолвствовали, и по воле его присягнули Георгию. Вскоре, «настал конец временнаго и многому предшествующаго жития» Всеволода. Писал, безмолвно «приложился онъ къ отцамъ и дѣдамъ своимъ», 15 апреля 1212 года, на 58-м году жизни (214).

(214) Льтописи говорятъ о Константинѣ: «Воззвиже брови свои со гнѣвомъ на братью свою, паче же на Георгия!» — Не говоримъ здѣсь ничего о характерѣ Всеволода: чинапали могли понять его сами, изъ безпристрастнаго соображенія нашихъ повѣсьованій о дѣлахъ сего замѣчательнаго Князя. Льтописецъ, соврѣменный инокъ, пишетъ о немъ: «Много мужествовавъ, и дерзостъ имѣлъ на браняхъ, укрѣпленъ всѣми добрыми правы, злыя казни, а добрымъ мнѣніе... Его имени трепетаху вся страна, и по всей землѣ извѣдѣ слухъ его, и вся здѣсь слышило его вда Богъ подъ руцъ его... Дальше: «Многи-же церкви созда... Любище-же по многу черноризскій и поповскій чинъ...»... Тутъ немного надобно объясненій. Но какъ понять слова Карамзина, который, подтверждая названіе Всеволода великимъ государствомъ, говоритъ, что «воспитанный въ Греціи, Всеволодъ могъ научиться тамъ хитрости, а не человѣколюбию: иногда милосердѣ жестоко, но хотѣлъ всегда казаться справедливымъ, уважалъ древнія обыкновенія (?); требовалъ покорности отъ Князей, но безъ вины не
Георгий вспушил во всю права его, объявил себя Великим Князем, искал друзей в братьях, отдал Ярославу Первославель Залесский, Владимиру Москву, Святославу Юрьев Польский (215); опустил изъ плена Князей Рязанских, взял съ них только слово: быть подъ рукой его, и потребовал опять Константина Роспова. Константин не спорил о Великомъ Княжествъ, не хотелъ междоусобий, но не опускалъ Роспова. Съ общихъ споровъ вооружились; Ярославъ и Святославъ спали за Георгія, Владимировъ за Константина.

Два раза приходилъ Георгий къ Роспову, опиная у Владимира Москву, и послалъ его княжимъ опиная у нихъ престоломъ, и желалъ властвовать безъ насилия; повелъ къ Новгородцами, истинъ ихъ любви къ свободѣ, мужественный въ битвахъ и въ каждої побѣдитель (?) , не любилъ кровопролитія безполезнаго. Однимъ словомъ, былъ родящъ царствовать (хвалы не всегда заслуживаемая Царями!) и хотя не могъ назваться самодержавнымъ Государемъ Россіи, однако, подобно Андрею Боголюбскому, напоминая ей счастливые дни единовластія» (Истор. Г. Р. п. III, стр. 135). — Такая увѣренность въ добродушномъ согласіи чиновниковъ, которыя сами видѣли дѣла Всеволодовы, и послѣ того должны врѣмѣн прошинорѣчащему выводу Историка— непостижима! Слѣд. съ словами Карамзина стр. 205, 206 сего III-го тома И. Р. Н.

(215) Истор. Г. Р. п. III, пр. 154.
въ южный Переяславль. Константинъ опшибъ Георгія, съмѣлъ Косдрому, и предлагалъ миръ. Брахи съхали и раздѣлили опшоварное наследіе: Константинъ взялъ Роспотовъ и Ярославъ, все остальное было за Георгіемъ (216).

Мышиславъ Мышиславичъ не вмѣшивался въ раздоры дѣтей Всеволода, ибо въ то время событий въ южной Руси занялъ его. Тамъ, въ Черниговѣ, умеръ долговѣчный Рурикъ, въ лѣіахъ преклонныхъ, испытавъ столькоствѣнную прерывистую жизнь (217). Мономаховичи могли думать о назначении ему преемника: у Рурика остался сынъ, Владиміръ; были племянники. Но Всеволодъ Рыжий ждалъ только кончины старика. Онъ прислалъ сказать сыну и племянникамъ Рурика, чтобы немедленно оспавали они Кіевскую, Черниговскую, Волынскую области. Игоревичи въ то время уже не владѣли Галичемъ. Рыжий обвинялъ попомковъ Роспислова въ вѣроломствѣ,

(216) Владиміръ былъ тамъ взятъ Половцами въ пленъ, и выкупясь изъ пленна княжилъ въ Стародубѣ на Клязмѣ, верстахъ въ 60 отъ Владиміра. Нынѣ сей городъ уже не существуетъ; осталась память его только въ названія Стародубовской волости, гдѣ находится село Городище.

(217) Исп. Г. Р. п. III, пр. 133 и 135. Роспиславъ Руриковичъ, кажется, тогда-же скончался (idem); его не вспоминаемъ болѣе.
убийств, хищении, подкрепил обвинения оружием и — бдные Князья, шолпою, вышли в Смоленск. Сих изгнанники обращались к Мстиславу Мстиславичу, умоляя его быть их защитником. Ласково приняв своих родичей, Мстислав созвал Новгородское вече, и на нем предложил Новгородцам: хотели ли они идти с ним и пособить его братьям? Единодушно загремело вече: «Куда только взглянешь ты очами своими, Князь добрый! там мы головы повержнем (218)!» — Мстислав поблагодарил Новгородцев, взял с собою дружину их, бывшаго Посадника Твердислава, и, в начале Июня 1214 года, выступил к Смоленску. Тут были уже готовы дружины Смоленской. Оказалось нечаянное и несчастное препятствие. Новгородцы поссорились с Смоленскими, начались драка: один Смоленский был убит. Мстислав хотел разсудить ссору, созвал Смолян, и послал звать Новгородцев. Посланцы его пришли обращно с ошетом, что Новгородцы собрали свое отдельное вече в паборе, и не идущ на суд Князей. Мстиславу совещовали употребить силу. «Не надобно!» сказал он, пошел к Новгородцам, и друзья говорил с ними. Вольный народ не слу-

(218) Новг. Лет. стр. 80.
шалъ ничего, и даже дерзнулъ опречься онъ Мстислава, говоря, что Новгородъ оставляетъ его. Мстиславъ не разгневался; обнялъ главныхъ зачинщиковъ бунта, какъ друзей, просился съ ними, и уѣхалъ. Онъ зналъ Новгородскую душу, пылкую и добрую! Приспѣдившись крохотною Князя - благодѣтеля, Новгородцы смотрѣли и безмолвствовали. Тогда Твердиславъ возвысило го-
лосъ. «Неужели оспавимъ Князя?» воскликнулъ онъ. «Дѣды и отцы наши спрашали за землю Русскую; пойдемъ и послѣдемъ за нашего Князя!». Шумно снялся таборъ, сіяли дого-
днашъ Мстислава, уже высшупившаго изъ Смо-
ленска (219). Мстиславъ принялъ Новгородцевъ съ радостейю, и пошелъ по Днѣпру. Только подъ Вышгородомъ осмѣлились сражаться съ нимъ два Олеговича (Роспиславъ и Ярополкъ Ярославичи), были разбили, взяты въ полонъ. Рыжий не смѣлъ ждать Мстислава въ Киевѣ, и бѣжалъ въ Черниговъ. Мстиславъ опдалъ Киевъ Ингварю, сыну Ярослава Луцкаго, преслѣдовалъ злоумы-
шенника, осадилъ Черниговъ. Рыжий былъ тогда на смертномъ одрѣ, и вскорѣ скончался. Старшій брать его, Глѣбъ Святославичъ, про-
си́лъ пощады. Мстиславъ немедленно оспавовилъ карающій мечъ, примирился, утвердило Глѣба

(219) idem, str. 80.

Томъ III. 15
въ Черниговѣ, и далѣ слово не губить никого изь Олеговичей, если они не будуть покушаться на обиду Мономаховыхъ попомковъ. Олеговичи клялись. Мстиславъ, съ общаго согласія, отдалъ Киевъ Смоленскому Князю, Мстиславу Романовичу, какъ старшему изъ всѣхъ Российславичей, почему современники, въ описи опь Мстислава Мстиславича, называли его: Мстиславъ старый (220). Ингварь удалился въ свой Луцкъ.

Съверъ Руси, где Новгородъ сдѣлался кремпомъ рукою Мстислава, а Великое Княжество хотя и раздѣлилось, но было мирно, при успѣхѣ новообразований доброго и слабаго здоровьемъ Константина, и при отвращеніи опь междоусобій Георгія, казался шихимъ. Мстиславъ вѣдѣлъ, что присуществіе его болѣе нужно было въ южной Руси, где взаимныя отношенія Киева, Чернигова, Смоленска, Мономаховичей и Олеговичей, не были еще хорошо опредѣлены. Онъ рѣшился остановиться на берегахъ Днѣпръ, штѣмъ болѣе, что хошъть отважиться на важный подвигъ: успокоеніе Галича, киевскаго бунтами и неустойчивомъ. Но Мстиславъ хошъть прежде прово-

(220) Послѣ смерти Святослава, старшаго сына Роспиславова, родъ Романа остался первенствующимъ. См. сего III го тома, стр. 25, и прим. 42.
двин Новгородских дружин до Новгорода, и
простилась с Новгородом. Новый народ встрипился победителем радостно.

Прошло немного времени. Мстиславъ со-
звал вёще, сказалъ, что съ помощью Божию у
нихъ все успоено, поклонился Новгородцамъ, и
просил отпустить его. «Изберите себъ дру-
гаго Князя, какого вамъ угодно: вы вольны въ
Князьяхъ, а я иду въ Русь; тамъ есть мнѣ дѣ-
ло» — прибавил онъ, и уїхалъ, не оставивъ
Новгородцамъ даже сына своего. Новгородцы
dолго думали, наконецъ рѣшились звать къ се-
bѣ Ярослава Всеволодовича, бывшаго удѣльнымъ
Княземъ въ Переяславѣ Залѣсскомъ. За нимъ
была дочь Мстислава Мстиславича. Новгородцы
dумали, что звать будешь подобенъ тесной,
ошиблись, дорого заплатили за свою ошибку,
и были причиною большаго перевороша въ дѣ-
лахъ Сѣверной Руси.

Юрій Ивановичъ, Посадникъ, Якуны Намѣ-
жичъ, Тысячный, и десять почепинѣвшихъ Го-
стей, приїхали къ Ярославу, и звали его въ
Новгородъ. Ярославъ согласился. Архіепископъ
Антоній и весь Новгородъ встрипили, привиш-
vствовали его.

Ярославъ приїхалъ съ супругою, боярами, дру-
жиною, и вскорѣ показалъ, что онъ не Мстис-
лавъ. Самовольно началъ онъ принимать доносы
15*
и клевещы. Царшин народных сгъшнили пользовавшися пошачкою Князя, ожили, начали губишь одну другую. По приказу Ярослава схвацили и бросили въ шарьму Якунъ Зуболовича, схватили и Торжковскаго Посадника Гому; обоихъ за сражею отвезли въ Тверь. Новгородцы изумились, но еще молчали. Ярославъ собралъ вѣче. Одоръ Лазушиничъ и Иванъ, Торжковскій гражданинъ, явились съ доносомъ на Тысячскаго Якунна. Князь послалъ за нимъ; Якунъ опказался идиши на вѣче; вороги Тысячскаго бросились въ его домъ, разграбили, схватили жену и сына его. Туку весь Новгородъ возмушился; народъ собрался на малья вѣчи по городскимъ концамъ, шумѣлъ, спорилъ; на Прусской улицѣ дошло до драки: Евстрага, знаменитаго Новгородца, и сына его, Лугопу, убили. Ярославъ оскорбился еще болѣе, когда Якунъ пришелъ на большое вѣче съ Посадниковъ, началъ защищаться пропивъ обвинений, а народъ не шпальъ выдавать его. Князь немедленно уѣхалъ въ Торжокъ, съ Твердиславомъ и другими почтенными Новгородскими людьми, не показывая досады, оппушилъ Твердислава въ Новгородъ, но потребовалъ безусловной покорности Намѣстнику своему, говоря, что самъ онъ безъ шого не пойдешь изъ Торжка. Вѣче не слушало. Ярославъ перерѣзалъ пупы въ Новгородъ, не допускалъ шуда хлѣба и запасовъ; оказался недосшапокъ.
К несчастию, ранние морозы испребили хлеба окрест Новгорода; сделался голод. Напрасно послали тогда из Новгорода к Ярославу избранных мужей, прося его прибыть в Новгород и объясниться на въчт. Ярославъ захватил посланныхъ, и еще сильнѣе облегъ всѣ пуши. Народъ доходилъ до крайности: по 10 гривень плакали за кадр ржи, по 3 гривны за кадр овса, по 2 гривны за возъ рѣки. И этого не было: люди тыхъ мохъ, липовыя лисыя, сосновую кору; ощи продавали дѣтей, всюду валялись трупы умершихъ отъ голода и болѣзней, на площадяхъ, на улицахъ, по полямъ; огромная скудельница была полна трупами; народъ побѣжалъ изъ Новгорода: разошлась Новгородская власть, разошелся городъ. Самъ Посадникъ Юрій прибылъ къ Ярославу, и былъ имъ захваченъ. Ярославъ заврждалъ ошкрою: присланъ за своею женой, взялъ ее, гошовилъ войско. Въ послѣдний разъ послали Новгородцы Мануила Яголчевича къ Ярославу. «Идешь-ли къ Свяшой Софіи, или нѣтъ?» спрашивали они. Ярославъ объявилъ Мануила плѣнникомъ. Болѣе 2000 госшей и знамѣнныхъ Новгородцевъ были въ его рукахъ, ибо во всѣхъ Суздалскихъ областяхъ Новгородцевъ ловили, какъ измѣниковъ (221).

(221) Все описание взято изъ Новг. Лет. стр. 81-83.
Тушъ явился вновь ангелъ-хранитель Новгорода: совсѣмъ неожиданно, Февраля 11-го 1215 г., прискала къ бѣдствующимъ Новгородцамъ Мспиславъ Мспиславичъ. Онъ услышалъ въ Кіевѣ о бѣдѣ Новгорода; топчасъ понялъ, что самовластіе Ярослава было слѣдствіемъ умысла его съ брацьми; что Руси грозили бѣды, коихъ только началомъ была погибель вольности Новгородской. Мспиславъ бросилъ свои дѣла въ южной Руси, и окольными дорогами поспѣшилъ къ Новгородцамъ. Ударилъ въ вѣчевой колоколь: сошлися освѣдомленіе Новгородцевъ, и надежда и радость оживили ихъ, при видѣ Мспислава. Уже, по его приказанію, въ городѣ хватали и ковали дворянъ, бояръ Ярославовыхъ; сковали и Намѣстника его, Хопу Григорьевича. Мспиславъ клялся: быть съ Новгородцами въ животѣ и въ смерти, возвративъ все захваченное Ярославомъ, всѣхъ мужей, всѣ области, или повалить голову за Новгородъ (222). Онъ цѣловалъ крестъ; Новгородцы клялись умирать съ нимъ и за него.

Предсказали посланные опѣ Ярослава. Онъ отправилъ спо воиновъ вывести Мспислава, или грозились ему бѣдою (223). Увидѣя Удалого, при-

(222) «Любо изъ мужы Новгородстіи и волостні
панны, ли головою повалю за Новгородъ (Н. А. стр. 83).»
(223) «Мспислава проваживать изъ Новгорода (Id.).»
сланыя передались къ нему. Мстиславъ думалъ еще образумить звя по умрёженности, опира-
виль къ нему посломъ Юрія, священника церкви Иоанна Крестителя, и велѣлъ сказать: «Князь Мстиславъ кланяется царю, сыну своему. Оп-
пусшн музей къ господину Новгородскимъ, подъ изъ Торжка, возврати взятое, и онъ съ тобою по-
мирится.» — Ярославъ ничего не хотелъ слы-
шать, свезь всѣхъ пленниковъ на поле подъ Торжка, и полпами, въ колодахъ, отправилъ ихъ въ свой Переясловскій уѣздъ.

Мстиславъ созвалъ въчес, видѣлъ бѣдае собра-
ніе гражданъ Новгородскихъ, но умѣлъ ободрить ихъ. «Насъ мало,» говорилъ онъ — «братья наша въ Торжкѣ, но во многомъ Богъ и въ маломъ Богъ! Не бывшъ Торжку Новгородомъ и Нов-
городу Торжкомъ: гдѣ Святая Софія, тамъ и Новгородъ!» — Правда, правда! кричали Нов-
городцы. — «Пойдемъ-же, поищемъ братьевъ нашихъ и волости наши!» сказалъ Мстис-
славъ (224).

Послы его были уже въ это время въ Смо-
ленскѣ и Ростовѣ. Слова Мстислава, дерзостнъ Ярослава и братьевъ его, заставили и Констан-
тина и Смоленского Князя обѣщать ему помощь. Многовенно собрали Мстиславъ царь со всѣхъ чело-

(224) Новг. лѣт. стр. 84.
въкъ, и высушили изъ Новгорода, съ брахомъ Владимира, тогда уже снова княжившимъ въ Псковѣ (225). Мстиславъ вѣрно разсчиталъ планъ войны. Онъ слышалъ, что Ярославъ, Гре- оргій, Святославъ соединяются, собираютъ огромнымъ ополченіемъ, и головы на битву. Мстисла- лавъ поспѣшно спустился къ озеру Селигеру (226). Измѣнники Новгородскіе бѣжали къ Яро- славу, и извѣстили его о походѣ Княза. Желая перехватить пушь Мстиславу, Святославъ Всеволодовичъ, съ 10-ю тысячами осадилъ Ржевъ (227). Тамъ зашворился воевода Мстиславовь, Ярунъ. Онъ мужественно опомнилъ осаждающихся, которые, слыша что Мстиславъ идеть на ос- свободженіе Ржева, поспѣшно оставили.- «Иди-

(225) Послѣ примиренія Риги съ Полоцкимъ Княземъ, Владиміръ княжилъ въ Идумейской области, между Ригою и Вендемъ, получивъ сію область отъ Рижскаго Епископа, но вскорѣ оставили Нѣмцевъ.

(226) Селигеръ, большое озеро, на юго-востокъ оптъ Ильмена; при немъ находится городъ Осташковъ, а на острогъ находится монастырь Нила Спобобен- скаго. Рѣка Селижаровка соединяется съ Волгой съ Сели- геромъ.

(227) Ржесъ-Володимировъ, въ 220 верстахъ оптъ Москвы, въ 131 верстѣ оптъ Твери, на юго-западѣ. Онъ находился на берегу Волги, и прежде назывался Ржесъ.
ше запасаются коромы, но не грабьте!» говорил Месиславь Новгородцам. Тутъ пришли Смооне, съ Владимировъ Руриковичемъ. Былъ сосвавленъ совѣш. Князь Смоленский и Псковскій хотѣли идти къ Торжку. «Нѣть!» оповѣчалъ Месиславъ — «зачѣмъ разорать свои области; пойдемъ прямо къ Переяславлю: шамь-же дожидается насъ другъ.» Онъ разумѣлъ добраго Константина. Войско Месиславово осадило и взяло Зубцовъ (228), шло по Волгѣ. Объ Ярославъ и брацьяъ его ничего не было слышно. На рѣкѣ Сарѣ (229) явился Константин.

(228) Зубцовъ, городъ, далѣе по печеню Волги, къ юго-востоку, въ томъ изгнѣ, гдѣ впадаетъ Вазуза, а Волга перемѣняетъ печеню, и идемъ на сѣверо-востокъ—280 верстъ отъ Москвы, 116 отъ Твери.

(229) » Пойдѣшла по Волгѣ воююще и пожигающа Шешу, Дубну и Ксилотинѣ, и все Павловье.... Пойдѣшла къ Переславлю, и была на Городищи, на рѣкѣ Сарѣ, у св. Маринны, въ Великую Субботу, Апрѣля 9, и приде Косиняпинъ съ Росповѣди и крестъ цѣлою. Слѣдовательно, походъ Месислава отъ Новгорода продолжался до сего мѣста 40 дней, ибо онъ высступили 1 Марта. Шеша, въпамнь, Шоша, селеніе, при впаденіи Шоши въ Волгу, на границѣ Московской губерніи. Тамищевъ полагалъ, что городище на Сарѣ есть Городокъ на Волгѣ; Карамзынъ, что это селеніе Городищево, въ Переяславской окружь, на рѣкѣ Серѣ (Ист. Г. Ф. Т. III, пр. 164). Я одолженъ поч-
пинь, и присянула въ вѣрности и дружбѣ. Между темъ Ярославъ оставилъ уже Торжокъ, переправился черезъ Волгу; въ рядахъ его были многіе Новгородцы, измѣнники и насильно принужденные взяты оружіе. Мстиславъ послалъ

печеному Шуйскому жителю, Г-ву Бояркину, слѣдующими замѣчаніемъ о семѣ достопамятномъ мѣстѣ свидѣнія Князей: »Полагаю (пишетъ Г. Бояркинъ), что здѣсь говорится о рѣкѣ Сарѣ, донѣвъ такъ называемой, и текущей черезъ заштатный городъ Петропольскъ, а потомъ черезъ село Дебольы и Порѣйчѣ, и впадающей въ Ростовское озеро Неру. Дебольы на большой Московской дорогѣ, въ 15 верстахъ отъ Ростова. Проехавши отъ села сего одну версту къ Перепльяну, видна на правой сторонѣ, окруженная съ трехъ сторонъ Сарою, большая, длинная и высокая, древняя носыпъ земли, называемая донной Городицемъ, и устроенная правильно. Одна часть ея, длинный четырехугольникъ, ограниченный симметрически на концахъ всѣвыщеніями; другая часть круглая, ровная высота, обведенная круглымъ валомъ, землянымъ, я былъ много разъ на семь мѣстѣ, достопамятномъ вниманія. Крестьянъ зовутъ его: Городцы. Не было-ли путь лѣннаго двора Князей Ростовскихъ, ибо Городцы не походяти на военное укрѣпленіе. » — Ксиатын-б, село Скиянину на успѣ Нерли. Слѣдствуя, Мстиславъ быстро очистилъ все Новоложье, почти до Колязнага, а потомъ перерѣзать путь между Ростовомъ и Переславлемъ, угрожалъ послѣднему и, обошедшъ его, ринулся прямо на Владимѣръ, къ Юрьеву. Это по Наполеоновски! О Кѣ и Лицахъ, см. выше, прим. 72.
къ нему съ новымъ предложеніемъ мира. «Не хочу!» отвѣстствовалъ Ярославъ. «Если вы пошли, такъ идите; изъ сомни васъ одному не воропитьсь домой.» — За тебя сила, за насъ Чеснинъ Крестъ! — сказалъ Мстиславъ, услышавъ гордый ответъ. Онъ зналъ, что продолжительная, медленная война поведетъ только къ раззорению областей, и что ему, Новгороду и слабымъ союзникамъ не выдержать ея; въ такое время онъ былъ увренъ, что одинъ смѣльный ударъ рѣшилъ разгромъ. Умѣвъ перенести войну такъ далеко отъ предѣловъ Новгорода, Мстиславъ не остановился, побросалъ всѣ оборонительные работы и, стремленные предупредить дальнѣйший сборъ Суздальскихъ войскъ, Георгий и Святославъ уже соединились; но они не успѣли остановить отъ Владимира далѣе Юрьева. Мстиславъ прискакалъ подъ Переяславль, свѣдаль, что Ярославъ отступаетъ передъ нимъ, и, не дожидался дружинъ Константина, ударилъ на Юрьева. Георгий и братья его послѣдно отступили къ рекѣ Кзвѣ; Константина былъ у Лищевъ. Не спрашивая бипа, Мстиславъ еще разъ испытывалъ мира. Ларіонъ, Сопскій его, явился въ снасть Всеволодовичей, и сказалъ Георгію: «Кланяешься ли бѣды Князь Мстиславъ Мстиславичъ, и велѣлъ сказать, что съ тобою у него обиды не было; была у него ссора съ Ярославомъ; мы не вступали, а Ярославу: »Огнай плѣнныхъ Новго-

(230) Ист. Г. Р. Т. III, стр. 165. Карамзинъ говоритъ, что Георгий и Ярославъ вооружили самыхъ послѣднихъ, и въ необозримыхъ рядахъ стали на берегу Кымъ (т. III, стр. 155). Разумѣется, что тогда регулярныхъ полковъ не было; но Георгий сдѣлалъ только необыкновенное вооруженіе, а не новое и неслыханное дѣло. "Въ полчи столь велики, Муромцы, и Бродники, и городсакъ, бышетъ-бо погано и изъ поселей и до пышечъ, (Соф. Стр. т. I. стр. 221), п. е. въ старину сперва обязаны были идти горожане, а потомъ уже поселенцы, въ необыкновенныхъ случаяхъ."

ны все ошьдаемъ вамъ: коней, брони, оружія, одежды; но иако не смѣй брать въ шляхъ: смертнаго тому, кто возьмешь врага живаго! Поощада однимъ Князьмъ; чьо дѣлать они, мы подумаемъ послѣ. Кромѣ нихъ никому нешь помилованія; если всѣрѣзившия воять и съ золотымъ оплечьемъ — бишь, а кого поймаете въ побѣдѣ, казнить, какъ преступниковъ.» — Въ ослѣпленіи годоспимъ, послѣ шумного шиара, Князья удались въ свой шаперпѣ, вздумали дѣлить Русскую землю, спорили, и рѣшили: Георгію взялиъ Владимировъ и Росновъ, Ярославу Новгородъ, Святославу Смоленскъ, Галичемъ вѣдь вмѣстѣ, а Киевъ ошдашь Олеговичамъ. На этомъ присянули они, и клялись, лобызая крестъ (231).

Между тѣмъ въ Новгородскомъ спанѣ дѣйственно гоповились къ бишь. Полки Росновскіе и Ярославскіе прішли и соединились. Мстиславъ, снова заставивъ Константина присягнуть, что въ немъ не будетъ перевода, устроился къ бою. Воины спояли на гошовѣ; шорбы гремѣли; всю ночь было движение. Георгій и Ярославъ пронулись съ мѣста, избрали крѣпкое положение на Линѣахъ, за лѣсомъ и Авдову горою, и огородили спанѣ пленными и кольями. Мстиславъ шелъ

(231) Соф. Стр. м. 1, стр. 223.
за ними, и шалъ за Юрьевою горою, подъ рѣчку Тунген. Никто не начинать биться. «Мирись, или иди на судь Богу, начинайше, подходишь къ намъ!» прислалъ сказать Мешиславъ Георгію. «Зачемъ укрываютесь лѣсомъ и горою?» — Вы далеко шли: много-ли пруда перейдши лѣсъ и гору, а я самъ нѣду и не мирюсь» — озвѣчалъ Георгій. — «Помянемь!» за-грьмыль тогда Мешиславъ, и выпустилъ удалую молодежь Новгородскую, выманивашь непрія-шеля. Цѣлый день происходили сшибки; но Суздаальцы бились изъ укрѣплений, и не шли въ поле. Такъ прошла вся ночь; войны не спали, холѣли сражаясь, не смотря на холодъ и жестокую бурю. Рано утромъ, Мешиславъ велѣлъ высушать, и идти по дорогѣ къ Владимиру. Войско его двигнулось. Конюшанинъ прискакалъ, испу-таный, къ Мешиславу. «Что вы дѣлаете!» говорилъ онъ. «Они ударяютъ на насъ въ штыкъ, и кого успоить! Я не надюсь на своихъ лю-дей.» — Гора не спасаетъ насъ — озвѣчалъ Мешиславъ — гора и не побѣдитъ. Надѣйся на правду свою и помощь Чеснаго Крѣпша! — Хипросій Мешислава удалась; Георгій думалъ, что Мешиславъ бѣжитъ; онъ оспавилъ свое крѣпкое по-ложеніе; войны его сошли съ горы, вышли изъ за-лѣса. Тушъ, быстрымъ движеніемъ, Мешиславъ повернулъ свое войско. Смолѣне спали на лѣю, Новгородцы и Псковицы въ срединѣ,
Ростовцы и Ярославцы на право. Все пошло вперед; непришель был вынужден сражаться. Ярослав стал на левой стороне, Георгий в средине, Рязанские Князья на правой стороне. Мстислав и Владимир поскакали по рядам своих воинов. «Братья!» воскликнул Мстислав, «мы зашли в сильную землю; уповайте на Бога, спасем крепко, забудем домы, жены и детьей. Кому не умерешь, пошь нёль будешь! Сражайся как хочешь, пышком, на коне!» — Новгородцы первые устремились на полки неизвестного им Ярослава. В яросси, они сбросили с себя верхнюю одежду, скинули сапоги: босые, и в одною рубашках, удалцы Новгородские врzaлись в Ярославы дружину. За ними кинулись Смольяне, пшё; Воевода их, Мвор, упал с коня среди быстраго порыва; не дождаюсь его, воины с кликом начали драться. Новгородцы пробились до знамени Ярославова, подошли его, и кликнули побывду; Смольяне подрубили другое знамя. «Сохрани Богъ, братъ Владимиръ! выдавашь добрыхъ людей!» возгласил Мстиславъ, и самъ ударилъ в средину; за нимъ пошелъ Константинъ. Началась битва кровавая. Держа в рукахъ попоръ съ наворозомъ (232), Мстиславъ проселъ сквозь

(232) «Топоръ съ проворозою на ручъ, и стьмъ счаще» (Ист. Г. Р. т. III, пр. 168) — Съ наворозомъ
вся полщу Суздальскихъ полковъ, оборонился, прошелъ назадъ, и поворотилъ еще разъ. За нимъ следовалъ самый отборный народъ... Ничего не успелъ! Воины пробились наконецъ до обозовъ; неприятель бросился бѣжать; Смольянѣ грабили обозы. «Братья Новгородцы! не пронеси обозовъ!» кричалъ Мстиславъ — «бейшесь! Враги могутъ обороняться на насъ!» Новгородцы шли за Княземъ. Все разсѣявалось и спасалось въглубь передъ ними. «О великий былъ, браше, промыселъ Божій!» говорилъ Львописецъ Новгородскій, «и велика побѣда: не можетъ умъ человѣческий сказать и постигнуть! И кто сражался: сынъ пропивъ ощица, брашь пропивъ браша, слуга пропивъ господина» (233)! Шестьдесятъ знамениыхъ бояръ и мужей Суздальскихъ было убито и взято въ плѣнъ. Побѣдныхъ воиновъ не можно было глазами обозрѣть: ихъ полагали болѣе 9000 человѣкъ. Въ обозѣ найдены были грамоты, которыми Всеволодовичи раздѣлили наканунѣ Русскую землю. Георгій, видя своихъ воиновъ, какъ клѣсы на нивѣ пожатые, бѣжалъ во Владиміръ, уморилъ подъ собою прахъ.


Томъ III.
коней, на четвертом, задыхаюсь опш успалоши, доспиг онь Владимирова. Тамъ спавался народъ непротивный: попы, монахи, жены, дѣти. Уви- дя вдали сказающаго всадника, Владимирова, ждая- шие извѣстія о бишь, думали, что это вѣс- ники побѣды, но что быть самъ Георгий! В другой рубашкѣ, опромѣшью сказаля онъ, крича еще издали: «Запворяйше, укрывайтесь городѣ!» Ужасъ поразилъ Владимировцевъ: все возстепало и восплакало. Ночью начали приходить бѣглецы — нагіе, израненныя. Они говорили, что Яро- славъ, Святославъ, Князь Рязанскіе и Муром- скіе, всѣ разбѣжались; что участь ихъ не была еще доспѣвѣрно извѣстна; что войско все раз- овилось; что напространствѣ нѣсколькоихъ верстъ, окрестъ побоища, лежали трупы и умирающіе опш раны и успалоши; наконецъ, что побѣ- дители споили на мѣстѣ бишь и не двигались. Гордія жалобы и упреки были слышимы на Ярослава. «Они сошорыли намъ все зло; за его пре- ступленіе крестаго цѣлованія теперь шпицы не- бесныя пьють кров нашихъ брашій, и вѣри- дикіе перзаютъ пѣла ихъ!» вопіали Владимировы. Упремъ Георгій собралъ народъ. «Друзья и брашья!» говорилъ онъ: «запворимъ—же городъ, авось опобьемся!» — Князь Юрий—опивчалъ на- родъ—съ кѣмъ же запворишься въ городѣ? Гдѣ войско? Брашья наши избизны, другіе въ полону, остальныя прибѣгаютъ израненныя, нагіе, без-
оружные.—«Вижу!» печально опивал Георгий, и умолял Владимирцевъ, по крайней мѣрѣ, не выдавать его Константину и Мстиславу, и позволить ему по своей волѣ выпросить у нихъ свободный опускъ изъ города. Владимирцы обѣщали.

Если бы Мстиславъ преслѣдовалъ бѣгущихъ, что ни Георгий, ни Ярославъ, ни союзники ихъ не могли бы спасти; Владимиръ и Переяславль сдались бы немедленно. Но «милоспивые Князья благословенного рода Росиславова» не хощили не нужного униженія другихъ Князей, и «добрые на пощаду крови Христіанской» двинулись съ побоища шихо, запрелили грабить, убивать, мирно подошли къ Владимиру и окружили его. Вдругъ надъ городомъ взвились пламя и дымъ: загорѣлся Княжеский дворецъ, запылалъ городъ. Напрасно войны говорили тогда Мстиславъ, что онъ легко можетъ захватить Владимира, безпомощный, горящий. Мстиславъ объявилъ, что гнѣвъ его будетъ на того, кто посмѣется воспользоваться бѣдствиемъ ближнихъ. Вскорѣ явились къ нему послы Георгія, просили пощады, сказали, что только попущенъ пожаръ, что Георгій придѣшь къ нему самѣ, и предастъ себя въ его руки. Мстиславъ опивалъ ласково и милоспиво. На другой день, утромъ, Георгій, Святославъ, Владимиръ и бояре ихъ, выѣхали въ шаборъ Мстиславъ.
слава, ударил ему цемь, и сказали: «Въ твоей рукѣ и жизни наша и хлѣбъ нашъ!» Мсписславъ поднял их дружески, обложился, свелъ съ Константиновъ. Георгію объявилъ, что Константинъ даетъ ему въ уѣздѣ Радиловъ городокъ на Волгу (234), и что онъ немедленно долженъ туда отправиться. Между тѣмъ, какъ бояръ и Князя Георгія садились въ лодки, съ дѣтьми и съ имѣніемъ, Георгій вошелъ въ церковь Золотоверхую, со слезами повергся у гробницы отца, и воскликнулъ: «Суди Богъ брашна моего Ярослава; до чего довелъ онъ меня!»

Едва оставили Георгій, съ немногою спутниками, Владимировъ, какъ Мспиславъ и Константинъ вошлъ въ городъ. Ихъ встрѣчили далеко за городомъ, съ крестами и иконами. Въ томъ же день Константинъ объявленъ былъ Великимъ Княземъ, и Владимировъ водили къ пришѣствію. Начались праздники. Мспиславу, Владимирову, Новгородцамъ, Смолянамъ поднесли богатые дары.

Въ это время Мспиславъ получилъ вѣсть, что Ливонскіе Рыцари, зная его опсумѣщеніе, нагло грабили области Чудскія. Надобно было скорѣе

(234) Нынѣ село Городецъ, на берегу Волги, въ 15 верстахъ отъ Балахны; отъ Нижняго Новгорода до Балахны считается 25 верстъ вверхъ по рѣкѣ.
идти, кончить победу усмирением Ярослава, обратован Новгород.

Защитник несчастной войны и виновник падения браша, Ярослав храбро дрался в Липецкой битве, и брал подобно Георгию: чьему коня пали под ним, пока он доносит Переяславля. В бешенстве, в ярости, он бросил в шестое заключение Новгородских пленников, шам бывших; многие из них задохлись в погребах и душных избах. Ярослав ходил защищаясь, не слушал присланых к нему послов, укрывал город. Злоба и упорство его раздражили Мстислава. Не медленно но возстановлен порядка, дружина Константина и Мстислава пошли к Переяславлю. Сопротивление было—бы безумством. Ярослав образумился, выслал просить мира; Мстислав ничему не внимал. Тогда Ярослав сам приехал в шабор Константина, и удалил членов брашу. «Ты мой господин!» говорил он. «Не выдай меня шестью; предаюсь в свою волю, и прошу у тебя хуска хлеба!» Константин простил браша, но ищет у моля Мстислава простить его и примириться с ним. Мстислав обеща толкко не мстить, отдавал судьбу Ярослава воле Константина, но сам не ходил мимо с ним делла, даже не ходил видишь его. Константин вошел в Переяславль; Мстислав
оспался въ маборѣ, послалъ бояръ взяшь всѣхъ плѣнныхъ Новгородцевъ, Смоленскъ, и имѣніе ихъ. Онъ не хощѣлъ, чтобы дочь его жила съ Ярославомъ, и пошребовалъ ее къ себѣ. Ярославъ ни въ чемъ не смѣлъ ослушаться, хотя присылалъ пословъ и умолялъ. «Чувствую, что преступление Честнаго Крѣшта ушло меня,» говорилъ онъ черезъ пословъ; «но неужели не бываешь вражды между Князьями, и неужели навсегда нѣтъ между нами мира?» Мстиславъ не опъяналъ ничего, взялъ освобожденныхъ плѣнниковъ, имѣніе ихъ, дары, не опушилъ дочери къ ея мужу, и собрался въ походъ. Константинъ прибылъ къ нему; онъ, Мстиславъ, братья его и другаго, кроме Георгия и Ярослава, были вмѣстѣ, клялись въ дружбѣ, и разстались. Мстиславъ не вышевался въ распоряженія Константина, объявляя его Великимъ Княземъ, и пошелъ въ Новгородъ. Владимиръ Руриковичъ отправился въ Смоленскъ, Владимиръ Мстиславичъ въ Псковъ, Константинъ Всеволодовичъ во Владимиръ (235).

(235) Все описание событий въ Новгородѣ, съ призванія Ярослава въ 1215 году, и война Мстислава съ Ярославомъ и Георгиемъ, взяты нами изъ Новгор. Лвт. (стр. 81-88), и дополнено изъ Софійск. Строевской. Это описание составляетъ въ означенныхъ лѣ-
Никогда еще, после снасения Новгорода при Романе Бесславиче, вольный город не являлся в таком щоржестве, как вшецер, по возвращении Мспислава. «Мы носили Великаго Князя на опечьем его престол (236)» говорили Новгородцы, и с благоговением исчисляли имена знаменитых людей своих, павших в битве: Димитрия Псковитина, Антония Корчагина, Ивана Прищенчика Опочинка, Ивана Поновича, Семена Пешиловича, Терьедаго жителя (237). Виновник снасения и славы, Мспислав, кропкой, не гордившейся победами, не славившийся штам, чем его мечь возмогъ рѣшилъ жребій Великаго Княжества, возвести спаршаго, досвейного сына Всеволодова на престолъ и укротить спропливыхъ его братьевъ, быть упьтою добрьыхъ и спрахомъ злыхъ. Не османа-вливая дружина въ Новгородѣ, Мспиславъ послалъ войско на Ливонскихъ Рыцарей: не до-ждались его, бежали они въ Ригу.

Душа Мспислава была занята предприятиемь

поискахъ нѣчто спѣльное и полное: Новгородцы пышательно записали всѣ подробности доспенянныхъ событий.

(236) «Посадиша Новгородцы Косматина въ Во-лодимиръ на сполъ опьимъ» (Н. Л. стр. 87).

(237) Новъ. Лыт. называетъ Лищечку битву—побѣ-дище (стр. 88).
важных, до похода на Суздальскую область, и, действенная, мыкая, превождались думою о новых подвигах, едва было кончено одно славное дело. Мешислав спрашивал устроим Новгород, и предложил в наместники Новгороду сына своего, Василия. Новгородцы с радостью согласились. Зная доспоянства Твердислава Михайловича, и не видя уже опасности опъ его бывшей приверженности к Всеволодовичам, Мешислав предложил оседать ему снова посадническо. И это было принято. Смёренного Посадника, Юрія Ивановича, и еще двух Новгородцев, впроявно, сильных, могущих возмущать въе, Мешислав взялъ съ собою, и поехалъ въ Киев. Тамъ созвалъ онъ Князей на совѣщ.

Липовцы явись въ Шелонской области; Нымцы снова въ Чудскихъ земляхъ и взяли Одоне. Твердиславъ и Владимиръ Псковской соединились, гнались за Липовцами, и обращались попомъ на Чудь. Рыцари Ливонскихъ велѣли Чуди договариваться, просишь мира, и нечаянно напали на Новгородцевъ и Псковичъ, съ сильной ратью, гдѣ были самъ Гермейсперъ Вольквинъ и Демериыхъ, братъ Епископа Рижскаго. Но въ желанномъ сражении, Руссы побдили, проняли враговъ, осадили Одоне. Томимые недосшашкомъ припаяютъ, ожажденные просили только пропуска и заключили миръ.
Димериых оспань был Новгородцам въ залогъ вѣрности договора (238).

Въ это время Мспиславъ Мспиславичъ возвра- 
шился еще разь въ Новгородь. Тишьна и миръ 
были въ Сѣверной Руси. Съ удовольствіемъ услы- 
шаль Мспиславъ, что надежды его не были обма- 
nуны Константиномъ: начальное побѣдою, Кон- 
стантинъ довершил добродушіемъ. Немедлен- 
но по возвращеніи во Владимиръ, онъ послалъ 
за Георгіемъ, назвалъ его брацомъ, другомъ, 
объявилъ, что назначаетъ его послѣ себя на- 
слѣдникомъ Великаго Княжества, оспаль ему 
во владѣніе Суздалъ, далъ удѣлы другимъ брать- 
ямъ, и послалъ двухъ юныхъ сыновей своихъ, 
Басилка и Всеволода, въ Ростовъ и Ярославль, 
заклиная ихъ на миръ, дружбу и поученіе, по 
смерти его, дадъ Георгію, какъ, впроку, оте- 
цу (239).

Мспиславъ объѣхалъ Новгородскія области, 
заключилъ въ шурьму Новгорода Спанимира, 
а въ Торжкѣ Борислава; но, обязавъ клятвою, 
вскорѣ далъ имъ свободу: онъ хошьъ шолко 
порядка.

(238) Кельхъ, стр. 59.
(239) Изгнаніе Георгія продолжалось менѣе пяти 
мѣсяцъ. Липецкая битва была 21 Августа, а Георгій, 
призванный Константиномъ, прибылъ въ Суздалъ 14 
Сентября.
Тогда скорбь неожиданная поразила доблесного Князя: въ Торжкѣ, сынъ его, Василій заболевъ и скончался. Со слезами привезъ Мспиславъ штѣло юнаго Князя въ Новгородъ, и положилъ въ Софийскомъ Соборѣ, въ головахъ у дѣда (240). Не знаемъ, оправдывалъ-ли Василій дѣлами надежды оцца; но онъ былъ единственныя сынъ Мспислова. Какъ будто хотѣло Провидѣніе спасти родъ Мспислова Храбраго ошъ дѣней рабства Монгольскаго! Одинокой остался въ ми-рѣ Мспислова Мспиславичъ: сына его уже не было; дочь была вдовою ошъ живаго мужа; другая дочь, дѣвица, находилась при немъ; но какая судьба ожидала и ей бѣдную сироту послѣ смерти оцца (241)?

Новгородцы думали, что Мспиславъ остано-нелся уже между ими навсегда. Они не знали, что предопредѣливъ себя на безкорыстное спа-сеніе всѣхъ Русскихъ земель, Мспиславъ рѣ-шился на послѣднѣй свой подвигъ. Киевъ, Чер-ниговъ, Смоленскъ, Владимиръ, Новгородъ бы-ли безопасны, мирны; но Галичъ и Волынь на-ходились въ гибельномъ, ужасномъ положеніи.

(240) Новг. Лѣп. стр. 90.
(241) Какимъ, что Ярославъ женился на другой женѣ, разведенной съ дочерью Мспислава.

Гордыя принцесныелей Романова семейства, Игоревичей, ожидала шамъ погибель. Но не Мономахович ихъ шому виною: Всеволодъ Рыжий клевещалъ на нихъ. Сами Игоревичи, злобные, не братолюбивые, легкомысленные, были причиною своихъ бѣдствій. Ихъ окружали: Польша, Венгрия; Изаславичи, владѣвшие часшю Волыни, именно: дѣши Ярослава Лучаго: Мстис-

Digitized by Google
славъ Нѣмой, Князь Пересопницы, и Игеварь, Князь Луцка; Александръ, сынъ Всеволода Мстиславича, Князь Бѣльза; дѣши славнаго Романа Галицкаго находились, какъ будто залоги будушихъ примязаний на Галичъ и Волынь, Даниилъ въ Венгріи, младшій — Василько, съ мѣшьерою, въ Польшѣ. Наконецъ, въ самомъ Галичѣ, при дворѣ Владиміра Игоревича, жилъ вельможа сильный, горды, бывшій причиною призванія Игоревичей, бѣдствовавшій нѣкогда при неукрощаемъ Романѣ, и въ возмездіе едва не погубившій супругу и дѣшей Романа, изгнавшій ихъ изъ Владиміра и доспѣвавшій чрезъ шо Волынь Игоревичамъ — Володиславъ. На чго не могъ осмѣлишься сей честолюбецъ, имѣвшій сильныхъ друзей и довѣренность народную?

Только крошька умѣренность и пихое благоразуміе могли укрѣпить владѣнія Игоревичей, при сильныхъ, враждующихъ сосѣдахъ, при опасніяхъ, гнѣздившихся даже близъ ихъ Княжескихъ престоловъ. Но не прошло и прехъ лѣтъ, какъ Игоревичи перессорились между собою. Романъ Звенигородскій убѣжалъ въ Венгрію, выпросилъ войско у Венгерскаго Короля, напалъ на Галичъ и изгналъ брата. Видя начало междоусобій, Александръ Бѣльскій обратился къ Польскому Королю, и предложилъ оппашь Бѣльскъ сыну Романову, если ему помогутъ завладѣть Владиміромъ Волынскимъ. Король Польскій согла-
силися. Владимировичи схватали и выдали Александру и Польским воеводам Святослава Игоревича; Поляки грабили город; Александр казался не замеченным, благодаря Короля, ощадил за него дочь свою, передал Брешь и Былъ малолишному Васильку Романовичу, и перешёл опеку и свое вольшша Поляковъ во Владимира.

Она была довольно спосна; но опека Венгеровъ въ Галицкъ превосходила всю мѣру терпѣнія. Не Романъ Игоревичъ, но Венгерскій вельможа, Венедиктъ, правилъ Галичемъ. Грозный Венгерскими дружинами, онъ свое вольничалъ, раззоряя богатых людей, опривалъ женъ, дочерей въ жерту ненасытаго сладострастія. Галичане волновались, роптали. Нѣкто Тимоѳей, премудрый книжникъ, Кіевлянинъ, выводилъ изъ Священнаго Писанія, что Венедиктъ есть Ангелъ, ибо его имя есть одно изъ пророчествъ, подъ коими при кончинѣ міра долженъ спасться явишься противникъ Христа (242). Въ тоже время, другіе Галичане не испоковывали имени по Апокалипсису, но думали о свержении чужаго міра. Венедиктъ хохотъ предупредилъ всѣ шопки и замыслы; велѣлъ схватить Тимоѳея, но онъ бѣжалъ и скрылся. Другіе возмущались были захвачены; наконецъ самъ Князь

(242) Вол. Лт. (Ист. Г. Р. III, стр. 134).
Галицкии были взяты Венграми; его захватили въ батъ, и оширили въ Венгрію: доказательство, что Венедиктъ дѣйствовалъ согласно съ волею своего Короля. Убежденный нѣсколькими Галичанами, Мстиславъ Нѣмой рѣшился прибѣхать изъ Пересоцницѣ въ Галичъ. Но обстоятельства уже перемѣнились: въ Галичѣ узнали, что Романъ бѣжалъ изъ Венгріи, что Поляки опустошили Святослава, что съ Княземъ, соединяясь съ братьями Владимировымъ, набирающимъ войско въ Галицкихъ городахъ. Можно было думать, что несчастіе случилось Игоревичей благоразумнѣе, и ихъ ждали неприятно. Мстиславъ Нѣмой получилъ ощущеніе обратно къ людямъ, приглашавшихъ его, и даже былъ осмѣянъ ими. Галичанинъ Илья Щепановичъ привѣлъ его къ уроцищу, называвшемуся: могилѣ Галича. «Посиди здѣсь, Князь Мстиславъ!» сказала Илья, «и послѣ шего можешь говорить, что мы сидѣли въ Галичѣ (243). Мстиславъ уѣхалъ. Игоревичи пріѣхали съ брошенными полками, Галичане отворили имъ ворота; Венедиктъ и Венгерцы его бѣжали; всѣ области Галицкия покорились Игоревичамъ. Волынь была уже ими посѣрѣна; они не хотѣли добиваться ей, и коѣ-какъ подѣлили Галицкия области: Владимировъ, по прежнему, сіѣ въ Га-
личь, Святославъ въ Перемышлѣ, Романъ въ Звенigorодѣ; сыну Владимировъ, Изяславу, дали 
уздѣлъ въ Перемышлѣ.

Думая, что средства, упомянутые въкогда 
Романомъ Мстиславичемъ, обезопасить ихъ, 
Игоревичи вздумали принять мѣры спрогія и на-
сильшненныя. На многихъ боевъ, сильныхъ и 
знаменныхъ, наложили они опалу, судили ихъ и 
казныли. Другие были угрожаемы такими же пре-
слѣдованіемъ, и спасались бѣгствомъ; въ чисѣ 
бѣглецовъ былъ самъ гордый Володиславъ. Онъ 
жился отмстить, скрылся въ Венгріи, и умѣлъ 
располковать Королю Венгерскому, что лучшее 
средство владѣть Галичемъ — дать сию землю 
сыну Романа, именемъ коего Венгры могущі 
управлять свободно. Хопѣли Даниила женишь на 
Венгерской Княжнѣ, но оспавали сей брачъ за 
юношью Князя. Король вдругъ вспомнилъ дружбу 
опца Даниилова, и заопѣлъ бысть защитникомъ 
сына своего спараго друга. Сильное войско Вен-
герское послано было съ Володиславомъ и Вен-
герскими воеводами. Даниилъ находился при немъ. 
Но Игоревичи призвали Половцевъ, слали крѣп-
ко; слова, увѣщанія Володислава и видъ юнаго 
сына Романова, заспавли Галичанъ передаваться. 
Еще оспавалась надежда на бишву: Игоревичи 
могли побѣдить, и—всѣ окрѣпшные Князья, Влади-
мировскій, Луцкій, Пересопницкій, Бѣльскій, 
возспали; даже Поляки прислали войско. Игоре-
вичи не могли противостоять: ихъ разбили, и самихъ взяли въ плѣнъ; только Владимиръ съ сыномъ успѣлъ убѣжать. Даниилъ былъ возведенъ на Княжесвво Галицкое. Свирьпые гонимели Игоревичей хощили крови, и—несчастныхъ Князей: Романа Игоревича, Святослава Игоревича, и претяго Князя изъ рода ихъ, опдали на расчерканіе Галицкимъ вельможамъ. Володиславъ и поварницы его ругались надъ Князьями, били ихъ, позорили, и наконецъ повѣсилъ. Хладнокровно смотрѣли на ошвартовавшее злодѣйство другіе Князья (244).

Володиславъ исполнилъ слово, данное Королю Венгерскому: Даниилъ былъ Княземъ только по имени; Володиславъ правилъ Галичемъ, какъ Венгерскою областью. Восьмилѣтній сынъ Романа уже оказывалъ характеръ смѣлый, пылкій. Мать его пріѣхала въ Галичъ изъ Польши. Даниилъ сначала не узналъ ея, давно разшавшись съ нею, но посомъ съ нѣжностью сына хощѣть слушаться ея, внимать ея совѣтамъ (245). Ненавистный Володиславъ былъ охромшелемъ опрокина, споль драгоцѣнаго Княгинѣ; всего болѣе могла она желающ низверженія честолюбиваго боярина. Володиславъ предупредилъ ее, и мате-

(244) Лѣтописцы называютъ Галичанъ за сіе зло
dѣйство безбожными. Но ихъ убили не народъ...
(245) Вол. Лѣп. (Ист. Г. Р. т. III. пр. 134).
ри Галицкаго Князя вел"но было оспавиць Галиць. Даниилъ вознегодовалъ, заплакалъ, не хотілъ разспашшься съ мацерью, и, вида ее удаляющуюся, бросилъ на коня, хотілъ пяхать съ нею. Славаго опроко останомилъ; онъ обнажилъ мечъ, и ударилъ имъ боарина, ухватившаго коня его за узду. Мать ужаснуласъ опасности, какой подвергался Даниилъ среди свирѣпыхъ великомъ, и сама вырвала мечъ изъ рукъ сына (246).

Король Венгерскій слышалъ, что Галичъ волнуется снова, что шамъ возникаютъ заговоры, и зимою пріѣхалъ съ мацерью Даниила въ Галичъ, можемъ быть и попому, что Польскій Король съ зависшоъ видѣлъ Галичъ въ рукахъ Венгрывъ и уже готовилъ средства овладѣнъ имъ. Нежданый госшъ совесть迫切ъ неожиданно возрвыхъ гнѣвъ свой на Володислава и товарищей его, боаръ Филиппа и Судислава. Ихъ судили, мучили. Только деньгами могли они спасшись: Судиславъ, казалось, превращался въ золото (247) — такъ много далъ онъ! Но Король не хотілъ оспавиць Володислава въ Галичѣ; скованнаго, повезли его въ Венгривъ. Едва удалился Король, Галичъ забунтовалъ. Меши—

(246) Вол. Лвт. (Исп. Г. Р. III, пр. 176).
(247) "Въ злато премѣщения, рехше, много златага давшъ избавися. в — Вол. Лвт. (Исп. Г. Р. III, пр. 176).

Томъ III. 47
славъ Ньмой явился изъ Пересопщицы, и на сей разъ не такъ безуспѣшно, какъ прежде. Даниилъ съ матерью бѣжалъ въ Венгрию. Вскорѣ Король Польскій издалъ брашь Даниилова изъ Вѣльца; опять опидалъ сей городъ шестью своему, Александру Владимировскому. Венгрія, раздираемая въ шо время бунтом (248), не думала защищать вдовъ и дѣтей Романовыхъ. Володиславъ успѣлъ выиграть въ сихъ обстоятельствахъ. Онъ былъ прощенъ Венгерскимъ Королемъ, получилъ опять него войско, вступилъ въ Галичъ, (опкуда Мстиславъ Ньмой бѣжалъ безъ сопротивленія), и объявилъ, что Галичъ присоединяется къ Венгріи, а онъ есть Намѣсникъ Короля Венгерского и Галицкаго. Польскій Король не хотѣлъ уступать, призвалъ къ себѣ Даниила, Василька, мать ихъ, и пошелъ на Галичъ. Володиславъ сражался, былъ разбитъ и замерся въ Галичѣ. Побѣды Поляковъ остановила политика Панославъ, воевода Сендомирскій, убѣдилъ Польскаго Короля, что напрасно будетъ онъ сражаться за Князей чужыхъ, и что лучше

(248) Своевольство и буйство Венгерскихъ аристократовъ доходили до того, что въ 1213 г. Королева Герпруда была зарѣзана во дворцѣ, Ванкусомъ, Венгерскимъ Палатиномъ. Ванкусъ мстилъ за насилие жены его, учинивъ брашемъ Герпруды. Убійца нашелъ защитниковъ.
сдѣлать Галич независимымъ отъ Польши, Венгрии и Руси, женивъ Королевича Венгерского, Коломана, на Польской Королевны Саломии. Женихъ и невеста были еще дѣти. Король Польскій согласился остановить войско, удовольствовавъ сыновь Романа городами Волынскими, Тихонемъ и Перемышлемъ. Между тѣмъ Пакославъ возвратился изъ Венгрии съ успѣхомъ: Король Венгерскій былъ согласенъ. Это решение сдѣлалось пагубно для Володислава; онъ поспѣдалъ за всѣхъ: его бросили въ тюрьму, гдѣ вскорѣ сей непримиримый врагъ Романова семейства умеръ холодникомъ. Начался дѣлежъ. Александру Всеволодовичу велико было оплакать Владимировъ Волынскій Данилу и Васильку, и оставаться при одномъ Бѣлы; Польша приобрела Перемышль; Пакослава, за услугу его, наградили Любачевомъ, и сынъ Короля Венгерскаго, дипля, обѣщанное съ дипломомъ, вѣха въ Галичъ, и коронованъ былъ Королемъ Галицкимъ (249).

Наспала мишена. Но не прошло и трехъ лѣтъ, какъ Польша снова поссорилась съ Венгрией. Король Польскій зналъ о великой славѣ Мешислава Мешиславича. Видя, что ему самому не управишь-
съ Венгрию, онъ послалъ къ Мстиславу, звалъ его, обѣщалъ дружбу, помощь. Но слова Короля не рѣшили-бы Мстислава; другое важнѣйшее обстоятельство засѣвало его думанье о Галичѣ.

Это было припятствіе православной вѣры. Мстиславъ могъ желать освобожденія Галича отъ власти иностраниковъ, избавленія отъ междоусобій и раздоровъ боярскихъ одной изъ сильныхъ и богатыхъ областей земли Русской, могъ по своему доброму помышленію, что ему судилъ Богъ избавлять земли Русскія. Но защита вѣры православной должна была казаться ему священнымъ, непремѣннымъ долгомъ Князя-Христіанина, и особенно въ то время, когда онъ освободился одинокъ на землѣ. Для кого спалъ-бы онъ пріобрѣтать вѣнцы земные? У него не было дѣней; вѣнецъ небесный освободился единственно вымъ его упѣшеніемъ!

Съ объявлениемъ Коломана Королемъ Галицкимъ въ 1214 году, явился въ Галичѣ Лапинскіе Священники. Архієпископъ Стригонскій короновалъ Коломана и Саломею. Мысль о покореніи Галицкаго Королевства Папской власти, болѣе и болѣе усиливалась у Лапинскаго Духовенства. Черезъ три года дошло до того, что Епископъ православный и Русскіе священники были изгнаны изъ Галича, жителей принуждали принимать Католическую вѣру, церкви преобразовывали въ ко-
спела. Народъ не смьть противитьсь, но ропталъ, и ужасался насилия совѣцев (250).

Проводивъ къ могилѣ гробъ сына своего, Мспиславъ извѣстилъ Новгородцевъ о собраніи главнаго вѣча на Ярославовомъ Дворѣ. Новгородцы шли, думая, что рѣчь будетъ о Новгородскихъ дѣлахъ обыкновенныхъ. Но когда сошелся вольный городъ, Мспиславъ поклонился вѣчу, и объявилъ, что онъ разспается съ Новгородомъ. «Кланяюсь Святой Софіи, и гробу опца моего, и вамъ Новгородские люди. Прощайте! Иду опѣ вась; хочу поискать Галича,» говорилъ Мспиславъ. Тысячи голосовъ возопили, умоляя его оставаться, не покидать Новгорода. «Ни когда не забуду я вась,» опѣчаль Мспиславъ, «и дай мнѣ Господь Богъ лечь подъ опца моего у Святой Софіи». Но онъ былъ непреклоненъ. Много молили его Новгородцы; намѣреніе Князя было швердо. Выборъ преемника Мспиславъ предстоялъ совершенно воль Новгородцевъ. Въ послѣдній разъ поклонился онъ Святой Софіи, и — не возвратился уже болѣе въ вольный Новгородъ! Это было лѣтомъ 1218 года (251).

(250) Грамата Венгерскаго Короля къ Папѣ, въ Райнальдовъ Annales Ecclesiastici, т. XIII (Ист. Г. Р. т. III, нр. 177).

(251) Слова Мспислава: «Кланяюсь Святой Софіи, и гробу опца моего, и вамъ. Хочу поискать Галица;
Въ Киевъ собра́лъ Мспиславъ совѣ́щаніе Князей. Спра́хъ имени его предшествовала́ ему. Услы́шали, что Король и Королевы Галицкихъ уже и́шь въ Галичъ; вельможи и войска Венгерские бѣ́жали съ ними въ Венгрию. Во́рьны Судиславъ, бывший соображеніе Володислава, власи́боваль въ Галичъ, и звалъ Данила изъ Владимира Волы́нскаго въ Галичъ. Услышавъ о семъ, Мспиславъ, безъ войска, поспѣ́шно пошь въ Галичъ, шакъ что Данилъ не успѣ́лъ предупредить его. Судиславъ и оспальныя Венгерцы не дожидались Мспислава; онъ безъ би́шемъ занялъ Галичъ, до́ползъ сполѣ́ буйный, ужасный своею́мъ оби́дамъ. Къ нему явился тогда жни, храбрый сы́нь Романа; Мспиславъ принялъ его, какъ друга, ласкалъ его, сдѣ́лалъ еще болѣ́е: ошадалъ за него дочь свою. Но, къ удивленію всѣ́хъ, Мспиславъ объявилъ, что Данилъ долженъ оспа́ться во Владимірѣ́ Волы́нскомъ, а Галичъ оспавляемъ онъ за собою. Данилъ не про́шился, и съ кропо́сщикъ слышалъ объявленье Мспислава Мспиславича Князе́мъ Галицкимъ. Да́нилъ просилъ пособи́ть ему, по крайней мѣ́рѣ́, проши́въ Короля Польскаго, которы́й, захвативъ при раздѣ́лѣ́ многих родовых города Волы́нскихъ Князей, владѣ́лъ ими. «Сы́нь мой!» ошвъчалъ

а вась не забуду; дай Богъ лещи у ощца, у Свяшени́ Софіи» (Нове. Ломн. стр. 90).
Мстиславъ, «не могу возвратиться и на Польского Короля, за правую любовь, какую онъ держитъ ко мнѣ; ищи себѣ другихъ союзниковъ.» Данийль лумалъ, что собственнойный его мечъ будетъ лучшимъ союзникомъ: онъ высунулся съ дружинами и опираясь у Поляковъ города Волынскія. Мстиславъ былъ тогда на берегахъ Днѣпра, где Мономаховичи и Олеговичи съхались къ нему на совѣтъ. Въ одно время, онъ услышалъ о война Даниила съ Польшею, и о шумѣ, что Лешко на него возлагаетъ вину, что онъ соединился уже съ Венграми, и что войска Венгерскія и Польскія идутъ къ Галичу. Готовый на битвы, Мстиславъ послалъ воеводъ своихъ оповѣшать неприимшлелей на предѣлахъ Галича; Данийль и Александръ Бѣлыскій должны были защищать самый Галичъ. Мстиславъ осмался на Днѣпръ, послалъ за Половцами, собиралъ дружину Князей, и гоповился подкрѣпить воеводъ своихъ и Даниила.

Войска Венгерскія и Польскія были многочисленны. Юный Коломанъ, множествов Венгерскихъ воеводъ, были съ ними. Въ жестокой битвѣ, разбили они воеводу Мстиславова, Димитрия. Много храбрыхъ было; Михайла Скула, украшенный шремя золотыми цѣпями, былъ убиенъ, и голова его повернута къ ногамъ Коломана (252). Слѣдующий приказанію Мстислава, Данийль зашворился

(252) Вол. Лвт. (Ист. Г. Р. т. III, пр. 190)
въ Галицѣ. Александръ Бѣлѣскій покрилъ душу, опустынилъ, и примирился съ Польскимъ Королемъ. Меспиславъ споилъ уже съ передовыми дружинами на рѣкѣ Зубрѣ, когда оспамѣки дружинъ Димитрія прибѣжали къ нему. Слыши о впаденіи въ Галицкія области воинства сильнаго, Меспиславъ послалъ звашь Данила къ себѣ, и рѣшился опустынять. Храбрый Данилъ оставилъ Галицъ. Опустыненія его было запрудено непріятелями, гнавшимися за нимъ. Данилъ дѣйствовалъ, какъ вождь искусный, съ воеводами Меспислава Димитріемъ, Глѣбомъ Еремѣевичемъ и Мирожлавомъ. Терпя недоспакъ въ съестныхъ припасахъ, они бились иногда день и ночь, уходили, нападали сами. Съ изумленіемъ видѣли однажды воеводы, какъ Данилъ, въ порывѣ опшибъ, цѣлое поприще гнался съ своимъ опредомъ за непріятелемъ, спасшимся только бороздой конскою (253). За Димитріемъ, дружины соединились съ Меспиславомъ. Меспиславъ обнялъ Данила, подарилъ ему любимаго своего коня. «Иди во Владимиръ,» сказалъ онъ, «мы опмепимъ врагамъ нашимъ, и спыдь пораженія передадимъ на ихъ головы.» Возвращаясь во Владимиръ, Данилъ увидѣлъ мѣшь свою уже монахию: она оказалась опять свѣща въ опустынѣе сына. Данилъ, не дождаясь его, приказалъ выжечь и сожгъ посаду Галицъ. «Умыкну борозды ради конское,» В. Л. (idem, пр. 190).
ній наше важное пособіе въ мирѣ съ Липовцами: нѣсколько Князей Липовскихъ пріѣхали къ нему, заключили миръ, и обрашились на Польшу.

Къ рѣшительной битвѣ готовились между штѣмъ Венгры, слыша, что Мспиславъ ведетъ на нихъ сильную дружину, Русскія и Половецкія. Новый воевода Венгерскій, Филиппъ, заѣхъ бѣглеца Судислава, пріѣхалъ къ войскомъ въ Галичъ. Гордѣйво говорилъ онъ, что для победы надъ Русками надобны только острый мечъ и борзый конь, и что одинъ камень много горшковъ разбиваетѣ (254). Оспавивъ Коломана съ супругою его въ Галичъ, Филиппъ выспушилъ съ войскомъ впередъ, взявъ съ собою шесть своего Судислава, и многихъ бояръ. Къ досадѣ Данила, Лешко лишилъ его средство идти на помощь Мспиславу. Давъ часть дружинъ своихъ Венгерцамъ, самъ Лешко выспушилъ на Волынь. До битвы не доходило; Лешко хотѣлъ только выиграть время. Конрадъ, брать Лешка, былъ посередникомъ между имъ и Данииломъ. Пока шли переговоры, Филиппъ сталъ противъ Мспислава. Передовые Половецкія острѣды начали ботву. Владимировъ Руроко-

вить велъ за ними Русскія дружны; самъ Мспис-
славъ шель съ Половцами и осѣльными Рущами
назади. Жешпокая бишьа уже хипела, а Мспи-
славъ не двигался, споялъ на высокомъ холмѣ,
спорѣлъ и дожидался; дружны его бездѣйство-
вали.

Сильно пѣсничнымъ, Владиміръ приславъ нако-
нецъ сказаль ему, что онъ начальникъ, а не
зришель бишьы. Мспиславъ молчалъ, и когда
увидѣлъ, что Русскія дружны подались, побѣ-
жали, что Венгры и Поляки гонятся за ними
въ розсыпъ и поютъ уже побѣдныя пѣсни (255),
мгновенно свернулъ онъ свое войско, ободрилъ
воиновъ, ударилъ и—врѣшилъ побѣду! Самъ Фи-
липъ (прегордый Филипъ (256), какъ называють его
Льтописцы) былъ пойманъ въ бѣгство, и по
слѣдамъ бѣгущихъ, Мспиславъ, подобно соколу,
явился подъ Галичемъ. Одни бѣжали опшуда,
другие хопѣли защищаться (257). Руссы мечами
пробились въ городъ. Коломанъ, супруга его и
ошборны Венгры убѣжали въ церковь, нарочно

(255) Длогошъ.

(256) Бол. Лвт. (Ист. Г. Р. пп. III, пр. 190).
Длогошъ называетъ его: Аттила Филиа.

(257) Слова Длогоша: O magne lux et victor Mscislae
Mscislavice! O fortis accipiter! — Въ чисѣ бѣглецовъ изъ
Галича былъ и славный Льтописамель Польскій, Вин-
ценсшй Кладубекъ.
для сего обращенную въ крѣпость (258). Упорно дрались штыкъ Венгерскіе воины, будучи окруженіи огнисходомъ, вземогая огнь голодомъ и жаждою. Мстиславъ явился, предложилъ сдасться, и Король Галицкий, съ Королевою и множествомъ Венгерскихъ вельможъ, былъ въ его рукахъ. Бобдишель послалъ Коломана и Саломею въ Торческъ, какъ пленниковъ; знаменіе Венгерцы достались по дѣлѣ Русскимъ и Полоцкимъ воинамъ и должны были выкупать себѣ. Въ числѣ пленныхъ былъ и бояринъ Судиславъ. Лобная нога Мстислава, Судиславъ клялся столько быть его работникомъ (259), и умѣлъ умилосердиться, пообѣщалъ: не только просилъ онъ ему всѣхъ козни, но даже опредѣлилъ его воеводою въ Звенigorодѣ.

Свидѣтельство блистательной сей победы были важны. Она утвердила честь Мстислава Мстиславича. Руссы величали его краснымъ своими солянщикомъ (260). Король Польскій не смѣлъ ни-

(258) «Фили... съѣда градъ на церкви Св. Богородицы, яже, не сдержано оскверненія храма своего, вдыхъ и въ руцы Мстиславу...—И взбѣгъ на комары церковными, иней же ужь возвлачишесь, а фарѣ (коней) ихъ поймаша, бѣ бо градъ сътворень на церкви. «Бол. Лат. (Ист. Г. Р. т. III, пр. 190).

(259) «Обойма нозъ его, обѣщася работъ быши ему.» Бол. Лат. (идем, пр. 190).

(260) Ист. Г. Р. т. III, стр. 182.
чего предпринял, искал мира, и оказался опять помощи Александру Великому. Сей Князь был жестоко наказан за втроломство. Приехав в Галич поздрави своег господа, Даниил поспешил попом на Волынь, собрал войско, и с брауном Васильком раззорил Великую, разграбил его, не оставляя камня на камень: грабеж продолжался целую ночь. Льсописец говорил, что с шестью порт в Великую осталось присловье о злой ночи разорения Велика (261). Мешислав ходил общаго мира, и, слушаясь его, Даниил прекращал вражду и помирался с Александром.

Мешислав снова объявил себя Галицким Князем, не упоминая ничего о правах Даниила. Вскоре явились в Галич послы Короля Венгерского, требуя освобождения Коломана, и грозя, в случае отказа, походом сильнаго Венгерского войска на Галич. Мешислав оптичал, что он не отдает бывшаго Галицкаго Короля и жены его, Венгерцев ждетъ, а побьду передаетъ власти Божей (262).

(262) Ист. Г. Р. М. III, стр. 183.
Угрозы Венгревъ на сей разъ кончились словами. Король Венгерский занимъ былъ смущенными внутренними и опасностями внешними. Уступивая пребованиямъ вельможъ и народа, онъ показалъ имъ слабость свою въ Золотой Буллѣ. Изъ грозилъ ему враги сильные, и это побудило его искать въ знаменитомъ Мстиславѣ ВМстиславичѣ не врага, но друга и родственника (263). Неожиданное предложение сдѣлано было тогда.

(263) Золотой Буллой названа была въ Венгрии, скрѣпленная золотою печатью, грамата Андрея, давшая имя въ 1222 году, подтверждавшая преимущества духовенства и дворянства, по уставамъ Короля Святаго Стефана (ум. въ 1038 г.), и еще болѣе увеличивавшая оныя. Андрей обязывался между прочимъ, что ни одинъ дворянинъ Венгерскій не будетъ задержанъ по повелѣнію Короля своего, пока предварительно не объявятъ его и не докажутъ его вины. Затѣмъ, что безъ общенаго согласія дворянства, ни какая подать, ни на кого изъ дворянъ не будетъ налагаема, и проч. Вся сія уставы Король объявлялъ хранить свято, за себя и за наслѣдниковъ своихъ, съ условіемъ, что если онъ, или наслѣдники его, вздумаютъ нарушить Золотую Буллу, то подданые имѣютъ право возстануть противъ нарушителя, и свергнуть его съ престола, не подвергаясь наѢкванію въ бунтѣ. Страшное условіе, подобное тому, которое далъ своему народу Король Данийскій, въ 1660-мъ году. Получивъ тогда неограниченную власть, онъ успокоилъ, что за всякое сокращеніе, или сохраненіе оной, данную имѣющую, право не слушаться его наслѣдниковъ.
Мстиславу. Король Венгерский предложил женить третьего сына своего, Андрея, на дочери Мстислава, съ штвмъ чтобы Галичъ былъ приданымъ за невѣствою. Мстиславъ согласился. Судиславъ, облагодѣтельствованный Мстиславомъ, былъ посредникомъ въ сихъ переговорахъ. Но они шли медленно. Не смотря на это, сынъ Венгерскаго Короля былъ обреченъ съ юною Княжною; Коломанъ, освобожденъ и опправленъ къ отцу. Пренятствія къ браку были высказаны хитростью полисики. Во время не славного своего Крестового похода, Король Венгерский, родственникъ Царьградскихъ, Латинскихъ Императоровъ, женилъ одного сына на дочери Императора Греческаго, царствовавшаго въ Никуве, и говорилъ за младшаго сына, назначенаго жениха Мстиславовой дочери, дочь Короля Армянскаго. Надѣлился, что Папа разрѣшилъ ихъ обручение. Но Лешко постарался опклонить Папу, и Римскій владыка отвѣчалъ, что не можетъ разрѣшить обѣщенія, данаго одной невѣстѣ, и не благословлялъ Андрея быть Королемъ Галицкимъ, ибо Галичъ есть законное владѣніе брата его Коломана и супруги Коломановой, дочери знаменитаго Польскаго Короля (264). Время проходило, пе-

(264) По слѣдѣ убійства Гертруда, Андрей женился на Іоландѣ, дочери Петра Куртене, царствовавшаго въ Царьградѣ. За Белой, старшимъ сыномъ Андрея, была
ресылали послы, спорили. Имя Мспислава удерживало мечи. Обручений же их дочери его жиль между штыками в Перемышле, получившей семь удель опять будущего шестия, как подарок предварительный.

Все эти события заняли около четырех лет жизни Мспислава Мспиславича, после отъезда его из Новгорода. Обратимся к другим дневникам его Истории Русского народа, и обозрим, что в его годы делалось на Северной Руси.

На другой год по обретении Мспислава из Новгорода, во Владимире скончался добродетельный Константин Георгиевич, 32-х лет от рождения, 1219 года, Февраля 2 дня. Не ознаменовавший княжения своего ни одним ближним днем, он явился в памяти своей, каким злоумышленником. Возведенный обстоятельствами на престоль, преимущественно назвавшийся Великокняжеским, Константин проводил болезненные дни свои в беседе с ду-

dочь Теодора Ласкариса, Греческого Императора, царствовавшего в то время в Никее. Письмо Папы Гонория III-го, и в ответ на требование Короля: разрешим обручение сына его с Армянской Принцессою, помещено в Рейнальдовых Annales Ecclesiastici, т. XIII, стр. 324, 335 (см. выписку в Ист. Г. Р. III, пр. 196).
ховыми сановниками, членами Священными Писави и пособия нищей братии. При гробе его совершено было посвящение его супруги, кою-рая в сбычи монастырской два года прожила после своего супруга (265).

Бирио вспомнил посл Константина на престол его Георгий Всеволодович, не предчувствуя, на каких бедствия готовил его ужасный судьба в будущем! Он осматривал племянников своих, десятинникого Всеволода Константиновicha и девятнадцатого Василька Константиновича, в девятнадцати, назначенных им ош опца их, доброе сердце которого имели они случай узнать в бедствиях. К в честь Георгия, скажем, что сие чувствов хранил он всю

(265) О Константинове: «Не опечалуй никогда-же, но всем умудряя духовными беседами, часто бо читаше книги с прилежанием, и творя все по писанному... Говоря об освящении Ростовской церкви Бориса и Глеба, Львописец продолжает: «И створи прырь, и учреди люди, и много милостыню створи; таковы-бо в обычаи того благеннаго Князя.» Константин женился был на дочери Мстислава Романовича, Киевского; при совершении брака (в 1195 г.) ему было не более десяти лет. Так доць Всеволода, Верушлава, выдана была за Мстислава Рурковича на девятом году... » Плакая к ней отец и мати, зане-же бь мила имъ и млада, сущи восми летъ «... (Ист. Г. Р. п. III, пр. 80). Следовательно, Церковь разрешала тогда браки молодыхъ.
жизнь свою. Брашь Георгія княжили вь своихъ удѣлахъ.

Опустивъ изъ плѣна Рязанскихъ и Муромскихъ Князей, Константинъ оплакался, казепился, и општ управы надъ ними. Пресхушенія, дополъ патогнѣвшія надъ несчастнымъ опродѣемъ Глѣба, были ничипо въ сравнении съ злодѣйствомъ, которое совершилъ Глѣбъ Владимировичъ, услужившей нѣкогда спарико Всеволоду клевещою на родныхъ (266). Брашь Глѣба, Константинъ, соединился съ нимъ: злодѣи рѣшились на дѣло, невиданное дополъ въ Руси. Они пригласили всѣхъ Рязанскихъ Князей, родичей своихъ, на дружескій совѣтъ. Привало шестеро Князей, и между прочимъ родной брашь Глѣба и Константина, Изяславъ, храбрый пропивникъ свое-владычія Князя Владимировскаго (267). Кончивъ общую думу, Князь весело сѣлъ пировать въ шап-рѣ Глѣба, съ множествомъ бояръ и дворянъ своихъ. Тогда впорглись убийцы и — всѣ шесть Князей, бояре и дворяне ихъ были зарѣзаны, безоружные и беззащитныя... Спаслись изъ Князей Рязанскихъ только Ингварь Игоревичъ, не успѣвший прихватъ, дѣпи его, брашь Георгій, и нѣсколько малолѣтныхъ Княжичей другихъ родовъ:

(266) См. выше, стр. 116, 117.
(267) См. выше, стр. 117, 118.
Томъ III.
Не 62-го пришель часъ ихъ,» прибавляютъ Лѣтописцы, съ опровержениемъ описывающіе злодѣйство Глѣба и Константина, называющіе ихъ Князями и сообщниками Саманы (268). Браунбпіцы обрамились, съ Половцами и дружинами своими, къ Старой Рязани, гдѣ князилъ Ингварь. Сей Князь разбилъ полки браунбпіцы; участіе Константина осталось для насъ неизвѣстною; Глѣбъ, опверхенный всѣми, бѣжалъ въ степи, и погибъ въ сумасшествіи. Совѣтъ неумолима Ингварь, брать его Георгій, и дѣти Ингвара наслѣдовали княжесство Муромскія и Рязанскія (269).

Вскорѣ по вступленіи своемъ на Великокняжеский престолъ, Георгій Всеволодовичъ удачно воевалъ съ Булгарами, разорившими Успюгъ, городъ въ Чудской подвластной ему области, вы-

(268) «Глѣбъ... научень сынъ Саманою на убийство, слушалъ въ своемъ окаяннѣмъ помыслѣ, имѣя поспешиви-ка Костянтина, брата своего, и съ нимъ дьявола, иже и прельсти...а не всѣ окаянніи, Божія смотрия....Что прия Кайкъ отъ Бога, убивъ Авелия, брата своего? Не проклятіе-ли и прясенье? Или вашъ сродникъ, окаянный Святополкъ, избивъ братью свою? Онъ въ вѣнцѣ царства а себѣ вѣчную муку.» (Новѣ. Лѣт. стр. 90, 91).

(269) Княжество Рязанское осталось въ родѣ Ингваря.
годно помирись с ними. (270), и заложил, в 1224 году, город при впадении Оки в Волгу, назвав его Нижним Новым городом (271). Но внимание Георгия всего боле занимал Новгород.

Там, проводив свое незабвенного Князя Мстислава Мстиславича, въчне долго думалъ: кого избраешь ему преемникомъ? Не хотѣли имьшь Князя изъ рода Всеволода Георгевича, и по-

(270) Великий Устюгъ, городъ, нынѣ находящийся на рѣкѣ Сухонѣ, не далеко опять устья Ирга, рѣки, впадающей въ Сухону; соединяясь, си рѣки принимаютъ название Двьны (Двоиной?) опять Москвы до Устюга около 900 верстъ. Тамошние обитатели и вообще называемы были опять Новгородцевъ Заволожскою Чудью. Выгоды торговых привлекали въ Устюгъ множество Русскихъ. Въ первый разъ узнаемъ Устюгъ, по разоренію его Булгарами, (въ 1219—1224 гг.). Святославъ Всеволодовичъ, посланный опять Георгія ходилъ ниже впадения Камы въ Волгу, сжегъ и разграбилъ многие Булгарскіе города, и между прочимъ крѣпкий городъ Булгарскій, Ошель (Ист. Г. Р. т. III, пр. 186, 187).

(271) Это замчательное мѣсто, при впадении рѣки Оки въ Волгу, находится въ 269 верстахъ опять Владимира, а опять Москвы въ 441. Выгоды торговыхъ сношеній распространяли такими образомъ города во всѣ стороны, назначая имъ мѣста, преимущественно, при сліяніи важнѣйшыхъ рѣкъ. См. любопытныя подробности о Сверѣ Руси по сему отношенію въ Лерберговыхъ Исслѣдованихъ, стамья объ Юргинъ.
сли просили у Княза Мешислава Романовича сына его, Святослава. Сей Князь прибыл, и не много месяца прошло, какъ буйство нѣсколькоихъ гражданъ взрвало весь городъ. Новгородецъ Машвѣй Душиловичъ поссорился съ другимъ Новгородцемъ и бѣжалъ изъ Новгорода; его догнали и привели на Княжескій Дворъ. Пошла ложь по городу, что Посадникъ Твердиславъ самовольно выдаётъ Князю вольныхъ людей. Начался шумъ; ночью ударили въ набатъ у церкви Николая Чудотворца на Торговой сторонѣ, также у церкви Сорока Мучениковъ въ Неревскомъ Концѣ, и начали копать народъ. Твердиславъ услышалъ о возмущеніи, собралъ въ честь оставшихся ему вѣрными гражданъ Людинскаго Конца и Прусской улицы, и уговаривалъ ихъ идти на бунтовщиковъ. — «Если я виноватъ, то да паду въ бицѣ>, говорилъ Посадникъ, «буду ли правъ, оправи меня Господи!» Съ сими словами, онъ обранилъ взоры на собранную Софийскую церковь. Тушъ Князь Святославъ, уступъ голову и матежъ въ городѣ, прислалъ сказать, что онъ освобождаемъ Душиловича. Сему не внимали, сошлися вооруженные, началась битва, въ счастью не кровопролитная; но всему человѣкъ было однакожъ убицо и много ранено. Успѣли разобрать мостъ на Волховѣ, и шѣмъ предпочли бѣдствие; но обѣ стороны опорили, шумѣли, цѣлую недѣлю были вѣчи, наконецъ померли-
лись, клялись все забыть, и цэловали кресть. Тут явился присланное отъ Князя. Радуясь укрепленію бунта, онъ требовалъ, чтобы Твердиславъ былъ немедленьно смѣненъ съ Посадничества. Это оскорбило Новгородцевъ. «Смѣнимъ,» опвѣтало вѣче, «но пускъ скажемъ Князь, за какую вину?» — «Безъ вины!» опвѣшешовалъ Святославъ. «Просто, не могу быть съ Твердиславомъ, и ошиваю у него Посадничество.» — «Радуйсь, брацья,» сказалъ тогда Посадникъ, «что вины моей нѣть, а смѣнишь меня вы можете: вы вольны въ Посадникахъ... и въ Князьяхъ» — прибавилъ Твердиславъ (272). Это нравилось горделивой волѣ Новгорода. Вѣче послало ска-

запь Свящославу: «Князь! если вы на Посадника ням, что помни, что мы целовали кресты, чтобы без вины мужа Новгородца не лишать достойства. Тебя клянемся, а Твердислав наш Посадник, не выдаем его!» — Свящослав не спорил (273).

Но, уважая волю Новгородцев, или исполнив желание самого Свящослава, Мстиславо Романович присылал звать сына к себе, ожидая Новгороду другого сына своего, Всеволода Мстиславича. И вместо Князь не упили оспановим смятеній. Одно из них началось опасью за Твердислава. Отряд Новгородский пошел на рѣку Тойму (274), и не был пропущен пуда


(274) Тоймокары, пишеть Лѣт. Новг. (стр. 94). Тойма, Верхняя и Нижняя, двѣ рѣки, текущія въ Дви- ну, ниже Вычегоды.
дружинами Георгия и Ярослава. Предводитель опряда, Семен Емин, возвратился, но не вошел в Новгород, нарочно разшепил шапры под городом, и обвинял Твердислава и Тышачского Якуна, что по их наущению Князь не пропустили дружину Новгородских. Долго уважаемый, Твердислав увидел ненадежность любви народной: его сменили; Семен Ворисович избран был в Посадники, а доносчик Емин в Тышачке, но не надолго. Послед похода к Пернову, под которым безуспешны двенадцать опоял Всеволод и был с Лишвою и Рыцарями, Твердислав снова был избран в Посадники, а Якун в Тышачке. Тогда произошла свадьба в Новгородской иерархии. Во время оплакивал Архиепископ Аптоний, сосланной за восемь льин прежде в Торопец, Архиепископ Митрофан был призван и возведен на владычный престол. «Позжай куда тебя люблю» — велел сказать Новгородцы Аптонию. Он приехал в Новгород, и поставил Князя и втчев большое замешательство своим упорством. Рышились послал обоих Иерархов на суд к Киевскому Митрополиту. «Кого он пришел нам, том и будешь нам Владыка», говорили Новгородцы. Митрополит ршил в пользу Митрофана. Умы успокоились, и снова

(275) Аптоний, любимец и друг Мстислава Мстиславича, получил епископию в Перемышле Галиц-
взволновались, когда Князь Всеволод объявил гнать свой на Твердислава. Значительный Посадник сей был болен; голос его не мог раздаваться в ветх на вдоль, и вдоль передалось Князю, собранное близ его Дворца. Положи убить Твердислава; оделись в брони; бояре, воины Князя прискали на Ярослава Двор, где собрались уже народный шумы. Слыши, что воздькся весь город, и не имья силъ идти, Твердислав велъ везти себя в санях к церкви Бориса и Глеба, ударить набать, собрали врьные ему, Людянскй и Загородскй, Концъ. Они клялись не оставим его, раздадись на пять полковъ, и готовы были оружіемъ встрѣтили Князя, бояръ, воиновъ и сообщниковъ его. Узнавъ объ этомъ, Всеволодъ не смылъ своевольничать, прислалъ владыку Митрофана съ добрыми повестями. Онъ свезъ Посадника и Князя въ любовь (276). Но Твердиславъ, возвращаясь домой, сдѣлался боленъ сильное прежнаго, и вскорѣ самъ прислалъ на вдоль отказъ ошъ Посадническаго. Чувствовала усиливающуюся болезнъ, онъ, тайно ошъ жены и дѣтей, увѣхалъ въ Аркадьевскй мо-

(Слич. выше, избрание его, и далѣе, стр. 282). Антоний прибыль потомъ въ Новгородѣ снова, черезъ пять лѣть. Несчастными слѣдовавъ болѣзнѣ, тогда посмогнувшей его, увидимъ въ послѣдствіи.

(276) Новг. Лѣт. стр. 96.
насшырь (277), и принял монашество. Узнав о шом, жена Твердислава немедленно посприглась въ монашырь Св. Варвары. Двы Твердислава, горды именем сего знаменитаго Новгородскаго человѣка, были сильны на вѣт, и, вѣроятно, ихъ влиянію надобно приписать изгнаніе Князя Всеволода изъ Новгорода. Въ началѣ 1221 года, сказали Всеволоду: «Не хотимъ тебѣ; иди куда хочешь.» Онъ уѣхалъ въ Киевъ къ опцу своему. Это было знакомъ, что царпія Суздалская перемогла всѣ другихъ. Оправили во Владиміръ Владыку, Посадника и избранныхъ мужей: просьбу въ Новгородъ Всеволода, сына Георгія Всеволодовича. Одарили безъ числа присланнихъ, Георгій послалъ съ ними сына своего; ему было только восемь лѣтъ. Новгородцы просили помощи Великаго Князя просьвъ Нѣмцевъ, Лешы, и другихъ власшиелей надъ Чудскими землями.

Тамъ, кроме безпрерывно усиливающихся Литовцевъ, Рыцари утверждали постоянно власшую свою. Уже отряды ихъ, Чудскіе и Литовскіе, чаще прежняго врывались въ области Новгородскія. Бышы бывали съ ними даже близъ

(277) Въ 3 верстахъ отъ Новгорода, къ югу, построеный Игуменомъ Аркадіемъ въ 1153 г. — Нынѣ сей монашырь упраздненъ.
Торопца и самого Новгорода. Съверная Ливонія, съ 1218 года, увидѣла еще новыхъ власнишельей. Валдемаръ, Король Датскій, для очищенія грѣховъ, прибылъ съ флотомъ, заложилъ Ревель, близъ Чуда, и учредивъ орденъ Денеброга, возртмился въ Данію (278). Въ 1220 году, Король Шведскій также очищалъ грѣхи, нападеніемъ на жительей острова Эзела (279), и заложилъ тамъ городъ. Желая олицетвориться върою, Дамчане не велѣли Финнамъ креститься у Рыцарей, и вѣшили ихъ, когда они принимали крещеніе отъ паастора Нѣмецкаго. Рыцари требовали того-же въ отношеніи Дамчанъ. Приведенные въ отчаяніе, Фины взбунтовались, рѣшились лучше умирать съ оружиемъ въ рукахъ, отказались отъ всякой вѣры, Датской и Нѣмецкой, были священникомъ, и выгнали Рыцарей изъ Феллина, Дерпта, Оденне (280).

(278) Ревель, называвшійся отъ Руссовъ Колывань, подъ 59° 26 с. ш. и 42° 25 в. д., при заливѣ Валтмйскаго моря, основанъ Дамчанами въ 1218, или 1219 г. — Говорили, что во время битвы Валдемара съ туземцами, съ неба упало красное знамя съ бѣльнымъ крестомъ; въ памятѣ чуда, Король учредилъ тогда Орденъ Денеброга (см. Кельха, ч. 1, стр. 60, 64).

(279) Кельха, ч. 1, стр. 65. — Эзель, островъ при входѣ въ Рижскій заливъ, около 80 верстъ въ длину и 40 въ ширину.

(280) Финны вымыли даже свои жилища, по изгна-
Надобно было воспользоваться семи случаев. Георгиевское Всеволодовича отправил браша, Святослава, с друзьями в помощь Новгороду. Сей Князь, Новгородцы, Псковичане, вышли на берега Аа, и осадили Феллинь, уже снова опобиный Рыцарями у Чуди. Русские были опознаны, но опустошили множество селений, жгли Немецкие церкви и разорили монастыри. Зимою Рыцари, Липовцы и Чудь моло деляли близ Пскова.

Новгородцы опечалились, когда юный Князь их свой уехал из Новгорода со всем Двором своим. « Развѣ шебѣ, не углодно, что бы сынъ швей держать Новгородъ? » говорил посол Новгородцев Георгию. « Дай же намъ браша твоего Ярослава. » — Ненависть къ сему Князю уже была забыта. Они пріѣхали въ Новгородъ, и разбили Липовцевъ, многочисленнымъ войскомъ осадили Ревель, бился подъ нимъ цѣлый месяц, опустошили, жгли, грабили Немцевъ, Дамчанъ и Финновъ, союзниковъ своихъ. Съ плениками и добычею возвращался онъ въ Новгородъ, и къ изумленію Новгородцевъ, не захотѣл остаться у нихъ. « Не ходи отъ насъ, Князь! » говорило въ, кланя-
лось ему, но безуспешно. Ярослав уехал в Пе́рейславль, удаль, который еще оставлен был ему Константином. Опять Князь был совершенно по своей воле. Опять явился малолетний Всеволод в Новгороде. Были под Дерптом, и впадение Липовцев в пределы Старой Руси, ознаменовали его прибытие (281).

В таких событиях настал ужасный 1224-й год, вписанный в Летописи на память Русских Князей и Православных Христиан, год— эпоха замысления славы Мстислава Мстиславича, никогда изменивший дела в Испории Русского Народа.

В пещение послѣдних десятилетий вить, Мстиславъ был гениемъ-хранителемъ Руси. Казалось, что доблестью, великодушиемъ, храбростью, онъ искупалъ общий упадокъ характера, и миръ слабыхъ потомковъ съ швами грозныхъ предковъ ихъ. Не уступая предкамъ только въ одномъ—суровости правовъ, Русское Князя, вовсе, кроме юного сына Романа, Даниила, были недостойные наслѣдники железныхъ Скандинавовъ. Среди такихъ людей, Мстиславъ

(281) Дерптъ былъ тогда подъ властю Князя Вя́чка (Кельхъ пишутъ: Viesecka), съ согласи́я Новгородцевъ. Вячекъ храбро отбивалъ приступы Рыцарей, и погибъ въ битвѣ.
казался яркою звездою Руси. И въ какомъ вѣкѣ, человѣкѣ, ему подобный, не упѣшьбы современниковъ и не былъ предметомъ удивленія пошомковъ? Мало найдемъ въ Испорѣ многихъ народовъ, не только Руси, характеровъ споль прекрасныхъ, какимъ является намъ Мспиславъ Мспиславичъ Удалый. На славѣ его не легло ни одного пятна, а уму и душѣ его можемъ-ли ожидатьъ въ благоговѣйномъ удивленіи!

Рѣшительно безкорыстный, рѣшительно жившій однимъ желаніемъ блага и счастія Руси, силой ума и меча, изъ Князя безсильнаго и неизвѣстнаго, Мспиславъ сдѣлался Княземъ рѣшиелемъ судьбы всей Руси. Онъ могъ — и какъ легко могъ — съспать на Великокняжескомъ престолѣ, въ Новгородѣ, Владимѣрѣ, Кѣвѣ, но не хопѣлъ. Завоевывая престолы для отдачи законнымъ наслѣдникамъ, Мспиславъ умѣлъ цѣнить душу буйныхъ, но добрыхъ Новгородцевъ, не отличалъ Олеговича отъ Момоаховича, не щадилъ ни жизни, ни прудовъ, и ничего не искалъ въ вознагражденіе. Онъ хопѣлъ быть Русскимъ Княземъ, не Кѣвскимъ, не Владимѣрскимъ, не Новгородскимъ, не Смоленскимъ, не Черноговскимъ. Воинские подвиги его изумительны. Какъ хорошо разсчитывалъ онъ всѣ обстоятельства и характеры прошливниковъ и друзей; съ какою благоразумною кротостью просилъ онъ вѣ Смоленскѣ бунтовъ Новгородцевъ, во Владимѣрѣ щадилъ кровь Суздальцевъ, въ Га-
Можно подумать, что Мстиславъ въ послѣдствіи какъ будто забылъ Русь для Галича, и здѣсь дѣйствовалъ нерѣшительно, даже своекорыстно, не возвращая Галича роду Романа, объявивъ его своимъ Княжесвомъ, и передавъ попомъ зятю, Венгерскому Королевичу. Но такое мнѣніе будешь неправдѣво.

Мстиславъ не забылъ Руси: изъ Галича строго блюдинъ судьбу всѣхъ Княжесвъ Русскихъ. Правда, до насъ не дошли свѣдѣнія о сношеніяхъ его съ другими Князьями. Но что же значили соѣмнѣ Мстислава въ Киевѣ, а всего болѣе умѣренность, пишина, кротость Князей, всюду видѣнная послѣ Липецкой битвы? Никто не смѣлъ обижать Новгорода: Ярославъ и Георгій, прежде степь дерзки, кланялись и повиновались вѣчу. Олеговичи и Мономаховичи шли, какъ будто забывали свою вѣковую вражду. Злодѣйство въ Рязани было безуміе, и кончилось скорой гибелью злодѣй. Битвы съ Булгарами и съ Нымцами не могли имѣть важныхъ слѣдствій. По-
ловцы были друзьями и угодниками Мстислава. Замышляя, как малы событія показываютъ, что полишика Руси была въ рукахъ Мстислава. Когда Антоний, имъ возведенный въ санъ владыки Новгородскаго, заспорилъ съ Митрофаномъ, Антоний перевелъ Архіепископомъ въ Галицкій Перемышль, гдѣ власшовала Мстиславъ (282).

Кто могъ, кромѣ Мстислава, шакъ вѣрно помирить и честь Антонія и волю Новгорода? — Скажемъ о Галичѣ, что собственно онъ не былъ родовымъ наслѣдствомъ Даниила, ибо Романъ держалъ его нѣсколько лѣтъ, захвативъ, какъ хищникъ, обороняя, какъ человѣкъ необыкновенною храбростью и ошваги. Кромѣ того, обладаніе Галичемъ удерживало Венгрію и Полшу. Рука самого Мстислава едва могла вырвать сию обласшь у иноплеменниковъ, и нѣсколько страхъ имени его безопасилъ Галичъ, сильный важный для спокойствія Руси опъ Поляковъ, Венгрѣвъ, южной Липвы, бывшей припомъ и пашей мѣстомъ, гдѣ, не обижая никого опишиемъ наслѣдства, Мстиславъ могъ княжить, сохраняя порядокъ въ Руси, и защищать предѣлы ея отъ главныхъ враговъ. Возводя сына Венгерскаго Короля на престолъ Галицкій, Мстиславъ думалъ, что симъ

(282) См. выше, прим. 275.
примирить онъ пяжелую для Руси неприязнь Вен-грин, и сей пошупокъ показываешь: себѣ-ли прочил онъ Галичъ (283)?

(283) Не страхъ принудилъ Мстислава отдать Венгерскому Королевичу Галичъ. Заставивъ сначала однимъ именемъ трепетать, потомъ одержавъ блестательную победу, и неуспрашенно предавая судьбу будущаго нашествія Венгровъ суду Божию, Мстиславъ конечно не пугался биться. Карамзинъ обвиняетъ Мстислаава въ своекорыстіи, ссылаясь на слова Волынскаго Лѣтописца, который точно говорилъ, что Галичане желали иметь Князь Даніила, но Глѣбъ Кре-мѣевичъ и Судиславъ опровергли Мстислава: «Не могуешь держать самъ, а Богъ не хотѣлъ тебя... Аже даси Королевичу, тогда восхожеши и можешь взяты подъ нимъ; даси-ли Даниловы, въ вѣки не твоей будетъ Галичъ.» (Ист. Г. Р. п. III, пр. 196). Но это было говорено послѣ Кляжской битвы, возстанія Королевича, и разбитія Венгровъ въ 1226 или 1227 году, когда слово Мстислава было уже дано Венграмъ, и самъ Лѣтописецъ называетъ дачъ Мстислава обрушенной Королевичъ. Великій духъ Мстислава тогда упалъ и измѣнился. Но и въ семь случаѣ, обвинимъ его только въ излишней точности, съ какою исполнилъ онъ слово, въ излишней довѣрчивости, но не въ своекорыстіи и легкомысленности. Слич. съ выпискою вышеприведенною, другую, въ Ист. Г. Р. п. III, пр. 326. Къ со-жалѣнію, Волынской Лѣтописецъ еще не изданъ, а вы-писки Карамзина весьма не удовлетворительны. Но са-мое простое соображеніе показываетъ, какъ несправедливо все, что говорилъ Карамзинъ о Мстиславѣ, съ 13-й строки 184-й до слѣдующей страницы III-го п. Ист. Г. Р. къ множество ошибокъ и противорѣчій.
Такъ! Попомство смѣло можетъ вѣрить безу- 
коризненной чести имени Мстиславова, а Ис- 
порикъ видѣлъ, что система политическаго со- 
стоянія Руси, которую началъ Мстиславъ въ 1212 
году въ Торжкѣ, и утвердилъ на поляхъ Липец- 
скихъ, продолжалась до 1224 года, въ безуслов- 
номъ повиновеніи всѣхъ Русскихъ Князей Мстис- 
славу, не Великому Князю, но великому человеку. 

Но суждено было ему, чтобы жизнь, посвящен- 
ная на добро всѣхъ, проведенная въ прудахъ и 

Карамзина надобно причислить и то, что онъ косо 
не понималъ ни дѣль, ни характера Мстислава. 
Безъ справедливаго негодованія не льзя читать, когда 
Карамзинъ, при гробѣ Мстислава, говорить, что онъ 
былъ Князь, «слабый характеромъ, во многомъ 
слугаѣ неблагоразумный, игралъе хитрыхъ 
Борѣ, и — виновнику первого бдствія, претерпѣв- 
наго Россію отъ Монголовъ» (Ист. Г. Р. п. III, 
стр. 255)! Кто же такъ безчеловѣчно твердѣетъ пам- 
ятъ Великаго? Томъ, кто о всеволодѣ Георгіевичѣ, 
вопреки всѣхъ повѣрья Историческихъ, говорилъ, 
что «Всеволодъ былъ рожденъ царствовать,» и «на- 
«помилуй Руси счастливые дни единовластія» (не- 
бывалаго)! Но, истина — солнце, которое, рано или 
поздно, блистаешь, разсѣвая облачка и туманы. Если 
истина могла сохраниться для безпристрастія по- 
помковъ въ безобразныхъ Латинскихъ, шо софия- 
момъ ума химраго не скрыть ея въ наше время. Жалъ 
Историкъ, изрекшій несправедливый приговоръ 
Удалому Князю, а память Мстислава остается чи-
стою, не сморя на безсильный софизмъ.

Томъ III.
подвигахъ нижеловъ, не цѣля радостными. Еще въ порѣ сны и мужесцва, одной и, Михаилъ долженъ быть видѣть и переживать наденіе и самой славы своей, видѣть, что съ нимъ горестнымъ событіемъ всѣ его предпріятія разрушались, прежняя блестящая ожили, любимый Новгородъ снова началъ превозмогаться своею лѣмстіемъ Князю, и что основать его, благодарнымъ Новгородскимъ, не было определено походи въ священныхъ святыхъ Софійскаго Собора, где житіе его лечь подъ опшц потомъ своего! На Михаила должны были воздвигнуться люди, имъ благодарственнованные, и послѣдніе дни жизни его оправить горестью и раскаяніемъ!

Такими уроками не показываемъ-ли Провидѣніе, что когда назначено оно его быть новой эпохой въ судбѣ народа, что никакая мудрость, никакая доблесть человеческая не сильны возстановливать прежнего порядка? Вѣчное гибніе, новое наступаетъ въ бурахъ и гибели, новая жизнь возникаетъ изъ обломковъ (284). Память подвига доброго осваивается навсегда; но нижела участь человѣка подвиго-положника, во времена переломовъ судбѣ народа! Хочетъ-ли онъ удержать разрушеніе древнаго, или создаетъ новое — погибель почти немѣгожный жрцій его...

(284) Das Alte stürzt; es ändert sich die Zeit
Und neues Leben blüht aus Ruinen...

Шиллеръ.

Digitized by Google
Глава IV.

В России земли начали доходить страшныя, дошли... неслыханныя вести. Заняли свои дьялами, своими Князями и борьбою съ сосдами, Руссы только слыхали, и чишили въ древнихъ сказанияхъ, что на Западь, за Уграами, Чехами, Ляхами и Немецкими Рыцарями, есть много земель Франскихъ и Немецкихъ (285). Они знали, что на Востокъ, за Чудью, Булгарами и Половцами, еще болье обищаетъ народовъ, отдь путины Эфиопской до Ледяныхъ горь Лукоморья (286); вдали, что на Западъ и на Востокъ есть Цари, хотя не православные, но сильные; что на Востокъ и на Западъ бывають страшныя, гибельныя битвы, падають и возстають царства. Такъ слухъ ихъ поражень былъ, дваждышъ льшъ прежде;

(285) Угры — Венгерцы, Чехи — Богемцы, Ляхи — Польчы: имена, коими Руссы называли сии народы. Франы и Немцы были названия остальныхъ Европейцевъ. Надобно знать вообще состояніе географическихъ понятій тогдашихъ, даже въ самомъ описании Спрабонованъ и Птолемеевъ.

(286) См. выписки изъ Нескоровой Льшописи и разборъ этнографическихъ и Историческихъ понятій древнихъ Руссовъ, въ 1-мъ томѣ Ист. Р. Н.
завоевании Грецескаго царства Латиной. Все это они знали; но въка прошли съ этих порь, какъ прежде ихъ сами гибли въ разливъ народныхъ океановъ. Опять погибели Печентовъ, извѣстной имъ по Лампосамъ, прошлало уже тогда около двухъ столѣтій (287). Половцы были имъ не страшны; они, какъ Нѣмецкіе пришельцы, и Лампосы въ Чудскихъ земляхъ, какъ Булгари на Волгѣ, казались народомъ, осужденнымъ покориться силѣ Русскаго меча, когда мечъ сей возносился надъ ними, зломъ неизвѣстнымъ, кошмарное, бывшее поставлено на предѣлахъ Руси, наказывало грѣхи Русскаго народа и Князей, подобно совѣтѣ, называемой преступленія. Вѣдѣмь онѣ нихъ были мгновенны, побѣда вѣрна, и конечно не одинъ юный Князь, въ началѣ XIII столѣтія, ждалъ, что ему не лазь полегать въ степяхъ Половецкихъ, бывшп поганыхъ и пылъ злыми и шеломъ Донской водой, забывая, что за все зло могъ онъ по- планиться раззореніемъ родового наслѣдія, и самой жизни.

Но всѣ и, пришедши въ Русь около 1224 года, были совсѣмъ различны опять сами понятій. Послѣдніе слухи, что за Половцами и Булгарами, по лѣвой сторонѣ Волги, и за Хвалыскимъ моремъ, начались битвы тяжкія и страшныя; что

(287) См. Ист. Р. Н. т. I, стр. 265.
шамъ, въ дальнѣхъ, недовѣдомыхъ странахъ, явившись народы новыя, дикіе, свирѣпые, многочисленные, какъ саранча, насѣляемая Божіимъ гнездомъ на землю, и грозныя, какъ мечъ Ангела, испробищел полчищъ Ассирийскаго Семнахерима. Кто были сии народы, и какой былъ языкъ ихъ, какая вѣра? Опкуда, оптъ какого племени явились они? Даже какъ они именовались? Никто не зналъ! Одни говорили, что зовутъ, несмѣянное дѣло, безбожные народы называюся Таурменами; другие называли ихъ Татарами; тѣ которыя утверждали, что это древнѣе Петровъ (288). Согласны были только въ томъ, что свирѣпость

(288) Описаніе перваго нашествія Монголовъ на Русь составлено подробнѣе описаній другихъ событий, и въ мѣстопріемъ Латинскаго внесенъ отдѣльно стапень. Менѣ всѣхъ обозначеннымъ находится сие описание въ Новгородской Атласъ (стр. 98—103). Въ Софийскомъ, Строительскомъ, есть позднейшія прибавки. Современникъ не могъ написать: «Образны Богъ Татарь оптъ Днѣпръ всѣны на землю Восточную, и повоеваша землю Тангутскую (Тангутскую) и иныя страны; тогда-же и Чановецъ Ханъ (Чингисъ-Ханъ) ихъ убѣнь бысть» (стр. 235). Руссы до 1224 года на знали даже о существовании Монголовъ. «Пос грыхомъ нашихъ» — пишетъ Латинецъ — «придоша языцы ненавидящи, ихъ же вѣръ ни кто-же не вѣсть кто суть, и отъ колѣ изъдаша, и сто языко ихъ, и которецъ племени суть, и сто вѣра ихъ. А зовуть я Татарь, а
нечесходили они все народы, и что они завоевали уже многие страны, явившись по ее сторону Волги, Дона и Хвалынского моря, поплавили Ясова, Обезова и Касогова (289).

Узная наконец, что новый народ бьется с Половцами, что он побуждаешь их, гонит перед собой к реке, бросают в воды Днепра. Безопасности, опасения, ужасы увеличивались. Еще накоторые из Руссов не пугались бедствий Половцев, даже радовались. «Много там Половцы сошлись и зла земля Русской, и говорили они, «и всемилостивый Бог, въ возмездие, хочешь погубить сих безбожныхъ сыновь Измаиловыхъ, да описишись кровь Христіанскую (290).»

(289) Слышала слух, как много странъ поплавиши: Ясова, Обезова, Касогова, и Половцев безбожныхъ множество избыши (Н. Л. стр. 98).

(290) Передавая чимапелямъ изображение первого нашествія Монголовъ, точно такъ, какъ современники передали намъ оное, мы сохраняемъ всѣ погаданныя слухи, поясняя, дабы въпиреве показать духъ времени. Крипическимъ разысканіемъ будемъ мѣстно послѣ. Сказавъ, что Монголы и Половцы безбожныхъ множество избыши — Литописецъ продолжаетъ: «а многихъ за гнѣва, и тако измершо, убиваеми гнѣвомъ Вожіимъ и Пречистымъ его Матери. Много-бо зла сомлориша ми
Но когда свидели, что сын славного Кончака, Юрий, Хань, лихой паше всех Половцев (291), и Даниил, сын спарох Кобыки, пали в битве, под всеми победителями, что вся земля Половецкая смуталась, разбившись, бежали к Днепру — смущение объяло самых безстрашных Руссов! Взволновалась вся земля Русская, когда премещение Половцы прибывали к Днепру, вопиа, что по сладам их гонялся неизвестные, страшные победители, когда они отдавали все, хотя были бы рабами Русских, умоляя только перепутали их через Днепр и спаси их от неминуемой смерти и гибели. Слыши все, эху, бойся, премеща, никто не знал одинакож, что делало, что предпринял.

В числа беглцов был пчесник и друг Мстислава Мстиславича, сильный Хань Половецкий, Копыня. Взоры и надежды всех и без того оброщались на Князя Галицкого. До прибытия Копыня, казалось, он ни на что не ршался. Копыня прибывал прямо к Галич, с своими дружинами, женами, детьми и богатшами. «СПасайше насъ,
опасное себя,» говорил Ханъ;» сегодня враги оши- 
мили землю нашу, завтра возмущь вашу. Побо- 
райте по насъ: сегодня мы побили ихъ, завтра они 
побьють васъ, если вы не предупредите ихъ (292).» 
Мешиславъ не думалъ долго. Оставивъ Василя 
на Романовича намѣстникомъ въ Галичи, онъ по-
отѣшливъ въ Киевъ, и созвалъ на совѣсть всѣхъ 
Князей вѣкой Руси. Съѣхались Князья, разсма-
зывали опасность, разспрашивали Полоцкъ. 
Говоря въ совѣсть Князей, Мешиславъ предупре-
дилъ ихъ о опасеніи, что если Полоцанъ не по-
событься, то сія поганые, въ омѣяния, могутъ со-
единиться съ новыми врагами, и соединено об-
рашиться на Русь (293). Къ убѣжденіямъ Ко-
шлагъ присоединилъ подарки, дарилъ Князей 
и богатыръ конемъ, верблюдами, буйволами и неволь-
ницами. Положено было—взяться за оружіе. Тогда 
Мешиславъ, всегда готовый на битвы, и всегда 
различивавшій на быстромъ ударѣ, рѣшиль, 
уступить Князей и дожидаться 
новыхъ враговъ сидя дома, съ оружіемъ въ ру-
кахъ, но раздѣльно, и что лучше принять ихъ на 
чужой землѣ. Понимая опасность борьбы, онъ, 
какъ глава и надежда другихъ, просилъ собирашь 
болѣе войска, явящія всѣхъ, назначивъ немедлен-

(292) Новох. А. стр. 100. 
(293) Idem, стр. 100.
но весной выступление, а именно сбора близ О- 
лешъ, въ устьѣ Днѣпра.

Давно уже не двигалось ополчение Русское, 
сполз многочисленное и грозное. Только Ге-
оргій съ братьями, и Новгородъ, не участвовали 
въ ономъ. Подъ предводительствомъ Мстислава 
Мстиславича, шли дружинъ Галицкія, Волынскія, 
Киевскія, Черногоровскія, Смоленскія, Курскія.
Князь Мстиславъ Романовичъ Киевский, старшій 
въ родѣ Мономаховичей, Владырь Русковичъ, 
вѣримъ сподвижникъ Удалаго, Мстиславъ Черногоровскій, 
brашъ Всеволода Ряжаго, Мстиславъ Нѣмой, 
Пересопницкій, Даниилъ Романовичъ Волынскій, 
Олегъ Курскій, множество другихъ Кня- 
зея, бояръ, воеводъ, съ войскомъ бодрымъ, силь-
нымъ, спускались по правому берегу Днѣпра. У 
Варяжскаго острога на Днѣпрѣ (294) встрѣчали 
ихъ послѣ ожидалыхъ неприятелей. «Слышишь 
мы, говорили послы сѣмь Князямъ, что послу-
шавъ Половцевъ, idemъ всѣ на насъ; но мы не 
занимали ни земли, ни городовъ, ни селъ ва-
шихъ. По волѣ Боже, идемъ мы на холоповъ, копы-
то нашихъ Половцевъ, но отъ васъ у насъ ра-
ши нѣть: даемъ вамъ миръ. Мы гонимъ и бьемъ 

(294) Хортицы, называвшагося Варяжскій потому, что Varagi останавливались на немъ плава въ Царь-
градѣ (см. Ист. Р. Н. т. I, стр. 120); сей-же острогъ называли острогомъ Св. Григорія.
Половцевъ; гоните, бейте ихъ и вы, и берите себя отъ нихъ до боя (295). » Сія предложения не были выслушаны. Князья поспешили вопреки всѣмъ правамъ: послѣ были убиты. Не можемъ прини- сать письма поспѣшка начнему другому, кромѣ безпорядка, какой оказался въ многолюдномъ спас- нѣ Русскихъ, где множество юныхъ Князей раз- ныхъ мнѣній, и множество Половецкихъ Хановъ, буйствовали, а Мстиславъ Киевскій ссорился съ знаменитымъ Княземъ Галицкимъ (296). Войско шло далѣе; къ нему присоединились многочисленныя Половецкія полчища; Галицкіе выбойцы прибы- ли также въ ладьяхъ, опустились изъ Галича по Днѣстру, вошедъ пошомъ въ устье Днѣпрова, и поднявшись до самой Хорпинцы. Тутъ услышали Руссы, что на пронизномъ берегу появились неприятельскіе конники. Даниель и другіе юные Князья бросились на коней, перешли Днѣпръ и пускались на враговъ; они прѣрывались, ускакали отъ нихъ непріятеля. Разказы, видѣвшихъ непрі- ятелей были несогласны. Даниель и другіе юные воины утверждали, что новые непріятели хуже Половцевъ. Опытный вождь Галицкій, Юрий Домарѣчичъ, говорилъ напротивъ, что они добрый 

(295) Новг. Лат. стр. 100. 
разъявили и оплишные стрельки (297). Поднялись шумъ и вранье. Мстиславъ Мстиславичъ рѣшилъ наконецъ идти далѣе на востокъ врагамъ. Все войско переправилось черезъ Днѣпръ. Спеша Полоцкія наполнены были легкими конными войсками безъѣсныхъ враговъ. Съ шумною воиновъ, самъ Мстиславъ ударилъ на сильный ополдъ ихъ, разбилъ его, побрали полонъ, добычу. Опличанаго воеводу вражескаго, Гемябека, нашли скрытаго въ ямѣ и убили. Девятый день шло попомъ Русское войско, до рѣки Калки (298). Здесь онѣмѣлъ возседало несогласіе. Мстиславъ Кіевскій не хотѣлъ переправляться черезъ Калку, опоздалъ свои дружину, огородилъ ихъ обозами на каменистой горѣ, и равнодушно смотрѣлъ, какъ Мстиславъ Мстиславичъ перешелъ черезъ рѣку съ ослаливными войсками, и едаль шаберомъ вдали, на дру-

(297) Монголы еще разъ присылали пословъ: "А если послушали Половецъ, а послы наша есше избили, а идемъ пропшую насъ, то вы найдите, а мы васъ не зали, да всѣмъ Богъ" (Нов. Лбт. стр. 101). Разоръ Князей и Домарѣчина показываетъ, какъ неусильно было ополчение Русское. Замѣчательны слова Данила и другихъ князей Князей: "простій людіе супп, пуще и Полоцкъ." Такъ думали Руссы о Полоцкѣ.

(298) Калка, или Калака, нынѣ Калецъ; соединялся съ рѣкою Калмыусомъ, она впадаетъ въ Азовское море; близъ города Маріуполя.
гомь берегу Калки. Хвът Половецкий, Яръкъ, посланъ был въ передовой полк; за нимъ слѣдовалъ Даниилъ. Вскорѣ показались безчисленныя полчища враговъ и завязалось дѣло. Когда Даниилъ выдерживалъ первый напоръ врага, Мешиславъ Мешиславичъ поднялъ весь шлемъ свой, и въ доспѣхъ на Киевскаго Князя, не хотелъ посланѣ

къ нему втѣпи о бищѣ и прерывалъ его помощи. Началась сѣча, и была люта и жла. Даниилъ, пораженный копьемъ въ грудь, не чувствовалъ раны, сражался, подкрѣпляемый Олегомъ Курскимъ, и гналъ неприятела. Мешиславъ Нѣмой, мужъ сильы необыкновенной, былъ на ряду съ нами. Но Половцы не выдержали: неспроймыя шоломы ихъ бросались вспышъ, сопадали ноги Русскѣ, и — счастие, дотолъ споль выходное Мешиславу Мешиславичу, измѣнило ему въ первый разъ, намѣнило ужасно, невозвратно! Не помогли мнъ мужество, мнъ оправа: онъ побѣжалъ съ поля бищъ; за нимъ ринулся все, въ ужасѣ, безпорядкѣ! Даниилъ прискаладъ къ Калѣ; помимый жаждою, хотелъ ушолишь ее, и только мутъ увидѣлъ, что онъ раненъ (299). Спасались, какъ какъ могъ и успѣвалъ,

(299) Мешиславъ «вооружившися послалъ зборыъ ... Данилу бодену бывшу въ перскі, младенцамъ ради и буешь, не чуяше раны, въ бо силыъ» ... Далѣе: «обращавъ ковъ свой, побѣже онъ устремленія противныхъ, и вгада воды пиши, и почу мнъ раны на шекѣ,
бежали по сцене Полоцкой, гонимые побегдившими до самого Днепра, и уцелели только бздные осаждали войска, за несколько дней сполз гордого и надежного. Мсшилавъ Мсшиловичъ, переправившись через Днепръ, велъ жечь, шпиль и пускали по волнамъ ладъ свои, чтобы ошпарить у неприятеля средства перейдя через Днепръ (300).

Погибъ и Мсшилавъ Киевский. Въ укрѣпленномъ сценѣ своемъ, онъ видѣлъ бѣгство и гибель соратниковъ, и былъ окруженъ врагами. Пусшивъ главное войско за бѣгущими, неприятель осавилъ двухъ воеводъ своихъ, Чагърхана и Тепошкана, овладѣлъ сценомъ Мсшилова Киевскаго (301). Три дня прислушивали къ сцену враги, и рѣшились наконецъ побѣдить втроиломествомъ. Плоския, начальникъ Бродниковъ, былъ посредниковомъ; уговорились, что Русское войско будетъ опущено безвредно, заплашитъ оккупъ. Но едва Русскіе рапицы осавили свое укрѣпленіе, неприятель напалъ на нихъ, и никуда не

своемъ, въ брань-же не позна ся, крѣпости ради, мужества, возрасташа его, бѣбо дерзокъ и храборъ, отъ главы я до ногу его не бѣ на немъ порока... бѣ счана зла и лютоа» (Соф. Спр. т. I, стр. 233, 234).

(300) Новг. Лѣт. стр. 102.
(301) Соф. Спр. т. I, стр. 234; Новг. стр. 102.
спасся. Самъ Плоскина связалъ Мстислава Романовича, и двухъ князей, съ нимъ бывшихъ, захвѣть его, князя Андрея и князя Александра (302). Ихъ привели въ шамшеръ вожда побѣдителей, и умерщвили ужаснымъ образомъ — раздавивъ живыхъ подъ досками, на которыхъ съ лия пировашъ вонны и воеводы двухъ Хановъ, главныхъ повелителей!

Едва-ли десятый изъ всего воинства успѣлъ прибѣжать во свои, и передать всѣ о побѣдѣ надъ всѣми князьями русскими, какой нигдѣ не бывало отъ начала русской земли (303). Вѣстися быстрѣ разлилась повсюду. Василько Константиновичъ, посланный для сведения съ князьями, велъ дружину Суздальскія, и опъ Чернигова поспѣшно воротился къ Георгию Всеволодовичу. Ужасъ, пропели были въ Киевъ, Черниговъ, Галичъ, Смоленскъ, Новгородъ, Владимиръ. «Вѣсть воцѣлъ, и воздыханіе, и печаль по всѣмъ градамъ и волосамъ», говорится современникъ.— «За грѣхи наказалъ насъ Богъ, по-

(302) Александра называются Латописи Княземъ Дубровскимъ, или Дубровецкимъ. Есть Дубровна, мѣстечко близъ Орши.

(303) «И бысть побѣда на всѣ князы Русскіе, яко же не бывала опѣ начала Русскія земли нигдѣ-же... волю каждо десятый прѣдѣ ... (Соф. Стр. п. I, стр. 234).
ложил недоразумение и погибель на симольных людей (304) » повторяли всюду, слыша, что однихъ Князей, кроме Мешислава Кіевского и двухъ звьзьевъ его, убило шестью и семьдесять ошельныхъ удалцовъ. Въ числѣ Князей были: Мешиславъ Черниговскій, сынъ его, и Изяславъ Ингворовичъ Луцкій. Съ негодованіемъ слушали разсказы, что на бѣгущихъ нападали даже и друзья Половцы, убивая Русскаго, чтобы овладѣть конемъ, оружіемъ, или одеждой его (305).

Будущее ужасало каждого. Думали, что скоро настанетъ чась гибели для всѣхъ Русскихъ земель, ибо невѣдомые, спрашиваемые враги шли по Днѣпрѣ, не щадя ни пола, ни возрасста, жгли, разоряли. Напрасно выходили къ нимъ изъ многихъ селеній съ морожененовымъ при- вѣтомъ, неся священные кресты и иконы, оказывая совершенную покорность. Все гибло: всюду емеприш ожидали вишель, испребленіе жилища ихъ. Уже близъ Вишчиева были полчища враговъ, какъ вдругъ, сверхъ всяаго ожиданія, шеспаве

(304) Новг. Лат. стр. 103.
(305) Другіе убитые Князья были: Святославъ Ярославскій, Святославъ Шуйскій, Юрій Нѣсвижскій... » И Александръ Половичъ шу убіенъ бысть, съ нимъ 70-ю храбрыхъ (Соф. Стр. п. 1, стр. 234) » Имѣлъ Половцы побиша изъ коня, а много изъ порта » (одежи).
ихъ было остановлено. Къ изумлениемъ Руссовъ, враги поворотили назадъ по спелямъ Заднепровскимъ, къ Воспоку, исчезли изъ вида, и ушли за Волгу. Спрашивали, ожидали годъ, два — не было покищъ, назавшихся неизбѣжною казнью Бога: они пропали, неизвѣстно куда, такъ-же, какъ пришли неизвѣстно откуда!

« Кто-же были сии враги, погубившіе столько Князей, столько воинства Русского? « говори Руссы съ изумленіемъ. Соображали все слышанное, видѣнное, и оканчивали другими словами: « Богъ единъ вѣрный, кого супы, ошолѣлъ изъдоша, и куда идоша.» Обращаясь къ премудрымъ мужамъ, разумѣющимъ книгу, требовали рѣшенія о плотъ нихъ. Князья, одумавшись отъ страха, оспрачали, что безвѣстные враги должны быть бѣдны другіе, кроме негатныхъ Азійскихъ народовъ, загнанныхъ нѣкогда Гедеономъ въ конецъ земли, конецъ суждено явиться при кончинѣ мира. Подтверждала сию сказку писаніями Меѳодія Пашарийского, они засвѣляли трепетами людей простыхъ, малосвѣдующихъ (306). Комента, вели-

(306) « Тамары-же возвращающася опять рѣки Днѣпра, и не вѣдаемъ: откуда супы пришли, и где ся дѣла она? Богъ вѣрный, ошолѣлъ приде на насъ за грѣхи наши (Новы Лѣтописи стр. 103) — « Премудрымъ мужамъ вѣдать я добръ, кто книги разумѣетъ, мы же мы не вѣнымъ кто супы, и здѣ вписахомъ о нихъ памяти

(307) О коммѣтѣ: «Явися звѣзды на западѣ, и бь опт между луча не вракъ человѣкомъ, но яко къ полуденью подъ всходящи, съ вечеря, по заходѣ солнечномъ, и бь величествомъ паче инѣхъ звѣздъ. ... Далѣе: «Бѣ ведро вельми, и множе боровѣ и болота загораюсь, и дывмове сильни бяху, яко не далече бѣ видѣли человѣкомъ, бѣ бо яко могла къ земли прилагала, яко и птицамъ по аеру (воздуху) не бѣ ля естами, но надѣ на землю, и умираху (Исп. Г. Р. т. III, пр. 309). Опѣ сего назвали болѣзні, голодъ всеобщей (см. далѣе).

Томъ III.

20
сердца. Имъ-записали нашествие враговъ безвѣстныхъ въ свои памятники, кровь убиенныхъ высокла, селенія обновились, и все льгомысленно предано было забвенію (308).

Историкъ Русскаго народа здѣсь долженъ-бы положить окончание периода, начавшагося отъ смерти Ярослава, но есмь періода Удѣловъ. По неисповѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія, еще на двѣнадцать почти лѣтъ ошерочено было двухъ-вѣковое бѣдствіе Руси—его Монголовъ. Син годы представляяще только одно замѣчательное обстоятельство. Все другое походило на оптильный эпилогъ повѣсті, дописываемой ушалою рукою Времени, гомозыщаго новья сказанія, и собирающаго всё силы для изображенія оныхъ глубокимъ, кровавыми брзданіами.

Обстоятельство, доступное особеннаго замѣчанія, былъ упадокъ славы Мстислава Мстиславича. Онъ пережилъ пораженіе свое на Калке, но только шлемъ: духъ его упалъ; мы не узнаемъ Князя, прежде споль великаго. Съ горестью могъ онъ видѣть, что всѣ отношенія къ нему другихъ Князей мгновенно измѣнились,

(308) Сообразите слова Льтописца: "Вписахомъ памяті ради, " и проч. — Немедленно начинайте Льтописцы повѣстоватъ о событіяхъ мѣдныхъ и не важныхъ, съ прежнею заборолливостью и важностью.
когда они узнали, что и Мстиславъ Мстиславичъ можно быть побьдаютъ! Мечь его не страшилъ уже болѣе, а ничего другаго тогда не страшились. Люди, прежде трепетавшіе, свободясшовали предъ нимъ, и—онъ молчаль, какъ будто желая могилы, какъ будто чувствуя, что она близка.

Михаилъ, сынъ Всеволода Рыжаго, и Олегъ Курскій, были главными предшественниками усмиренаго рода Олеговичей (309). Связанные родствомъ съ Георгіемъ Всеволодовичемъ, они первые пересели уважать Мстислава Мстиславича. По крайней мѣрѣ, дополни покорные,

(309, Мстиславъ Черниговскій, погибший въ Килкиской битвѣ, внукъ Святослава Всеволодовича, былъ сынъ спаршаго сына Святославова, Глеба, а Михаилъ, сынъ младшаго, Всеволода Рыжаго; это была старшая линія Олеговичей, отъ Всеволода Олеговича, бывшаго Великаго Князя (1139—1146 гг.). — Олегъ, сынъ Святослава, убитаго въ Галичѣ, внукъ Игоря (героя Слова о полку Игоревичѣ), составлялъ младшую линію, отъ добролюбиваго Святослава Олеговича, извѣстнаго любовью къ несчастному Игорю Олеговичу, бывшему Великому Князю, убитому въ Киевѣ, въ 1147 году. — Двокородный братъ Олега Курскаго, сынъ Владимировича Игоревича, бывшаго изъ Галича, былъ старше его родомъ, но онъ скончался на Волыни. Владимира въ то время, яропищно, уже не было въ живахъ.

20*
безмолвные, сия Князь первые начали свое во—
но распоряжаться судьбою Русскихъ княжествъ.
Крѣпкій союзъ друзья соединили Олеговичей съ 
Георгиемъ; надолго—уви́димъ.

Михаилъ сдѣлался Княземъ Чернигова. Юный 
сынъ Георгія Всеволодовича, совсѣмъ неожиданно, 
въ другой разъ оспавилъ тогда Новгородъ, у—
ѣхавъ изъ него тайно, ночью (310). Новгородцы не 
принимали сего поспѣшка, но вскорѣ узнали, что 
сынъ Георгія османовился въ Торжкѣ, куда со— 
бралась многочисленная дружина, самъ Георгій 
бракъ его Ярославъ, Василько Константиново— 
вичъ, и Михаилъ Черниговский. Не зная никакого 
повода къ враждѣ, Новгородцы просили Георгія 
снова отдача имъ сына своего на княженіе. 
Тогда Георгій попробовалъ отъ нихъ выдать 
семи знаменитымъ Новгородцамъ. «Если не отда—
dишу,» горделиво прибавилъ Георгій, «что я на— 
пою коней моихъ Волховомъ, тамъ, какъ теперь 
пою ихъ Твердую.» Новгородцы оскарбились. 
«Нѣть, Князь!» опрѣдѣли они, «кланяйся мече— 
бѣтъ кланяемся, а брачью нашу не выдадимъ. Хо— 
чешь-ли—проливай кровь—все голово: свой 
мечъ въ наши головы (311)!» Они послѣднюю укрѣ— 
пили Новгородъ, собрали войско, построили

(310) Въ 1224 году (Новг. Лѣт. стр. 103).
(311) Новг. Лѣт. стр. 104.
городки, разшавили спражу и дружны по всей дороге. Георгий не смьлъ ошважимпся на войну, и въ общемъ совѣтѣ положено неожиданное: Михаилу бышь Княземъ въ Новгородѣ.

Между тѣмъ войска Георгия надѣлали множества зла въ Новгородскихъ областяхъ. Ласково принятый Новгородцами, Михаилъ вѣзилъ во Владимѣръ, и покончилъ съ Георгіемъ споры о вознагражденіи за убытки Новгородцамъ (312). Властъ Михаила была легка. Но такой власти не любили Князья, и Михаилъ вскорѣ объявилъ вѣчу, что онъ не хочетъ бышь Княземъ Новгородскимъ. Вѣче просило его осшаться. «Счиная Новгородъ и Черниговъ за одну землю,» онъ вѣчалъ Князя; «шируйшь у меня свободно, будьте друзьями, но я иду къ себѣ.» Онъ уѣхалъ. Новгородцы призвали, не сына Георгіева, но Ярослава Всеволодовича. Пряникинувъ къ возведенію и смѣнахъ, сей Князь прибылъ, съ двумя сыновьями, Теодоромъ и Александромъ, извѣстнымъ въ послѣдствія подъ именемъ Невскаго. Прежде всего спѣшилъ онъ опрощшись бѣдствіе внѣшнемъ: Лишовцы сдѣлали въ поштъ годѣ неслы-

(312) «Иде Князь Михаилъ къ Гюргю, правиъ товары, то поималъ (Георгій) на Торжку и по своей волости... Приде Князь Михаилъ, исправилъ товары у Гюргю» (Н. Л. стр. 104). Исправить правду, значило рѣшить споръ съ какомъ либо дѣлѣ.
ханский набег на Русских землях. Семисотная пола Ливовцев только на при верести не дошла до Торжка, оставила множество гостей, разорила жителей. Ярослав, Владимир Псковской, с сыновьями, Давид Торопецкий, и Новгородцы, спешили догонять ихь. Но дружину Новгородскую воротились они Русы. Князь насильственники близ Усвяти, напали ненавистно, побили ихь до 2000, и ошили все имь захваченное. Давид Торопецкий палъ въ сей битвѣ. Ярослав не оскорблялся шицъ, что Новгородцы шли съ ними и воротились съ дороги. Черезъ годъ, онъ совершилъ походъ на Емть, не премышлявъ войнамъ рѣзать несчастныхъ пленниковъ, а жателѣяъ Новгорода жечъ поженебниковъ, которыхъ винили въ какихъ-то преступленьяхъ, хотѣя благоразумные граждане сожалѣвались въ шумѣ (313).

Все это было началомъ бѣдствій Новгорода. Давая волю Новгородцамъ шумѣть на вѣчѣ, Ярославъ соглашался съ ними, пошакалъ имь, а между вѣмъ тайно думалъ о самовластвѣ. Владыка Антоний, въ 1225 году, возвращался изъ Галича въ Новгородъ, но въ 1228 году, пораженный параличомъ, лишился языка, и добро-

(313) «Жгола волхвы 4, швьрихуешье поморцы дѣюще, а Бого всѣстъ (Н. Л. стр. 106).
вольно удалился на покой, в Хушинской монашьри. Избрали Арсения, любимца Ярославова. Князь усматривал новые налоги, посылая своих штуновъ по областямъ. Новгородцы не любили и погдашихъ Посадниковъ и Тысячихъ своихъ, подозрѣвая ихъ въ помачѣ Князю. Неудовольствие народное увеличивалось (314). Сообщники Михаила Черноговскаго дѣйствовали прямымъ неусыпно.

Получена была вѣсть, что Емѣ, на множествѣ лодокъ, пришла мстить за походъ въ ихъ землю, бывшей въ 1227 году. Ярославъ съ Новгородцами поплылъ по Волхову ошбиваль непріятеля. Между шѣмъ Володиславъ, посадникъ Ладожскій, дрался съ врагами и удержалъ ихъ. Слыши о приближеніи Князя, Емѣ просила мира, но Володиславъ не согласился, умершвилъ плѣнныхъ,

напалъ сильнѣе на Емь, сжегъ лодки и разогналъ шоли ихъ по лѣсамъ, гдѣ Ижорцы и Карельцы перебили бѣглецовъ. Между тѣмъ Новгородская дружина пришли съ Княземъ Ярославомъ, остановились въ устьѣ Невы, обвинили въ чемъ-шо Судимира, любимца Ярославова, и на вѣѣ хошѣли умертившь его. Едва могъ спасти Судимира Ярославъ, спряпавъ его въ своей ладѣмъ (315). Новгородцы возвратились во свояси, и эдѣсь раздоръ ихъ съ Ярославомъ обнаружился въ полной силѣ.

Дѣло спало за Псковъ. Ярославъ поддерживалъ съ Нѣмецкими Рыцарями и съ Чудью полишику прежнихъ Князей Новгородскихъ: былъ Чудь, ходя съ войскомъ въ ихъ земляхъ, драясь съ Нѣмцами, если они встрѣчались, и богатырь добывается дружиной. Граждане Новгорода хошѣли рѣшительного: или сильныхъ походовъ, или мира съ Ливоніей. Псковишане издавна поступали такимъ образомъ, ибо имъ прежде вѣѣ приходилось страдать отъ мщени Нѣмцевъ во время размѣрия. Рыцари желали мира, чтобы укрѣпиться за собою владычество надъ Чудью, и вообще они не охотно сражались съ Русами. Въ 1224 году Новгородцы и Псковишане заключили миръ съ Рижь.

(315) Новг. Лѣп. стр. 107. „Скры и Князь въ месадѣ у себѣ. “
скимъ Епископомъ, и Епископъ Моденскій подтверждалъ его. Псковичи еще болѣе сдружились съ Ригою; если вѣримъ письму Папы Гонорія III-го (1227 года), обѣщали даже покорность Римскому владыкѣ, съ штымъ, чтобы Рыцари защищали ихъ въ случаѣ нужды (316). Храбрый Владимиръ Мстиславичъ тогда уже скончался. Сынъ его, Ярославъ, удалился въ Оденне, кланялся Нѣмцамъ, и думалъ о завоеваніи Пскова,

правимаго посадникомъ Новгородскаго Князя (317).

Ярослѣвъ Всеволодовичъ замыслилъ новое впаденіе въ Чудская земли. Дружинны его были гополъвы. Новгородцы не отказывались, но требовали согласія отъ Пскова. Ярослѣвъ надѣялся обольстить Псковитянъ честью; съ Посадникомъ Иванкомъ, и Тысячскімъ Вячеславомъ, поѣхалъ онъ во Псковъ; за нимъ везли подарки. Вдругъ въ Псковъ разнесся слухъ, что Ярослѣвъ будетъ самовластствовать, и что даже за нимъ везли цѣпи—кованыхъ ясныхъ людей. Народъ зашумѣлъ; Ярослѣвъ не пускалъ въ Псковъ. Онъ возвратился въ Новгородъ, и горько жаловался вѣчу на обиду. "Я не мыслилъ грубаго Псковитянамъ, "говорилъ онъ, "вездѣ имь въ коробыхъ дары: шкани, овощи, а они меня обесцѣствовали." Возлагая жалобу великую, Ярослѣвъ призвалъ свои Переяславскія дружинны испытать Псковитянамъ. Войны его стали паборомъ близъ Новгорода, и кромѣ того заняли дома жителей въ Славянскомъ Концѣ. Новгородцы недоумѣвали, спорили, а Псковитяне гоповились къ защищѣ. Они заключили союзъ съ Рагою, оспѣлѣли себѣ отъ Новгорода,

(317) Годъ кончины Владимира неизвѣстенъ; въ 1228 г. Ярослѣвъ говорилъ съ Псковитянами, уже какъ съ подвластными его Посаднику.
дalia заложниковъ, и совокупили дружны Рыца-
рей и Липовцевъ. Яропллавъ послалъ къ нимъ въ
послѣдній разъ, требуя похода на Нѣмцевъ, и
выдачи людей, оскорбившихъ его. Посоль Псков-
sкій явился на вѣче Новгородское. Тамъ, въ при-
существіи Князя, объяснено было дѣло. « Псковъ
клоняется шебѣ, Князь, и брашьмъ Новгород-
цамъ », говорилъ послоль. « Въ походѣ на Нѣм-
цевъ мы не пойдемъ, и брашью свою шебѣ не вы-
дадимъ. Съ Рижанами у насъ миръ добрый, а опь
прежнихъ походовъ какое было добро? Къ Ре-
влѣю вы ходили, серебра себѣ добыли, города
не взяли, правды не сотворили; у Кеси было
шоже; у Медвѣжей Головы поже, а насъ послѣ
пого били Нѣмцы, брали въ полонъ. Все это вы
забыли, и грозитесь на насъ, если мы не пой-
демъ. Мы вамъ покорны; хоршше-ли сражать-
ся — сражицымъ, съ помощью Богоматери; по-
бейшеме есть, и возмите попомъ и женъ и дѣтей
нашихъ. Не лучше поганыхъ послушаете вы; бла-
годаримъ васъ! » (318) Вѣче рѣшительно закрича-
ло: « Кланяемся Князю, а безъ Псковишанъ нейдемъ
на Ригу. » Напрасно спорилъ Яроплавъ. Съ че-
стію оппушили Псковишанъ изъ Новгорода;
приѣхавъ во свояси, они распушили союзи-

(318) Новг. Лѣщ. стр. 109.
ковъ, но выгнали изъ Пскова всѣхъ получавшихъ прибавочное жалованье опь Ярослава (319).

Къ умноженію народныхъ волненій, уже и безъ того сильныхъ, съ начала Августа въ Новгородскихъ областяхъ пошли проливные дожди, и ливень былъ день и ночь до самого Николина дня (6 Декабря). Не успѣли ни сѣнокосомъ, ни жашвою: все погибло и сгнило на полѣ. Сдѣлалась дороговизна. Новгородцы стали кричать, что воины Ярославовы сѣли ихъ и подняли цѣны (320); смущеніе усиливалось. Напрасно Ярославъ опправдывалъ войско свое обратно въ Переяславль: шумъ не переставалъ, и разсерженный Ярославъ уѣхалъ самъ въ Переяславль, оставя въ Новгородѣ сыновей, подъ надзоромъ вѣрныхъ ему Новгородцевъ. Тогда начался янычъ бунтъ. Доброго владыку Арсения поржешивенно осудили на вѣчѣ, говорили, что онъ причиною бѣдствій Новгорода, что онъ изгналъ свямаго мужа Антонія, и куплею Князя сѣлъ на Владычній престолъ, и что гнѣвъ Божій палъ за свяпокуп-

(319) Новг. Лъш. стр. 110 — „Такъ, кто ималъ приданое у Ярослава, выгнала изъ Плескова.“

(320) „Вздорожиша все по торгцу, и оптомъ стань дороговъ. „Хлѣбъ покупали по 2 куны; кадь ржан 3 гривны, пшеницы 5, пшена 7 гривенъ. — «И такъ станъ по 3 лѣма." (Новг. л. стр. 108).
свящ Владыки на цѣлый народъ (321). Немедлова-
шпила бросилась на Архіепископскій дворъ; схва-
тили Арсенія, били, выполкали его; едва спас-
ся онъ въ Софійскомъ Соборѣ, и принуждень былъ
удалился въ Хушынскій монастырь, опкуда въ
маго, разслабленнаго Антонія вывели и снова объявилъ Владыкою Новгорода. На другой день
бунтъ усилился: возмутился весь городъ; съ
оружиемъ въ рукахъ, народъ разграбилъ дома:
Тысячскаго Вячеслава, брата его Богуслава,
Архіепископскаго Спольника Андрея, Софійска-
го Спольника Давида, и Судимира — въ росно,
щогомъ самаго Новгородца, котораго спасъ Яро-
славъ въ успѣѣ Невы. «Они на зло наводили
Князя!» вопилъ народъ. Душители, Спароспа,
успѣлъ спасшись и осправился къ Ярославу.
Нечаянное событие остановило мятежъ. При же-
спокомъ морозѣ вдругъ замерзли Ильменъ и
рѣки, разлившіяся ошь продолжительныхъ дох-
dей. Южный вѣтеръ взломалъ ледь на Ильмѣнѣ;
груды льдинъ внесло въ Волховъ, взломало боль-
шой мостъ, и раздѣлило Новгородцевъ-аристо-
крашовъ ошь плебеевъ (322). Схали мириться,

(321) „Окаянный діаволь... воздвигне на Арсенія,
мужа кротка и смисренна, крамолу велику, простую
чады“ (чернь). Слова крамольниковъ: „Того дѣля спо-
живъ тепло долго. “— Новѣ. Аѳм. стр. 110.
(322) См. т. II, стр. 76.
и послал звашь Ярослава, требуя уничтожения налогов, и княжения по воле Новгорода, на грамашах Ярославлих. "Или мы самь собою, а мы сами собою, и не княжешь шебь (323)," прибавляли Новгородцы. Ярославъ негодовалъ, и шайко ночью, дѣши его были вывезены изъ Новгорода въ Переяславль. "Онь мыслишь зло на Святую Софью!" закричали тогда на вѣтѣ. "Дѣши его убѣжали, а кто гналъ ихъ? Если мы наказывали свою брацью, чье-же Ярославъ за нихъ вступается? Ему мы не сопрорилъ эла. За насъ Богъ и Крепь Честный; выберемъ другаго Князя!" Всѣ присягули, и послали звашь Михаила Черниговскаго.

Пословъ Новгородскихъ задержали въ Смоленскѣ. Но къ Михаилу дошла одинаковь вѣсть о выборѣ его, и онь послышно приїхалъ въ Торжокъ, взялъ здѣсь Свѣтлое Воскресенье, а на Оминой недѣлѣ 1229 года прибылъ въ Новгородъ.

Михаилъ спѣшилъ немедленно подтверждать все льготы, всѣ грамацы Ярославовы. Сего казалось недостаточно; бывши, можемъ быть, однимъ изъ причинъ смущения, и раздора Новгородцевъ съ Ярославомъ, Михаилъ долженствовалъ...

(323) "На всей воли нашей, и на всѣхъ грамацахъ Ярославлихъ, мы нашъ Князъ, или мы собь, а мы собь. (Нове. Абт. стр. 111)."
валь умирать народная партия, пособить недоспеху, дороговизне, пропионоспех Ярославу. У него не доспело ни средств, ни силы, ни ума.

Не убивая, не грабя приверженцев Ярослава, обложили их пенею, и определи собранное на постройку моста Волховского. «Нынесь у вась Владыки, ибо казнь Божия на Антониа, а не льбо быть граду безъ Владыки; сотите доспой- нато изъ поповъ, игуменовъ или чернечовъ», говорилъ Михаилъ, угождая народу, изгнавшему Ареона. По жребию, который снялъ въ ампира Софийского сынъ Михаила, опрокъ Роспиславъ, избрали монаха Спиридона (324).

(324) „И рекоша нѣкотори Князю: „Есть чернецъ, дьяконъ у Святаго Георгія, именемъ Спиридонъ, достоинъ есть того,“ а ини Осафа, Епископа Володимирскаго Вольнскаго, а друзья Григорія (Гречіма, Грека; онъ поставлень былъ въ 1226 году, изъ священниковъ церкви Св. Константина і Елены, Игуме- номъ въ Георгіевскій монастырь); кого дасть Митро- политъ, послѣ намъ опецъ. „И рече Князь Михаилъ: „, да положимъ 3 жребья, да который Богъ дасть намъ. „И положиша на святыя трапезы имена написанше, и послала изъ гридицъ владычнъ Князя Роспислава; изволи Богъ служищему собѣ, и паспуха словесныхъ овецъ Новгороду и всей области его, и выда Спиридонъ (Нове. Лвт. стр. 113).
Более ничего не сделал Михаил, и поехал в Чернигов, освободя своего Росписьла в Новгород. «Пусть будет он у вас,» говорил Михаил Новгородцам, «пока дашь мнь Богъ исправить правду Новгородскую.» Впрочемъ, онъ послалъ къ Ярославу пословъ, требуя оприча призванного у Новгородцевъ, и опричненія оной Волока-Ламскаго, имъ занятаго. «Не оприча и не опричную,» опгвачалъ Ярославъ, видя несчастное состояніе Новгорода, надменно на своихъ Новгородскихъ друзей и слабость Михаила. Кажется, что только ссора съ братями и племянниками удерживала пришомъ Ярослава оприч дальнихъ предпріятій (325).

Михаилъ снова пріѣхалъ въ Новгородъ, на весну 1230 года, совершилъ моржественное постриженіе надъ Росписьломъ (326), совѣтовалъ съ вѣчомъ, положилъ воевать съ Ярославомъ, обѣщалъ привести Черниговскія дружинны къ дню Воздвиженія (14 Сентября), и опричился въ Черниговь.

(325) Лукинск. стр. (Ист. Г. Р. п. III, стр. 329).
(326) Это былъ особый обрядъ, совершавшійся на 4-мъ году отъ рождѣнія. Приводили дѣтей въ церковь, читали особую молитву (см. ее въ Требнику), стрпили у него волосы, а потомъ садили его на коня, или на сѣдло. Лишь за пятьдесятъ, сей обрядъ еще сохранялся на Руси, и сопровождали былъ большимъ празднествомъ: праздновали вступленіе въ мужество.
Въдешвія Новгородъ увеличилась послѣ него въ ужасающей мѣрѣ. Партия Ярослава воспользовалась замышленіемъ. Сынъ знаменитаго Посадника Твердислава предводилъ другими. Гордый Внездъ Водовикъ, другъ Михаила, былъ тогда Посадникомъ. Въчье собрано было на Гродище. Тамъ, когда сынъ Твердислава началъ укоряшь Посадника, съ другимъ Новгородцемъ, Иваномъ, рабы Водовика устремились на нихъ; Твердиславичъ бѣжалъ; Иванъ прибили. Твердиславичъ послѣдно созвалъ особое въчье на Ярославовъ Дворъ; оскорбленный безчестіемъ знаменитыхъ Новгородцевъ, народъ съ яростью бросился къ дому Водовика, и разграбилъ его. Водовикъ не унывалъ; на другомъ вѣчъ воспормещовалъ онъ: Волосъ Блушкичъ, обвиненный въ грабежѣ, былъ убійцъ; домъ другаго Новгородца, Прокши, зажгли; несчастнаго Ивана поймали, убили и бросили въ Волховъ; сынъ Твердислава и другіе бѣжали. Волненіе спихло; но весь Новгородъ ужаснулся, вознегодовалъ.

Какъ Богъ терпимъ нашимъ беззаконіямъ, братоненавидѣнію, непокоренію, зависшій другъ къ другу и живому цѣлованію Чеснаго Креста, Богъ, на кошораго не смѣшъ взиравъ Ангелы, закрывался многоочинными крылами (327)! Такъ
говорили Новгородцы. Спорящим знаменем назывались все предшественники будущей. Явление, родное на Сибирь, землетрясение, Мая 3-го, и ужасное замедление солнца, Мая 14-го дня, заставили препелиться (328). Уже шри года безлюдствовали нами Новгородская; земли хлеба были высоки. Но в осень 1230 г., с Сенцабря начался мороз, побил облак и уставил горе великое. Подвоны прекращались, ибо по всей Руси,

328) Землетрясение чувствовали в Новгород, Киев, Владимир. В соборной Владимирской церкви чихали тогда за обеднею Евангелие; каждый изъ бывших в церкви думал, что у него голова кружилась (мняхутся такъ, яко голова обишла коего). Въ Киевѣ преснули стѣны Печерской Богородицкой, а въ Переаславлѣ Михайловой церкви. Съ изумлениемъ говорить летописецъ, что все это было въ цѣлой Руси, въ одномъ часѣ и въ одно время, и что самовидцы подтверждали это. Они не знали причинъ и свойства землетрясений. О замыслѣ: «въ 10 день, видѣвша нѣчто рано: исходящу солнцу, бысть на три углы, яко копира, попомъ мнѣй, бысть аки звѣзда, тако и по- гибѣ, попомъ мало опять взыде въ своеемъ чину. Того-же месяца въ 14, во Вторникъ, въ торовѣдъ воды (во время торга) солнце нача погибать, зрачимъ всѣмъ людемъ, мало оставая его, и бысть аки мѣсяцъ три дни (?), нача опять полнились, и многие мнѣну мѣсяцъ издае черезъ необ, зане башею межимъсячье проба, а друга мнѣну солнце идущие вспять, понеже оболочи, плат, частимъ, съ полунощныя справля
кроме Киева, оказался тогда неурожай и недо
спашок (329). Сдѣлался голодъ, появились зара
зимельные болѣзни; народъ умиралъ шищами;
пись перезали по улицамъ и по дорогамъ шрупы ,
лежавшіѳ безъ погребенія. Владыка Спиридонъ

борозо бѣжать на солнце на полуденную страну (Пуцк
стр. 115) — «Солнце померчѳ, и бы аки въ папъ но
цій мѣсяцѣ, и опять наполнися, и ради быхотѣ не
боги (Малороссіяне сохраняли доныѣ слово: небоеv—
убогій, бѣдный). — Въ Киевѣ ужасъ былъ все бѣщѣй.
Во время землетрясенія праздновали память св. Тео
досія, служили обѣдню; Князь Владіми́ръ Гуриковичь
и Митрополитъ были въ церкви, когда она заколеба
лась; въ трапезѣ, гдѣ уже готовое кушанье спояло
на столъ, полетѣли опят сводовъ кирпиши. Во время
запмѣнія явились разноцвѣтныхъ облака (бывшу солн
цу мѣсяцомъ, явишася сполнове, червленіи, зеленіи,
синій, обаполы (по обѣймъ сторонамъ) солнца.
По
помъ огненней мечорѣ пролетѣлъ опятъ Любедь до
Днѣтра. — «Людьемъ всѣмъ отчаявшимъ своего житія,
мнѣще уже кончину сущу, цѣлююще другъ друга, про
щенье имаху, плачаще горько, возопиша къ Богови со
слезами... Такъ сказаша намъ самовидцы.» — Подоб
ності любопытны: онѣ показываютъ характеръ бы
ма тогдашняго.

(329) Хлѣбъ платили по 8 кунъ, кадъ ржи 20 грив
веньъ, а въ дворѣ (? ) по полъ-30, » пшеницы 40
гривень, пшена 50, овса 13. — «Се же горе бысть не
въ нашей земли въ одной, но по всей области Рус
ской, кроме Киева одиного.) (Новѣ. Лвт. стр. 119).

21*
велъ выкопать огромную складельницу на Прус-кой улиц; добродѣтельные люди, опять него нараженные, выдели, подбирали шрупы, и смотрели въ ней 3,030 шруповъ. Два другія складельницы были также наполнены (330). «Брашолюбія, добродѣтели не сдали» — говорилъ Льтомписецъ.— въ два дни: ошень сыну, матери дочери, сосѣдъ сосѣдъ не холѣли уломить куска хлѣба; на улицѣ плакали, всаришлись другъ съ другомъ; въ домахъ плакали, видя однихъ дѣтей умирающихъ съ голода, другихъ со слезами просящихъ хлѣба; злыя люди грабили, гдѣ находили, хлѣба, а ошень и матери изъ хлѣба отдавали дѣтей въ рабство (331). «Желая укрошить смя-

(330) Карамзинъ писалъ, что въ первой складельницѣ сгорѣли 3,030 человѣкъ, а въ двухъ другихъ — 42,000! Ясная веосоразность, взявшая имѣ изъ ошибочнаго Архангелогородского списка Льтомписа (Ист. Г. Р. т. III, пр. 335). Позднѣйшия прибавки слишкомъ замѣтны въ Льтомписахъ. Въ Новѣ. Лѣтописано о двухъ другихъ складельницахъ только: «бысть полна, въ ней же числа нѣсть» (Н. Л. стр. 119). — Такъ въ Трошцомѣб, древнемъ, говорится просто о всеобщемъ голода, а позднѣйшій Льтомписецъ, Воскресенскій, повѣстуетъ, что въ Смоленскѣ одномъ похоронено было тогда, умершихъ ошень голода, и болѣзнѣй, 32,000 человѣкъ.

(331) Нѣкоторые изъ черни (простая чада) убивали и дѣти людей; другіе пожирали мертвыя тѣла, лоша-
шенія, возникшія въ Торжкѣ, Водовикъ побыжаль пуда, съ юнымъ Роспиславомъ. Едва освободил онъ Новгородъ, какъ сынъ Твердислава явился, взывовалъ народъ, разгребалъ дома Водовика и друзей Михаиловыхъ, изъ которыхъ однихъ убили, другихъ бѣжали въ Черніговѣ; въ числѣ послѣднихъ былъ и самъ Водовикъ: онъ умеръ въ слѣдующемъ году въ Черніговѣ, и въ бѣдности (332). Въ чемъ избрало Твердиславича Посадникомъ, отправило звание Ярослава въ Новгородъ, и выслали сына Михаила изъ Торжка. Ярославъ прибылъ поспѣшно, клалъ соблюдать всю волю Новгородскую. Иностранное господство привезли тогда множество хлѣба по Балтийскому морю. Новгородцы забыли всѣ прежня несогласіа съ Княземъ, не думали о большомъ пожарѣ, опустошившемъ Славянскій конецъ, и охотно согласились идти съ нимъ на Михаила. Ярославъ ходилъ только успрашивать Черніговскаго Князя, у котораго собирались всѣ приверженцы его, бѣглецы Новгородскіе. Новгородцы сожгли Се-

dей, собакъ, кошекъ. Такихъ ловили, жгли, вѣшали и рубили. Другіе вѣли уші (?), сосну, липовую кору, листья илема и липы (Н. Л. стр. 118).

(332) «О таковыхъ-бо рече Духъ Святый: собираемъ, а не вѣсть кому собираемъ»—прибавилъ къ разсказу о Водовикѣ Лѣт. Новѣ. (стр. 117).
репскъ, осаждали Мосальскъ (333), и возвращались во своики.

Думая, что нелюбовь къ Ярославу была причиною такого нервшипельного похода, бѣглцы Новгородские пересылались съ Новгородскими и Псковскими сообщниками Михаила, и съ Ярославомъ Владимировичемъ, выжидавшимъ въ Оцене удобнаго случая для завоевания Пскова. Положась на слова и утверждения, сына Водовика, Святославъ Князъ Трубчевскій и бѣглые Новгородцы внезапно явились въ Новгородъ. Ярославъ уѣхалъ тогда въ Переяславль; но вѣчѣ, не смотря на всѣ усилия крамолы, сипало за Ярослава. Бѣглцы бросились въ Псковъ, где нашли болѣе сообщниковъ, сковали Намѣстника Вячеслава, и возмутили городъ. Ярославъ велѣлъ захватить Псковимѣстнъ, бывшихъ въ Новгородѣ, не дозволилъ опускать солдатъ въ Псковъ, и, не объявляя войны, требовалъ опять Псковимѣстнъ покорности, и изгнания мятежниковъ. Лѣто прошло въ переговорахъ; зимою явились

(333) "Прибѣгъша Нѣмцы изъ заморія, съ житомъ и мукою, и створиша много добра, и уже бяше при концѣ городъ сій" (Н. 4. стр. 120). — Серенскѣ, нынѣ село, въ Мещовскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи, на рѣкѣ Серенѣ; Мосальскѣ, городъ на рѣкахъ Городенкѣ и Можайкѣ, на западъ отъ Калуги, въ 105 верстахъ.
Псковитяне съ покорностью, и просили себя Князя. Ярославъ послалъ къ нимъ шурина своего; Георгія (334).

Новгородские бьглецы, лишенные всякой надежды, укрылись въ Оденпе, и весною 1233 года напали, съ Ярославомъ Владимировичемъ и наемными Рыцарями, на Изборскъ. Ярославъ Все-володовичъ не могъ дать тогда помощи изъ Новгорода, пораженный горестною кончиной старшаго сына, Теодора. Юный Князь былъ по- молвленъ, и поспешился праздновать свадьбу. Привезли невесту, сварили меды, позвали гостей, и — могила была брачнымъ одромъ Теодора (335)! Зимою, Ярославъ привелъ войска изъ Переяславля, снарядилъ Новгородскія дружини. Но Псковитяне уже управлялись съ хищниками Изборска, осадили ихъ и принудили сдаться; въ числѣ пленныхъ былъ и несчастный Ярославъ Владимировичъ. Онъ остался въ Переяславлѣ, въ

(334) Слѣдовательно, онъ женился въ третьей разъ, разлучась съ дочерью Мстислава Мстиславича.

(335) «И еще младъ, и кто не пожалуетъ сего (не пожалѣетъ о немъ)? Свадьба пристроена, меды изварены, невѣста приведена, Князь позванъ; и бысть въ веселія мѣсто плача и съпованіе за грѣхи наши! Но Господи, слава тебѣ, Царю небесный, изволишь мнѣ шако, но покой его съ всѣми праведными» (Н. Л. стр. 122).
започенім (336). Пользуясь случаемъ, и обвиняя Нѣмцевъ въ помощи Новгородскимъ бѣглецамъ, Ярославъ разорилъ окрестности Дерпта и Оденпе, «попускавши землю и поправшись мощнѣе обиліе.» — Заключивъ попомъ миръ, успокоивъ Псковищанъ, и возвращаясь въ Новгородъ, Ярославъ услышалъ о набѣгѣ Лишовищевъ. Особые въ 1229 году, они пришли еще съ большими силами, ворвались въ Русу, ограбили городъ, и упали по Ловизи. Ярославъ насилует ихъ въ Торопецкой области, оставлъ добычу и разогналъ дикія ихъ шолымъ (337).

Въ такихъ событияхъ прошло течение для Сѣверной Руси десять лѣтъ послѣ Калиской битвы. Имя Мстислава Мстиславича — ангела хранителя Новгородскаго, не упомянулось въ Новгородѣ ни однажды. Мы видѣли, что двухъ братьевъ его не было уже на свѣтѣ, и племянникъ, внукъ Мстислава Храбраго, какъ презрѣнный пресну-
ников, сиделъ въ ширины у Ярослава, нѣкогда унизенно кланявшагося опцу его, Владимиру, любимому сыну Мстислава Храбраго (338). Гдѣ былъ, что дѣлалъ Удалый Мстиславъ Мстиславичъ? Вглядѣломъ явился въ Галичъ, онъ безмолвно смордѣлъ на всѣ событія окрестъ себя: на ссору Олеговичей въ 4225 году, въ которой Георгій Всеволодовичъ предстаивалъ лицо важнаго посредника (339), и владѣніе Киевъ Владимировъ Рураковичемъ. Этого мало: унывшй духомъ, Мстиславъ подвергся вліянію окружившихъ его: Галичскихъ вельможъ, особенно Судислава и Глѣба Еремеевича, злобнаго Александра Князя Вѣльскаго, и Колпана, Хана Половецкаго, пещи своего, поселившагося съ половами Половцевъ въ Галичъ. Всѣ они понимали, что Даниилъ Романовичъ высипалъ надъ всѣми ими душою, всѣ могли бояться сближенія двухъ единѣнныхъ надеждъ Руси, Мстислава и Даниила, и употребили крамолы, чтобы различійъ Мстислава съ земцемъ, котораго любили онъ, какъ родственника, и какъ человѣка.

Крамольники успѣли. Едва удалились опцъ Дияпра невѣдомые Руссамъ, спрашные враги, какъ явная вражда опкрглась между Мстиславомъ

(338). См. выше, стр. 103.
и Даниилом. Александръ Вольский наклеевалъ, что Даниилъ умышляе на жизнь пеопь. Съ обьихъ сторонъ вышли въ поле; Даниилъ призвалъ Поляковъ, напалъ на Вольскъ, и Мспиславъ, пришедший на помощь, былъ прогнанъ. Онъ призвалъ Владимировъ Киевскаго сражался съ Данииломъ, раззорявшимъ Вольскую и Галицкую обла-
спи. Но добре сердце Мспислава не долго вышерпило раздоръ; онъ звалъ къ себѣ Александра и Даниила, хотѣль слышать обоихъ вмѣстѣ, увидѣть въ злоумышленіи, или сознать свою ошибку. Даниилъ явился; Александръ не смѣль приѣхать, и пришелъ своего боярина Яна. Со-
вѣшъ Князей и бояръ собрались близъ шатра Мспи-
славова. «Говори, Янъ» — сказалъ Мспиславъ — «ваше-ли рѣчи были, что Даниилъ наводишь на меня Поляковъ?» Клевешъ обличилась. Въ негодованіи, всѣ говорили, что Александръ долженъ лишиться княженшива, а Даниилъ взявшъ его за обиду. Даниилъ великодушно оказался. Тогда Мспис-
славъ съ радостью обнялъ Даниила, одарилъ бо-
гатыми дарами его и дочь свою, супругу Дании-
лову, оспада зяшку даже любимаго коня своего, Акшаза, смѣль борзаго и прекраснаго, что дру-
гаго лучше не знали въ то время ни Князя, ни бояре (340).

Едва заключили мир с Даніилом, какъ новая коварства причинили новья огорчения Мспиславу. Клеветникъ, оставшися безъ наказанія, ободрилъ другихъ къ злоумышленіямъ. Нѣкоторые изъ Галицкихъ бояръ захопили сжигъ съ рукъ жестя Мспиславова, стараго Копына. Бояринъ Жиро славъ умѣлъ увѣрить другихъ, что Мспиславъ, недовольный ими, хочетъ отдать ихъ на избѣніе Хану. Съ изумленіемъ увидѣлъ Мспиславъ, что знаменитые Галицкіе вѣльможи майно скрылись изъ Галича, и бѣжали въ Карпатскія горы. Онъ послалъ за ними духовника своего Тимовея, и добрый священикъ умѣлъ образумить, усовѣстить и возвратить бѣглецовъ. Оставалось одно: посредникъ Мспислава съ Венгріею. Бояринъ Симеонъ Рыжій наговорилъ обрученному жениху Мспиславовой дочери, Венгер-
скому Королевичу, что Мстиславъ не исполнитъ данного слова: сочешешь его бракомъ съ дочерью своею и опушай за него Галичъ въ приданое. Папское разрешение, впрочемъ, было уже тогда получено. Королевичъ, не сказавши Мстиславу, вдругъ уйхалъ къ отцу своему, возвратился съ войскомъ, и завоевалъ Перемышль. Сильная Венгерская дружина, и самъ Король Венгерский, слѣдовали за нимъ. Даниилъ вооружился за Мстислава, въ теченіе время просьбами и угрозами опклонивъ союзъ Лешка съ Венгріею. Мстиславъ собралъ войско и разбили Венгрывъ. Судилъ въ любимцъ его, успѣвъ между шумъ внушимъ Князю, что не исполняя обѣщанія своего Королевичу, онъ и послѣ побѣды остается не правъ. Конечно, Мстиславъ видѣлъ уже, что Даниилъ, мужественный и крѣпкій, могъ удержать Галичъ, но, связанный словомъ, онъ хотелъ исполнить договоръ съ Венгріею. Заключили миръ, и Мстиславъ показалъ послѣдний, рѣдкій прикрѣпъ безкорыстія: онъ отдалъ дочь свою за Королевича, взялъ съ него клятву не притѣснять православной вѣры, и возвелъ Королевича на Галицкій престоль, самъ удовольствовавшись небольшой Подольскою областшлю (341).

(341) Києвск. Аѳт. (Іст. Г. Р. т. III, пр. 326).
За эту уступку, Мстиславъ получилъ отъ Карамзина название лекомысленного! — Помѣйтесь — ниж-
Даниил поспяяно покорствовал Мстиславу, чинил его, как отца, и не изъявлял негодованія при исполненіи договора, за нѣсколько лѣтъ съ Венгriею заключенного. Въ это время скончался Мстиславъ Нѣмой, Князь Пересопницы, Черморѣйска и Любка, и при смерти завѣщалъ Даниилу все наслѣдіе и малолѣтнаго сына своего Иоанна. Ярославъ, сынъ Ингваря, въкогда княжившаго въ Любкѣ, счтывалъ сей городъ своимъ родовымъ наслѣдіемъ, и немедленно овладѣлъ имъ. Даниилъ былъ на богомольѣ, когда услышалъ, что и Ярославъ приѣхалъ пуда (342). Напрасно убѣждалъ Даниилъ Ярослава въ неправошѣ его дѣла. Воиры совѣтовали ему не принимать словъ, и схватить Ярослава. «Нѣйт!» оповѣдалъ Даниилъ— «онъ и я приѣхали молиться Богу; онъ не слушаетъ словъ; управляюсь съ нимъ послѣ, но не могу шепотъ, въ молитвѣ, взяты его!» Возвратясь на Волынь, Даниилъ послалъ войско, коимъ разбило Ярослава, захватило его самого въ плѣнъ, и заняло Любку. Даниилъ опоздалъ Любку

не берега Днѣстра. «Не отпусти мнѣ,» велѣлъ сказать Мстиславъ Даниилу. «Измб правду я сердце моемъ,» оповѣдалъ Даниилъ.

(342) «Въ Жидичинѣ, въ Св. Николѣ;» въроятно, въ Николаевскій монастырь. Слова Даниила: «Приходите сюда молить Бога церкви, и не могу того сошворшь (Бояре говорили: «Здѣ ими его»).
и Пересохну брата Васильку, уже владеющему Бресском. Тогда услышал Даниил о союзе
Князя Пинского, Роспислава, с Владимиром
Киевским и Михаилом Черниговским: Роспи-
sлав пребовал Чершорийска; Владимир же ждет
сильно Данилу за ошока, говоря, что Ро-
ман оскорбил шикко Рурика, постриг его, и
это обиды еще не опицена. Напрасно Михро-
полин уговаривал Владимира забыть вражду и
обиду, когда гонял и гонимый уже оба сно-
шали прево пресполом Божим. «Могу ли за-
быть!» ошвачал Владимир, и гоновил вой-
ско (343). С ним соединились другие Олеговичи,
Князь Туровский, и даже прислали Комань с
своими Чоловцами, и Королевич Венгерских,
влашиель Галича. Князь Пинский захватил
Чершорийск; призванные им Литовцы (Яшвага)
грабили около Бресша.

Даниил прежде всего ждёт знать мнение
Мспислава Мспиславича, объяснил ему весь ко-
варный союз Князей и неблагодарность Вен-
gerского Королевича. Чувствуя, как непрочно все
им созданное, как мало уважают его после
несчастного поражения на Калке, какими людьми
он окружен — Мспислав Мспиславич гореешно

(343) Киев. Льш. (Ист. Г. Р. п. III, прим. спр.
184).
ошибал послу Даниилову: «Вижу, что ошибся
я, не опыдав Галина сыну моему Даниилу (344)! «
Подтверждая, что право Даниила на Черморийский
неоспоримо, Мстислав велел бы с посредни-
ком между враждующими, думая, что голос
его еще уважает Князя, и отправился в Киев.
В Торческ он и заболел. Чувствую недуг
широкий и смертельный, Мстислав велел скорее
звать к себе Данила, ждала видения его, при-
казывал посылать за ним. Но одр умирающего
Князя окружаю злодея Даниилова, и не внима-
ли мольбы Удалого (345).... Мстислав слабел,
велел забыть все земное, велел посредствовать
себя в иномечий чин, пошением облечь в священную
схииму, и... скончался львом 1228 года (346)...

Благоговейно предь памятью швою, человек
великий! И кого не сочувствующих горестных, с кра-

(344) „Сыну! сгрешивших, не давь побы Галина“ —
Киевск. Лет. (Ист. Г. Р. т. III, прим. стр. 183).

(345) „Жадающу-бо ему видели Данила. Глубь - же
Зеремьевичу, убьежень бысть завистью, не пускаяше

(346) По словам Длугоша, Мстислав погребен
в Киевской церкви св. Креста, имъ созданной. Гдь же
гробница, где прахъ Великаго, предь которыми помо-
мокъ долженъ преклонить колено? Вь Киевъ, или Тор-

Digitized by Google
кою кончили мы поприще своей жизни, подъ свя- 
шою ризою схимника!
Даниилъ началъ между шять разователь. Онъ 
дѣйствовалъ умно и удачно. Давъ свободу платн- 
ному Ярославу Игноревичу, Даниилъ помирялся 
съ нимъ и подарилъ ему города: Перемиль и 
Межибожье, уговорилъ Комица отшамать опъ 
союза, и въ то время, какъ бралъ его, Василко, 
билъ и гналъ шолны Лисковичевъ опъ Бресла, самъ 
Даниилъ бросился въ Чернорийскъ. Такъ упорно 
окружилъ онъ его, что дѣла Князя Пинскаго, за-
сѣвши въ семь городѣ, принуждены были сдаться 
ему. Слыши, что Киевская, Черниговская, 
Сѣверская дружины идущи на него, Даниилъ пос-
слалъ Комица ослъчешь Галичанъ опъ помощи имъ. 
Комица опустошилъ области Галицкія, и ушелъ 
посомъ за Днѣпръ, въ Половецкой степи. Князъ 
Кievский, съ союзниками, осаждалъ Каменецъ 
Волынскій, когда услышали, что Даниилъ и Васи-
лько ведущи на нихъ Поликовъ и Волынцевъ. Съ 
обѣихъ сторонъ спѣшили заключить миръ — не-
искренний и ненадежный.
Александръ Вѣлыскій усердно помогалъ въ семь 
случахъ Даниилу; Изяславъ, сынъ одного изъ И-
горевичей, погибшихъ въ Галичѣ, былъ также 
Даниловымъ союзникомъ. Оба сии Князя не пер-
пили однакою Даниила. Но Михаилъ Черни-
говскій и Владиміръ Киевскій, враги его, были 
соединены между собою подобною же дружбою.
Михаил ладил и мирися с Киевским Князем, когда надобно было ему быхать в Новгородъ; ссорился и сражался, когда ему указывали пушь из Новгорода в Черниговъ. Мѣлкія спрашивы, недовѣрчивость, измѣны до того пріучили всѣх к равнодушію, что никто уже не изумлялся дружбы сего дня и враждѣ на завтра. Венгрія безпрерывно спаривалась ссоришь, междоусобицы Князей, желая одного — удержанія Галича, где штѣм не менѣе партии аристократовъ, бояр и вельмож, думали только о своей пользѣ. Если сильный ощущает Даниила, Романа, если Мстиславъ Мстиславичъ, не могли выдерживать съ постоянным счастьем зависящаго хищничества Князей окрестныхъ и жадность иноzemныхъ сосѣдей юго-западной Руси, что могъ ли Даниил, имѣя вѣрнымъ другомъ только одного Василька, брата своего, сдѣлавъ что нибудь при слабыхъ силахъ, юношни (ему было 27 лѣтъ, когда Мстиславъ Мстиславичъ скончался), и доброй, довѣрчивой душѣ, которая не передала злодѣйскѣй, и не могла храмольничать и хищничать. Они того присходила странная измѣнчивость жребія, удишевливая перемѣна счастья и несчастья въ дѣлахъ Даниила.

Провидчное судило ему долгождѣнствованье. Еще сорокъ лѣтъ послѣ Мстислава Мстиславича жилъ Даниилъ — единственный добледушный Князь въ периодъ времени несчастнаго. Семь лѣтъ, про-

Томъ III.
шемых послѣ 1228 года, могутъ почесться изображеніемъ цѣлаго вѣка Даниилова. Такъ пропекла пошомъ вся жизнь его. Обозримъ сии годы, удаля упомищельных подробностей.

Казалось, что послѣ мира невыгоднаго для честь Князей Киевскаго и Черниговскаго, счастье постоянно начало благоприятствовать Даниилу. Другъ его, Лешко, Король Польскій, былъ измѣннически убитъ (347). Даниилъ сдружился съ Конрадомъ, Княземъ Мазовецкимъ, искавшимъ опеки надъ малолѣтнимъ сыномъ Лешка, помогая ему осаждать Калинъ, и воропился во свои, когда свѣдалъ о возможности завоевать Галичъ. Судиславъ, опишный воинъ и хитрый вельможа, опслился въ то время изъ Галича; шамъ осмался только одинъ Венгерскій Королевичъ. Даниилъ прилетѣлъ соколомъ, хошь бы безпрымъ присутствомъ взялъ городъ, но дружина его, овладѣвшая загороднымъ дворомъ Судислава, перепилась, начала грабить, и не могла сражаться. Даниилъ остерегся, и перешелъ на другой берегъ Днѣстра; битва продолжалась на льду рѣки. Ночью взломало ледь, а Семенъ, бояринъ Галицкій, какъ лисица рыжая (348), зажегъ мостъ,

(347) Въ 1228 году. По немъ наслѣдовалъ Болеславъ Цѣломудренный, до 1279 года.
(348) Беззаконный, лихій Семенко, подобный лисицѣ, черноземы ради, — Киевск. Лѣтописецъ Г. Р. ст. III, стр. 346).
единственный путь въ Галичъ. Даниилъ успѣлъ переправиться по обгорѣвшимъ останками моста, и Галичане сдали ему городъ, выдавъ и Судислава и Королевича.

Льстивый языкъ Судислава убѣдилъ Даниила на миръ. Королевичъ и Судиславъ были опущены въ Венгрию, и вскорѣ явились опять, съ сильнымъ войскомъ. Но проливные дожди и разливъ рѣкъ разсброили Венгровъ. Послѣ неудачаго нападенія на Галичъ, они опстучили; множество ихъ погибло въ Дмитро, оставивъ пословицу у Галичанъ: Дмитро сыгралъ съ Уграми злую игру (349).

Поражая бѣгущихъ Венгровъ, Даниилъ надѣлся прочнаго владычества. Но въ 1230 году былъ опкрытъ ужасный заговоръ пропивъ него и Василька: Галицкіе боаре, и Александръ Бѣльскій, хотѣли ночью зажечь дворецъ и убить обоихъ Князей. Опкрытіе заговора сдѣдалось страннымъ случаемъ. Василько, шутя, обнажилъ мечъ и бросился на одного изъ бывшихъ въ заговорѣ; поблѣднѣвший злодѣй испугался, упалъ на колѣна и опкрылъ шайну (350). Сѣлиши увѣдомили Даниила, который безпечно собирался на миръ къ участникамъ измѣны, боарину Филиппу. Александръ оставили Бѣльскъ, и бѣжалъ въ Венгрию, со мно-
гими Галицкими крамольниками. Василько занял Былъ, и в другъ дошло въ Галичъ известие, что Король Венгерскій снова послалъ войско, съ Судиславомъ, и двумя сыновьями своими. Не имѣя способовъ сражаться, Даниилъ удалился; Венгры заняли Галичъ, и Королевичъ Венгерскій еще разъ былъ объявленъ Королемъ Галицкимъ. Войска Венгерскія преслѣдовала Даниила. «Только прусь медлишь сражаться (351)! «сказалъ Даниилъ, и, соединясь съ брабомъ, далъ нерѣшительную битву близъ Шумска. Въ свѣдѣствіе оной, Александъ Бѣльскій примирялся съ Данииломъ. Битвы продолжались пошомъ съ перемѣннымъ счастіемъ, но были неважны. Въ 1234 году, множествомъ боевъ Галицкихъ, и даже, злодѣй Даниила, Глѣбъ Еремѣевичъ, передались сему Князю. Неуправимо сражался онъ, иногда не спаль по шроѣ сутокъ (352), и былъ гоповъ уже взятъ Галичъ, когда Александръ, внявъ обѣщанію Судислава, что Галичъ ошадушъ ему, опашь измѣнилъ Даниилу.

(351) Idem. Слово Даниила: ,,Медлий на брань, спаси душу имьть."

(352) Idem. Любопытно, что по случаю измѣны Александра Бѣльского, Даниловецъ приводитъ слова Омира: ,,О лестъ! "Акоже Омиръ писетъ, ,,до обличенія сладка есть, обличена же зла есть, и кимъ въ ней ходить, конецъ золѣ прйниметъ." И такъ въ Галичѣ, въ началѣ XII века, чищали и переводили Омира.
Нечаянная кончина Короля Галицкого рѣшила споръ. Галичане звали Даниила. Судиславъ успѣлъ убѣжать въ Венгрию; Александра схватила Даниилъ на Кіевской дорогѣ, и сей криводушникъ умеръ въ пюромѣ.

Изяславъ, сынъ Мигоревича, прежнѣй союзникъ Даниила, въ это время уже враждовалъ на него, съ 1233-го года бывъ союзникомъ Венгровъ. Онъ бѣжалъ въ Черниговъ, когда Галичане признали Даниила. Тамъ всѣ Олеговичи соединились, звалъ Полоццевъ, хотѣли сражаться, опять Кіевъ у Владиміра Руриковича и Галичъ у Даниила Романовича. Владиміръ и Даниилъ примирялись, думали предупредить ихъ, и, соединивъ дружину, быстрѣ осадили Черниговъ, разбивая повсюду опѣтные полки Олеговичей въ полѣ. Съ самаго Крещенія до Воздвиженія, Даниилъ не зналъ выпыхъ годъ покоя въ рашномъ шумѣ. Олеговичи наконецъ смѣрились. Слыши о приблизеніи Изяслава, съ сильною полпою Полоццевъ, Владиміръ Кіевскій звалъ Даниила на новый подвигъ. Храбрый Князъ не оказался; но при первой вспышкѣ—Князъ Кіевскій поспѣдно предался бѣгъ. Даниилъ отбился отъ неприятелей, и ушелъ въ Галичъ.

Изяславъ съ Полоццами и Михаилъ изъ Чернигова, забывъ о недавно заключенномъ мирѣ, ссыпали въ Кіевъ, и взяли мягкую дань съ жителей, а Полоццы схватили Владиміра Руриковича въ Торческъ и увезли въ снепы.
Кievляне рады были признать Изяслава Князем своим, только-бы избавились онъ грабежа; Михаилъ пошелъ на Галичъ, и Даниилъ, осставши безъ дружинъ, почерпавшихъ въ билияхъ, окруженный вѣроломными боярами, принужденъ былъ скрыться на Волыни. Здесь отбивалъ онъ нападенія Михаила, сдѣлавшагося Княземъ Галицкимъ и приведшаго на него Черниговцевъ, Киевлянъ, Поляковъ и Половцевъ. Безуспѣшнымъ походомъ на Галичъ уѣхалъ въ невозможности вынуть Михаила мечемъ, Даниилъ принужденъ былъ мириться. Онъ искалъ новыхъ силъ и средствъ.

Оспавивъ Василька на Волыни, Даниилъ опирался въ Венгрию. Тамъ скончался тогда Король Андрей. Бела, сынъ и преемникъ его, не думалъ о Галичѣ, и Даниилъ могъ надѣваться, что въ немъ найдетъ не врага, но союзника. Онъ соглашался признать себя вассальомъ Венгрии, но Бела оказалъ ему (353). Даниилъ возвратился, сражался съ Храмовыми Рыцарями (354), принудилъ Михаи-

(353) Андрей умеръ въ 1235 году. Во время коро-
нованія Белы, Даниилъ велъ лошадь его, какъ подва-
спный Князь. Дѣлательный Даниилъ хошь даже вы-
шалъся въ ссору Герцога Австрійскаго съ Императоро-
ромъ Фридрихомъ. Киевск. Лат. (Исп. Г. Р. III, Имп. 346, стр. 200).

(354) Дѣло шло за какую-то область, захваченную
иля уступивъ Перемышль, бился съ Лишовцами, 
и наконецъ рѣшился искашь союза съ Георгіемъ 
Всеволодовичемъ и Ярославомъ Новгородскимъ. 
Василько, брать его, былъ женатъ на дочери 
Георгія. Всеволодовичи не оспаказались быть 
друзьями Даниила, но прежде всего думали о 
своей пользѣ. Владимиръ Руриковичъ выкупился 
въ то время изъ Половецкаго плѣна, изгналъ Игна 
зслава изъ Киева, и хошьъ княжить тамъ по 
прежнему. Даниилъ, Георгій и Ярославъ объя 
вили Владимиру, что онъ долженъ оставаться въ Ки 
евъ. Владимиръ не спорилъ, удалился въ Смо 
ленскѣ къ родичамъ, и тамъ вскорѣ скончался(355). 
Ярославъ, оставивъ въ Новгородѣ сына Александра, 
пріѣхалъ княжить въ Киевъ. Михаилъ могъ пог 
да опасаться, что наспала чреда его низложенія 
съ Галицкаго Княжества, Даниилъ могъ надѣйть 
ся, что наконецъ добудешь Галичъ . . . насту 
пишь роковой для Русскихъ земель 1236 годъ!

Другія Русскія Княжества не представляли 
ничего важнаго и замѣтчательнаго, въ печеніе 
всѣхъ одиннадцати лѣтъ, послѣ битвы на Калѣ.

Храмовыми Рыцарями, тогда обладавшими Пруссию. 
Слова Даниила: «Неѣло есть держами нашее опитины 
Княжевникомъ, Темплиедмъ (Тампліеамъ), рековымъ 
Соломониедмъ. — Idem, l. c.

(355) въ 1239 г.
Сказано, и сказано, въ нѣкоторомъ смыслѣ, справедливо, что тотъ народъ счастливъ, котораго Исторія судить (356). Но — нѣть правилъ безъ исключенія, и слова о скучномъ счастіи народовъ нейдущихъ Русскихъ Князьяхъъ XIII-го столѣтія. Ихъ спокойствіе было подобно, или твердымъ, подмываемой волнами реки и падающей въ мелкихъ обломкахъ, или судорожнымъ движеніемъ умирающаго: умирала честь Князей и довѣренность народа къ ихъ власцамъ, которую могло удерживать только одно наглое и безцѣловщее.

Половцы, особенно послѣ нашествій новыхъ, сильнѣйшихъ Азійскихъ Ордъ, истребившихъ множествовъ сихъ враждебныхъ сосѣдей Руси, уже рѣдко являлись самобытными опустошителями. Князья нанимали иногда небольшія орды ихъ на испребление другъ друга (357). Но западные сосѣди, Литва и Рыцари Ливонскіе, усиливались болѣе и болѣе: первые были страшны хищными, быстрыми набѣгами; другіе прочностью, какую придавали они каждому своему завоеванію; занятіе имѣло было имъ крѣпко. Полоцкіе Князья уничижались предъ такими сосѣдями.

(356) Вель.
(357) Слич. выше, прим. 297. — Часть ихъ поселялась въ Галицѣ, другая на юго-востокъ отъ Владимирова, и безпрерывно нанималась у Русскихъ Князей.
Великое Княжество Владимирское, или Суздалское, рѣшительно почерпало тогда свои преимущества Велико-княжения. Опытомъ узнавший опасность самовластія, Георгій шихо и постоянно слѣдовалъ правиламъ опца своего. Но, болѣе его добрый, онъ не предпринималъ пайныхъ храмовъ для владычества надъ другими. Георгій участвовалъ въ ссорѣ Олеговичей, въ 1225 году, и враждѣ Ярослава съ Михаиломъ, въ 1236 году, но какъ обыкновенный миротворецъ, а не какъ Великій Князь и верховный повелитель другихъ. Безопаса свое Княжество внутрь миролюбіемъ съ брацьми и племянниками, извинъ онъ защищалъ только предѣлы его опца дикихъ, воспоминыхъ сосѣдей. Такъ, опиравши завоеванный Булгарами Успюгъ въ 1221 году, онъ ходилъ попомъ войною на Морду, осадившую вновь захваченный Нижній Новгородъ, въ 1236 году (358). Многіе Князья горделиво принимали уже имена Великихъ. Мы видѣли это въ примѣрѣ Святослава, Романа; Великимъ-же называлъ себя и Смоленскій Князь.

Событія въ Новгородѣ, гдѣ буйная вольность народная, безпрерывно сражалась за свое бытіе, не имѣла времени думать о своемъ благодеятствіи, и событія въ Галицы, гдѣ вѣроломная аристокра-

(358) Пушк. спис. (Ист. Г. Р. т. III, пр. 350).
шнія поборала Князей умныхъ, желавшихъ добра, и губила счастіе опицны, при помощи сильныхъ сосѣдей, намъ уже известны. Смолыне соспавали вначале среднее между Новгородомъ и Галичемъ. Мы видимъ, что суровымъ только правлениемъ удерживалъ ихъ Давидъ подъ своею властью (359). Сыну его Мстиславу, княжившему до 1230 года, наслѣдовалъ внукъ доброго Романа, сынъ Мстислава Романовича, Святославъ. Смолыне не хотѣли принять сего Князя; онъ взялъ Смоленскъ на щитъ (360), и овладѣлъ престоломъ, обливъ его кровью подданныхъ. Такъ на крови, пролитой измѣною родныхъ, владѣли Князья Рязанскіе своею опицною, опредѣлися опь системы Олеговичей, радуясь миролюбію Князя Владимировскаго, котораго опецъ хотѣлъ уничтожить мечемъ и огнемъ бышѣ Рязань.

Наступилъ роковой для Русскихъ земель — 1236-й годъ!

(359) См. выше, стр. 119.
(360) Новг. Лѣш. стр. 121.

Конецъ третьаго тома.
ДОПОЛНЕНИЯ

КЪ II-му ТОМУ

ИСТОРИИ РУССКАГО НАРОДА.
Кромѣ помѣщенныхъ здѣсь шесть спапей, со-
спрашивающихъ Дополненія къ II-му тому Исторіи
Русскаго народа, я предполагалъ представить
спапелямъ еще шесть спапей, касательно: браж-
ныхъ союзовъ Древнихъ Русскихъ Князей съ ино-
земными Государями, торговли на Сѣверѣ въ
древнія времена, Исторіи Русской Іерархіи и со-
бранія Древнихъ Русскихъ законовъ. Но занив-
шись опредѣльно споль важными предметами, я
увидѣлъ себя въ необходимости дать спапелямъ
объ оныхъ больши, просмотрѣ предположеннаго
мною спачала, объемъ, и потомъ принужденъ
устранилъ на время вышеупомянутыя спапели.
Онѣ будущъ приложены при одномъ изъ слѣдую-
ящихъ томовъ Исторіи Русскаго народа. Чима-
пелямъ конечно припишое видѣть предметы вполнѣ
изображенныя, нежели слегка очеркнутныя.

Такимъ образомъ, съ Историческими обозрѣ-
ніемъ древней торговли на Сѣверѣ, будетъ со-
единено изслѣдованіе о древнихъ деньгахъ Рус-
скихъ.

Историческій опытъ о Русской Іерархіи за-
ключить въ себѣ, кракую, систематическую
Исторію Русской Церкви.
Правда Русская будет представлена не в одном, древнейшем списке, но в своде многих списков.

Исследование о брачных союзах Русских Князей не могло быть кончено за неполучением въкошорых необходимых, но рѣдкихъ у насъ книгъ.
I.

ДОГОВОРНЫЯ ГРАМАТЫ

НОВГОРОДА СЪ КНЯЗЬЯМИ.

1-я, писана въ началѣ 1265 года (*).

+ Благословление отъ Владыки, поклонение отъ Посадника Михаила, и отъ Тысячскаго Кондра-та, и отъ всего Новагорода, и отъ всѣхъ сборгыхъ, и отъ всѣхъ меньшихъ, къ Князю Яр-славу. На семъ, Княже, цѣлый хриспъ къ всѣму Новугороду, на цѣмъ по цѣловали дѣди и отцы, и оцѣцъ швой Ярославъ. Новгородъ шпъ держави въ сборгахъ по пошлинѣ. Чило волосостй всѣхъ Новгородскыхъ, того шпъ, Княже, не держави своими мужи, въ держави мужи Новгородскими, а дарь имами собъ опшь пешъ волосостй. А безъ посадника собъ волосостй не раздаваша, а кому раздавалъ волосости брать швой Александръ, или

(*) Это древнейшій изъ дошедшихъ до насъ дипло-матическихъ Русскихъ актовъ; онъ хранится въ Ар-хивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, и напечатанъ въ I-мъ т. Собранія Государственныхъ граматъ и до-говоровъ (М. 1813 г.). Снимокъ съ онаго приложенъ при III-мъ томъ упомянутаго Собранія. Подлинникъ на патераментѣ; если признаки, что была призвѣшена печать.
Дмитрий съ Новгородцем, побе шихъ волосъ безъ вины не лишали. А что ши, Княже, пошло на Торожку и на Волости пивунъ свой держали, на своей частн держали, а Новгородцы на своей частн держали. А въ Бежицах, Княже, побе, ни пвоеей Княгинь, ни пвоеимъ бояромъ ни пвоеимъ дворяннемъ селъ не держали, ни купцы, ни даромъ принимали, и по всей волоспи Новгородской. А се, Княже, волоспи Новгородскіе: Волокъ съ всеми волосыми, Тѣръкъ, Бежиця, городцы Палицы, а шопо есмѣ дали Ивановы; потомъ: Мелеця, Шапино, Егна, Вологда, Заволочье, Тръ, Перемъ, Печера, Югра. А въ Руси ши, Княже, ездлши осень, а лѣтъ не ездлши, ездлши на озгадо звать погонь. А въ Ладогу ши, Княже, слаПи осеньникъ и медовара по грамотѣ опца своего Ярослава. А судь, Княже, отдаль Дмитрий съ Новгородци Бежичаномъ и Обонижаномъ на ІІ. лѣта, судье не слѣпи. А изъ Бежицы, Княже, людей не выводили въ свою землю, ни изъ иной волоспи Новгородской, ни грамоты имъ давали, ни закладниковъ принимали, ни Княгинь пвоей, ни бояромъ пвоимъ, ни Дворяномъ пвоимъ, ни смерда ни купцыны. А безъ вины имъ мужу волоспи не лишали, а грамоты ши, Княже, не послѣдывали. А пожне, Княже, что пошло побе и пвоимъ мужемъ, шо ши, а шо быть опь былъ брашь швоей Александров пожне, а шо ши, Княже, не надобъ. А шо, Княже, брашь
швоей Александръ дѣятъ насилие на Новгородѣ, 
а того ся, Княже, отступи. Дворяному швоимъ 
и шивунимъ погонь имаши, како по пошло. А 
на попь, Княже, на всемъ крестъ цѣловали, безъ 
перевода, при нашихъ послѣхъ, а мы ши ся, Кня- 
же, кланяемъ. А что, Княже, мышъ по швоей зем- 
ли, и по иной волосии, и по всей Суздалской 
земли, и шо, Княже имаши по В векшн опъ лодье, 
и опъ воза, и опъ лну, и опъ хмелна короба. 
А дворяному швоимъ по селомъ у кушечевъ ново-
зовъ не имаши, развѣ rashной веси. Такъ, Кня-
же Господине, пошло опъ дѣдъ и опъ опещъ, и 
opъ швоихъ и опъ нашихъ, и опъ швоего опча 
Ярослава.

2-л, писана въ 1305—1308 гг. (*)

Поклонъ опъ Посадника, и опъ Тысячъскаго, 
и опъ всѣхъ шарѣвыхъ, и опъ всѣхъ меншыхъ, 
и опъ всего Новагорода, Господину Князю Вели-
кому Михаилу. На сьмъ, Господине, Новгородъ 
всъ крестъ цѣлуешь. Княжение швое честно дѣр-
жаша по поплинъ, безъ обидъ; а шобъ, Господине,

(∗) Подлинникъ пергаментный; при немъ дѣвъ свин- 
цовыя печати. На одной надписи: новгородка петать; 
съ другой стороны: и посадника. На другой: петать 
матрьфей Фалелвева, съ другой стороны: Тысяч- 
kovo новгородского.

Томъ III.

23
такоже Новгородъ держали по пошлины, безъ обиды. Что свободъ Дмитріевыхъ и Андреевыхъ, что селца погнуло къ шымъ свободамъ, шого все-где побь съ спукался, по все къ Новгороду безъ кунъ. А по Конѣ, Княжемъ, селъ швоихъ, и Владычныхъ, и Княгинныхъ, и Бояръ швоихъ, и слугъ швоихъ на Новгородской земли, которое село зашло безъ кунъ, по безъ кунъ поидешь къ Новгороду; а кто купилъ, а ший знаять своего жещаца, или даешь его: жещаца ли не будешь, ни даешь его, цѣлованы ему крестъ; какъ по жещаца не вѣдаешь, взашъ ему кунь, колко будешь далъ по исправъ, а земля къ Новгороду. А рубежъ пшн, Княжемъ, межъ Суждальскую землю и Новгородскою дашъ пш старый, како было при Дѣдѣ швоемъ и при Пращъ швоемъ Ярославъ. А што волосий Новгородскыи, шєхъ волосий побь не держали, Княже, своими мужы, держали мужи Новгородскими; а дарь шобъ имашь ошь шєхъ волосий. А безъ Посадника пшн, Княже, суда не судишь, ни волоси раздаваши, ни грамосъ даваши; а безъ выны мужа волоси не лишши. А въ Русу, Княже, пшдиши въ осень, како пошло; а лѣшъ пшдиши на въ звадъ звѣри гонимъ. А за Волокъ пшн слашъ своего мужа изъ Новагорода въ дву насаду, по пошлины, а опашъ ѣхашь шуды же на Новгородъ; а съ Низу пш не слашъ, такоже и въ Бѣжницѣ. А што пошлины, Княжемъ, въ Новгородской волосы
пи, шего вымене не шаши въ сихъ волосшемъ; а холопъ и поручики выдавали, а всему сому судъ в Новгородѣ. А што пи, Княже, пошло въ Торжкѣ и на Волоцѣ, пиуи ихъ свой держаши на своей части; а Новгородъ на своей части. А въ Бѣжицахъ помѣ, Княже, ни швоей Княгинѣ, ни швоимъ Воюрамъ, ни швоимъ слугамъ сель не держаши, ни купиш,
ни даромъ приимаши, ни по всей волоссти Новгородской. А се, Княже, волоссти Новгородскі: Волокъ съ всими волосыми, Торжокъ, Бѣжицъ, Палѣцъ городецъ, Мелеца, Шипино, Егна, Заволочье, Тѣрѣ, Перѣ, Печера, Югра, Волода. А свинѣ пи быши за 60 всѣхъ опъ города. А въ Ладогу пи слаши, Княже, осенреника своего и медовара по грамотѣ Прадѣда швоего Ярослава; а вздуши побѣ, Княже, въ Ладогу на премное лѣш. А изъ Бѣжицы, Княже, людй въ свою волоссть не выводишь, ни изъ иныхъ волосныхъ Новгородскихъ; ни грамошь даваши, ни закладниковъ примаши, ни Княгинѣ швоей, ни Воюрамъ швоимъ, ни слугамъ швоимъ, ни смерда, ни купицы; а грамошь пи не посушиши. А што пожни швои и швоихъ мужъ, шо швое и швоихъ мужъ; а Новгородскимъ Новугороду. А Дворянамъ швоимъ, како пшло, погонъ имаши опѣ Князя по пиши кунъ, а опѣ пиуна по двѣ долгѣ. А што, Княже, мышо по Суждельской земли и въ швоей волоссти, опѣ во за по двѣ вѣкшѣ, опѣ лоды, опѣ хмѣла короба,
и опь вняна. А Дворянамъ швоимъ у купецъ по-
возовъ не вмашь, развѣ рашной вѣсни; а свободъ
и мышовъ на Новгородской волоссии не спавши.
А холодъ или роба почнеешь надьми на господу,
щому пши вѣры не япи. А на Низу собь, Княже,
Новгородча не судимы, ни волосский роздавани;
а кпо почнеешь надьми къ собь, щому пши вѣры
не япи. А въ Нѣмчыкомъ дворъ собь, Княже,
торговашь нашимъ братьемъ; а двора пши не запи-
варашь, а приставовъ не приставлявши. А гос-
пи нашему госпищь межу Суждальскою землею
безъ рубежа, по Царевѣ грамотѣ. А судымъ сла-
пи собь свои на Петровъ день, тако пошло.
А вывода пши, Княже, межу Суждальскою землею
и Новгородскою не чинишь. А шпо заклади
шиов въ Торжьку или ныдѣ гдѣ, или за собою,
или за своею Княгинею, или за мужъ швомѣ,
кпо купецъ, пондешь въ свое стоп. А коли будешь
Новугороду розмирье съ Нѣмчы, или съ Литвою,
или съ иной землею, пособляя пши, Княже, по
Новгорода безъ хмыросци; а безъ Новгородс-
кого пши слова, Княже, войны не замышляши.
А приставовъ пши съ Низу въ всю въ Новгородскую
волоссть не вмашли; а кпо купецъ, пондешь въ
свое стоп, а смердъ пондешь въ свой погосты:
тако пошло въ Новгорода; опусти ихъ прочь.
А гнёва пши, Княже, до Новагорода не держашь,
ни до одного человѣка. А ряду, Княже, въ Нов-
городской волосстии собь и швомѣ судымѣ
не посужали, а самосуда не замышляли; а спасибь ни холопа ни робы, безъ осподары, не судили швоимъ судьямъ. А за рубежь изъ Новгородской волосши швоимъ Двораномъ суда не выводили, ни судили: а свободъ ши и сель съ ступилися. А на семь на весь Князь Великий крестъ чоловаль. А што ши грамопъ хресныхъ Новугороду съ всеми городы съ Новгородскихъ, на ши ши грамопы, Княже, не насупилися; а Новгородской ши души блюсти. А вынесущъ шобъ изъ Орды Княжение Великое, намъ еси Князь Великий: или пакъ не вынесущъ шобъ Княжения Великого изъ Орды, помыш швоимъ Намѣстникамъ изъ Новагорода проща, и изъ Новгородскихъ пригородовъ; а въ шомъ Новугороду измѣны ныпу.

II.

Выписка изъ сочинения Гизо: Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la révolution Française, къ стр. 72-й II-го тома Исторіи Русскаго народа, прим. 61-е.).

— Предположимъ, что въ 1789-мъ году, въ шо время, когда начиналось ужасное перерождение Франціи, гражданинъ, жишелъ городской общинъ XII-го сполѣмія, вдругъ явился среди насъ;
Импу тему дали чипашь (предположим его грамотного) одно изъ тыхъ сочинений, которыхъ споль
сило волноемъ тогда умы, на примѣръ, сочине-
ние Сьеиса: Qu’est-ce que le tiers (это такое зна-
ать: Среднее состояніе)? — Онь чипаетъ слѣ-
дующія слова, составляющія основаніе всего сочи-
ненія: «Среднее состояніе есть Французская на-
ція, безъъ дворянъ и духовенства. « Спрашиваю :
какое впечатлѣніе произведутъ сии слова на умы
шарманнаго нашего граждананна? Думаешь ли вы,
что онъ поймется ихъ? Нѣть! онъ не поймется вы-
раженія: Французская нація, ибо это выраженіе
не представляетъ ему ни одного изъ предметовъ,
ему извѣстныхъ, ни одного изъ далѣе его времени.
Если бы онъ и понялъ сии слова, если бы онъ и ясно
увидѣлъ владычество надъ цѣльнымъ обществомъ,
приписываемое Среднему состоянію, то, на
вѣрно, такое предположеніе показалось бы ему
почти безумнымъ и безбожнымъ. Такъ проявле-
рѣчало бы сіе предположеніе тому, что онъ ви-
далъ, и обніюши всѣхъ его понятій и чувствова-
ній.

Теперь, попросимъ этого изумленнаго граж-
данна слѣдовать за вами; ведите его въ какую
нибудь изъ городскихъ общинъ вашего времени:
въ Реймсѣ, Вове, Лашонъ, Нойонъ — новое изум-
леніе съ его стороны! Онъ входишъ въ городъ и—
не видишь ни башенъ, ни валовъ, ни городскаго
войска, ни какого средипва защитъ: все открыто,
все предается первому пришельцу, первому, кого захочет занять городъ! Пришелецъ нашъ пришелъ за безопасностью общины, находящейся слишком слабо, слишком плохо обеспечено. Онъ идетъ далѣе, спрашиваетъ о дѣлахъ, о томъ, какъ управляется община, о жребии общинниковъ своей. Ему говорятъ, что въ городе есть власть, налагающая на него подать, какъ ей угодно, и безъ всякаго согласія горожанъ; что сія власть созывается городское войско и собираетъ его на войну, также не спрашивая воли горожанъ. Ему говорятъ о судьяхъ, начальникахъ, чиновникахъ городахъ, и онъ узнаетъ, что не горожане назначаютъ ихъ. Онъ узнаетъ, что дѣла общины рѣшаются совѣтами не въ самой общинѣ, что дѣлами правитъ Королевской чиновникъ, одинъ, издалека. Еще болѣе: ему сказано, что горожане не имѣютъ ни какого права собираться, разсуждать общимъ совѣтомъ о шумъ, что до нихъ касается, и что всѣъ колоколь не призываетъ ихъ на площадь народную. Гражданинъ XII-го солдатія совѣтъ смѣшался и ничего не понимаетъ! Недавно еще его изумило, ужаснуло величіе, важность, какую приписывало себѣ Среднее состояніе, и вошъ — онъ видитъ его въ мѣстѣ его жительства, подчиняющагося, сдѣланнымъ, лишнимъ, въ такой суетѣ, какой онъ дошелъ не зналъ. Онъ зрилица одного рода, онъ перешелъ къ зрилицу совѣтъ
прошению, оно гражданство повелительного къ гражданству безсильному, и какимъ-же образомъ хотятъ вы, чтобы онъ всё эго понялъ, согласить, чтобы ужъ его не замѣщался рѣшительно?

Обращаюсь шепчью, на свой чередь, въ XII-е столбное: мы—граждане, горожане XIX-го вѣка; мы также будемъ удивляющимъ свидѣтелемъ двойнаго зрѣлища, рѣшительно сходнаго, только въ обращенномъ видѣ. Если въ XII-мъ вѣкѣ, мы будемъ смотрѣть на общественныя государственно-дѣй, на правиельство, вообще на общественность, мы никогда не встрѣтили горожанъ, гражданъ, ничего объ нихъ не услышимъ: они не имѣютъ никакой важности, они ничтоже. И не только что въ государственно они со всѣмъ не важны, но если мы захотимъ узнать, что они сами думаютъ, что они говорятъ, каково въ ихъ общественныхъ глазахъ положение ихъ въ отношеніи къ Правиельству Франціи вообще, мы найдемъ ихъ говорящимъ языкомъ робостью, унженіемъ чрезвычайнымъ. Ихъ прежніе властители, господства, у которыхъ вырывали они свою свободу, показываютъ въ обращеніи съ ними— по крайней мѣрѣ, на словахъ—гордость, изумляющую насъ: они не дивятся эпому, они не оскорбляются этимъ.

Войдемъ-же въ городъ, въ общину ихъ; посмотримъ, что тамъ дѣляется: зрѣлище перемѣнилось! Мы въ какой-то сильной крѣпости, защи-
щаемой вооруженными горожанами. Сим горожане
сами распределяют свои подачи, сами избирают своих судей, судяят, наказывают, собираются на съез говорить о своих делах, ведут войну пропив свою повелитель, содержат свою милицию. Словом: они сами прави-
тельствующий собою, они властелины.

Здесь также прошлуполновость, которая во
Франции XVIII-го века изумляла гражданина
XII-го столетия, только роли переменились:
в одном случае — Нация городан составля-
ет все: община ничего не значиши; в другом
— Нация городан ничего: община все со-
ставляешь.

III.

Грамата на проезд из Новгорода, данная По-
слам Ганзейских городов (къ стр. 83-й II-го
тома Истории Русского Народа, прим. 75).

+ Ошъ Великого Князя Андрея, ошъ Посадни-
ка Смена, ошъ Тысячного Мышка, ошъ всего Но-
вагорода. Се приеха Иванъ бѣлы пыть Любка,
Адамъ съ Гюхаго берега, Имя Олламъ изъ Рыги,
шъ свое браши, шъ своих Коупчъ Ланпинь-
скаго языка. И дахомъ имъ Г. поушь горныя по
своей волоси, а чеширный врачахъ. Гоеви
іехаши безъ пакоспи , на божии роучѣ, и на кни-жи, и на всего Новагорода. Оже боудеъ не чисъ поушъ врѣчкахъ, Князъ велишъ своимъ моужемъ проводами сія госпѣ, а вѣшъ имъ подаши.

Къ сей грамошъ привѣщены при печаши. На одной можно разображенъ: Тысячскаго петатъ Мато-ева; на другой: Семенова петать Ивановика.

IV.

Окончателная грамата, о спорѣ между Новгородомъ и Гнезейскими городами (къ епр. 83-й II-го тома Истории Русского народа, пр. 75).

Ось Архиепископа Новгородскаго владыки Олексѣя, ось Посадника Юргы, ось Тысячскаго Малыша, ось всего Новагорода, о шой жалобѣ, что у насъ былъ на Любчики, и на Годыкѣ бережанѣ, что взялъ оу насъ поварь передъ Невою разбойниками, шой поварь творилъ есма въ ихъ городѣхъ, шако и шай поварь, что оу Споколѣ взялъ, такоже исся творилъ въ ихъ городѣхъ, въ Любкѣ, да оу Гочкого берега, тво исся сими доконцлъ сими правдою, какъ мы и наши спыхъ исся спустили наземъ кто, ни вкоторое врежма не поминашъ. То исся доконцлѣ спосоломъ съ Яковомъ, и съ Иваномъ изъ Любка, да съ Григоріею, да съ Иваномъ изъ Гоцкого берега. На помѣ
Яковъ да Иванъ изъ Любка, да Григорьй, да Иванъ изъ Гоцкого берега кресть цвьловалъ прошиный сторонъ безъ хмрости.

Къ сей грамомъ привѣшены двѣ печати. На одной, съ двухъ сторонъ надписи: Юрьева печать Иваника Посадника Новгородского; на другой, такжѣ съ обѣихъ сторонъ, надписи: печать Матфья Фалельевича Тысячного Новгородского.

V.

Духовная, или посланіе Владимирова Мономаха къ его дѣтямъ.

(Изъ Пушкинского списка Летописи Нестора и его продолжателей).

Азъ худый дѣдомъ своимъ Ярославомъ благовласнымъ славнымъ нареченимъ въ крещеніи Русскимъ именемъ Володимиръ опцемъ вълюбленнымъ и матерью своей Мономахы.

Люди и дѣди, колико бо сблюдъ по милости своей и по опии молищѣ, опѣ всѣхъ бѣдъ: сѣдя на санѣхъ помыслихъ въ души своей и похвалихъ Бога, иже мя сихъ дневъ грѣшнаго допровади: да дѣпи мои или инѣ кьпо слышавъ сю грамописицию не посмѣйшесь, но ому же любо дѣшній моихъ,
а примешь е въ сердце свое, и не льстишься начнешь, также и пружаешься, первое Бога дѣла и душа своея: страхъ имѣйте Божій въ сердцѣ своемѣ, и милостыню своры неоскудну: то бо есць начашокъ всякому добру. Аще ли кому не люба грамотица си, а не поохримающься, но шако се рекупѣ: надалечи пуши, да на санѣ сѣда безлѣпицю си молвиль. Успѣшша бо мѣ слы ошь братья своея на Волъ, рѣша помнися къ намѣ, да выженѣмъ Роспиславича, и волосѣтъ ихъ ошѣмѣмъ, иже ли не пондѣши съ нами, что мы собѣ будемъ, а ты собѣ: и рѣхъ, аще вы ся и гнѣваешь, не могу вы я ищи, ни Крещено пере- сущиши. И опредаѣвъ я, вземъ Псалмы, въ печали разгнухъ я, и бо ми ся внявъ: вскую печалуешь душе, вскую смущаешь мя, и прочая. И попонѣ собрахъ словца си любая, и складахъ по ряду и написахъ: аще вы послѣдняя не люба, а передня пріимайше. Вскую печальна еси душе моя, вскую смущаешь мя, упова на Бога, яко исповѣдимъ ему. Не ревнуй лукавующимъ, ни завиди творящимъ беззаконье, зане лукавующи попре- бишся: перлащиже Господа ши обладають землею. И еще мало и не будешь грѣшника, вы- щешь мѣста своего и не обрашешь: кропци ок не наслѣдывть землю, насладишься на множествѣ мирѣ. Назираешь грѣшный праведнаго и поскрежеты нань зубы своими, Господь же посмѣшися ему, и прозришь яко приидѣшь день его. Оружы
извлекаея грешницы, напряже лукъ свой, и стрѣляя вища и убога: заклаши правый сердцем: оружье ихъ внедешь въ сердца ихъ, и луци ихъ скрушатся. Лучше есть праведнику малое паче богатства грешныхъ много, яко мышца грешныхъ скрушимся. Утверждаетъ же праведния Господь, яко се грешницы погибнущъ, праведнаяже милуя и даешь: яко благословяши его наслѣдіемъ землю, кленуцій же его помрѣбяшися. Отъ Господа сподѣна человѣку исправяшися, егда ся падешь и не разбѣешься, яко Господь подъемлетъ руку его. Унѣ бѣхъ и еспарься, и не видѣхъ праведника оспавлена, ни съмени его просища жлѣба: весь день милуешь и взаимъ даешь праведный, и плѣма его благосло- вено будешь. Уклонися отъ зла, створи добро, взыщи мира и покіени, и живи въ вѣкъ вѣка. Внегда спаси человѣкомъ, убо живы пожерли ны быша: внегда прогибашися яросши его на ны, убо вода бы ны пополила. Помилуй мя Боже, яко попра мя человѣкъ: весь день боряся спужи ми: попраша мя врази мои, яко множи борящися со мною смыше. Возвеселились праведникъ, и егда видишь мѣстъ, ручь свои умьешь въ крови греш-nika: и рече убо человѣкъ, аще есть плодь праведника, и есть убо Богъ суддай земли. Измѣй мя отъ врагъ моихъ Боже, и отъ встающихъ на мя отъны мя: избави мя отъ творящихъ беззаконье, и отъ мужа крови спаси мя: яко се уло-
виша душу мою, и яко гнівъ въ аросши его ви
живопь въ воли его: вечеръ водворишся плачъ,
а за упра радость: яко лучши милость швоя
паче живопа моего, и успыть мои похвалиша ши:
яко благословлю ши въ живопъ моемъ, и о имени
швоемъ вздъю руцъ мои. Покры мя опь соньма
лукаваго, и опь множества дѣлающихъ неправду.
Взвеселися вси праведніи сердцемъ. Благослов-
лю Господа на всяко время, выну хвая его, и
прочая.
Якою бо Василій учаще, собравъ шу юноша
душа чисты, некверни вѣслеси: худу крошу
бесѣду и въ мѣру слово Господне, яди, пишю
безъ плища велика быши. При старыхъ молча-
ни, премудрыхъ слушахи, спарѣйшимъ покаря-
нися, съ почнымъ и меньшимъ любовь имѣни
безъ луки бесѣдующе, а много разумны, не све-
рѣповаши словомъ, ни хулинъ бесѣдюю, не обиль-
но смышися, орамляпшися спарѣйшихъ, къ женамъ
не дѣнымъ не бесѣдованъ, долу очи имѣши, а
душу горѣ, пребѣгпшис неострожами учисс. Лег-
кыхъ власны ни въ кую же имѣши, еже опь
всѣхъ часиѣ. Аще ли кипъ васъ можешъ имѣ
услѣпи, опь Бога мѣды да чаемъ, и вѣчныхъ
благъ наслаждися. О Владычице Богородице! опѣ-
ими опь убогаго сердца моего гордость и буесъ,
да не взыщусся суетою міра сего, въ пустьшн-
вмъ семъ житьи. Научися вѣрный человѣче бы-
ны благочестивой дѣлашель! научися по Евангель-

Поистинна дѣши моя разумѣйше, како ши есѣ человѣколюбецъ Богъ милоспивъ и премилоспивъ, мы человѣцы грѣшии суще и смершны, яко оже ны зло сотворимъ, но хочемъ и пожрещи, и кровь его прольши вскорѣ: а Господь нашъ, вла- дѣй живопомъ и смертю, согрѣшеньша наша вы- ше главы нашей шерпимъ и пакы и до живоша на- шего: яко ошѣй чадо свое любя, бѣя, и пакы привлацимъ е къ собѣ, такоже и. Господь нашъ; показалъ ны есѣ на врагъ побѣду Г-ми дѣлы добрыми, изьбыли его и побѣдишь его, пока- янцемъ, слезами и милоспіею: да шо вы дѣ- ши мои не мяжа заповѣдъ Божій, оже шѣмъ дѣ- лы 3-ми изьбыли грѣховъ своихъ и царствія не ли- шились. А Бога дѣла не лѣнивіся молю вы, ся не- забывайте 3-хъ дѣлы шѣхъ, не бо супѣ мяжа;
ни одночество, ни черне́щество, ни голо́дъ, яко ми́ни добрі́я шерница, но малымъ дѣломъ ула́чиши милость Божію. Что есъ человѣ́къ, яко поминши и;

Велій еси Господи и чудна дѣла твоя, ни какъ же разумъ человѣ́ческъ не можешъ исповѣдапи чудесъ швоихъ. И паки рчемъ: велій еси Господи и чудна дѣла твоя, и благословено и хвалено имя твое въ вѣки, по всѣй землѣ. Иже къо не похвалишъ, ни прославляешь силы твои, и швоихъ великихъ чудесъ, и добропъ устроенныхъ на семъ свѣтѣ: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и шма и свѣтъ, и землѣ на водахъ положена; Господи швоимъ промысломъ! Звѣ́рь разноличнъ, и птица и рыбы украшено швоимъ промысломъ, Господи! И сему чуду дивуемся, како опь переше создавъ человѣ́ка: како образи разноличнъ въ человѣ́ческихъ лицахъ, аще и весь миръ совокупишъ, не вси въ одинъ образъ, но кий же своимъ лицъ образомъ по Божіи мудрости. И сему ся подивуемы, како птицы небесны изъ Иры вдышъ, и первѣ́е наши руцъ, и не спавышъся на одной землѣ, но и сильныя и худыя вдышъ по всѣмъ землямъ, Божіимъ повелѣ́ваемъ: да наполняися лѣси и полы: все же то далѣ́й Богъ на угодѣ́е человѣ́комъ, на снѣ́дъ, на весѣ́лѣ. Велика Господи милосрѣдь твоя на насъ, яже та угодѣ́я сшориши еси человѣ́ка дѣла грѣша. И ты же птицы небесны ямудрени по-
бою Господи! егда повелиши, по воплощъ, и человѣкъ веселящъ побръ: и егда же не повелиши имъ, языку же имѣюще отъъ сіе Господи и хваленъ зъло. Всяка чудеса и шы добропы сотворивъ, и здѣлывъ: да иже не хвалишъ пебъ Господи и не въруешь всѣмъ сердцемъ, и всею душею, во имя Опаца и Сына и Святаго Духа, да будеть проклять. Си слова прочитающе, дѣши моя, Божественная, похвалишь Бога, давшаго намъ милость свою: и се опь худаго моего безумія наказанье. Послушай же мне, аще не всего приимешь, по половину. Аще вь Богъ оумажникъ сердце, и слезы своя испущше о грешныхъ своихъ, рекуще: якожь будьници и разбойникъ и мытаря помиловалъ еси; тако и насъ грешныхъ помилуй: и въ церкви по дѣйше, и ложася. Не граньше ни одну же ночь, аще можешь, поклонися до земли, али вь ся начертѣ не мочи а прижды, а того не забывайше не лѣнишесь: стьмъ бо ночнымъ поклономъ и пѣнемъ человѣкъ побѣдаешь дьявола: и чьо вь день согрѣшишь, а стьмъ человѣкъ избываешь. Аще и на кони вздишь, не будешь ни съ кимъ орудья, аще инаго молишь не оумѣешь молвяхъ, а Господи помилуй, зовуше безпресшани въ пышѣ, ша бо есѧ молиша всѣхъ люди, нежели мыслии безлѣпицю взди. Всего же паче оубогыхъ не забывайше, но елико могуше по силѣ кормить, и придавайте сиропъ, и вдовицу оправдіе сами,
а не вдавайтесь сильнымъ погублянія человѣка. Никогда, ни криво, не окушайте, не повелѣвайте оумнаго его: аще будеть новыменъ смертны, а душа не погубляеме ни какою же хрістіянъ. Рѣчь мовчаче, и лихо и добро, не клѣнитеся Богомъ, не хрестномъ, ишушу бо ми нужно никоего же: аще ли вы будете Крестъ цѣлованы къ брата или ткому али оуправивше сердце свое, на немже можемъ оуспомѣнъ, може цѣлуєте, и цѣловавше блудете, да не пресшуяни погубяще душе своее. Епископы и Попы, и Игумены, съ любовью взяйте отъ нихъ благословенье, и не оустраняйте отъ нихъ, и по силь любите и наблюдайте, да примиете отъ нихъ молитву, отъ Бога. Паче все го гордости не имьйте въ сердца и въ умѣ, и не рѣвнѣ: смерти есмѣ, день живы, а за оуправа въ гробѣ: се все чеспны еси вдали, не нание на швое: поручилъ ны еси на мало днѣй, и въ землѣ не хорошише, и бо ны есмѣ великъ грѣхъ.

Спарила чпи яко отца, а молодыя яко братья, въ домѣ своемъ не лѣнишеся, но все видите: не зрите на Тивуна, ни на опроку, да не посмѣ йться приходящимъ къ вамъ, и дому вашему, и обѣду вашему.

На войну вышедъ не лѣнишеся, не зрите на воеводы, ни пишую, ни тѣдень, не мѣ гади ше, ни спанье: и снороже сами нарядживайте, и ночь опвсиюду нарядивше около вои, что же
ляйшнись: а ранее восстанови: а оружье не снимайше
съ себѣ: въ борѣ не роглядывише лѣнощами, вне-
запуво человѣкъ погибаешь. Ажѣ блюдишися, и пьян-
сиева и була, въ шомъ бо душа погибаешь и шло.
Куда же ходище нуешьхъ по своимъ землямъ,
не дайше накосни дѣяли опрокомъ, ни своимъ,
ни чужимъ, ни въ селѣхъ, ни въ жимѣхъ, да не
кляпи васъ начнутъ. Куда же пойдеше, идѣше
спанеше, напойше, накормише оунеина: и бо въ
чынѣше гостѣ, опкуду же къ вамъ придешь, или
проспѣ или добрѣ, или соль, аще не можеше да-
ромъ, брашномъ и пипьемъ, ши бо мимоходящи
прославить человекъка по всѣмъ землямъ, любо доб-
рымъ, любо злымъ. Больнаго присѣшше: надъ
мервшца идѣше, яко вси мервшѣн есмы: и че-
ловѣка не минѣше не привѣтываешь, добро слово
ему дадишь: жену свою любише, но не дайше
имъ надъ собою власи.
Се же вконецъ всему, спрахъ Божій имѣйше
выше всего: аще забываешь всего, а часшо про-
чышие, и мнѣ будешь безъ сорома, и вамъ бу-
дешь добро.
Его же оумѣши, шого не забывайше доброго, а
его же не оумѣши, а тому ся оучишь: какоже бо
оцецъ мой дома сѣдя изумѣши 5 языкѣ: вѣ
шомъ бо чесишь есмѣ ошъ инѣхъ землѣ. Лѣнощъ
бо всему мапи, еже оумѣешь, бо забудешь, а
его же не оумѣешь, а тому ся не оучишь:
добрѣ же шворяще, не мозишеа лѣниши ни на шпо
24*
же доброе: первое: къ церкви да не заспаний вась солнце на постели. Тако бо ошцъ мой дѣвь, блаженый и вси добрѣ мужи евершенны, за оупреннюю опдавше Богови хвалу, и попомъ солнцу веходящу, и оуэргвше солнце и прославилъ Бога съ радостью: и рече просвѣшци оци мои Христе Боже, и даль мнѣ еси свѣтъ твой красный: и еще, Господи приложи мнѣ лѣшо къ лѣщу, да прокъ грѣховъ своихъ покаясь оправдивъ живошь. Тако похвали Бога, и сѣдше думашчи съ дружиною, или люди оправливаши, или на ловъ іхашши, или поѣддышши, или лежи спашши: спаше еси отъ Бога присуждено полудне, отъ чина и опочиваешь и звѣрь и птицы и человѣцы. А се вы повѣдающи моя трудъ свой, оже ся еси труджали, пуши дѣлай и ловъ 13 лѣш: первое къ Роспову идохъ сквозь Вятче, послалъ мнѣ оцшъ, а самъ идь Курскому: и пакы 2 къ Смолински, съ Освавкомъ Скордышемъ: подъ пакы опшедъ къ Береспию со Изяславомъ, а мене послалъ Смолинську: подъ и Смолинска идохъ Володимерю. Той же зимы подъ и посласшта Береспию брашна на головны, идь бѣху пожгли, подъ и шу блюда городь пыхш: подъ идохъ Переиславлю опшю, а по велиду дня и съ Перееиславля па Володимерю, па Суѣвскому миру шворимъ съ Лъхъ. Опшуда паки на лѣшо Володимерю опшш: па послалъ мнѣ Свѧшкославъ въ Лъхъ, ходивъ за Глговы, до Чешскаго лѣша: ходивъ въ земли ихъ 4 мѣсяци: и въ
може льшо и днія ся роди, спарвішее Новгородское: ша отшуда Турову, а на весну та Переяславлю: ша же Турову. И Святославъ оумре, и азъ пакы Смолинську, а и Смолинська пой же зима къ Новугороду: на весну Глубови въ помочь, а на льшо со опцемь подъ Полмискъ: а на другую зиму съ Святомоолкомъ подъ Полмискъ, ожоша Полмиск. Онъ идё Новугороду, а я съ Половцы на Одрьскъ, воюя та Черногову. И пакы и Смолинська къ опцю придохъ Черногову: и Олегъ приде изъ Володимера выведенъ, и возвахъ и къ собъ на обезд со опцемъ въ Черноговъ, на краснѣмъ дворѣ, и вдахъ опцю 300 грив. золота. И пакы и Смолинська же пришедь, и проидохъ сквозь Половечьскись вои быся до Переяславля, и опца надѣзохъ съ полку пришедше: шо и пакы ходихомъ помъ же льшомъ со опцемъ и со Изяславомъ бибся Черногову съ Борисомъ и побѣдиомъ Бориса и Ольги. И пакы идохомъ Переяславлю и спахомъ въ Обровъ и Веславь Смоленскъ ожиже: и азъ всѣдъ съ Черноговци о двою кою, и не заспиахомъ въ Смоленскѣ, шымъ же пушемъ по Веславѣ пожєтъ землю, и повоевавъ до Лукамила и до Логояска, ша на Дръмпскъ воюя, ша Черногову. А на шу зиму повоеваша Половцы Спародубъ весь, и азъ шедъ съ Черноговци, и съ Половцы на Деснѣ изиахомъ Князя, Асадука и Саука, и дружину ихъ избиша: и на заупре за Новымъ городомъ разнахомъ
сильны вои Белкаппига, а се мечи и полонъ весь опьихомъ. А въ Величанъ ходихомъ по двѣ зимы, на Ходопию и на сына его, и ко Кордбанъ ходихъ 1-ю зиму: и паки по Изяславичъ за Макулину, и не посшибихомъ ихъ, и на пу весну къ Ярополку совкупляхся на Броды. Томъ же льшо гонихомъ по Половцихъ за Хорош, иже Горееиъ взяша: и на шу осень идохомъ съ Черноговци и съ Половци съ Чижевичу къ Мцыску, изѣхахомъ городъ и не ославихомъ оунего ни челядяна ни ско-шины. И на шу зиму идохомъ къ Ярополку совокупляшись на Броды, и любовь велику сшиборихомъ. И на весну посади меня опецъ въ Переяславли перед брянью, и ходихомъ за Супои: и здуши къ Прилуку городу, и срѣпша ны вензапу Поло-вечскіе князи 8 тысячъ, и хощяхомъ съ ними ради бишися, но оружье бяхомъ оуслали на передъ на новозывъ, и виндохомъ въ городъ: только Семцыяша одинаго живого, ни смердъ нѣколико, а на-ши опѣхъ болѣ избяша и изъямиша, и не смѣша ни коня пошли въ ручѣ, и бѣжаша на Сулу тое ночи: и за оутра на Господинъ день идохомъ къ Беле вежи, и Богъ ны поможе и свѣйша Богородича, избяша 900 Половецъ, и два Князя яша, Багу Бар-сова браша, Асижа и Саказа, а два мужа шолко оуних-коста. И помолъ на Свѣяславлѣ гонихомъ по По-ловцихъ: и помолъ на Торческий городъ: и помолъ на Гюргевъ по Половцихъ. И паки на шой же сшиборъ оу Красна Половци побѣдихомъ: и
попомъ съ Роспиславомъ же оу Варина Веже взя-хомъ. И попомъ ходивъ Володимерю, наки Яро-полка посадихъ, и Ярополькъ уумре.

И наки по опини смерни и по Свящополцъ на Сулъ бившеся съ Половци до вечера, быхомъ оу Халѣна, и попомъ миръ спворихомъ съ Тугорка-номъ и со инѣмъ князя Половчесякими, и оу Глѣ-бови чади поляхомъ, дружину свою всю. И попомъ Олегъ на мя приде съ Половческою землесъ къ Чернигову, и бишася дружина моя съ ними 8 дній о малу. . . . не вадаче имъ въ оспрогъ . . . жали всѣ христианыыхъ душѣ, и сель горящихъ, и маны-спыры, и рѣхъ, не хвалились поганымъ. И вдахъ брашу опша своего мѣсто, а самъ идохъ на опция своего мѣсто Переяславлю, и внидохомъ на свя-шаго Бориса день изъ Чернигова, и взахомъ сквозъ полы Половческье не въ 400 дружинъ, и съ дѣшими и съ женами, и облизахуся на насъ ахъ волци спонще, и опъ перевоза изъ горъ: Богъ и святый Борисъ неда имъ мене въ корисѣ, неврежени доидохомъ Переяславлю. И сѣдѣхъ въ Переяславли 3 лѣномъ и з зимы, и съ дружину своею, и многы. бѣды пряхомъ опъ раби, и опъ голода: и идо-хомъ на вос ихъ за Римовъ, и Богъ ны поможе, избиша и а другія поимаша: и паки Ишлареву чадъ избиша, и вежи ихъ взяхомъ, шедше за Голшавомъ. И Стародубу идохомъ на Ола, за-неся бише приложилъ къ Половцемъ. И на Бокъ идохомъ съ Свящополкомъ на Боняка, за Рось
и Смолиньку вдохомъ, съ Давыдомъ ехавшему: паки вдохомъ другое съ Вороницъ: тогда же и Торца придоша ко мне и съ Половецъ, и Чипиевичи, вдохомъ пропили въ на Сулу.

И пошомъ паки вдохомъ къ Росшову на зиму, и по 3 зимы ходихомъ Смолинскому, и се нынѣ иду Росшову: и паки съ Свяшенниковъ гонихомъ по Боняцѣ... оубиша, и не поспигохомъ ихъ: и пожомъ по Боняцѣ же гонихомъ за Рос, и не поспигохомъ. И по ино зиму Смолинскому вдохъ, и Смолинска по велики дни выдохъ и Гюрева мать оумре. Переяславлю пришедь на лѣто, собрахъ бражью, и Бонякъ приде со всѣми Половицъ, къ Свяшенку вдохомъ зане и съ Переяславля за Сулу: и Богъ ны поможе и полки ихъ побѣдихомъ, и князи изъимахомъ лѣшiem. И по рождествѣ въ створихомъ миръ съ Аепою, и поимъ оу него дочеръ, вдохомъ Смолинску и пожомъ идохъ Росшову. Пришедь изъ Росшова, паки вдохъ на Половци на Оурубу, съ Свяшенниковъ, и Богъ ны поможе. И пожомъ паки на Боняка къ Лубну, и Богъ ны поможе: и пожомъ ходихомъ въ войну съ Свяшенниковъ: и пожомъ паки на Донѣ вдохомъ, съ Свяшенниковъ и съ Давыдомъ, и Богъ ны поможе: и къ Вереви бѣху пришли Аепа и Бонякъ, хощша взяши и: къ Ромну вдохъ, со Олгомъ и съдѣпшами нанъ, и они очишпшше вѣжаша. И пожомъ къ Мѣнять ходихомъ на Глѣба, оже ны быше люди залѣ, и Богъ ны поможе, и створихомъ
свое мышленое. И пономь ходихомь къ Володимес-рю на Ярославця, не перпяе злобъ его. А изъ Чернигова да. Къева нешашь ѣздилъ во опшю, днемъ есмь перешедилъ до вечерни: а всѣхъ пу- шибъ 80 и 3 великихъ: а прока не испомню мень- шихъ, и мировъ есмь сшворилъ съ Половецкими князя безъ одного 20, и при опшца и кромъ опша:\nа дая скопа много и многих порпы свое: и пус- пилъ есмь Половецкихъ князъ лѣпшихъ изъ оковъ полико: Шарукана 2 брама, Багу Барсова 3, Овчинь бразье 4, а всѣхъ лѣпшихъ князи и инѣхъ 100: а сами князи Богъ живы въ руцѣ дана: Коксуся съ сыномъ, Акланъ Бурчевичъ, Таревский князь Азгулай, и инѣхъ князь и молодыхъ 45, шо пѣхъ живы ведѣ, и сѣкъ вмешахъ въ шу- рчку въ Славлѣц, но чередамь избыено не съ 200 въ по время лѣпшихъ.
А се тружыхся ловы дѣя, понеже сѣдохъ въ Черниговѣ, а съ Чернигова вышелъ и.... о лѣпи по Стуганы ва.... имъ даромъ, всею силою кромѣ иною лова, кромѣ Турова, же со опщемъ ловилъ есмѣ всѣхъ звѣръ: а се въ Черни- говѣ дѣлалъ есмѣ: конъ дикихъ своимъ рукамъ связалъ есмѣ въ пущахъ 10 и 20 живы конъ, а кромѣ шого же по рови ѣздя ималъ есмѣ своимъ рукамъ, шѣже кони дикіе: Тура мѣ 2, мешала на, розѣхъ и съ конемъ: Олень мѣ одинъ боль, а 2 Лоси одинъ ногами топшалъ, а другой рогама боль: Ветрь мѣ на бедрѣ мѣчъ опшилъ: Медвѣдь мѣ оу
холѣна подклада оукусили, любыѣ звѣрь по мнѣ скочил на бедры и конь со мною поверже, и Богъ не времена мнѣ сходил: и съ коня много падахъ, голову си розбихъ дважды, и руца и нозы своими вередахъ, въ уножши своей вередыхъ, не блюда живота своего, не щадя головы своеи.

Еже было пвориши опроку моему, что самъ есмь пворилъ дѣла, на войнѣ и на людѣ ночъ и день, на зною и на зимѣ, не дан собѣ упокои, на посадники не зри, ни на биричи, самъ пворилъ чио было надобрѣ: весь нарядъ и въ дому своемъ то я пворилъ есмь, и въ людяхъ людѣй нарядъ самъ есмь держалъ, и въ конюскахъ, и о соколѣхъ, и о ястрѣбѣхъ, тоже: и худаго смерда и оубого всадникъ не далъ есмь сильнымъ обидѣши: и церковнаго наряда и службы самъ есмь призироватъ. Да не зазришь на дѣш фои, но инъ кло прочешъ: не хвалю бо ся ни дерзосши своеи, но хвалю Бога и прославляю милосш его, же ми грѣшлаго и худаго селико лишъ сблюдъ опъ тѣхъ часть смерпныхъ, и не лѣнива ми былъ пворилъ худаго на вся дѣла человѣческая пошребна.

Да сю грамоцинцю прочитающи попченіюся на вся дѣла добрая, славище Бога съ свяшими его. Смерши бо ся дѣш и боачи, ни раби, ни опъ звѣри, но мужское дѣло пворише, каковы Богъ подастъ: оже бо взъ опъ раби, и опъ звѣри, и опъ воды, опъ коня спадающа, що никоже васъ не можешь вредися и убьши, повеже не
СЛОВО

О пьлку Игоревъ, Игоря сына Святъславля, внuka Ольгова.

Не льполи мы бяшешъ, брамие, началии спарями словесы прудных повѣскій о пьлку Игоревъ, Игоря Святъславича! Начали же ся пѣй пѣсни по бѣлинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню. Воинъ бо вѣчій, аще кому хожаше пѣснь пворашны, по распѣвшашся мыслию по древу, сѣрымъ вѣлкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помышешъ бо речь пѣрвыхъ временъ усобы; тогда пущаше 40 соколовъ на спадо лебедѣй, которыя домачаше, та преди пѣсъ пошла, спарому Ярослову, храбруму Мешиславу, иже зарѣза Редедю предь пѣлки Касожьскими, красному Романови Святъславличу. Воинъ же, брамие, не 10 соколовъ на спадо лебедѣй пущаше, иѣ своя вѣчія пръсы на живая спруны въскладаше; они же сами Княземъ славу рокошаух.
Почнемъ же, братье, повѣшь сію опь стараго Владимира до нынѣшняго Игоря; иже дѣлаеть ньмъ крѣпость своею, и поостри сердца своего мужествомъ, наплынувъ срднего духа, веде своя храбрыя плѣки на землю Половецкую за землю Русскую. Тогда Игорь вьрзь на святьное солнце и видѣ опь него шммою вся своя воин прикрыты, и рече Игорьъ къ дружинѣ своей: братье и дружина! лукежь бы пошпашь быши, неже полонену быши: а всѣдемъ, братье, на свои брѣзы комони, да позримъ синего Дону. Спала Князь умъ похоти, и жалостью ему знамение заступили, искушиши Дону великаго. Хощу бо, рече, копи приложиши конецъ поля Половецкаго съ вами Русціи, хощу главу свою приложши, а любо испишь шеломомъ Дону. О Бояне, соловью стараго времени! абѣ шин сіа плѣки ущекосталь, скачы славію по мыслену древу, лешая умомъ подъ облаки, свива славы оба полы сего времени, рища въ тропу Троицу чрезъ поля на горы. Пѣли было пѣсь Игореви, шого (Олега) внуку. Не бура соколъ занесе чрезъ поля широкая; галицы спады бѣжать къ Дону великому; чили вѣспи было вѣщей Бояне, Велесовъ внуке! Комони ржущъ за Сулою; звенишь слава въ Киевѣ; трубы трубы въ Новгородѣ; стояшъ спяси въ Пушивѣ; Игорь же длиши мила брата Всевольда. И рече ему Буй Туръ Всеволодъ: одинъ брать, одинъ свѣщъ свѣтлый ми Игорю, оба есся Свящесла-
влия; съдлай, брале, свои бръзми комони, а мои ши гопови, осъдлани у Курья на пере-
ди; а мои пни Куряни свѣдоми кмеши, подъ шру-
бами повиш, подъ шеломы възлеляны, конецъ ко-
пія въскрѣплени, пупи имъ вѣдоми, яруги имъ зна-
еми, люци у нихъ напржении, шули ошворени, саб-
ли изъострени, сами схчютъ аки сърым влѣци въ
поля, виучи себѣ чпи, а Князю славѣ. Тогда въспу-
ні Игорь Князь въ злаш сбережение, и поѣхъ по чи-
ствому полю. Солнце ему пьмою пушъ засушаше;
ночь снопущи ему грозою пшічь убуди свисѣть
звѣринь въ спабѣ; дивъ кличенъ врѣху древа,
величь послушами земли незнамѣ, Бѣлѣ, и по
морію, и по Сулію, и Сурожу, и Корсуно, и
пебѣ Тьмутурашанскій блѣванѣ. А Половцы
негодовани дорогами побѣгаша въ Дону великому;
крычать шѣлыѣ полуноцы, рпи лебеди рос-
пущения. Игорь въ Дону вои ведевъ: уже бо бѣ-
ды его пасетъ пшци; подобью влѣци грозу въ
срожамъ, по ярутамъ; орли крелпомъ на коне
звѣри зовуть, лисицы брешуть на чрленахъ щи-
мы. О Русская земле! уже за Шеломянемъ еси.
Дъло. Ночь мркнейшъ, заря свѣшъ запала, мѣгла
поля покрыла, щекопѣ славѣ успѣ, говоръ га-
личь убуди. Русичи великая поля чрленными щи-
мы прегородиша, виучи себѣ чпи, а Князю
славы.
Съ заранія въ паникъ помощаша поганыя пѣт-
кы Половецкья; и рассущиась спрѣлами по полю,
помчаша красныя дѣвки Полоцкія, а съ ними злато, и паволоки, и драгвы оксамишы: орнітъма-ми и японциами, и кожухъ начаша моспы мостищы по боломы и грязыми мѣстомы, и всѣкимы узорочьи Полоцкими. Чырьлен спѣть, бѣла хо- рюговъ, чырена чолка, сребreno спружком храбро- му Славѣславлию. Дремлень въ полѣ Ольгово хоробро гнѣздо далече залепшо; небылонъ оби- дѣ порождено, ни соколу, ни крещу, ни пебѣ чырный воронъ, поганый Полошине. Геаъ бѣжшъ сѣрымъ влъкомъ; Кончакъ ему слѣдъ правишь къ Дону великому.

Другаго дни велими рано кровавыя зори свѣщъ повѣдають; чырныя пучы съморя идущъ, хотящъ прикрыши 4 солнца: а въ нихъ пренепчулъ син- нии мѣстизы. Бышь грому великому, мишь дожди спрѣлами съ Дону великаго: туть ся кониемъ при- ламапи, тутъ ся саблями попручиами о шеломы Полоцкія, на рѣчѣ на Каялѣ, у Дону великаго. О Руская землѣ! уже не Шеломанемъ еси. Се вѣ- шри, Сприбожи внуци, вѣшшъ съ моря спрѣлами на храбрыя плѣки Игоревы! земля пушнептъ, рѣ- къ мушно шекушъ; пороси поля прикрывають; спрѣя глаголють, Полоци идущъ опшъ Дона, и опшъ моря, и опшъ всѣхъ странъ. Русская плѣки опшуппиша. Дѣши бѣсови кликомъ поля прерог- родишь, а храбрыя Русицы преградишь чырлены- ми щиты. Яръ туре Всеволодѣ! спошши на борони, прыщеми на вои спрѣлами, гремлешы о шеломы.
мечи харалужными. Како Туръ посочине, своиымъ злышымъ шеломомъ посвящава, снамо лежашь поганыя головы Половецкая; поскепаны саблями калеными шеломы Овареская овъ шебе Яръ Туре Всеволоде. Кая рами дорога, брамъ, забывь чпи и живота, и града Чрёгнова, овши злыша спода, и своя милая хопи красныя Глубовны сывший и обычай? Были въчи Трояни, мишула лѣша Ярослава; были плѣти Олговы, Ольга Святъславлича. Тьбо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрѣлы по земли свише. Смущаеть въ злышь спремень въ градъ Тьмушороквъ. Тоже звонъ слова давньй великий Ярославъ сынь Всеволодъ: а Владиміръ по вся управа уши закладаше въ Черниговъ; Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе, и на канину зелену наполому поспила, за обиду Олгову храбра и млада Князя. Съ тьшье Каяны Святополкъ повелъ въ опца своихъ между Угорскими иноходцы ко Святъ Софіи къ Киева. Тогджа при Олѣ Гориславичи сышешень и растышень усобицами; погибшесть жизнь Даждь-Божа внука, въ Княжихъ крамолахъ въци человѣкомъ скрещашесь. Тогдая по Русской земли рѣшко рапаевъ кихающъ: въ чашье врани граахущъ, пруши себѣ дѣляче; а галицы свою рѣчь говоряущъ, хопиютъ полешъ на уедѣ. То было въ мы раши, и въ мы плѣки; а сице и раши не сышано: съ заранія до вечера, съ вечера до свѣша летящихъ стрѣлъ каленыя;
гримлють сабли о шеломы; прещатъ копіа ха-
ралужный, въ полѣ незнаемъ среди земли Поло-
вецкій. Чръна земля подъ конными, косшими бы-
ла посѣна, а кровью поляна; пугю вмѣдѣшна
по Русской земли. Что ми шумимъ, что ми зве-
нимъ давечь рано предъ зорями? Игорь пыль
заворочаешь; жаль бо ему мила брата Всеволо-
да. Бишась день, бишась другой: трешьаго дни
къ полудню падоша спази Игоревы. Ту ся бра-
ша разлучиша на брезѣ быстрый Каялы. Ту кро-
ваваго вина недоспа; тутъ иръ докончаша храб-
ріи Русици: сваты попошна; а сами полегоша
за землю Русскую. Ничитъ правъ жалощами, а
древо снугою къ земли преклонилось. Уже бо,
браще, не веселая година въстала, уже пусщенъ
сила прикрыла. Въстала обида въ силахъ Даждь-
Божа внука. Вступилъ дѣвою на землю Трояну,
всплескала лебединымъ крыломъ на синѣмъ море
у Дону плещучи, убudi жиря времени. Усобица
Князь на поганыя погибес, рекошт бо брашъ
браму: се мое, а шо моежес; и начая Князь
про малое, се великое мѣвишь, а сами на себѣ
кромолу ковашы: а погани съ всѣхъ странѣ при-
хождаху съ побѣдами на землю Русскую. О! да-
лече зайде соколь, пшиць бѣя къ морѣ: а Игореву
храбраго пыльку не крѣшени. За нимъ кликну Карна
и Жлъ по скочи по Русской земли, смагу мышючи
въ пламявъ розѣ. Жены Руския въсплакаешься
аркуши: уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслію
смыслишь, ни думою слушаешь, ни очима съглядаешь, а злаша и сребра ни мало шего пошре-пашь. А въ это бок, брашье, Киевъ шугою, а Черниговъ напастьми; шоска разліася по Рус-ской земли; печаль жиря ше ше средь земли Рус-ского; а Князи сами на ееве крамолу коваху; а поганіи сами побдами нарищшися на Русскую землю, емляку дань по былъ опъ двора. Ти бо два храбра Свящъславшича, Игорь и Всеволодъ уже яку убуди, которую яко бяще успишь опецъ ихъ Свящъсльвъ грозный Великий Киевский. Гро-зою бяшешь; пришепеша своимъ сильными плѣмы и харалужными мечи; насшуши на землю Половецкую; пришолши хлѣмы и яругы; взмуши рѣки и озеря; иссуши пошоки и болоса, а пога-наго Кобяка изъ луку мора опшъ желѣзныхъ вели-кихъ плѣковъ Половецкихъ, яко вихрь выпоржебъ, и падеся Кобякъ въ градъ Киевъ, въ градници Свящъславли. Ту Нѣмы и Венедики, тру Греци и Морава пошъ славу Свящъславлю, капюш Князя Игоря, иже погружи жирь во днѣ Каялы рѣки Половецки, Русаго злаша насшшаша. Ту И-горь Князъ высѣдъ изъ сѣдла злаша, а въ сѣдло кощѣево; уныша бо градомъ забрали, а веселѣ поначе. А Свящъславъ мушень сонъ видѣ: въ Киевъ на горахъ си ночь съ вечера одѣвающе мя, рече, чрыюю наполомою, на кровать пишовъ. Чръпахущь ми синее вино съ прудомъ смѣшено; сипахущими шѣщими шулы поганыхъ плѣковънъ Томъ III. 25
великий женчугъ на лоно, и нгующъ мя; уже дьски безъ книса вмоем перемѣ злаповрѣсмѣ. Всю ночь съ вечером босуви врани взгрѣаху, у Ппѣсьска на болони бѣша дѣбрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю. И ркоша боаре Кнѣя: уже Кнѣже шуга умъ полонила; се бо два сокола свѣтѣста съ опня снола злама, поискаши града Тымнопоканя, а любо испишъ шеломомъ Дону. Уже соколома крѣльца припѣшали поганыхъ саблами, а самая опуспоша въ пушкины желѣзы. Темно бо бъ въ 3 день: два солнца помѣркоста, оба багрыяя спѣтъ погасотша, и съ нимъ молодая мѣсяца, Олегъ и Свѧтѧславъ пѣмою ся полохотся. На рѣчъ на Каялѣ пѣма свѣтъ покрыла: по Руской земли прострошася Половци, аки пардуже гнѣздо; и въ морѣ погрузисна, и великое буйство подастъ Хинови. Уже снесся хуха на хвалу; уже пресну нужда на волю; уже врѣжеса дивъ на землю. Се бо Гопсція красныя дѣвы вѣспѣша на брезѣ синему морю. Звоня Рускимъ зламомъ, поонъ время Вусово, лѣтъъъ мѣстъ Шароканя. А мы уже дружина жадны веселия. Тогда Великй Свѧтѧславъ изрѣни зламо слово слезами смѣшено, и рече: о моя сыновя Игорю и Всеволодѣ! рано есма начала Половецкую землю мечи цѣлинны, а себѣ славы исками. Нѣ нечестно одолѣшеме: нечестно бо кровь поганую пролѣшис. Ваю храбрая сердца въ жеспоцемъ харалузѣ ско- вана, а въ буести закалена. Се ли спворисшее
моей серебряной седищ! А уже не вижу власим сильного, и богатого и многовеч брата моего Ярослава с Черниговскими болями, с Могунами и с Тамраны, и с Шелбамы, и с Топчами, и с Резыми, и с Ольберы. Ти бо бесщемень съ засадоюниками клином плык побеждаютъ, звоны въ предднющем славу. Нъ рекопе: мужа имься сами; предною славу сами похимы, а заднюю съ сами подъимы. А и диво съ брашне спару помолотимы? Коли соколь въ мышечь бываетъ, высоко шинтъ взыбываться; не дастъ гнзды своего въ обиду. Нъ се зло. Княже ми не пособе; на наче съ годины обрамыша. Се у Римъ кричатъ подъ саблями Половецкими, а Володимиръ подъ ранами. Туга и шоска сыну Глбову Великий Княже Всеволоде! не мыслишь ни прелесты идалече, отнь злмь спола побьюсти? Ты бо можешь Волгу веслы раскрючить, а Донъ шеломы выльшь. Аже бы мы были, то была бы чага по ногамъ, а Колѣй по резанъ. Ты бо можешь по суху живыми перепрыгъ спрами удалими сыны Глбовы. Ты буй Рюриче и Давиде, не ваю ли злыми иеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкающъ аки туръ, ранены саблями калеными, на поле знаемъ? Вступимъ Господина въ злама сростьменъ за обиду сего времени; за землю Русскую, за рамы Игоревы, буего Свапславича! Галицы ОсмомыстыЯрославе высоко сдѣши на своеѣ златокованиймъ столь, Подперъ горы Угорскія.
своими железнными щитами, заслушив Королеву пушь, заворожив въ Дунай вороши, мечи времена через облака, судьи рабы до Дунай. Громы швов по землямъ шекунь; огнени врата Киву врата; струя съ опь злая стела Салама за землями. Спрѣля Господине Кончака, поганаго Коцея за землю Русскую, за рабы Игорева буего Святославича. А нь буй Романе и Мстиславе! храбрая мысль носитъ васъ умъ на дѣло. Высоко плаваешь на дѣло въ буесмы, яко соколь на вѣтрехъ ширишься, хочь пищицъ въ буйствы одолѣши. Сушь бо у ваю желѣзнымъ падоромъ подь шеломъ лашнишками. Тымъ пресну земля, и многи странны Химова. Львна, Яшвили, Деремела, и Половця сулиця свою повръща, а главы своя поклоняшь подъ шны мечи харалужными. Нѣ уже Княже Игорю, упрь солнцю свѣщ, а древо не бологомъ листвѣ срни: по Рси и по Сули гради подѣлиша; а Игорева храбраго щитку не крѣсити. Довь ли Княже кичетъ, и зовшь Князи на побѣду. Олговичи храбры Князи доспѣли на брань. Инѣгварь и Всеволодь, и вси шири Мстиславичи, не худа гнѣвда шестокрлица, не побѣдными верби собѣ властя расстышиште? Кое ваши злапны шеломы и сулицы Яцкии и щиты! Загородите полю вороша своими оспрыми струями за землю Русскую, за рабы Игорева буего Святославича. Уже бо Сула не пещейъ сребренныя струями къ граду Переславлю, и Двины болотомъ пещетъ онымъ грознымъ Поло-
чем онъ подъ клякомъ поганыхъ. Единъ же Изславъ сынъ Васильковъ позвони своими острый мечи о шеломы Липовскія; пришрепа славу даду своему Всеславу, а самъ подъ яркымъ щитомъ на кровавъ правъ пришрепанъ Липовскыми мечи. И сходи ю на кровать, и рекъ: дружину швою, Княже, пышцы крилы пріодъ, а зввры кровь поливаша. Не бысь шу браша Врчеслава, ни другаго Всеволодъ; единъ же взрони жемчужну душу изъ храбра щала, чрезъ запшо ожереліе. Унылы голоси, понячи вессліе. Трубы трубы Городеньской. Ярославе, и вси внуце Всеславы уже понясши снизи свои, вонзись свои мечи вережени; уже бо выскочисте изъ дадней славы. Вы бо своими крамолами начисне наводили поганыя на землю Русскую, на жизнь Всеславлю. Кошорое бо быше насиліе отъ земли Половецкія! На седьмомъ вѣцѣ Троицъ врже Всеславъ жробы о дѣвницу себѣ любу. Тѣй ключами подпрѣся о кони, и сходи къ граду Кьеву, и доначея стружіемъ злама школа Кіевского. Сходи опять нихъ людымъ зввремъ въ плѣночи, изъ Вѣла-града, объисся си-ни въ мглѣ, ушръ же воззни сприкусы оштворм врша Нову-граду, разшібе славу Ярославу, сходи въ комъ до Немитги съ Дудышокъ. На Немизѣ снопы спеклыш головами, молошшъ чеши харалужными, на поцѣ живош кладушъ, въшшъ душу опѣ шала. Немизъ кровави брезѣ не боло- гомъ бяхушъ посѣпъ, посѣпни косыми Рускихъ
сыновъ. Всеславъ Князъ людемъ судише, Княжемъ грады рядаше, а самъ въ ночь ялыкомъ рыскаше, и съ Киева дорискаше до Куръ Тмуторока-мы; великому хрьсови ялыкомъ путь прерискаше. Тому въ Полошкѣ позвониша заутренюю рано у Святыя Софьи въ колоколы: а онъ въ Киевъ звонъ сляшъ. Аще и въца душа въ друзъ шты, въ частно бды спрадаше. Тому вѣщей Божи и прьвое припѣвку смыслленный рече: ни хышру, ни горазду, ни ппщино горазду, суда Божиа не минущи. О! сминаши Руской земли, помянуше прьвую годину, и прьвыхъ Князей. Того спараго Влади-мира не лыбъ бѣ пригвоздили въ горамъ Киевскимъ: сего бо нынѣ спаша спяси Рюриковы, а друзѣ Давидовы; нѣ рози нося имъ хобошь нашуыш, копіа поюшь на Дунаи.

Ярославныны гласъ сляшить: зегвцию незнае-емъ, рано кычеть: полечу, рече, зегвцию по Ду-наеви; омочо бебрянъ рукавъ въ Каля рцы, ушру Князю кровавы его раымъ на жеспоцѣвъ его шты. Ярославна рано плачесть въ Пушкива на забрашъ, аркучи: о вѣтрь! вѣтрьло! чему Господине насильно вѣштъ? Чему мычени Хи-новымъ сѣрѣдны на своею не шрудною крили на моей лады вонъ? Мало ли ии бышешъ городъ подъ облаками вѣшни, ледьючи корабли на сяшъ морѣ? Чему Господине мое веселие по ковылѣю развяш? Ярославна рано плачесть Пушкиво городу на за-
боролъ, аркухи: о Днепре словушки! ты про-
былъ еси каменныя горы сквозь землю Половец-
скую. Ты летьлъ еси на себя Святославы носа-
ды до земли Кобякова: вълеслый господине мою ладу къ мнѣ, а быхъ неслала къ нему слезъ на
море рано. Ярослава рано плакалъ къ Пушнѣ 
на забралъ, аркухи: святлое и пресвѣтлое
свѣтце! всѣмъ шепло и красно еси: чему госпо-
динь просилъ горячую свою луку на ладѣ вон?
въ полѣ безводнѣ жадѣю имъ луки съпраже, шу-
гое имъ шули запиче.

Присну море полуночи; идуть смерці мвглу-
ми; Игоревы Кназю Богъ пусть кажетъ изъ зем-
ли Полоевской на землю Русскую, къ опину зла-
пу сходитъ. Погасоща вечеру зарѣ: Игорь сьмѣшъ, 
Игорь бдить, Игорь мыслию поля мбрить ошъ 
великаго Дону до малаго Донца. Комонѣ въ по-
луночи. Овльру свисну за рѣкою; велишь Кназю 
разумѣшь. Кназю Игорю не бышь: кликуну суху-
ну землю; вѣдунѣ пѣра. Вежи ся Полоевский 
подвизашся; а Игорь Кназъ посокони горнаспа-
емъ къ просшою, и вѣломъ гоголемъ на воду;
вѣрѣся на брѣзъ комонѣ, и соконѣ съ него бо-
смѣтъ вѣлкомъ, и пошече къ лузду Донца, и по-
лошъ соколомъ подъ мѣгами избивая гуси и ле-
беды, завпроку, и обѣду и ужинѣ. Коли Игорь 
соколомъ полошъ, тогда Ольръ вѣлкомъ пошече, 
пруся собою спудену росу; прерѣгосна бо 
своя брѣзая комонѣ. Домецъ рече: Кназе Игорю!
не мало ни величин, а Кончаку величина, а Русской земли величина. Игорь рече, о Донце! не мало ни величин, величину Княза на вълнитъ, сливку ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезяхъ, одеваны его желанныхъ вълнитъ подъ своимъ зелену древу; сиренями съ ногомень на водь, чайками на синутыхъ, Чрычали на весныхъ. Не много ли, рече, рика Сунута худо сиреную волу, ножъ чумчии чумчии ручьи, и сиреням росшре на куєну? Увону Князю Ростиславу зашвори Дитирь пеньесъ березъ. Плачения ками Ростиславъ но увону Князя Ростислава. Увонь цвєтни жалобы, и древо ешуго въ земли приклонили, а не сороки впрогошаща. На кладу Игоревъ задішъ Гзакъ съ Кончаковы. Тогда врёмя не грахушъ, галицы помлѧкоша, сороки не впрогошаща, полозиу полозано щолько, динлеве щекомъ пушъвъ ръцѣ кажушъ, соловія весельми пѣсемъ снѣгъ повѣдающь. Млѧшь Гзакъ Кончаковы: аже соколъ въ гнѣзду лещинь, соколица рострѣлавѣвъ своими звѣздами сѣрѣлами. Рече Кончакъ ко Гзакъ: аже соколъ въ гнѣзду лещинь, а въ сокола опустаествъ красной дѣвицею. И рече Гзакъ кЪ Кончаковы: аще его опустаествъ красной дѣвицею, ни нама будешь соколца, ни нама красны дѣвице, то пончушъ намя ямщи биши въ полы Половецкомъ.

Рекъ Боянъ и ходы на Святтыславъ пѣстворва спараго времена Ярославъ Ольгова Коганъ
хоти: мягко ши головы, кромъ плечо; зло пи
тълу, кромъ головь: Рускої земли безъ Игоря.
Солнце свѣпшия на небесъ, Игорь Князь въ Рус-
ской земли. Дѣвицы поюшъ на Дунаи. Вьются го-
лоси чрез море до Киева. Игорь вдемъ по Во-
рачеву къ Свящей Богородицѣ Пирогошей. Спра-
ны ради, гради весели, пѣвше пѣснь старымъ
Княземъ, а по томъ молодымъ. Пѣші слава Иго-
рю Свящѣславича, буй шуру Всеволодъ, Влади-
міру Игоревичу. Здрави Князи и дружина, по-
барая за хрисшьяны на поганыя плѣки. Княземъ
слава, а дружинѣ Аминь.
VII.

ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПОКАЗАНИЕ СОБЫТИЙ
ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА,
съ 1055-го по 1236-й годъ.

(По летописям).

1054. Изяславъ, Великй Князь. Шесть Княжествъ Русскихъ.
1055. Появление Половцев.
1057. Смерть Вячеслава Смolenского.
1059. Освобождение Судислава. Смерть Игоря.
1061. Половцы нападаютъ на Переяславль.
1064. Росписьлавъ Владимировичъ въ Тмушороканіи.
1066. Кончина его.
1067. Всеславъ Половцій нападаетъ на Новгородъ. Битва на Нѣмецъ. Всеславъ въ падну.
1068. Русское Князья разбиваютъ Половцами на Алыпъ.
— Бунтъ въ Киевѣ. Всеславъ Великй Князь.
— Князь Черниговскій разбиваетъ Половцевъ.
405

Апокриф Вышеградской летописи

1069. Польша защищает Изяслава. Вигшево Егера Всеслава. Изяслав в Киеве, Великий Князь. Война Киева с Полоцком.

1073. Изяслав изгнан братьями. Святослав Черниговский в Киеве, Великий Князь.

1075. Грамота Папы в защиту Изяслава.

1076. Кончина Святослава.

1077. Изяслав снова Великий Князь. Новое деление Руси. Уничтожение удельов Святославова рода.

1078. Война с Полоцким.

— Дніпра Святослава и Всеслава являются с Полоцанами. Битва близ Чернигова.

— Всеволод Великий Князь.

— Новыя покушения дніпрей Святослава.

— Война с Полоцким.

1079. Олег Святославич в Родосе.

1083. Олег возвращается из Греции.

1084. Дніпра Росписьслава получают удель на Волини. — Удель Давида, сыну Игоря.

1085. Ярополк Изяславич проницается Киеву.

1086. Мир с ним, и убийство его.

1088. Булгары берут Муром.

1090. Мор в Киеве. Набег Полоццев.

1093. Кончина Всеволода. Святополк Изяславич Великий Князь.

— Битва с Полоцанами.
Авна

Отъ Ф. Х.

4094. Олегъ въ Черниговѣ; Владимировъ Мономахъ въ Переяславѣ.

— Первая саранча въ Руси.

4095. Избиение Ишлара и Половцевъ. Война Свяшополка и Мономаха съ Олегомъ.

4097. Олегъ въ Муромѣ.

— Създѣ Князей въ Любечѣ.

— Освобожденіе Василька Роспиславича.

4098. Война Олега и Мономаха прошиваетъ Свящополка, и миръ.

4099. Походъ Свящополка на Давида. Приходъ Венгртовъ.

4100. Новый създѣ Князей.

4104. Смерть Ярослава Ярополковича.

— Смерть Всеслава Полоцкаго.

— Походъ на Половцевъ.

4104. Мордва побѣждаетъ Ярослава Свящославича.

— Война съ Полоцкомъ.

— Походъ на Половцевъ.

4107. Походъ на Бояка.

4108. Миръ съ Половцами.

4109. Новые походы прошиваютъ нихъ.

4114. Кончина Свящополка. Владимировъ Всеволодовичъ, Мономахъ, Великій Князъ.
Литва.
ОнЪ Р. X.

1415. Походъ на Минскъ.
— Кончина Олега Черниговскаго.
1416. Походъ на Половцевъ.
1418. Битвы съ Ярославомъ Святополковичемъ.
1420. Погибель Торковъ.
1425. Кончина Мономаха. Мстиславъ Владимировичъ Великий Князь.
1427. Начало Рязанскихъ и Муромскихъ Князей, Своевольство Всеволода Олеговича.
— Походъ на Половку.
1429. Половская Князья ездающи въ Грецию.
1432. Кончина Мстислава. Брашъ его, Ярополкъ, Великий Князь.
— Всеволодъ-Мстиславичъ въ Переяславѣ. Пропивоборство Георгія Долгорукаго.
— Вячеславъ въ Переяславѣ. Изяславъ Мстиславичъ въ Туровѣ.
— Возвращеніе Половскихъ Князей.
1433. Изяславъ въ Новгородѣ.
1435. Договоръ Георгія съ Ярополкомъ о Переяславѣ.
— Походъ на Суздалъ. Битва на Ждановой горѣ. Союзъ Князей пропивъ Ярополка и Георгія. — Андрей въ Переяславѣ, Изяславъ во Владимировъ.
1436. Битва на Суздѣ.
Альма
Отъ Р. X.

1437. Всеволодъ Мстиславичъ во Псковѣ.
1439. Кончина Ярополка. — Всеволодъ Олеговичъ Великий Князь.

— Владимирович Галичский возвышъ проживъ Изяслава.

1442. Смерть Андрея. Изяславъ въ Переяславѣ.
1443. Походъ въ Польшу.
1444. Война съ Галичем.
1445. Восмщение Иоанна Берладника.
1446. Походъ на Галичъ. Кончина Всеволода, Игорь Олеговичъ Великий Князь. Свержение его. Изяславъ Мстиславичъ Великий Князь.

1447. Первое свидание о Москве.

— Соборъ въ Києвѣ о поставлении Митрополита.

— Убийство Игоря.
1448. Миръ Давидовичъ съ Изяславомъ. Изяславъ въ Новгородѣ.
1449. Походъ на Суздаль.

— Походъ Георгия на Києвъ. Битва у Переяславля. Георгий въ Києвѣ.
1450. Походъ на Волынь. Битва подъ Лучкомъ.
Миръ въ Пересопницѣ.

— Битва Георгия. Владимировичъ въ Києвѣ.
1451. Походъ Изяслава съ Венграми на Києвъ.
Битва Георгия. Осада Киева. Битва на Рупѣ.
409

1151. Андрей Георгіевичъ въ Суздальской области.
1152. Владимірко разбивается Венгровъ. Георгій въ Суздалѣ.
— Владимирко осажденъ въ Перемышль. — Осада Чернигова.
1153. Кончина Владимірка.
1154. Кончина Изяслава. — Ростиславъ Мстиславичъ Великий Князь.
1155. Кончина Вячеслава. Георгій Великий Князь.
1156. Война съ Мстиславомъ Изяславичемъ.
1157. Кончина Георгія. Изяславъ Давидовичъ въ Киевъ, и признанъ Великимъ Княземъ онымъ другихъ Князей.
1158. Безпокойства въ Полоцкѣ.
— Ссора и война за Берладника. Мстиславъ Изяславичъ беретъ Киевъ. Ростиславъ Мстиславичъ объявленъ Великимъ Княземъ онымъ другихъ Князей.
1159. Союзъ Киева и Чернигова. Берладъ Андрей Георгіевичъ вспыхиваетъ за Изяслава.
1160. Андрей Князь Новгородскій.
— Ссора Олеговичей съ Ростиславомъ.
1161. Изяславъ Давидовичъ въ Киевъ. Битвы. Смерть Изяслава.
1162. Ссора Ростислава съ Мстиславомъ Изяславичемъ.
4163. Изгнание брацьев Андреевых.
4164. Побьда надъ Булгарами. Ересь Епископа Леонтия.
4166. Кончина Святослава Черниговскаго. Олеговичи ссоряшься. 
    —— Походъ на Булгаровь.
    —— Походъ на Половцевъ.
4167. Кончина Роспислава. Мстиславъ Изяславичъ въ Киевѣ, Великій Князь.
4168. Походъ на Половцевъ.
4169. Походъ войска Андрея и другихъ Князей на Киевѣ; взято и раззорено сего города. Андрей Георгіевичъ объявляетъ себѣ Великимъ Княземъ Кieвъ уделъное Княже-
    шество.
4170. Неудачная осада Вышгорода Мстиславомъ Изяславичемъ. Кончина сего Князя.
    —— Походъ войска Андрея и другихъ Князей на Новгородъ. Спасеніе Новгорода.
    —— Кончина Глѣба въ Киевѣ.
4171. Роспиславичи возводящъ на Киевское княжество Владиміра Мстиславича. Кончина его. Romanъ Роспиславичъ въ Киевѣ.
    —— Георгій, сынъ Андрея, въ Новгородѣ.
    —— Кончина Мстислава, сына Андреева.
4173. Ссора Андрея съ Роспиславичами.
    —— Милантъ въ Киевѣ.
1173. Михаил Изяславич Рурик в Киеве.
—— Поход войск Андрея и других Князей на Киев. Победа Роспиславичей. Великое Мспислава Роспиславича, Храбраго.

1174. Ярослав Луцкий в Киеве.
—— Святослав Черниговский грабит Киев.
—— Убийство Андрея.
—— Споры за великое Владимирское княжество. Мспислав и Ярополк, дядя Роспислава Георгевича, Михаил и Всеволод Георгевичи; первые превозмогают.
—— Поселения Новгородцев в Вяшке.

1175. Худое правление Мспислава и Ярополка. Наглость Рязанского Князя.
—— Михаил и Всеволод Георгевичи во Владимире. Михаил Великий Князь.
—— Бунт в Смоленске. Великодушие Мспислава Храбраго.

1176. Кончина Михаила. Всеволод Георгевич Глебович Князь.
—— Война его с Мспиславом, Ярополком и Рязанью.
—— Святослав Черниговский в Киеве.

1177. Победа Всеволода. Смерть Рязанского Князя. Ослабление и прозрение Ярополка и Мспислава.

Том III.
1178. Они въ Новгородѣ. Кончина Мстислава. Война Всеволода съ Новгородомъ.
1179. Мстиславъ Храбрый въ Новгородѣ.
1180. Кончина его.
— Кончина Олега Святославича. Ярославъ Всеволодовичъ въ Черниговѣ.
— Всеволодъ идешь на Рязань.
— Ухищренія Святослава Всеволодовича. Рурикъ въ Киевѣ.
— Кончина Романа Роспиславича.
1181. Война Всеволода съ Святославомъ. Влещское дѣло. Святославъ въ Киевѣ.
— Миръ Всеволода съ Новгородцами.
1182. Миръ Всеволода съ Святославомъ.
1183. Походъ на Булгаровъ.
1184. Набѣгъ Лешвы на Псковъ.
— Походъ Святослава и другихъ Князей на Половцевъ.
1185. Походъ Игоря на Половцевъ.
1186. Всеволодъ воюешь Рязань.
— Мейнгардъ въ Икскулѣ.
1187. Кончина Ярослава Галицкаго.
1188. Сынъ его Владиміръ. Романъ, сынъ Мстислава Изяславича, въ Галичѣ. Венгры берутъ Галичѣ.
1189. Покушения Святослава и Рурика на завла-
дніе Галичевъ. Смерть сына Берладникова.

4190. Владиміръ снова въ Галичев.

4194. Кончина Святослава Всеволодовича. Рурикъ въ Киевъ. Ссора за Романа Волинского. Неудача Романа въ Польшъ.

4196. Ссора Олеговичей съ Рурикомъ и Смоленскимъ. Походъ Всеволода на Олеговичей и миръ съ ними.

4197. Кончина Давида Смоленскаго. Мстиславъ Романовичъ въ Смоленскѣ.

4198. Кончина Ярослава Черниговскаго.

4199. Романъ Мстиславичъ власнвуетъ въ Галичъ и Волыни.

4200. Основание Риги. Орденъ Меченосцевъ.

4202. Романъ вождь Киевъ. Ингварь Лускй въ Киевъ. Кончина Игоря Святославича.

4204. Олеговичи и Рурикъ грабятъ Киевъ. Послѣдніе Рурика.

4205. Смерть Романа въ Польшѣ.

4206. Кончина Всеволодовичъ въ Новгородѣ.

— Всеволодъ Рымскій. Игоревъ въ Галичъ. Дніе Романа въ Польшѣ и Венгрѣ.
1209. Мешиславъ Удалагъ въ Торопцѣ.
1210. Рурикъ въ Черниговѣ.
        — Погибель Игоревичей въ Галичѣ.
1211. Кончина Рурика.
1212. Гибѣть Всеволода на Константинѣ. Кончина Всеволода. Георгій Всеволодовичъ Великій Князь.
        — Своеволіе Всеволода Рижаго. Походъ Мешислава Удалаго на Кіевѣ.
        — Мешиславъ Романовичъ въ Кіевѣ.
1214. Коломанъ въ Галичѣ.
1215. Ярославъ Всеволодовичъ въ Новгородѣ.
1216. Избавленіе Новгорода Мешиславомъ Удалымъ. Липецкая битва. Взятіе Владимирова.
        — Константинъ Всеволодовичъ Великій Князь.
1218. Кончина Константинна. Георгій Всеволодовичъ Великій Князь.
        — Дамчанѣ въ Ливоніи.
        — Убийства въ Рязанѣ.
1219. Освобожденіе Галича Мешиславомъ. Даниилъ во Владимиров.
1220. Шведы въ Ливоніи.
        — Походъ на Булгаровъ.
1221. Побѣда Мешислава Удалаго надъ Венграми.
        — Заложеніе Нижнаго Новгорода.
1222. Письмо Папы Гонорія III-го, о бракѣ дочери Мешислава.
1224. Настежвие Монголов. Битва на Калке.
1225. Михаил Черниговский в Новгороде.
1226. Нагбъгъ Липовцевъ. Смерть Давида Торопецкаго.
— Мстиславъ оплаченъ Галичъ зямя своим.
1228. Кончина Мстислава Удалого.
1229. Ссора Ярослава съ Новгородцами за Псковъ.
— Даниилъ бережтъ Галичъ.
1230. Заговоръ прошись него Галичанъ.
— Земледарение, голодъ и моръ.
1233. Кончина Венгерскаго Королевича, зять Мстислава.
1234. Война Даниила и Киевского Князя съ Олеговыми. Михаилъ въ Галичъ.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТРЕТЬЕГО ТОМА.

Спрах.

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА. КНИГА ІІІ.
ОТЪ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА
ИЗЪ КИЕВА ВО ВЛАДИМИРЪ ЗАЛЕССКІЙ, ДО
НАШЕСТВІЯ МОНГОЛОВЪ (СЪ 1157-ГО ДО
1236 ГОДА).

ГЛАВА І. Андрей, сынъ Георгія Долгорукаго, власнімель Суздаль; борьба Олеговить и дѣть Ростислава (Мономаховить) за Киевъ. Андреева система полисническаго единовластія: опь покоряеть Киевъ; переносить Великов Княжество въ Суздаль, или Владимиров Залесьскій. Сопротивленіе Новгороду и Роспиславичей останавливаетъ успѣхи полиснической системы Андрея. Главными дѣлами Руси: дѣти Георгія Долгорукаго во Владимировъ, съ названіемъ Великихъ Князей; дѣти Ростислава Смоленскаго и Олеговить въ Смоленскѣ, Черниговѣ, и поперемѣнно въ
Киев; родь Владимира въ Галич; родь Изяслава Мстиславича на Волыни; республика Новгородская на Сьвер. Смутеніе во Владимировъ послѣ смерти Андрея Георгиевича; Олеговичи вмѣшиваются въ сии смутенія.

Ложное пониженіе о періодъ удѣловъ; правильное и необходимое развитіе онаго; доказательства сего обозрѣніемъ первой половины періода удѣловъ; слѣдствія событий..................

Взглядъ на Исторію Европы до XIII-го столѣтія. Она была продолженіемъ Исторіи IX и X-го столѣтій; переломъ: Крестовые походы; военно-духовные ордена; они касаются Русской Исторіи. Русь отдѣлена отъ Западной Европы.................................

Характеры дѣйствователей послѣ Георгія Долгорукаго: Андрей Боголюбскій; Ростиславъ Смоленскій; Мстиславъ Волынскій; Изяславъ Черниговскій; другіе Олеговичи и Мономаховы..............................

Дѣй политическихъ списаніе Русскихъ Князей: обладаніе Великимъ Княжествомъ; составленіе отдѣльныхъ Княжествъ. Андрей и Мстиславъ послѣдователи первой; Ростиславъ и Изяславъ второй. Переселеніе Андрея въ Суздаль.................................

Дѣла въ Киевѣ. Изяславъ Черниговскій, Великий Князь. Договоры другихъ Князей съ нимъ. Ссора его съ Галицкимъ Княземъ за Іоанна
Берламника. Волынскій и Галицкій Князья гоняютъ его................................. 28

Ростиславъ Смоленскій избранъ Великимъ Княземъ. Мищеніе Изяслава. Андрей заступается за Изяслава, и властвуетъ надъ Новгородомъ; уступчивость Ростислава; Андрей прекращаетъ непріязнь......................... 33

Изяславъ соединяется съ другими Олеговичами; война ихъ съ Ростиславичами; смерть Изяслава............................................. 37

Ростиславъ старается сохранить миръ. Кончина Святослава Олеговича; Святославъ Все-воложевичъ въ Черниговѣ. Кончина Ростислава........................................... 40

Мстиславъ Изяславичъ, Великій Князь Киевскій; нелюбовь Андрея къ нему; возстаніе Олеговичей и другихъ Князей противъ Мстислава; они мирятся.......................... 44

Андрей сорипися съ Новгородомъ. Непокорность Новгородцевъ. Сынъ Мстислава, Романъ, въ Новгородѣ.................................................. 46

Мстиславъ снова сорипися съ Олеговичами и другими Князями. Андрей соединяется съ ними; походъ на Мстислава; взятие Киева. Андрей Великій Князь во Владимировъ Залъвсколоѣ. — Киевъ цдльное Княжество Андреева брата, Глѣба Георгіевича.......................... 47

Тщетное стараніе Мстислава возвратить Киевъ и побѣду. Кончина его..................... 49

Андрей и союзники его идутъ на Новгородъ. Ге-
ройство Новгородцевъ. Разбившіе войскъ Андрея и союзниковъ его...................... 52
Мысль Андрея о семѣ бдѣніи. Миръ его съ Новгородами; Роспиславицъ въ Новгородѣ. 60
Смерть Глѣба Киевскаго. Роспиславъ Храбрый, младшій Роспиславицъ. Его характеръ. Онъ отдаетъ Киевъ Владимиру (Мономаховичу); неудовольствие Андрея. Смерть Владимирова; Роспиславицъ въ Киевѣ. Новые поводы къ ескорѣ Андрея съ Роспиславичами. Андрей высылаетъ Роспиславица изъ Киевъ; Роспиславъ противится сему.................. 61
Олеговичи и другіе Князья коварствуютъ; явная вражда Андрея и Роспиславичей. Андрей и другіе Князья идущія на Роспиславичей. Коварство и измѣна Волынскаго и Черниговскаго Князей. Войско Андрея и его союзниковъ разбито Роспиславомъ. Что думалъ о семѣ Андрей........................................ 64
Ярославъ Волынскій въ Киевѣ. Ссора его съ Святославомъ Черниговскимъ; Киевъ взятъ и оставленъ Святославомъ. Презрѣніе Роспислава Храбраго къ обоимъ Князямъ, и союзъ его съ Андреемъ; Роспиславъ пребьетъ согласія Андреева на отдачу Кіева брату Роману........................................ 69
Андрей убить измѣннически. Описаніе сего ужаснаго события............................... 71
Роспиславъ добровольно отдаетъ Киевъ Святославу Черниговскому. Новые политическіе виды.......................................................... 77
Съездение о порядкѣ наследства послѣ Андрея Георгиевича. Михаилъ и Всеволодъ Георгиевичи. — Олеговичи спраются доставить наследство племянникамъ Андрея, Ярополку и Мстиславу. Совѣщенія во Владимировъ и Ростовѣ. Хипостаси Глѣба Рязанскаго. Ярополкъ избранъ Великий Княземъ. — Святославъ Черниговскій стоить за Михаила. Междоусобія.

Ярополкъ, Великій Князь, и Мстиславъ, брать его, въ Суздальѣ. Наглости Глѣба Рязанскаго. Владимировцы зовутъ Михаила. Слабое сопротивленіе Ярополка и Мстислава; изгнаніе ихъ; покорность Глѣба Рязанскаго. Михаилъ Георгиевичъ, Великий Князь во Владимировъ. Кончина его.

Глава II. Всеволодъ, младшій сынъ Георгія Долгорукаго, Великій Князь и преемникъ Андрея. Борьба Олеговичей съ нимъ и другими попомками Мономаха; слѣдствіе сего: Святославъ (Олеговичъ) въ Киевѣ; Всеволодъ (Мономаховичъ) во Владимировъ. Опіяніе событийъ въ Рязанѣ, Смоленскѣ, Полоцкѣ, Галичѣ, Волыни, Кievѣ, Черниговѣ, Новгородѣ, Липовцы, Нѣмцы, Бугары, Полоццы.

Порядокъ далѣ, при восшествіи на престолъ каждаго Русскаго Князя; слѣдствіе сего.

Споръ за Владимировъ, между Всеволодомъ Георгиевичъ.
вичемъ и племянникомъ его Мспиславомъ Ропсиславичемъ; Новгородъ за Всеволодом...

Князь Рязанскій и Мспиславъ воюютъ со Всеволодомъ; они разбили и въ плѣну; ужасное мщеніе Всеволода: Глѣбъ умираетъ въ шлемъ; Мспиславу и брату его Ярополку вырѣзаны глаза. Всеволодъ Георгиевичъ Великій Князь........................................ 94

Мспиславъ Храбрый не вмѣшиваешься въ распри. Чудесное прозрѣніе Мспислава и Ярополка; они въ Новгородѣ; вражда Всеволода; онъ по- велѣваешь Рязанью.............................. 97

Новгородъ пропивипился ему. Мспиславъ Храбрый Княземъ въ Новгородѣ. Блестящее на- 
чало и скорая конicha его......................... 98

Размышленія о тогдашихъ событияхъ. Нелов- 
кое злодѣйство Святослава Кіевскаго; у него описываются Кіевъ. Онъ воюетъ со Все- 
олодомъ. Новгородъ съ нимъ соединяется; нерѣшительная война между Святославомъ 
и Всеволодомъ........................................ 105

Святославъ въ Новгородѣ. Новый походъ его и 
ничтожная слѣдствія; онъ снова владѣва- 
етъ Кіевомъ. Миръ Новгорода со Всеволодо- 
домъ; миръ Святослава со Всеволодомъ...... 110

Единство событийъ въ Руси теряется. Обозрѣніе 
двадцати семи лѣтъ (отъ 1182-го до 1209 
года) и событий сихъ годовъ въ разныхъ 
частяхъ Руси........................................... 112

Главная система Княжествъ: Владимиръ и Ки- 
евъ; Всеволодъ Георгіевичъ и Святославъ 
Всеволодовичъ........................................
Рязань, покорная Всеволоду. Приписанием и бдительной Рязани.......... 114

Смоленскъ: смущения въ ономъ. Полоцкъ: раздѣленіе и ослабленіе сего Княжества. Усиленіе дикихъ его сосѣдей: народъ Литовский. Новые пришельцы въ Чудскихъ земляхъ: Латинскіе проповѣдники Христіанской вѣры...... 119

Булгары Волжскіе: ихъ ссоры и битвы съ Русскими. Положеніе дѣла съ Половцами. Походъ Князей Русскихъ. Походъ Игоря, Князя Новгородскаго и Еверского и бдительна его; Слово о полку Игоревомъ. Новые походы......... 125

Волынь и Галицкій. Ярославъ Галицкій; семейныхъ горести его, характеръ и кончина. 142

Владимиръ, безпушный сынъ и наслѣдникъ Ярослава. Онъ низверженъ; Романъ, сынъ Мспислава Изяславича Волынского, въ Галичѣ; Венеры вроломно овладѣваютъ Галичемъ; Владимировъ въ плѣну у Венгровъ............... 148

Нѣсколько искательей Галича: Романъ Волынскій; Рурикъ Роспиславичъ; Святославъ Киевскій; Ростиславъ, сынъ Берліадника; неудача всѣхъ ихъ. Владимировъ снова въ Галичѣ.......... 151

Кievъ. Кончина Святослава. Рурикъ въ Киевѣ; ссора съ Олеговичами и Всеволодомъ; вражда и усмирение Романа Волынского; миръ съ Олеговичами............. 156

Новая вражда Олеговичей съ Рурикомъ и Всеволодомъ; война и миръ со Всеволодомъ; непріязнь и миръ Рурика съ ними........... 164

Смерть Давида Смоленскаго, Ярослава Черниговскаго, Владимира Галицкаго. Романъ въ Гали-
Глава III. Система полишики Всеволода Георгіевича. Что была тогда Русь? Слѣдствіе сего. Мшиславъ Мшиславичъ, внукъ Роспислава Смоленскаго, сынъ Мшислава Храбраго, испытанный рыцарь и герой своего времени, Князь въ Новгородѣ. Смерть Всеволода. Мшиславъ безкорыстный геній-хра-
ниппель Руси: онъ уничтожаетъ Олеговичей; охраняет Новгородъ; рѣшает распри между дѣтьми Всеволода; властвуетъ судьбою Галича. Система его дѣйствій.

Мстиславъ Мстиславичъ Удалый, Князь въ Торонцѣ, удѣлъ Смоленскомъ. Его прежняя жизнь и душевные свойства……………….. 202

Обозрѣніе Руси и современниковъ Мстислава: Всеволодъ Георгіевичъ, Рурикъ Роспиславичъ, Олеговичи. Предположенія Мстислава: средства исполненія оныхъ……………….. 204

Мстиславъ предлагаетъ себя въ Князья Новгорода; радость Новгородцевъ. Выстрое движеніе на Суздаляскую область; Всеволодъ мирится съ нимъ……………….. 209

Миръ и перемѣны въ Южной Руси: Всеволодъ Рыжий въ Киевѣ, Рурикъ въ Черниговѣ…… 212

Мстиславъ учреждаетъ внутренний порядокъ въ Новгородѣ; смѣна Посадника и Архіепископа; укрѣпленіе воспомѣнныхъ предѣловъ……………….. 213

Лапинскій Епископъ и орденъ Мегеносцевъ въ Ливоніи; основаніе Риги; угнетеніе Финскихъ народовъ; опасность новаго соседства для Руссовъ. Покушенія Половскихъ Князей сражаться: пропивъ рыцарей; два похода Мстислава въ Чудскія земли……… 214

Несогласія Всеволода Георгіевича съ спаршнымъ сыномъ, Константиномъ: онъ опредѣляетъ наслѣдство послѣ себя впору сыну, Геор-
гіє. Кончина Всеволода. Великое Княжество ділилось на Великое, Владимірскіе (Георгій Великій Князь) и Ростовскіе (Константин); удялы другимъ брашнямь; междоусобиа.................................................. 219

Кончина Рурика Ростиславича. Своевольство Всеволода Ржаго: онъ изгоняетъ Мономаховичей изъ южной Руси; изгнанники просипты защищены Мстислава; вът въ Новгородь; Мстиславъ идетъ съ Новгородцами. Возстановление прежняго порядка. Князь Смоленский въ Киевѣ; смерть Всеволода Ржаго................. 223

Мстиславъ разсматривается съ Новгородцами, и идетъ для усымирения южной Руси. Новгородцы избираютъ Ярослава Всеволодовича............. 226

Припѣсненіе Новгорода симъ Княземъ и ссоры его съ Новгородцамъ; бѣдствіе Новгорода... 227

Мстиславъ являетсѧ спасителемъ Новгородцевъ. Смѣлая рѣшимость его; союзъ съ Константиномъ и другими Князьями. Союзъ Георгія съ брашнями. Походъ Мстислава на Суздаля.................................................. 230

Битва Липецкая. Уничтоженіе Георгія. Константинъ Великій Князь........................................ 235

Торжествъ Новгородцевъ. Смерть сына Мстислава. Новое предприятіе Мстислава: усымиріе Галича. Собыпія въ Галичѣ, послѣ владѣнія онымъ Олеговичей: ихъ междоусобія; Венгры въ Галичѣ; почер Волыни; Давидъ, сынъ Романа, на Галицкомъ престолѣ; ужасная кончина Галицкихъ Олеговичей. Смѣ-
XI

Стр.

пенія. Дія Романа въ Волыни; Галиць за Венграми; прип'єніе въры............. 247
Объявление Мстислава Новгородскому в’чку, о подох’ на Галиць; скорб’ Новгородцев; опій-£здь Мстислава въ Галиць............. 261
Венгры оставляютъ Галиць, испуганные однимъ именемъ Мстислава. Дружба его съ Данииломъ Романовичемъ. Мстиславъ объявляетъ себя Княземъ Галицкимъ............. 263
Война Даниила съ Польшею. Союзъ Польши съ Венгріею, прошій Мстислава и Даниила; Венгры занимаютъ Галиць, подвиги Даниила. Жестокая битва и побѣда Мстислава. Онъ сно-ва беретъ Галиць....................... 263
Слѣдствія побѣды: миръ на Волыни и въ Гали-ць. Предложеніе Короля Венгерскаго: опідань Галиць сыну его, въ пріданое за дочерью Мстислава; согласіе Мстислава; пріем-ствія................................. 267
Событія на Северъ Руси, послѣ опіѣнія Мстислава изъ Новгорода.;
Владимиръ Залѣскій. Кончина Константина Всеволодовича. Георгій Великій Князь...... 271
Рязань. Злодѣйства Глыба; побѣдіе Рязанскихъ Князей. Ингварь, дія и брать его, Князь въ Рязани........................................... 273
Новгородъ. Преемникъ Мстислава Мстиславича, Святославъ, снѣнъ Мстислава Кіевскаго. Ссора съ нимъ посадника Твердислава; бунть, своевластіе Князя, снѣнъ его. Бракъ его, Всево-лодъ, въ Новгородѣ. Новое востаніе на Твердислава. Распря Архіепископовъ. Еще Томъ III. 27
Собрание в Ливонии. Дать шансы основываю ревел. Утесное состояние Финнов. Снова брат Георгия, Ярослав, в Новгород. Поход его на Рыцарей и на Дапчань. Он оставляет Новгород. Сын Георгия в Новгород.

1224-й год. Взглян на жизнь, дьяла и систему действий Мспислава Мспиславича Удалого. — С 1212 года, он был главным действующим лицом в Руси. Непорочная честь и редкая слава сего великого человека.

Глава IV. Нашествие Монголов. Мспислав вдлп на них; бишка на Калк, поражение Мспислава; кончина его. Судьба Русских земель, в печение дваждынцадцатиляшь, прошедших посл Калкской биши до впоричного нашешивия Монголов.

Поняшня Руссов ъ о землях иноплеменных на Восток и Запад. Веспи о новом народе завоевателе в Азии. Веспи Половцев, разбитых сим неизвѣстным, побѣдительным народом, в Руския земли.

Комана, Ханъ Половецкий, вь Галиць. Мспиславъ рѣшился идти на вспрѣчу новым варварам. Совѣтъ и сборъ Князей.

Походъ Мспислава съ Князьями за Днѣпръ. Послы Монголовъ; убіеніе ихъ; первая вспрѣча;
ссора Киевского Князя с Мспиславом. Битва на Калке. Храбрость Князей; совершенное поражение Русских и бегство их. Погибель Киевского Князя......................... 297
Действие слухов о Калкской битве. Монголы снова обращаются в Азию. Миннія Руссовъ о них................... 302
Упадок Мспислава Удалого в мнинии Князей, послѣ несчастія его; неуваженіе къ нему... 306
Род Олеговичей. Михаилъ Черниговскій. Ссора Георгія Всеволодовича съ Новгородомъ. Михаилъ въ Новгородѣ; отказъ его опъ Новгородѣ. ярославъ Всеволодовичъ въ Новгородѣ. Покушенія его на свободу Новгородцевъ. Походы Новгородцевъ....................... 307
Вражда Ярослава съ Псковомъ. Вѣчес вступается за Псковъ. Неудовольствіе Новгородцевъ. Ярославъ узваеетъ изъ Новгорода. Голодъ и бунтъ................ 312
Новгородцы зовутъ Михаила. Усиленіе бѣдствій и моръ; бунты; новое призваніе Ярослава. 318
Спараніе партии Михаила пересмѣшь партию Ярослава; неудача......................... 326
Галицкій. Измѣненіе характера Мспислава Мспиславича; упадок духа его. Измѣнники и злоумышленники Галицкія. Ссора и миръ Мспислава съ Галицкимъ Волынскимъ............... 328
Война съ Венгеромъ. Мспиславъ опредѣляетъ Галицу зятю своему, Королевичу Венгерскому. Благодушіе Даниила. Вражда Киева и Чернигова съ Галицкимъ. Мспиславъ хочетъ бысть ихъ 27*
примиришемь. Консина сего достопамятного Князя, великаго человека
Собрания въ Галичъ, послѣ смерти Мстислава до 1236 года. Характеръ и дѣла Даниила; перемѣнчивое счастье его
Общая война Киева и Волыни съ Олеговичами. Неудача. Киева и Галича во власти Олеговичей.
Тщетнымъ покушеніемъ Даниила. Союзъ его съ Георгиемъ и Ярославомъ Всеволодовичами. Ярославъ въ Киевъ. Опасенія Михаила, Князя Черниговскаго и Галицкаго
Обозрѣніе другихъ Русскихъ Княжествъ. Общій характеръ быта ихъ. Частныя черты: Полоцкъ; Литва и Ливонскіе рыцари; Полоцкъ; Великое Княжество Владимировское, или Сузда́льское; Новгородъ; Галичъ; Смоленскъ; Рязань—1236-й годъ

ДОПОЛНЕНИЯ

къ 2-му и 3-му тому

Исторіи Русскаго народа.

I. Двѣ договорныя грамоты Новгорода съ Князьями

II. Выписка изъ сочиненія Гизо: Histoire gбnёrale de la civilisation en Europe

III. Грамота на прощаль изъ Новгорода, данная посламъ Ганзейскихъ городовъ

331
336
341
342
343
351
357
361
ОПЕЧАТКИ.

Т. II. стр. 452, стр. 49, вместо: Бтардосо, должно быть: Бтардою.

Т. III. стр. 98, стр. 13, вместо: Ярослака, должно быть: Ярослava.
   — Въ примѣчаніяхъ 205, 205, 208, имя Лифляндскаго Испорника, ошибочно напечатано: Келыхенб, вмѣсто: Келейшб.
   — стр. 288, стр. послѣд. въ примѣчаніи, напечатано: Ист. Г. Р. къ множеству ошибокъ, вмѣсто: въ Исп. Г. Р. — Къ множеству ошибокъ, « и ш. д.»
ИМЕНА ОСОБЪ,

МОДИСАВШИХСЯ НА ИСТОРИЮ РУССКОГО НАРОДА
ПРИ ТРЕТЬЕМЪ ТОМѢ.

— — — —

ВЪ МОСКВѢ.

Ея Сіятельство, Княгиня Елизавета Александровна Шаховская.
Его Сіятельство, Князь Александръ Андреевичъ Волконский.
Его Преосвященство, Генералъ-Майоръ . . . .
Герценъ.
Его Благородіе, Константинъ Алексеевичъ Куманинъ.
Колл. Секретарь, Захаръ Александровичъ Алферовъ.
Г-нъ Милюшинъ.
Московский Купецъ, Францъ Михайловичъ Бранденбургъ.
Московский Купецъ, Михаилъ Тодоровичъ Жеребинъ.
Московский Купецъ, Петръ Ивановичъ Самохоновъ.
Шуйский Купецъ, Ларіонъ Степановичъ Удинъ.

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ.

Его Сіятельство (Министръ Двора Его Величества),
Князь Петръ Михайловичъ Волконскій.
Его Сіятельство (Генераль опі Инфантеріи, Корпусный Командиръ Гренадерскаго Корпуса),
Князь Иванъ Леонтьевичъ Шаховской.
Его Сіюельство, Князь Дмитрий... Грузинской.
Его Сіюельство (Егермейстеръ), Князь... Волконской.
Его Сіюельство, Князь Николай Сергеевичъ Гагаринъ.
Ея Сіюельство, Графиня Александра Григорьевна Даваль.
Его Сіюельство (Адмираль), Графъ Григорий Григорьевичъ Кушелевъ.
Его Сіюельство, Графъ Станиславъ Осиповичъ Косаковскій.
Его Высокопревосходиельство, Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ.
Его Превосходиельство, Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ.
Его Превосходиельство, А. И. Бекъ.
Его Превосходиельство, ... Самбурскій.
Его Превосходиельство, Федоръ Федоровичъ Гежелинскій.
Его Превосходиельство, Александръ Степановичъ Бирюковъ.
Его Превосходиельство, Василий Алексеевичъ Полынковъ.
Его Высокородіе, Григорій Федоровичъ Гежелинскій.
Его Высокоблагородіе, Гвардіи Полковникъ, Николай Петровичъ Лемукинъ.
Его Высокоблагородіе, Федоръ Михайловичъ Юдинъ.
Его Высокоблагородіе, Иванъ Дмитриевичъ Чернковъ.
Его Высокоблагородие, Александръ Пешровичъ Недобинъ.
Его Высокоблагородие, Андрей Ивановичъ Кучъ.
Г. Майоръ Манжосъ.
Его Высокоблагородие, ... Ильичевский.
Его Высокоблагородие ... Шульгинъ.
Его Высокоблагородие ... Грошовъ.

Чиновникъ 7-го класса Пепровъ.
7-го класса Александръ Ивановичъ Подосеновъ.
Капитанъ 1-го ранга, Г. Елагинъ.
Его Высокоблагородие, Александръ Машевевичъ Кречетовъ.
Его Высокоблагородие, ... Звездинцовъ.
Его Высокоблагородие, Михаилъ Дмишевичъ Косогоровъ.

Лейтенантъ Морскаго Кадетскаго Корпуса, Карль Францовичъ де Ливронъ.
Главный Лекарь Кронштадтской Морской Госпиталя, Медико-Хирургъ ... Фигурины.
Шибасъ-Рошмистръ, Петръ Васильевичъ Шереметевъ.

Чиновникъ 9-го класса Семенъ Одоровичъ Яценковъ.
Его Благородие, ... Суляковъ.
Его Благородие, Одоръ Алексеевичъ Дорогой.
Его Благородие, ... Гоменбергеръ.
Лейб-Гвардія 1-й Армій. бригады Подпоручикъ,
Николай Васильевичъ Вахштинъ.
Лейб-Гвардія Гренадерскаго полка Подпоручикъ ... Карповъ.
Прикомандированный къ 1-му Кадетскому Корпусу
4-го Саперного баталиона Подпоручикъ. . . . .
Вощининъ.
Его Благородіе, Левъ Петровичъ Шубинъ.
Его Благородіе, Людовикъ Михайловичъ Еничъ.
Его Благородіе, Спиридонъ Николаевичъ Лезинъ.
Его Благородіе, Александръ Осиповичъ Валковъ.
Его Благородіе, Егоръ Никитичъ Лебедевъ.
Его Благородіе, Николай Павловичъ Гершовъ.
Его Благородіе, Алексей Алексеевичъ Порцианковъ.
Его Благородіе, Иванъ Артемьевичъ Чороковъ.
Его Благородіе, Василий Осиповичъ Осиповъ.
Его Благородіе, Алексей Васильевичъ Волковъ.
Его Благородіе, Иосифъ Николаевичъ Сабонинъ.
Г-жъ Шабишевъ.
Баронъ Розенъ.
Коммерцій Совѣтникъ, Андрей Яковлевичъ Поповъ.
Приходскій Священникъ Доминиканскаго Ордена,
церкви Св. Екатеринъ, Максимиліанъ Спанасскій.
Иванъ Лукачъ Поповъ.
Евграфъ Васильевичъ Берсеневъ.
Левъ Ивановичъ Цащининъ.
Валерианъ Александровичъ Ильинъ.
Иванъ Максимовичъ Ореусъ.
Иванъ Тимофеевичъ Лисенковъ.
Петръ Михайловичъ Поповъ.
Михаилъ Игнатьевичъ Игнатьевъ.
Купецъ, Дмитрий Михайловичъ Полежаевъ.
Купецъ, Василий Ивановичъ Брунинъ.
Купецъ, Григорій Акимовичъ Немиловъ.
Купецъ, Василий Ивановичъ Галкинъ.
Купецъ . . . . Блиновъ.
СПб. Купецъ, Иванъ Андреевичъ Икорниковъ.
Купецъ, Алексѣй Осиповичъ Свѣчинковъ. 2 экз.
Купеческій сынъ, Павелъ Абрамовичъ Щербаковъ.
Павловскій Кадетскій Корпусъ.
Библиотека 2-го Кадетскаго Корпуса.
Библиотека Лейбъ-Гвардіи Коннокіонернаго эскадрона.
СПб. книгопродавецъ, Иванъ Ивановичъ Заикинъ 100 экз.
Книгопродавецъ, Григорій Леонтьевичъ Свѣчинковъ 5 экз.

ВЪ АЛЕКСАНДРОВСКѢ.
Бѣлагородскій купеческій внуцъ, Владиміръ Васильевичъ Мусиевъ.

ВЪ БЕНДЕРАХЪ.
Общество Офицеровъ 4-го Сапернаго батальона.
Компія Иностраннаго поселенцевъ.

ВЪ БОГОРОДИЦѢ.
Ея Сіятельство, Графиня Софья Александровна Бобринская.

ВЪ БОБРУЙСКѢ.
Бобруйскій 1-й гильдіи купецъ, Василій... Торецкій.

ВЪ ВЕЛИКИХЪ ЛУКАХЪ.
Поручикъ, Александръ Николаевичъ Криницынъ.

ВЪ ВАРШАВѢ.
Полковникъ, Иванъ Васильевичъ Свѣчинъ.
ВЪ ВОРОНЕЖѢ.
Его Высокоблагородіе, Василій Васильевичъ Тулиновъ.

ВЪ ВОЛОГДѢ.
Его Высокоблагородіе, Павел Васильевичъ Улановъ.

ВЪ ВЕЛИКОМЪ УСТЬЮГѢ.
Илья Яковлевичъ Грибановъ.

ВЪ ВАЛУЙКАХЪ.
Г-нъ... Дреновъ.

ВЪ ДМИТРИЕВѢ НА СВАПѢ.
Подполковникъ, Евгений Николаевичъ Норовъ.

ВЪ ЕЛИСАВЕТГРАДѢ.
Чиновникъ 9-го класса, Григорій Дмитріевичъ Дерябинъ.

ВЪ ЕФРЕМОВѢ.
Штабскъ-Капитанъ, Василій Михайловичъ Поповъ.
Его Благородіе, Іоасафъ Михайловичъ Лапшинъ.
Села Благодаря Священникъ, Иванъ Ивановичъ Пискаревъ.

ВЪ ЗОЛОТОНОШѢ.
7-го класса Иванъ Ивановичъ Гулакъ.

ВЪ ЗВЕНИГОРОДѢ.
Библиотека Гг. Офицеровъ 4-го Резервнаго Кавалерійскаго Корпуса.
ВЪ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДѢ.
Его Высокоблагородіе, Францъ Ивановичъ Германъ.
Его Благородіе, Павелъ Ефимовичъ Ахмашов.
Архимандритъ Подпоручикъ, Вениаминъ Семеновичъ Калакуцкій.

ВЪ КЕРЧИ.
Типулярный Совѣтникъ, Осипъ Игнацевичъ Александровичъ.

ВЪ КУТАЙСѢ.
Маіоръ и Коммendantъ, Николай... Орловскій.

ВЪ КУШВѢ.
Контора Городблагодатскихъ заводовѢ.

ВЪ КАМЕНЕЦЬ-ПОДОЛЬСКѢ.
Его Высокоблагородіе, Василій Ивановичъ Купенковъ.

ВЪ КРЕМЕНѢЦѢ.
Поручикъ, Николай Егоровичъ Шапочниковъ.

ВЪ КРАСНОМѢ ХОЛМѢ.
Штабъ - Рощистръ Вѣшенцовъ.
Гвардія Поручикъ, Максимъ Максимовичъ Шварцъ.

ВЪ МАСАЛЬСКѢ.
Его Высокоблагородіе, Василій Сергѣевичъ Рагозинъ.

ВЪ НОВОРЖЕВѢ.
Спасский СовѢтникъ, Андрей Андреевичъ Ивановскій.
ВЪ НИКОЛАЕВЪ.
Чиновникъ 9-го класса, Елисей Михайловичъ Дьяченковъ.

ВЪ ОДЕССѢ.
Командиръ Донскаго Казачьяго Чицилева полка, Подполковникъ Андрей . . . . Чицилевъ.
Одесский 1-й гильдій купецъ, Николай Алексѣевичъ Клочковъ.

ВЪ ПЕНЗѢ.
Его Высокоблагородіе, Евлампій Николаевичъ Печеринъ.

ВЪ ПОЛТАВѢ.
Канцелярія Малороссійскаго Военнаго Губернатора.

ВЪ ПАВЛОГРАДѢ.
Артиллерій Подполковникъ, Θедоръ . . . . Лихачевъ.

ВЪ РОСЛАВѢ.
Степанъ Лавреншевичъ Радкевичъ.
Купецъ Осипъ . . . . Сухановъ.

ВЪ РИГѢ.
Комиссаръ Рижской Госпицали, Александръ Θедоровичъ Миндѣ.

ВЪ РЕВѢЛѢ.
Книгопродавецъ, Егоръ Θедоровичъ Эгерссъ.
ВЪ СЕВАСТОПОЛѢ.
Капитанъ и Командиръ резервной башенной № 5-го рощи 20-й Артиллерийской бригады ... Бушенъ.

ВЪ СѢННО.
Его Сіамельсьво, Князь Степанъ Алексѣевичъ Крокощкінъ, Командиръ 3-й Артиллерийской бригады, Подполковникъ.

ВЪ СИМФЕРОПОЛѢ.
Александръ ... Чернявскій.

ВЪ СТАРОЙ РУСѢ.
Библиотека Екатеринославскаго Гренадерскаго полка.

ВЪ ТИФЛИСѢ.
Его Сіамельсьво, Графъ ... Симоничъ, Генераль-Маіоръ.
Провіянтскій Коммисіонеръ 9-го класса ... Зоммеръ.

ВЪ М. ТУЛЬЧИНИѢ.
Его Высокоблагородіе, Игнашій Онофріевичъ Поповскій.
Чиновникъ временной Счетной заграничной Коммисіи, 9-го класса Василій Николаевичъ Соколовъ.

ВЪ ТОБОЛЬСКѢ.
Его Превосходительство, Петръ Андреевичъ Слющенковъ.
ВЪ ТОРОПЦѢ.
Его Преосвященствомъ, Василій Ильичъ Васильевъ.
ВЪ ЯРОСЛАВѢ.
Кунический сынъ, Алексѣй Федоровичъ Вышининъ.
ВЪ ЯЛОТОРОВСКѢ.
Куница, Никита Федоровичъ Мясниковъ.